ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 24**

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

# *\* Chæ daïy Thaønh Cô Nghi (Lyù Cung)*

Phaät daïy: neáu coù ngöôøi muoán bieát caûnh giôùi Phaät thì phaûi thanh tònh yù cuûa mình nhö hö khoâng, döùt boû voïng töôûng vaø caùc chaáp tröôùc, khieán cho taâm sôû höôùng ñeàu voâ ngaïi, quyeát coù chí hoïc Voâ thöôïng Boà- ñeà naøy, thöôøng khieán cho choã moät taác vuoâng roãng rang roäng lôùn, khoâng dính maéc vaøo ngoân thuyeát, khoâng rôi vaøo vaéng laëng, khoâng ngoân, khoâng thuyeát caû hai ñeàu chôù nöông töïa, hai vieäc thieän aùc khoâng laáy, khoâng boû, nhaät duïng trong hai möôi saùu thôøi ñem taâm queùt saïch so saùnh suy löôøng, khoâng ñaém tröôùc vaøo choã vaéng laëng, trong khoâng bung ra, ngoaøi khoâng cho vaøo, nhö maây trong hö khoâng, boït treân doøng nöôùc, chôït coù chôït khoâng, chæ caàn höôùng vaøo ñaây trôû mình neùm thaúng qua thaùi hö thì luùc naøo khoâng an baøi ñöôïc noù, khoâng duøng ñöôïc noù. Vì sao? Ñaïi phaùp xöa nay laø nhö vaäy chaúng phaûi gaéng göôïng laøm. Khoâng nghe Ñöùc Thích-ca noùi: khoâng chaáp vaøo lôøi noùi cuûa chuùng sanh, taát caû vieäc höõu vi laø luoáng doái, duø khoâng nöông vaøo ngoân ngöõ ñeå noùi cuõng khoâng dính maéc vaøo choã voâ noùi naêng. Thôøi nay keû só ñaïi phu hoïc ñaïo, laâu nay bò thoâng minh lanh lôïi sai khieán. Phaàn nhieàu ñoái vôùi ngoân ngöõ cuûa ngöôøi xöa laøm ñaïo lyù, muoán noùi phaàn giaùo cho bieát, naøo ngôø xöông khoâ treân ñaàu, quyeát ñònh khoâng coù nöôùc ñeå tìm, duø coù nghe thieän tri thöùc quôû traùch cuõng baèng loøng, lìa töôùng noùi naêng, töôùng vaên töï, laïi ngoài vaøo choã voâ ngoân, voâ thuyeát baát ñoäng trong hang quyû döôùi nuùi ñen, muoán taâm sôû höôùng veà choã khoâng trôû ngaïi cuõng khoâng phaûi khoù ö! Ñaõ laø voâ thöôøng mau choùng, sanh töû vieäc lôùn, quyeát ñònh coù chí, chæ choïn Voâ thöôïng Boà-ñeà. Caùc vieäc theá gian ñeàu luoáng doái khoâng thaät, moät gaïch soå toeït. Laïi höôùng veà choã khoâng theå boû, töø töø nhìn kyõ laø coù hay khoâng, chæ ñöôïc choã taâm voâ duïng, choã mieäng khoâng môû. Trong moät taác vuoâng gioáng nhö moät hoøn saét noùng, chaúng caàn boû maát, chæ y cöù vaøo ñaây ñeå khaùn thoaïi ñaàu. Taêng hoûi Vaân

Moân: ngöôøi gieát cha meï roài ñeán tröôùc Phaät saùm hoái, khi gieát Phaät gieát Toå thì saùm hoái vôùi ai? Vaân Moân ñaùp: Loä, neáu ngöôøi coù chí quyeát ñònh thì chæ caàn khaùn chöõ loä naøy, ñem taâm suy löôøng phaân bieät trong traàn lao, dôøi leân chöõ loä, ñi ñi, ngoài ngoài ñeàu ñem chöõ Loä naøy ra ñeå thöùc tænh, choã öùng duyeân haèng ngaøy, hoaëc vui hoaëc giaän, hoaëc thieän hoaëc aùc, choã kính thôø baäc toân tröôûng, giao haûo baïn beø, ñoïc kinh söû baäc Thaùnh chæ laø thôøi tieát thöùc tænh. Chôït khoâng hay khoâng bieát, höôùng leân chöõ loä döùt baët tin töùc, phaùp tam giaùo baäc Thaùnh ñaõ noùi khoâng dính maéc moãi vieäc ñeàu hoûi ngöôøi, töï nhieân treân ñaàu saùng suoát, moïi vaät ñeàu hieän roõ. Phaät ñaâu khoâng noùi raèng: Boà-taùt Ma-ha-taùt duøng trí tueä khoâng chöôùng ngaïi tin taát caû caûnh giôùi theá gian laø caûnh giôùi cuûa Nhö lai. Ngöôøi xöa noùi raèng: nhaäp ñöôïc theá gian vaø xuaát theá gian voâ dö lieàn laø ñaïo lyù naøy. chæ sôï khoâng chí quyeát ñònh vaø khoâng coù nieàm tin quyeát ñònh. Khoâng coù nieàm tin quyeát ñònh thì coù taâm lui suït, khoâng coù chí quyeát ñònh thì sôû hoïc khoâng ñöôïc thaáu ñaùo. Laïi ñieàu gì laø coù nieàm tin quyeát ñònh maø khoâng coù taâm lui suït, coù chí quyeát ñònh maø sôû hoïc ñöôïc thaáu ñaùo? Thuôû xöa, Thieàn sö Trí Nhan ñôøi thöù hai ôû nuùi Ngöu Ñaàu ngöôøi Khuùc A, hoï Hoa, luùc treû ñaõ coù trí tueä hôn ngöôøi, ngöôøi cao baûy thöôùc saùu taác, laøm töôùng nhaø Tuøy, thöôøng laáy cung treo leân laøm tuùi loïc nöôùc, keû tuøy tuøng ñeán muùc duøng, nhieàu laàn theo ñaïi töôùng chinh phaït ñeàu laäp ñöôïc chieán coâng. Vaøo nieân hieäu Vuõ Ñöùc ñôøi Ñöôøng, oâng môùi boán möôi tuoåi, beøn xin xuaát gia, ñeán nuùi Hoaøn Coâng ôû Thö Chaâu laøm ñeä töû Thieàn sö Baûo Nguyeät. Moät hoâm, Sö ñang ngoài yeân chôït thaáy moät vò Taêng laï mình cao hôn moät tröôïng, thaàn tö saùng suûa, lôøi noùi trong saùng, baûo Nhan raèng: Thaày ñaõ taùm möôi ñôøi xuaát gia, phaûi caøng theâm tinh taán, noùi xong lieàn bieán maát. Laïi nöõa, coù laàn Sö nhaäp ñònh trong hang, nöôùc trong nuùi daâng leân döõ doäi, Nhan vaãn thaûn nhieân baát ñoäng, doøng nöôùc aáy töï nhieân ruùt heát. Coù ngöôøi ñi saên ngang qua ñoù thaáy theá beøn söûa loãi tu hieàn. Laïi coù hai ngöôøi thuôû xöa cuøng toøng quaân, nghe Nhan aån troán, beøn cuøng nhau vaøo nuùi tìm gaëp maø noùi raèng: Töôùng quaân coù ñieân khoâng, taïi sao laïi ôû ñaây? Nhan noùi: ta ñieân saép tænh, caùi ñieân cuûa oâng ñang phaùt khôûi, heã ham saéc daâm, thanh tham vinh döï, thích nuoâng chieàu, troâi laên sanh töû, do ñaâu maø töï ra ñöôïc. Hai ngöôøi caûm ngoä than thôû roài ra veà. Nieân hieäu Trinh Quaùn Sö trôû veà Kieán nghieäp, vaøo nuùi Ngöu Ñaàu yeát kieán Thieàn sö Laõn Dung, phaùt minh Ñaïi söï. Laõn Dung baûo Nhan raèng: Toâi nhaän tin chaân quyeát cuûa Ñaïi Sö choã ñöôïc ñeàu maát, neáu coù moät phaùp hôn Nieát-baøn, thì toâi noùi cuõng nhö moâng huyeãn, heã moät haït buïi bay leân che phuû trôøi, moät haït caûi rôi maø laáp ñaát. Nay oâng ñaõ thaáy qua dieäu naøy, toâi coøn noùi theá naøo, hoùa ñaïo ôû Sôn

Moân seõ giao phoù cho oâng, Nhan beøn laøm Toå Sö ñôøi thöù hai ôû nuùi Ngöu Ñaàu. Ñaây chính laø coù nieàm tin quyeát ñònh maø khoâng coù taâm lui suït, coù chí quyeát ñònh maø hoïc ñeán choã thaáu ñaùo. Phaùp do baäc Thaùnh tam giaùo noùi ñeàu coù phöông phaùp kheùo ngaên caùc ñieàu aùc, ñeå chaùnh nhaân taâm, taâm khoâng chaùnh thì gian taø vì lôïi maø ñeán, taâm chaùnh thì trung nghóa do lyù maø theo. Lyù laø lyù cuûa lyù nghóa, chaúng phaûi laø lyù cuûa nghóa lyù. Nhö Toân Tröôïng Tieát Söû thaáy vieäc nghóa lieàn laøm, toû roõ chaân maïnh meõ phi thöôøng, chính laø lyù naøy.

Thieàn sö Khueâ Phong noùi raèng: laøm vieäc coù nghóa laø taâm tænh ngoä, laøm vieäc voâ nghóa laø taâm cuoàng loaïn, cuoàng loaïn laø do tình nieäm, luùc laâm chung bò nghieäp loâi keùo. Tænh ngoä khoâng do tình, laâm chung chuyeån ñöôïc nghieäp, cuõng laø lyù naøy. Ñöùc Phaät daïy: lyù thì ñoán ngoä, thöøa ngoä ñeàu tieâu, söï thì tieäm tröø, nhaân laàn löôït heát, cuõng laø lyù naøy. Lyù Tröôûng giaû noùi raèng: vieân dung khoâng ngaên ngaïi haønh boá töùc moät maø nhieàu, haønh boá khoâng ngaïi vieân dung töùc nhieàu maø moät, cuõng laø lyù naøy. Vónh Gia noùi raèng: moät choã coù ñuû taát caû choã, moät phaùp bao truøm khaép taát caû phaùp, moät maët traêng hieän khaép taát caû doøng soâng, traêng döôùi taát caû doøng soâng ñeàu coù moät maët traêng nhieáp laáy, cuõng laø lyù naøy. Hoa nghieâm noùi raèng: Phaät phaùp khoâng lìa phaùp theá gian, neáu thaáy ñöôïc choã chaân thaät aáy thì taát caû khoâng khaùc nhau, cuõng laø lyù naøy, khaùc nhau laø do ngöôøi chôù chaúng phaûi taïi phaùp. Trung nghóa gian taø cuøng sanh chung, trung nghóa laø ôû trong gian taø, nhö Thanh Tònh Ma-ni Baûo Chaâu bò rôi döôùi ñaát buøn, duø traûi qua traêm ngaøn naêm cuõng khoâng theå dô baån. Vì sao? vì baûn taùnh thanh tònh. Gian taø ôû trong trung nghóa, nhö chaát taïp ñoäc ñeå trong bình saïch, duø traûi qua traêm ngaøn naêm cuõng khoâng theå bieán ñoåi. Vì sao? Vì baûn taùnh voán nhô ueá. Phaàn tröôùc ñaõ noùi, khaùc nhau taïi ngöôøi chôù chaúng phaûi taïi phaùp, laø ñaïo lyù naày vaäy. Nhö hai ngöôøi gian taø vaø trung nghóa, cuøng ñoïc saùch baäc Thaùnh, saùch baäc Thaùnh laø phaùp, voán khoâng khaùc nhau veà gian taø maø laõnh hoäi coù söï sai khaùc. Kinh Tònh Danh cheùp: Ñöùc Phaät duøng moät aâm thanh giaûng noùi phaùp, chuùng sanh tuøy loaøi ñeàu ñöôïc hieåu. Baäc só trung nghóa thaáy vieäc nghóa thì baûn taùnh phaùt, keû gian taø thaáy lôïi thì baûn taùnh phaùt nhö nam chaâm huùt saét, nhö löûa gaëp cuûa khoâ, duø muoán kieàm cheá cuõng khoâng ñöôïc, nhö Toân Thöôïng Tieát sö huøng maïnh hôn ngöôøi, xöôùng ñaïi nghóa ôû trong muoân chuùng, khi kinh ngaïc cuõng laø baûn taùnh trung nghóa, maø thaáy nghóa thì phaùt khôûi, khoâng taïo taùc, khoâng saép xeáp. Trong giaùo lyù, caùi goïi laø thí nhö ñaïi löïc duõng só Ma-ha-na-giaø, neáu ra oai phaãn noä thì ôû treân traùn oâng ta seõ hieân leân moät veát seïo, neáu veát seïo chöa hôïp vôùi coõi Dieâm-phuø-ñeà thì taát caû ngöôøi daân

khoâng theå haøng phuïc ñöôïc. Phaät vì ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà maø neâu ra ví duï naøy. Taâm Boà-ñeà laø taâm trung nghóa, teân khaùc maø theå thì gioáng nhau, nhöng taâm naøy maø töông ngoä vôùi nghóa thì theá gian, xuaát theá gian, moät taám löôùi vung ra thì khoâng thieáu, khoâng dö. Toâi tuy laø ngöôøi hoïc Phaät nhöng coù loøng thöông vua, lo cho nöôùc vaø baäc só ñaïi phu trung nghóa, v.v… nhöng söùc ñaõ khoâng theå, maø tuoåi taùc thì ngaøy caøng lôùn, chí thích chaùnh gheùt taø, cuøng sanh chung vôùi chuùng sanh. Vónh Gia coù noùi: Duø cho voøng saét quaán treân ñaàu maø ñònh tueä troøn saùng khoâng heà maát. Toâi tuy khoâng nhaïy beùn nhöng daùm ngay ñoù töï tin khoâng nghi ngôø. Quyù Cung chí thuù baát phaøm, thôøi trai treû khoûe maïnh chính laø luùc rong ruoåi traàn lao, coù theå do luùc naøy maø quay laïi hoïc Voâ thöôïng Boà-ñeà, chaúng phaûi ñôøi tröôùc coù troàng goác ñöùc thì daâu theå tin chaéc, giöõ ñöôïc ñònh, laøm ñöôïc chuû teå, nguyeän taâm naøy beàn chaéc tröôùc sau nhö moät, xuùc caûnh gaëp duyeân, khoâng bieán ñoåi, khoâng dao ñoäng, môùi goïi laø baäc ñaïi nhaân coù söùc maïnh, voâ thöôøng mau choùng, sanh töû vieäc lôùn. Neáu nieäm nieäm laáy moät phaàn vieäc lôùn nhaân duyeân naøy laøm chöa xong chöa noùi thì lieàn sieâu chöùng, laø xem xeùt ñöôïc choã öùng duyeân haèng ngaøy coù raát nhieàu nghieäp aùc chöôùng ñaïo, huoáng chi moät nieäm töông öng chuyeån phaøm thaønh Thaùnh, khoâng doái gaït nhau. Xöa nay, töø khi coù kieåu laøm laønh baùc cöïc quaàn thö chæ caàn bieát choã duïng taâm cuûa baäc Thaùnh, bieát roõ taâm mình laø chaùnh, taâm chaùnh thì caùc thöù taïp ñoäc, caùc thöù taø thuyeát seõ khoâng nhieãm oâ nhau. Quyù Cung laäp chí hoïc Nho thì phaûi môû roäng ñaày ñuû. Sau ñoù suy ra caùi coøn laïi coù theå cuøng vôùi vaät. Vì sao? vì hoïc khoâng ñeán choã cuøng cöïc thì chaúng goïi laø hoïc, hoïc ñeán choã toät cuøng maø duøng khoâng ñöôïc thì chaúng phaûi laø hoïc, hoïc khoâng theå hoùa ñoä chuùng sanh laø chaúng phaûi hoïc, hoïc ñaït ñeán choã thoâng suoát thì vaên cuõng ôû trong ñoù, voõ cuõng ôû trong ñoù, söï cuõng ôû trong ñoù, lyù cuõng ôû trong ñoù, trung nghóa hieáu ñaïo, cho ñeán phöông phaùp trò mình trò ngöôøi, an nöôùc, an bang ñeàu ôû trong ñoù. OÂng giaø Thích-ca noùi raèng: Thöôøng ôû trong ñoù kinh haønh vaø ngoài naèm chính laø tin töùc naøy, chöa coù ai trung vôùi vua maø khoâng hieáu vôùi cha meï, cuõng chöa coù ai hieáu vôùi cha meï maø khoâng trung vôùi vua, nhöng baäc Thaùnh ñaõ khen thì y theo maø thöïc haønh, choã baäc Thaùnh quôû traùch thì khoâng daùm traùi phaïm, ñoái vôùi trung, hieáu, lyù, söï, trò mình, trò ngöôøi chaúng theå khoâng chu toaøn, chaúng theå khoâng bieát roõ. Toân Thöôïng Tieát Söù laäp coâng lôùn, khaûi hoaøn trôû veà, Lyù Cung moät böôùc voït leân maây xanh, thaønh thò moân, coù voõ coù vaên khoâng theå nghi ngôø. Lyù Cung haõy coá gaéng.

# *Chæ daïy Maïc Tuyeân giaùo (Thuaän Phuû) laøm hoïc, haønh ñaïo laø*

***moät.***

Vì hoïc thì hoïc chöa ñeán baäc Thaùnh, maø mong thì seõ ñeán. Laøm ñaïo thì caàu an taâm ñoái vôùi mình vaø chuùng sanh, vaät vaø mình nhö moät thì ñaïo hoïc ñeàu ñaày ñuû. Keû só Ñaïi Phu khoâng hieåu caùc saùch chaúng rieâng trò mình, tìm giaøu sang vui söôùng. Ñaïo hoïc goàm coù roäng raõi, ñaày ñuû. Sau ñoù, suy mình leân coù theå baèng chuùng sanh. Hoïc giaû caän ñaïi. Phaàn nhieàu boû goác chaïy theo ngoïn, traùi chaùnh hôïp taø, chæ vì hoïc haønh ñaïo maø noåi tieáng, chuyeân laáy cuûa nhaø giaøu sang to roäng laøm nghóa quyeát ñònh, neân taâm khoâng chaùnh, bò vaät chuyeån. Ngaïn ngöõ coù caâu, chæ thaáy ñaàu duøi nhoïn maø khoâng thaáy ñaàu ñuïc vuoâng. Ñaâu khoâng bieát ôû Nho giaùo thì laáy vieäc chaùnh taâm laøm ñaàu, taâm ñaõ chaùnh thì loã maõng ñieân baùi ñeàu kheá hôïp vôùi ñaïo naøy. Phaàn tröôùc ñaõ noùi nghóa vì hoïc haønh ñaïo laø moät. ÔÛ trong giaùo lyù cuûa ta thì noùi raèng: Neáu chuyeån ñöôïc vaät thì ñoàng vôùi Nhö lai. ÔÛ Laõo Thò thì noùi raèng: loøng töø laø tieát kieäm, khoâng daùm laøm tröôùc thieân haï, coù theå nhö vaäy maø hoïc, khoâng caàn caàu hôïp vôùi ñaïo naøy, töï nhieân aâm thaàm hôïp nhau. Phaät noùi taát caû phaùp laø vì ñoä taát caû taâm, ta khoâng coù taát caû taâm, ñaâu caàn taát caû phaùp. Neân bieát ñoïc kinh xem giaùo, thoâng hieåu caùc saùch, laáy vieäc thaáy traêng queân ngoùn tay, ñöôïc caù queân noâm laøm nghóa baäc nhaát thì khoâng bò vaên töï ngoân ngöõ chuyeån, maø chuyeån ñöôïc ngoân ngöõ vaên töï. Khoâng thaáy coù moät vò Taêng hoûi Hoøa thöôïng Quy Toâng: sô taâm nhö theá naøo thì ñöôïc nhaäp xöù? Hoøa thöôïng Quy Toâng gaép cuïc löûa goõ vaøo naép noài ba caùi, hoûi: nghe khoâng? Vò Taêng ñaùp: nghe, Hoøa thöôïng noùi: Sao ta khoâng nghe, laïi goõ ba tieáng nöõa hoûi: coù nghe chaêng? Vò Taêng ñaùp: khoâng nghe, Toâng noùi: Vì sao ta nghe, vò Taêng im laëng. Toâng noùi: Quaùn AÂm Dieäu trí löïc, naêng cöùu khoå theá gian. Ñaïo höõu Nhuaän Phuû ñôøi tröôùc troàng coäi ñöùc, tin chaéc phaàn vieäc lôùn nhaân duyeân naøy, nieäm nieäm khoâng ñöùt quaõng, nhöng trong taát caû ngoân ngöõ, vaên töï chöa theå thaáy maët traêng queân ngoùn tay, ñöôïc caù queân noâm. Neáu ôû choã chæ baøy cuûa Quy Toâng maø am hieåu thì môùi bieát Boà-taùt Quaùn AÂm ngoä ñöôïc vieân thoâng, khoâng hai khoâng khaùc vôùi nghóa nghe vaø khoâng nghe cuûa ngaøi Quy Toâng, vì sao bieát ñieàu aáy ñuùng? Vì luùc ñaàu ôû trong caùi nghe, nhaäp löu queân sôû, choã nhaäp ñaõ vaéng laëng, hai töôùng ñoäng tónh, roõ raøng baát sanh. Töôùng ñoäng khoâng sanh laø phaùp dieät cuûa theá gian sanh dieät, töôùng tónh khoâng sanh thì khoâng bò tòch dieät, töôùng tónh chaúng sanh thì khoâng bò vaéng laëng raøng buoäc, nhö ôû giöõa hai ñaàu naøy khoâng truï töôùng ñoäng, cuõng khoâng bò töôùng tónh laøm khoán ñoán, thì Quaùn AÂm ñaõ noùi sanh dieät ñaõ dieät, vaéng laëng hieän tieàn. Ñöôïc maûnh ruoäng naøy môùi ñöôïc thaân taâm nhö moät, ngoaøi thaân khoâng coøn thöøa, treân ñeàu roõ, treân vaät hieån loä, chaúng phaûi gaéng göôïng laøm, phaùp laø nhö theá, Nhuaän Phuû neân coá gaéng.

# *Chæ daïy Tuaân Phaùc Thieàn Nhaân*:

Toå thöù möôøi ba laø Ca-tyø-ma-la ñeán thaêm Toå thöù möôøi boán Long Thoï ôû trong hang nuùi. Toå Long Thoï bieát tröôùc Toå Ca-tyø-ma-la ñeán lieàn ra ñoùn röôùc, vöøa gaëp nhau lieàn noùi raèng: nuùi saâu coâ tòch choã roãng raén ôû, baäc Ñaïi ñöùc chí toân sao phí thaàn tuùc ñeán ñaây? Ma-la noùi: Toâi chaúng phaûi laø baäc Chí toân, ñeán ñaây thaêm Hieàn giaû. Long Thoï thaàm nghó raèng: Vò sö naøy ñöôïc taùnh quyeát ñònh, roõ maét ñaïo roài sao? laø baäc ñaïi Thaùnh noái tieáp chaân thöøa chaêng? Ma-la noùi: Ngaøi tuy duøng taâm noùi nhöng toâi ñaõ bieát yù, chæ laøm xong phaän xuaát gia lo gì toâi phaûi laø Thaùnh hay khoâng. Long Thoï nghe daïy lieàn xin xuaát gia. xöa nay baäc Toân tuùc vì phaùp caàu ngöôøi, thaày gioûi hôn troø, ñoäng daây ñaøn bieät khuùc, moät lôøi moät caâu, moät caùi im laëng ñeàu khoâng luoáng phí, coù theå noùi taâm maét soi nhau nhö keo sôn hôïp nhau. Nay thì khoâng phaûi nhö vaäy, keû laøm thaày ngöôøi, quanh naêm suoát thaùng cuøng ngöôøi hoïc chaïy theo saén bìm quan heä xoaén xuyùt khoâng heà bieát ñöôïc vieäc aáy ñöôïc hay khoâng, roõ hay khoâng roõ, ngöôøi hoïc cuõng khoâng phaân bieät ñöôïc thaày mình laø taø hay chaùnh. Bôûi do sô hoïc taâm thoâ, thaày trao loã maõng, vì Thaùnh taâm thanh ñaïm, taø phaùp sanh ra moät caùch ngang traùi, nhö nhöõng haïng naøy muoán baùo aân heát söùc to lôùn cuûa baäc tieân ñöùc, caùi goïi laø roõ maét ñaïo noái tieáp chaân thöøa, cuõng khoâng phaûi laø khoù hay sao? Tham thieàn hoïc ñaïo khoâng laøm vieäc khaùc, chæ muoán ngaøy bamöôi thaùng chaïp, khi nhaém maét buoâng tay, moät maûnh ruoäng naøy, ranh giôùi xung quanh hieän thaät roõ raøng, chaúng cuøng ai baøn taùn noùi choâi. Thôøi caän ñaïi ñaïo naøy vaéng laëng, thaày troø khoâng tin nhau, caàn phaûi ñaët leân tôø giaáy cuõ nhöõng ñieàu aùc haïi, baát taøi baát tònh trao cho ngöôøi hoïc goïi ñoù laø ngöôøi hieåu thieàn, khoå thay! khoå thay! ñaïo ta maát roài. Khoâng thaáy ngaøy xöa Hoøa thöôïng Laâm Teá töø giaõ Hoaøng baù. Baù hoûi: oâng ñi ñaâu? Ngaøi Laâm Teá noùi: khoâng phaûi Haø Nam thì Haø Baéc. Hoaøng Baù lieàn ñaùnh, Teá naém chaéc gaäy vaø xoâ laïi moät caùi, Hoaøng Baù cöôøi lôùn ha ha, lieàn baûo thò giaû ñem thieàn baûn cuûa tieân sö Baùch Tröôïng ñeán, Teá cuõng goïi thò giaû ñem löûa ñeán. Hoaøng Baù noùi: OÂng haõy ñem ñi, sau ñoù ngoài trong thieân haï, caùi löôõi ñi hay ôû. Sau naøy ngaøi Quy Sôn nhaéc laïi caâu naøy hoûi Ngöôõng Sôn raèng: Laâm Teá chaúng coâ phuï Hoaøng Baù chaêng? Ngöôõng Sôn ñaùp: khoâng ñuùng. Quy Sôn hoûi: oâng thì sao? Ngöôõng Sôn ñaùp: bieát aân môùi hieåu ñöôïc baùo aân, thaáy oâng aáy quaù möùc ngöôøi, lôùt phôùt boäc loä trong loaïi khaùc moät chuùt taøi naêng, khaùc vôùi ngöôøi bình thöôøng. Sau naày Laâm teá quaû nhieân höng khôûi toâng chæ cuûa Giang Taây ôû Haø Baéc, caùi goïi laø böôùc chaân roàng voi naøy, con löøa chaúng theå laøm ñöôïc.

Thieàn nhaân Tuaân Phaùc, xöa töøng theo haàu Laõo sö Vieân Ngoä ôû

Töôûng Sôn vaø laøm baïn ñaïo vôùi tröôûng laõo Ñaøm YÙ ôû Töôøng Vaân. Hai ngöôøi ñeàu ôû choã laõo sö, ñöôïc chuùt ít cho laø ñuû, trong loøng töï höùa, loã muõi baàu trôøi xa xaêm, vì cho raèng ñôøi khoâng coù ngöôøi laàm loãi. Muøa xuaân naêm Giaùp Daàn, toâi töø Giang Taû ñeán Phuùc Kieán, yù ñaõ khai phaùp ôû huyeän Boà Ñieàn, chö Taêng khaép nôi taäp trung baøn luaän veà thieàn. Phaùc cuõng theo haïnh aáy, töôùng laø yù nghó vaø vieäc laøm, toâi bieát vieäc aáy chöa vöõng vaøng, e raèng sai laàm ngöôøi hoïc, cho neân vieát thö gôûi cho yù, khieán xin nghæ taïm. YÙ vì sôï ñöôïc maát neân khoâng voäi ñi. Beøn do tieåu tham, chæ trích döõ doäi loãi aáy, daùn baûng ngoaøi cöûa ñeå baùo cho boán chuùng bieát. YÙ nghe vieäc aáy baát ñaéc dó phaûi phaù haï ñeâ, toâi vaën hoûi sôû chöùng cuûa oâng, vaãn nhö luùc xöa, chaúng khaùc chuùt naøo, beøn chí thaønh baûo oâng aáy raèng: kieán giaûi cuûa oâng nhö theá naøo maø daùm keá thöøa Laõo nhaân Vieân Ngoä, neáu muoán vieäc naøy ñöôïc roát raùo lieàn ruùt lui khoûi vieän. YÙ noùi: vaäy toâi cuoái haï veà am. YÙ quaû nhieân khoâng nuoát lôøi, cuøng Phaùc tieáp ñeán, hai ngöôøi cuøng vaøo trong thaát, raát laâu maø hai ngöôøi ñeàu chöa taïo ñöôïc söï chaân thaät cho mình. Moät hoâm, hoûi Phaùc: Tam Thaùnh Höng Hoùa thôû ra hay khoâng thôû ra, laøm ngöôøi hay khoâng laøm ngöôøi. OÂng noùi ñi! Hai laõo naøy coù choã xuaát thaân hay khoâng? Phaùc ñaùnh moät caùi vaøo goái toâi. Toâi noùi: chæ vaäy, moät caùi taùt naøy laø Tam Thaùnh thôû ra, hay laø Höng Hoùa thôû ra, noùi mau, noùi mau. Phaùc döï tính, toâi beøn ñaäp moät gaäy vaøo giöõa ñaàu maø baûo raèng: thöù nhaát oâng khoâng ñöôïc queân, moät gaäy naøy ñaõ laâu maø chöa thaâm nhaäp. Moät hoâm, nhaân cho pheùp moät vò Taêng vaøo thaát, toâi hoûi vò Taêng raèng: Ñöùc Sôn thaáy vò Taêng vaøo cöûa lieàn ñaùnh, Laâm Teá thaáy Taêng vaøo cöûa lieàn heùt, Tuyeát Phong thaáy Taêng vaøo cöûa thì noùi gì? Muïc Chaâu thaáy vò Taêng vaøo cöûa lieàn noùi hieän thaønh coâng aùn, ñaäp oâng ba möôi gaäy, oâng noùi ñi, boán laõo naøy coøn coù choã laøm ngöôøi hay khoâng? Vò Taêng ñaùp: coù. Toâi noùi raèng: Tôø coâng vaên, vò Taêng suy nghó, toâi lieàn heùt, Phaùc nghe chôït côûi boû, nhöõng aùc tri aùc giaûi tröôùc kia, nay beøn trôû thaønh moät vò naïp Taêng töï taïi, tuy nhìn leân maét chöa môû heát nhöng bieát roõ vieäc ôû treân, quaû laø khoâng haïn löôïng, ñaây thaät ñaùng vui möøng. YÙ cuõng noái tieáp nhau, ngay moät lôøi noùi caån thaän chaéc chaén, nay ñeàu maïnh meõ saéc beùn, höôùng veà tröôùc môùi bieát toâi laâu nay duïng taâm khoâng ôû theá ñeá.

Sau raèm thöôïng nguyeân naêm AÁt Maõo, Phaùc ñeán xin nghæ, veà

Tröôøng Kheâ thaêm meï, laïi xin phaùp ngöõ, nhôø Tín buùt vieát lôøi ngöôøi xöa ñeå giöõ laïi. Hoøa thöôïng thaáy baïn laønh Phaät Nhaãn ñaéc phaùp thöôïng thuû, pheâ bình saùu oâng.

Thöôïng nhaân kia maéng Phaät chöûi Toå, coù maét choïn phaùp khoâng keùm oâng giaø hoï Baøng, thöû laáy vieäc naày trình leân oâng laõo aáy, seõ coù söï

pheâ phaùn, vaãn môøi laõo töôùng naøy laøm chöùng. Tröôùc haï laïi quay veà, moät vieäc lôùn nhaân duyeân roát raùo cuoái cuøng caån thaän chôù ñeå rôi quaû caân xuoáng gieáng. Ñaïo nhaân moät phuùt bay leân ngaøn daëm nhö gioù, laïi khoâng chaéc laøm saùch caát giöõ saùu oâng.

# *Chæ daïy Thieàn Nhaân Dieäu Ñaïo.*

Ñaïi Sö Ñònh Quang teân laø Dieäu Ñaïo hoûi ngaøi Vaân Moân raèng: taâm taùnh naøy meâ ngoä tröôùc sau nhö theá naøo? Xin chæ daïy cho choã quan troïng. Vaân Moân hoài laâu khoâng traû lôøi. Dieäu Ñaïo laïi hoûi. Vaân Moân cöôøi lôùn noùi raèng: neáu noùi choã quan troïng thì khoâng theå chæ baøy vôùi ngöôøi, neáu chæ baøy ñöôïc thì khoâng quan troïng. Dieäu Ñaïo noùi: Haù chaúng phaûi laø phöông tieän cho ngöôøi höôùng ñeán hay sao? Vaân Moân ñaùp: neáu noùi veà phöông tieän thì taâm khoâng meâ ngoä, taùnh chaúng coù tröôùc sau, chæ do ngöôøi laäp coù meâ ngoä kieán chaáp tröôùc sau, muoán hieåu roõ taâm naày thaáy taùnh naøy, maø taâm naøy taùnh naøy lieàn theo söï ñieân ñaûo thaùc loaïn cuûa ngöôøi löu nhaäp vaøo ñöôøng taø khoâng roõ. Vì khoâng roõ taâm naøy, taùnh naøy laø moäng huyeãn, maø voïng laäp hai thöù danh ngoân, cho tröôùc sau meâ ngoä laø thaät, nhaän taâm naøy taùnh naøy laø chaân thaät, ñaâu khoâng bieát, vöøa thaät vöøa khoâng thaät, vöøa voïng vöøa chaúng voïng, theá gian vaø xuaát theá gian chæ laø giaû möôïn lôøi noùi, neân kinh Tònh Danh cheùp: phaùp chaúng theå thaáy, nghe, hay, bieát, chaúng caàn caàu phaùp. Laïi ngöôøi xöa noùi: neáu chaáp töï taâm mình laø roát raùo thì seõ coù vaät khaùc, ngöôøi khaùc laøm ñoái trò. Laïi nöõa, Ñöùc Phaät baûo Phuù-laâu-na raèng: oâng duøng töôùng saéc khoâng, töôùng khuynh ñaûo ñeå quyeát ñònh ôû Nhö lai taïng, maø Nhö lai taïng laø saéc khoâng truøm khaép phaùp giôùi. Ta duøng Dieäu Minh baát sanh baát dieät hôïp vôùi Nhö lai taïng, maø Nhö lai taïng do Dieäu Giaùc troøn saùng soi khaép phaùp giôùi. Nhö lai taïng chính laø taâm naøy taùnh naày, nhöng Phaät quyeàn chæ töôùng saéc khoâng, khuynh ñaûo, quyeát ñònh laø sai, cho Dieäu Minh baát sanh baát dieät laø ñuùng. Hai ñieàu naøy laø ñöôïc ngöõ trò loaïi beänh meâ vaø ngoä, chaúng phaûi yù nhaát ñònh cuûa Phaät, laø phaù chaáp meâ ngoä, taâm taùnh tröôùc sau laøm lôøi thaät phaùp. Chaúng thaáy Boà- taùt Kim Cöông Taïng noùi hay sao? Raèng: taát caû ba ñôøi chæ laø ngoân thuyeát, taát caû caùc phaùp trong ngoân thuyeát khoâng coù nôi y cöù, taát caû lôøi noùi trong caùc phaùp cuõng khoâng coù choã y cöù. Neáu meâ ngoä, ñöôïc maát, tröôùc sau hieåu roõ thì taâm naøy saùng suoát nhö aùnh traêng, taùnh naøy roäng lôùn baèng hö khoâng. Ñöông nhieân döôùi goùt chaân phaùt ra aùnh saùng rung chuyeån maët ñaát soi thaáu möôøi phöông, ngöôøi thaáy aùnh saùng naøy ñeàu chöùng Voâ sanh phaùp nhaãn, ñeán luùc naøo töï nhieân cuøng vôùi taâm taùnh naøy thaàm kheá hôïp nhau, môùi bieát laø xöa voán khoâng meâ, nay voán khoâng ngoä, ngoä töùc laø meâ, meâ töùc laø ngoä, tröôùc töùc laø sau, sau töùc laø tröôùc, taùnh töùc laø taâm,

taâm töùc laø taùnh, Phaät töùc laø ma, ma töùc laø Phaät, moät ñöôøng thanh tònh bình ñaúng, khoâng coù vieäc bình ñaúng hay khoâng bình ñaúng ñeàu thöôøng roõ ôû trong taâm ta, chaúng nhôø vaøo caùch khaùc, ñaõ ñöôïc nhö theá cuõng laø baát ñaéc dó maø noùi, khoâng theå cho laø thaät. Neáu cho laø thaät thì laïi khoâng bieát phöông tieän, nhaän ñònh lôøi cöùng nhaéc caøng theâm luoáng doái, laàn löôït meâ loaïn khoâng mong ngaøy toû ngoä. Trong ñaây, khoâng coù choã duïng taâm neáu chaúng bieát laø vieäc bình thöôøng, deïp qua moät beân, coøn quay laïi nhìn. Maõ Ñaïi Sö noùi: töùc taâm laø Phaät, phi taâm phi Phaät, chaúng phaûi laø taâm, chaúng phaûi laø Phaät, chaúng phaûi laø vaät. Caây baùch tröôùc saân cuûa Trieäu Chaâu, nuùi Tu-di cuûa Vaân moân, chæ quaû caân cuûa Ñaïi Ngu, cuïc ñaát cuûa Toân giaû Nghieâm Döông, chaúng voïng töôûng cuûa Phaàn Döông, Caâu-chi giô moät ngoùn tay, roát raùo laø ñaïo lyù gì? Ñaây chính laø phöông tieän cuûa Vaân Moân, Dieäu Ñaïo haõy suy nghó.

# *Chæ daïy Thieàn Nhaân Trí Nghieâm.*

Ñaïo chaúng theå hoïc, hoïc maø ñöôïc thì chaúng phaûi thaät ñöôïc, ñaïo cuõng chaúng theå khoâng hoïc, khoâng hoïc cuõng khoâng mong ñöôïc, hoïc vaø khoâng hoïc, ñöôïc vaø khoâng ñöôïc, ôû ñaïo naøy roõ raøng khoâng lieân can nhau. Xin mau soaïn taùc phaåm ñaëc saéc, höôùng veà choã khoâng lieân can chuyeån thaân moät caùi thì taâm hoïc, taâm voâ hoïc, ñöôïc taâm hay chaúng ñöôïc taâm cuõng nhö nöôùc soâi röôùi vaøo tuyeát, môùi bieát töø tröôùc cao quyù ñeàu voán laø töï baûn thaân mình noùi chung khoâng dính daùng gì ñeán vieäc quyû thaàn hoang daõ, cho neân Ngaøi Muïc Chaâu thaáy vò Taêng vaøo cöûa lieàn noùi raèng: coù loãi vôùi Laõo Taêng. Hai Laõo nhö chim caùnh vaøng voã caùnh reõ nöôùc bieån baét roàng aên thòt. Doøng u meâ baøn baïc nhö theá naøo, tieán haønh nhö theá naøo, coù coøn laø ñaïo lyù laøm ngöôøi nöõa chaêng? Khoâng theå nghe noùi nhö theá lieàn chæ döøng nghæ nhö theá, laïi döøng ñöôïc cuõng chöa. Ngöôøi xöa maéng laø bò rôi vaøo hoàn ngoaïi ñaïo roãng maát, ngöôøi cheát khoâng tan, phaûi ñöôïc goïn nheï voâ söï. Nhöng ôû choã khoâng ñaùng hoïc thöû tieán leân moät böôùc xem, neáu tieán ñöôïc moät böôùc naøy thì ba thöøa möôøi hai phaàn giaùo laø laõo Hoøa thöôïng trong thieân haï noùi ngang, noùi ñöùng, noùi thaúng, noùi cong, noùi lôøi khen ngôïi, noùi lôøi cheâ bai, noùi lôøi theá tuïc, noùi roõ raøng, seõ raát noùng döôøng nhö tieáng keâu, Nghieâm Thieàn laïi tin töôûng chaêng, chôù ghi laáy lôøi toâi.

# *Chæ daïy Thieàn Nhaân Tri Laäp.*

Thuôû xöa, Hoøa thöôïng Linh Vaân, do thaáy hoa ñaøo môû maø chôït ngoä ñaïo, coù baøi keä raèng: ba möôi tuoåi ñi tìm kieám khaùch, maáy laàn laù ruïng laïi troå caønh, tröø sau khi thaáy hoa ñaøo nôû, maõi ñeán hoâm nay laïi chaúng nghi. Hoøa thöôïng Quy Sôn gaïn hoûi sôû ngoä cuûa Hoøa thöôïng Linh Vaân vaø kheá hôïp, môùi aán khaû raèng: theo duyeân ñaït ngoä khoâng bao giôø lui maát.

Laïi nöõa, Hoøa thöôïng Tuyeát Phong laøm thoï thaùp coù khaéc chöõ raèng: heã töø duyeân coù thì tröôùc sau maø thaønh hoaïi, chaúng tröø duyeân ñöôïc thì traûi qua nhieàu kieáp vaãn thöôøng coøn, choã thaáy cuûa hai baäc toân tuùc naøy, haõy noùi laø moät haïng hay hai haïng. Neáu noùi laø moät haïng thì moät ngöôøi cho töø duyeân maø ñöôïc laø ñuùng, moät ngöôøi cho töø duyeân maø ñöôïc laø sai. Neáu noùi hay haïng thì khoâng theå naøo hai ñaïi laõo laäp moân hoä ñeå gaây ra nghi ngôø cho ngöôøi ñôøi sau. OÂi! Ngoãng ñaàu ñaøn choïn söõa, loaøi vòt chaúng theå laøm ñöôïc. Thieàn Nhaân Trí Laäp coù bieát hai ñaïi laõo rôi vaøo choã naøo chaêng? Neáu khoâng bieát thì Vaân Moân seõ noùi cho oâng nghe ñeå phaù tröø löôùi nghi, hai nguyeân nhaân moät coù, moät cuõng chaúng giöõ, nhaát taâm baát sanh muoân phaùp thì khoâng coù loãi, hai phaàn treân khaùc nhau, thu veà khoa treân. OÂi!

# *Chæ daïy Thieàn Nhaân Dieäu Thuyeân.*

Naïp töû tham thieàn, ñieàu quan troïng laø ñeå saùng toû taâm ñòa. Tuù taøi ñoïc saùch thì phaûi thi ñaäu, ñoïc saùch naêm xe maø khoâng thi ñaäu thì suoát ñôøi chæ laø Tuù taøi, goïi laø quan nhaân thì sai. Naïp töû tham thieàn taâm ñòa khoâng saùng thì chang theå hieåu sanh töû laø vieäc lôùn, suoát ñôøi chæ laø phaøm phu, goïi laø Phaät thì laàm, chæ hai caùi sai laàm naày, quaû thaät coù vieäc aáy hay thaät khoâng coù vieäc aáy. Noùi thaät coù thì ngöôøi ñoïc saùch thi ñoã laøm quan, thöôøng thaáy coù, noùi thaät khoâng thì ngöôøi tham thieàn laøm Phaät, khoâng heà chính maét troâng thaáy. Laáy ñaây ñoåi kia thì beân taùm laïng, beân nöûa caân. Thuyeát naøy raát caïn côït maø cuõng raát saâu xa, thöôøng ngöôøi hoïc vì coù choã ñaéc neân taâm tham cöùu ñeán choã voâ sôû ñaéc beøn rôi rôùt xuoáng haàm hoá raát nhieàu. Vaân Moân noùi lôøi naøy beøn thaønh coù teân goïi maø khoâng coù thaät. Thaät ra caùi goïi laø ñeà hoà thöôïng vò laø thöù quyù baùu ôû ñôøi, gaëp nhöõng ngöôøi naøy thì seõ bieán thaønh thuoác ñoäc. Xöa, Thieàn sö Trí Thöôøng ñeán Taøo Thoaùt yeát kieán Toå Sö, neâu choã chæ baøy taâm yeáu cuûa Hoøa thöôïng Ñaïi Thoâng. Toå Sö theo ñoù maø nghi ngôø, lieàn noùi keä raèng:

*Chaúng thaáy moät phaùp coøn khoâng thaáy. Döôøng nhö maây noåi che maët trôøi, Khoâng bieát moät phaùp giöõ khoâng bieát, Laïi nhö hö khoâng loeù aùnh chôùp.*

Caùi thaáy bieát naøy chôït höng khôûi, laàm nhaän khoâng heà hieåu phöông tieän, oâng neân moät nieäm töï bieát loãi thì aùnh linh quang cuûa chính mình hieän roõ. Thöôøng nghe keä xong laäp töùc nghi tình phuûi saïch vaø ñöôïc ñaïi ngoä. Toå Sö phöông tieän beøn keå moät baøi keä trình leân Toå Sö raèng: khoâng vaøo thaát cuûa Toå sö, muø mòt höôùng veà hai ñaàu. Thieàn nhaân Dieäu Thuyeân muoán bieát thaät coù vieäc aáy hay khoâng, rôi vaøo choã naøo chôù chaúng lo

phaøm phu vaø Phaät, Tuù taøi vaø quan nhaân; chæ bieát duøng phöông tieän cuûa Vaân Moân. Neáu coù theå bieát ñöôïc Trieàu Döông caùch Taøo Khoaùt khoâng xa thì vieäc aáy coù leõ chöa ñuùng, döôùi goùt chaân laïi löu yù ñeán Hoøa thöôïng Ñaïi Ñieân.

# *Chæ daïy Thieàn Nhaân Xung Maät.*

Tranh luaän veà maét roàng raén, loaøi caàm thuù nhö hoå vaø teâ giaùc, neáu chaúng phaûi keû só ñaõ vöôït qua caùch löôïng, khoâng raøng buoäc traàn duyeân thì lieàn cho thuyeát naøy laø noùi roäng, neân toâng phong Laâm teá khoù keá thöøa. Hoïc giaû thôøi gaàn ñaây phaàn nhieàu voán duøng taát löôõi tranh chaáp döõ doäi, thích ñem vieäc noùi böøa noùi caøn ngang doïc, heùt böøa heùt loaïn laøm toâng chæ. Vöøa eùp ngaët vöøa ñaùnh ñaäp, nhö ñaù löûa, nhö aùnh chôùp, döï tính khoâng ñöôïc, cöôøi lôùn ha ha, noùi khoâng rôi vaøo yù caên. Ñaâu khoâng bieát chính laø nghieäp thöùc giôû maùnh khoùe, haù chaèng phaûi laø löøa doái ngöôøi vaø töï löøa doái mình, laàm mình vaø laàm ngöôøi khaùc ö? Chaúng thaáy Laâm Teá ñöùng haàu Ñöùc Sôn, Ñöùc Sôn quay laïi noùi: coù vieäc muoán hoûi oâng ñöôïc chaêng? Laâm Teá noùi: Laõo hoûi ñieàu gì? Sôn ñònh ñöa gaäy leân ñaùnh thì Laâm Teá lieàn haát ngaõ xuoáng giöôøng thieàn, Sôn lieàn thoâi. Laïi noùi hai laõo naøy vang danh nhö theá laïi coù choã thöông löôïng chaêng? Tin bieát böôùc chaân cuûa baäc Long roàng voi thì löøa chaúng theå laøm ñöôïc, chaúng phaûi chaân thaät coù maét naøy, ñöôïc duïng naøy, thì chöa traùnh khoûi trong caùi ñöôïc maát maø so löôøng tính toaùn. Laïi Laâm Teá cuøng Phoå Hoùa ôû Traân Chaâu, coù laàn ñeán nhaø thí chuû thoï trai, Teá hoûi? Ñaàu moät sôïi loâng coù theà chöùa caû bieån lôùn, haït caûi dung naïp caû nuùi Tu-di, laø thaàn thoâng dieäu duïng, laø phaùp oâng nhö vaäy. Phoå Hoùa lieàn haát ñoå maâm côm. Teá noùi: quaù thoâ. Hoùa noùi: Ñaây laø choã naøo, maø noùi thoâ noùi teá, Teá lieàn thoâi. Ngaøy hoâm sau laïi cuøng nhau ñeán nhaø moät thí chuû thoï trai, Teá laïi hoûi: Hoâm nay cuùng döôøng sao gioáng hoâm qua? Hoùa laïi haát ñoå maâm côm. Teá noùi: phaûi laø phaûi, nhöng quaù thoâ. Hoùa noùi raèng: laõo naøy muø quaùng, Phaät phaùp noùi thoâ teá gì. Teá lieàn thoâi. Laïi noùi Laâm Teá hai laàn ngöøng coøn coù phaàn thöông löôïng hay khoâng? Neáu coù thì thuông löôïng nhö theá naøo? Thieàn nhaân Xung Maät ôû tuøng laâm raát laâu, thöôøng thöông löôïng ñöôïc, giaûng noùi ñöôïc, pheâ phaùn ñöôïc, töï cho raèng voâ cuøng ñôn giaûn. Sau naøy môùi bieát loãi, beøn laäp töùc boû ra, y cöù vaøo choã khoâng baøn baïc ñeå thöïc haønh coâng phu, nay môùi nhìn thaáy tin ñöôïc, môùi bieát vieäc naøy truyeàn khoâng ñöôïc, hoïc khoâng ñöôïc, tính toaùn khoâng ñöôïc, baøn baïc khoâng ñöôïc. Haàu ta töø phöông Nam ñeán, lieàn theo nhau ñeán bôø vaéng laëng, xem boán naêm, nhôø toâi neâu thoaïi ñaàu cuûa Tieân sö laø Ñaïo Nhaân Tòch Thoï ñaõ noùi laø chaúng phaûi taâm chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi vaät. Chôït ñi ñeán beân laø löûa, nhaët ñöôïc moät haït ñaäu rang aên xong.

Töø ñaây Höông Tích dieäu cuùng cuõng voâ taâm ñi ñeán, nhöng baùnh chöng khoâng gôûi cho haén moät ít, aên moät böõa khoâng ñöôïc. Lyù do ñaëc bieät toâi taïm trôû veà Chieát Giang, mang theo coát loõi naøy caàu chæ daïy, vaãn taëng cho hai baøi keä raèng:

*Che trôøi laáp ñaát moät ñieåm aáy, Khoâng xöa khoâng nay, baët gaùnh vaùc. Doái gaït thaàn trao cho Thieàn giaû, Maëc caùc vò toái taêm so löôøng,*

*Löøa muø dieät maát maét chaùnh phaùp, Toâng phong Laâm Teá môùi noåi leân, Ñaùng thöông keû giuùp mua baùn Phaät, Che laáp taän cuøng thöông löôïng sai.*

# *Chæ daïy giaûng chuû Ñaïo Minh.*

Xöa Maõ Toå hoûi Löôïng toïa chuû raèng: nghe noùi oâng giaûng ñöôïc nhieàu kinh luaän phaûi chaêng? Löôïng ñaùp: khoâng daùm. Toå laïi hoûi: seõ giaûng veà ñieàu gì? Ñaùp: Seõ giaûng veà Taâm. Toå noùi: Taâm nhö ngöôøi thôï kheùo, yù nhö hoïa só, theá naøo giaûng ñöôïc kinh? Löôïng ñaùp: Taâm ñaõ giaûng khoâng ñöôïc, chôù hö khoâng giaûng ñöôïc chaêng? Toå noùi: laïi hö khoâng giaûng ñöôïc. Löôïng khoâng baèng loøng duõ tay aùo boû ñi. Toå beøn keâu: “Toïa chuû”, löôïng ngoaùi ñaàu nhìn laïi, hoaùt nhieân kheá ngoä, beøn laøm leã roài ñi, thaúng veà Taây Sôn döùt baët tin töùc, laäp töùc queùt saïch con ñöôøng phaøm Thaùnh. Nhö ngöôøi ñôøi nay chôït coù chôït khoâng hoaëc töø cöûa mieäng cuûa Sö gia maø nhaän ñöôïc, trong luùa maïch coù boät mì laø do gaïo laøm ra, laïi tìm hieåu bieát trong luùa trong gaïo, sö gia phaûi bieát noùi ta ñaõ ñöôïc, lyù naøy sôï sö gia khoâng bieát, nhöõng haïng nhö vaäy chæ nhaän ñöôïc caùi tröôùc löøa, sau ngöïa, muoán ñöôïc nhö Löôïng toïa chuû ngay lôøi noùi cuûa Maõ Toå laäp töùc queân sôû chöùng cuûa mình, cuõng chaúng phaûi khoù hay sao? Bôûi vì Löôïng Coângñaäp beå chaát theùp cuõ thì ñuùc thaønh saét môùi, neân coù theå ngaøn lieãu traêm ñöông, lieàn thoaùt ra khoûi hang oå giaùo thöøa maàu nhieäm, töùc thôøi tröôùc sau, giöõa ñeàu döùt, hieåu khoâng moät phaùp coù theå laøm ñöôïc. Khoâng hieåu ñaïo lyù, nhö nay ngöôøi giaûng xöa nghe Toân Sö noùi laïi laø hö khoâng giaûng ñöôïc, laïi höôùng leân hö khoâng sôø Ñoâng moù Taây, khoâng nghi ngôø thì phæ baùng. Toïa chuû Ñaïo Minh cuõng laø ngöôøi giaûng kinh, bieát ñöôïc moät ñieåm aáy quyeát ñònh khoâng ôû trong vaên töï ngoân ngöõ, vaên töï ngoân ngöõ chính laø neâu maët traêng vaø ngoùn tay. Muoán tìm thieän tri thöùc lyù giaûi choã lìa töôùng noùi naêng, lìa töôùng vaên töï, lìa töôùng taâm duyeân neân phaûi ñeán tìm Dieäu Hyû. Dieäu Hyû thöông ngöôøi chí thaønh, vieát ra ñoaïn coâng aùn naøy ñeå chæ baøy, moät hoâm chôït höôùng veà vaên töï vieát treân giaáy, bieát ñöôïc tin töùc truyeàn rieâng

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 24 631

ngoaøi giaùo, môùi bieát trong luùa maïch khoâng coù boät mì, chaúng phaûi gaïo laøm ra, bieát roõ nhö theá lieàn coù theå luùc giaûng, chöa giaûng, ñem moät con raén cheát laøm cho soáng laïi, nhaûy laên loùc, noùi hö khoâng giaûng giaûi kinh, hö khoâng chaúng giaûng giaûi kinh, noùi chung laø vieäc trong nhaø mình, trong giaùo ngoaøi giaùo laïi thaáy khoâng laøm roài, chöa roài. Hai caùi thaáy ñaõ maát thì khi giaûng töùc laø khi chöa giaûng, luùc khoâng giaûng töùc laø luùc giaûng, luùc im laëng laø noùi, luùc noùi laø im laëng, môû roäng caùnh cöûa boá thí khoâng baát laáp, laø chaân ngöõ, laø thaät ngöõ, nhö ngöõ, khoâng doái gaït, khoâng löøa phænh. Noùi naêng nhö theá, thaät gioáng nhö khoâng moäng maø noùi moäng, môû maét ñaùi daàm, laøm nhö theá cuõng bò ba möôi gaäy. Tuy nhö vaäy cuõng chæ ñem chöõ giaû danh daãn daét chuùng sanh, cuõng khoâng gaây trôû ngaïi cho vieäc giaûng kinh, lyù giaûi tin töùc truyeàn rieâng ngoaøi giaùo cuûa Toå Sö. Ñaïo Minh chæ nhö vaäy maø thöïc haønh coâng phu, chæ nhö vaäy maø giaûng kinh luaän, khoâng trôû ngaïi giaáy ñaõ heát, laïi caét ñöùt saén bìm naøy.

# *\* Chæ daïy Thieàn Nhaân Dieäu Toâng.*

Baäc Coå Thaùnh noùi: Ñaïo khoâng caàn tu, nhöng chôù oâ nhieãm. Sôn Taêng noùi: Noùi taâm noùi taùnh laø oâ nhieãm, yù ñaém tröôùc suy nghó laø oâ nhieãm, chæ nay bình giaáy buùt nhö theá laø ñaëc bieät oâ nhieãm. Ngoaøi ra, xeùt ñeán cuøng thì nhö theá naøo? Dinh maéc vaøo choã thaät ñaéc löïc, kieám baùu kim cöông cheùm thaúng vaøo ñaàu, chaúng lo vieäc nhaân gian laø ñuùng hay sai. Thieàn nhaân Dieäu Toång chæ caàn tham cöùu nhö theá.