ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 15**

Ñeä töû noái phaùp truï trì Thieàn vieän Naêng Nhaân ôû Kính Sôn laø Thieàn sö Tueä Nhaät Uaån Vaên kính daâng.

Tieàn Keá Nghò thænh Sö giaûng chung cho ñaïi chuùng, coù vò Taêng

hoûi:

- Xöa coù vò Taêng hoûi Hoøa thöôïng Döông Chi: “Theá naøo laø Phaät?”.

Ñaùp: “Con löøa ba chaân khua moùng ñi”, chaúng hay yù chæ theá naøo?

Sö noùi: “Treân trôøi, döôùi ñaát khoâng daáu veát”. Daét daãn raèng: “Chæ nhö tröôùc Phaät Oai AÂm Vöông laø ngöôøi naøo cöôõi”. Sö noùi: “Sau Phaät Oai AÂm Vöông laø ngöôøi naøo cöôõi?” Vò Taêng suy nghó, Sö lieàn heùt, beøn noùi: “Tröôùc Phaät Oai AÂm Vöông con löøa ba chaân nhaûy, sau Phaät Oai AÂm Vöông, Döông Chi Laõo nhaân baët tin töùc, ñaõ baët tin töùc laïi vì sao löøa ba chaân nhaûy. Neáu cuõng ôû ñaây roõ ñöôïc, môùi bieát tröôùc Phaät Oai AÂm Vöông con löøa ba chaân quaû nhieân nhaøy. Neáu khoâng roõ ñöôïc thì Döông Chi Laõo nhaân caû ñôøi bò khuaát phuïc? Heùt moät tieáng noùi: “Kòp ñeán ngoû hieåm”. Laïi noùi raèng: “Thöôïng toøa Uaån Vaên ngaøy nay tay theá Töû Hö ñeán thænh giaûng chung cho chuùng nghe. Laõo Hôùn noùi: “Noùi caùi gì lieàn ñöôïc” Uaån Vaên noùi: “Thænh Hoøa thöôïng neâu ra voøng kim cöông chuøm gai caây deû cuûa Döông Chi maø boá thí cho ñaïi chuùng”. Laïi noùi raèng: “Nhö Trung Quoác Sö Ñaïi Chaâu Hoøa thöôïng noùi phaùp, moïi ngöôøi phaàn nhieàu coù nghi, Hoøa thöôïng kia chæ quaäy buøn khuaáy nöôùc chöù khoâng noùi thaúng lyù thieàn, xin Hoøa thöôïng löôïc quyeát chaân nguïy döùt tröø nghi ngôø cho ñaïi chuùng, ñaây cuõng laø thænh roäng noùi yù ñaøn vieät.

Laõo Haùn ñaùp: “ÖØ! Sôû dó Ñaïi giaùc Theá Toân khi môùi ngoä vieäc naøy, ôû nöôùc Ma-kieät-ñaø, trong hai möôi moát ngaøy khoâng môû mieäng. Phaät töï nghó “Ta thaø khoâng noùi phaùp, mau nhaäp vaøo Nieát-baøn, chöù phaùp khoù tin khoù bieát raát khoù noùi”. Laïi nghó ñeán naêng löïc phöông tieän Chö Phaät quaù khöù ñaõ thöïc haønh, roài sau môùi rôøi coäi Boà-ñeà ñeán vöôøn Loäc uyeån, tuøy caên khí chuùng sanh maø noùi Ñaïi taïng giaùo. Cuoái cuøng thaâu nhaân ñaït quaû, laïi

noùi: “Ban ñaàu töø vöôøn Loäc uyeån, cuoái cuøng ñeán soâng Baït-ñeà, giöõa hai nôi aáy ta khoâng heà noùi moät chöõ”, chæ coù ñaây lieàn laø choã Döông Chi goïi laø voøng kim cöông, chuøm gai caây deû, thaät laø khoù nuoát troâi”. Ñeán ñaây, ngay ñoù gaùnh vaùc ñöôïc maø ñaïi phaùp chöa roõ, cuõng laïi laøm sao khoâng ñöôïc? Xin hoûi caùc oâng! Theá naøo goïi laø Ñaïi phaùp? Voøng Kim cöông laøm sao suoát? Chuøm gai caây deû laøm sao nuoát? Khoâng thaáy Nham Ñaàu noùi: “Neáu ñem thaät phaùp boù buoäc ngöôøi, moät coõi coøn tieâu khoâng ñöôïc huoáng gì möôøi phöông tín thí hay sao? Chö Phaät ra ñôøi, Toå sö Taây Truùc ñeán, ñeàu chæ laø chöùng minh caùc oâng laø chuû maø thoâi. Neáu coù phaùp ñeå truyeàn trao thì tueä maïng cuûa Chö Phaät ñaâu ñeán ngaøy nay. Cho neân Toå sö noùi: “Taâm ñòa tuøy thôøi noùi, Boà-ñeà cuõng nhö vaäy, söï lyù ñeàu khoâng ngaïi, ngay sanh laø khoâng sanh”. Neáu hieåu ñöôïc boán caâu naøy thì lieàn roõ suoát ñöôïc voøng kim cöông, nuoát ñöôïc chuøm gai deû, khoâng caàn muoán roõ Ñaïi phaùp maø ñaïi phaùp töï roõ. Cho ñeán yù chæ nhaân duyeân khaùc nhau cuûa ngöôøi xöa, taâm taùnh nhieäm maàu, ñaïi phaùp neáu roõ luùc vöøa neâu lieàn hieåu ñöôïc, gioáng nhö nam chaâm gaëp saét, nheï nhaøng xeâ dòch lieàn chuyeån ñoäng, phaûi neâu moät roõ ba, nhö ( 873) moät maét coù hai con ngöôi, nhìn laø dính Nam ñoäng Baéc, khi neâu leân lieàn roõ, maø nay caùc vò coù vaøi loaïi taø thieàn, neáu roõ ñaïi phaùp, chæ coù taø thieàn naøy laø vaät thoï duïng cuûa nhaø mình, kheùo ñaùnh ñaù löûa cho loùe aùnh saùng, moät caây gaäy, moät tieáng heùt, chaéc chaén khoâng öa noùi taâm noùi taùnh, chæ öa cô phong taøi gioûi nhanh nheïn, goïi ñoù laø ñaïi cô ñaïi duïng. Kheùo noùi taâm, noùi taùnh, chaéc chaén öa ñaùnh ñaù löûa cho loùe aùnh saùng, moät caây gaäy, moät tieáng heùt, chæ öa tô ñeán sôïi ñi, goïi ñoù laø mieân mieân maät maät, cuõng goïi laø vieäc döôùi goùt chaân ñaâu khoâng bieát. Ngay caùi choã khoâng duøng, ngaém nghía cuïc buøn, xem choã duïng cuûa baäc toân tuùc tieàn boái, roõ ñaïi phaùp quay loïc coïc, nhö Nam Döông Tueä Trung Quoác Sö Ñaïi Chaâu Hoøa thöôïng. Chæ coù Döông Vaên Coâng coù ñuû maét, khi söûa Truyeàn Ñaêng luïc, ñem Tueä Trung Quoác Sö Ñaïi Chaâu Hoøa thöôïng saép vaøo sau Maõ Toå vaø beân phaûi caùc vò Toân tuùc, ñem ngoân cuù ñaõ noùi roäng vaøo heát trong ñoù. Luïc toå veà sau laáy lôøi cuûa Tueä Trung Quoác Sö raát nhieàu laøm cöûa lôùn, nhaø lôùn khaùc. Phaùp taùnh roäng lôùn nhö soùng cuoän khoù gaàn guõi, ngaên phaùp khoù noùi, oâng ta thieàn ñuû caùc theå, nhö ba laàn goïi thò giaû noùi thoaïi, goïi laø “noùi Laõo Baø Thieàn khuaáy buøn quaäy nöôùc chaêng?” Moät hoâm goïi thò giaû, thò giaû ñaùp “daï”, ba laàn goïi nhö vaäy ba laàn thò giaû ñaùp “daï”, Sö noùi: “Quoác sö ba phen keâu thò giaû naøo töø coâ phuï, thò giaû ba laàn ñaùp, thì choã naøo laø choã coâ phuï” Quoác Sö ñaùp: “Toan cho laø ta phuï oâng, ai bieát oâng phuï ta” Sö noùi: “Ñaát baèng noåi ñoáng xöông”. Laïi noùi: “Trong toøng laâm cho laø thoaïi ñaàu Quoác sö ba laàn goïi thò giaû töø ñaây laø coù moät caùi bao goàm, chæ

coù Tuyeát Ñaäu thaáy suoát xöông tuûy. Ngöôøi xöa noùi raèng: “Quoác sö ba laàn keâu thò giaû, ñieåm lieàn khoâng ñeán” Sö noùi: “Roõ raøng”, thò giaû ba laàn ñaùp, ñeán töùc khoâng ñieåm, Sö noùi: “Laïi khoâng theá sao?”, toan cho laø ta coâ phuï oâng, ai hay oâng coâ phuï ta, löøa Tuyeát Ñaäu khoâng ñöôïc, Sö noùi: “Ai noùi?” Laïi vaãy ñaïi chuùng noùi: “Ñuùng! Khoâng löøa ñöôïc Tuyeát Ñaäu, duø laø nhö vaäy, nhöng Tuyeát Ñaäu cuõng khoâng löøa ñöôïc Dieäu Hyû, Dieäu Hyû cuõng khoâng löøa ñöôïc moïi ngöôøi, moïi ngöôøi cuõng khoâng löøa ñöôïc Loä Truï”. Huyeàn Sa noùi: “Thò giaû laïi hoäi”, Tuyeát Ñaäu noùi: “Döøng (ôû) lôùn trí”. Sö noùi: “Hai saéc moät maàu” Vaân Moân noùi: “Theá naøo laø choã Quoác sö coâ phuï Thò giaû? Hieåu ñöôïc cuõng laø khoâng ñaàu moái” Tuyeát Ñaäu noùi: “Xöa nay khoâng hoäi”. Sö noùi: “Tuyeát Phong noùi xong, Vaân Moân laïi noùi: “Theá naøo laø choã thò giaû coâ phuï Quoác sö, tan xöông cuõng naùt thòt chöa baùo ñaùp ñöôïc”. Tuyeát Ñaäu noùi: “Khoâng ñaàu moái, khoâng ñaàu moái”, Sö noùi: “Loã chaâu mai sanh muõi teân”. Phaùp Nhaõn noùi: “Haõy ñi ñi! Khi khaùc ñeán” Tuyeát Ñaäu noùi: “Löøa ta khoâng ñöôïc”. Sö noùi: “Laïi laø Phaùp Nhaõn hoäi”, Höng Hoùa noùi: “Moät ngöôøi ñui daãn ñaùm muø”. Tuyeát Ñaäu noùi: “Muøñaàu tieân”. Sö noùi: “Lôøi anh noùi xuaát phaùt töø mieäng anh”.

Hoaèng Giaùc hoûi vò Taêng: “Caùi gì laø choã thò giaû hoäi?” Vò Taêng noùi: “Neáu khoâng hoäi thì ñaâu hieåu ñaùp theá naøo?” Hoaèng Giaùc noùi: “OÂng hieåu ñöôïc ít”, laïi noùi: “Neáu ôû ñaây thaáy ñöôïc, lieàn bieát Huyeàn Sa”. Sö noùi: “Tam Hoaøng gieát ngöôøi” Thuùy Nham Chi noùi: “Quoác sö, thò giaû ñeàu thieáu hoäi”. Sö noùi: “Vaãn saùng vôùi moät soá.” Ñaàu Töû noùi: “EÙp ngaët ngöôøi laøm gì?” Tuyeát Ñaäu noùi: “Gaõ goác caây”, Sö noùi: “Lyù dö lieàn ñeán”. Laïi noùi: “Chæ coù Trieäu Chaâu laø oâng thaày nhieàu mieäng, lieàn ñöôïc goùt chaân khieán ngöôøi nghi” Taêng hoûi: Quoác sö ba laàn goïi thò giaû, yù chæ theá naøo?’ Trieäu Chaâu ñaùp: “Nhö ngöôøi vieát chöõ trong toái, chöõ tuy khoâng thaønh, maø loái vaên ñaõ baøy”. Tuyeát Ñaäu lieàn heùt. Sö noùi: “Haõy noùi! Ngaên moät tieáng heùt treân phaàn Quoác sö, thò giaû, hay ôû treân phaàn Trieäu Chaâu”, ngay sau ñoù heùt moät tieáng, laïi noùi: “Neáu khoâng phaûi maïng caên naêm saéc cuûa oâng ñöùt thì laøm sao thaáu suoát ñöôïc loãi naøy?” Tuyeát Ñaäu noùi: “Neáu coù ngöôøi hoûi Tuyeát Ñaäu, Tuyeát Ñaäu lieàn ñaùnh”. Muoán moïi ngöôøi xem xeùt, Sö noùi: “Coù taät giaät mình” Tuyeát Ñaäu laïi coù moät baøi tuïng raèng: “thaày troø hoäi ngoä yù chaúng khinh”. Sö noùi: “Lôøi naøy coù hai cöûa, khoâng söï töôùng toan ñi trong coû”. Sö noùi: “Ngöôøi Phoå Chaâu röôùc giaëc, chôù hoûi phuï oâng hay phuï chuùng ta”. Sö noùi: “Haõy ñôïi laïnh ñeán, maët cho thieân haï nôm nôùp tranh ñaàu” Sö noùi: “Töùc nay thoâi ñi, laïi thoâi ñi, neáu tìm roõ thôøi, khoâng roõ thôøi”. Laïi noùi: “OÂng muoán caàu Huyeàn Sa giaûi hoäi, chæ caàn lyù giaûi thoaïi ñaàu “Quoác sö ba laàn keâu thò giaû”, trong ñaáy laø choã Quoác sö

coâ phuï thò giaû, trong ñaáy laø choã thò giaû coâ phuï Quoác sö, coù gì quan heä, ngoãng ñaàu ñaøn choïn söõa, loaøi vòt chaúng theå ñöôïc, caùi naøy laïi laø treân vieäc Quoác sö duøng ñao kieám, laïi vì coù nhöõng ngöôøi naøy laïi rieâng coù ñöôïc.

Moät hoâm coù ngöôøi hoûi Töû Laân Cung Phuïng: “Töø choã naøo ñeán?” Phuïng ñaùp: “Töø thaønh Nam ñeán”.

Quoác sö noùi: “Thaønh Nam coû maàu gì?” Phuïng ñaùp: “Coû maàu vaøng”.

Quoác sö beøn hoûi Ñoâng töû: “Thaønh Nam coû maàu gì?” Ñoàng töû thöa: “Coû maàu vaøng”.

Quoác sö noùi: “Chæ coù Ñoàng töû naøy coù theå tröôùc reøm cho daây thao ñeå baøn luaän huyeàn dieäu vôùi vua. Quoác sö noùi Laõo Baø Thieàn khuaáy buøn quaäy nöôùc ñöôïc chaêng? Laïi chæ nhöõng ngöôøi naøy rieâng coù ñöôïc.

Moät hoâm, vua Tuùc Toâng thænh xem haùt. Quoác sö noùi: “Ñaøn vieät coù taâm thænh xem haùt”. Thieàn sö Phaùp Vaân Vieân Thoâng noùi: “Haõy noùi! Quoác sö choã naøo ñeán? Dieäu Hyû xin hoûi caùc: vò haõy noùi Vieân Thoâng Thieàn sö töø choã naøo ñeán? ÔÛ ñaây thaáy ñöôïc, ba oâng caùch nhau khoâng xa”. Vua Tuùc Toâng laïi hoûi: “Theá naøo laø möôøi thaân Ñieàu Ngöï? Quoác sö voäi noùi vôùi vua: “Ñaøn vieät ñaïp treân ñaûnh Tyø-loâ maø ñi”, laïi hoûi: “Theá naøo laø möôøi thaân Ñieàu ngöï? Caùc ngöôøi muoán thaáy Quoác sö Tueä Trung chaêng? Chæ ôû trong con ngöôi cuûa oâng, môû maét cuõng sai, nhaém maét cuõng sai, ñaõ ôû trong con ngöôi vì sao laïi sai? Dieäu Hyû noùi theá naøo, cuõng sai laàm chaúng ít. OÂng laïi xem oâng ta coù thoaïi “höõu tình noùi phaùp”, Laõo Haùn bình thöôøng khoâng heà noùi, nay ñaõ khoâng bieát toát xaáu, khoâng traùnh khaåu nghieäp, heát loøng haêng haùi vì caùc ngöôøi, röûa söï khuaát phuïc cho ngöôøi khaùc, vaû laïi khoâng ñöôïc laøm söï hieåu nghóa lyù”.

Coù vò Taêng hoûi: “Theá naøo laø taâm cuûa Phaät xöa?” Quoác sö ñaùp: Laø töôøng, vaùch, ngoùi, ñaù.

Sö noùi: “Theá naøo laø ñaùp thoaïi? Neáu Dieäu Hyû môû ñöôøng, taâm khoâng baët, maïng caên khoâng döùt, ñaïi phaùp khoâng roõ, chaéc chaén khoâng daùm nhö vaäy.

Töù Laêng Thaùp moät caùi ñaùnh, moät tieáng heùt, moät laàn xoâ, moät laàn ñaåy, (874) ñaù nhaùng löûa, ñieän chôùp saùng laïi deã, ñaây thöôøng noùi thoaïi laïi khoù vaøo. Tröôùc noùi laø nhaø to cöûa lôùn, taùnh giaùc nhö soùng cuoän, maïng caên döùt moái coù theå nhö vaäy. Vò Taêng hoûi: “Töôøng vaùch ngoùi ñaù ñaâu khoâng phaûi voâ tình?”

Quoác sö ñaùp:

* Phaûi.
* Vaäy voâ tình laïi hieåu lôøi noùi phaùp chaêng?
* Thöôøng noùi roõ raøng, noùi khoâng ñöùt quaõng.
* Vì sao con laïi khoâng nghe?
* OÂng töï khoâng nghe, khoâng theå ngaên ngöôøi khaùc nghe.
* Con chöa roõ ngöôøi naøo ñöôïc nghe?
* Caùc Thaùnh ñöôïc nghe.
* Hoøa thöôïng coù nghe chaêng?
* Ta khoâng nghe.
* Hoøa thöôïng ñaõ khoâng nghe, thì ñaâu bieát ñöôïc voâ tình coù theå hieåu noùi phaùp?
* Nhôø ta khoâng nghe, neáu ta nghe thì ta ñoàng vôùi caùc vò Thaùnh, oâng lieàn khoâng nghe ta noùi phaùp.
* Theá thì chuùng sanh khoâng coù phaàn.
* Ta noùi vôùi chuùng sanh, khoâng noùi vôùi caùc vò Thaùnh.
* Chuùng sanh sau khi nghe thì theá naøo?
* Thì chaúng phaûi chuùng sanh.

Sö noùi: Kyø laï thay! OÂng nhìn ngöôøi khaùc xoay loïc coïc maø khoâng vöôùng maéc moät goùc, thì khoâng phuï ngöôøi khaùc hoûi. “Nhôø ta khoâng nghe, neáu ta nghe thì ta ñoàng vôùi caùc vò Thaùnh, oâng lieàn nghe ta noùi phaùp”, oâng coù goïi laø khoâng neân thaân chaêng? Chaúng phaûi ñaõ ñöôïc taâm tuûy cuûa Chö Phaät, chö Toå thì laøm sao chuyeån, oâng chôù cho laø khoâng ñöôïc maát, caùi naøy laø coù ñöôïc maát trong khoâng ñöôïc maát, khoâng ñöôïc maát trong coù ñöôïc maát, goïi laø vaøo buøn vaøo nöôùc, cöôõi ngöïa giaëc ñuoåi quaân giaëc, möôïn aùo baø giaø laïy baø giaø coù khoù gì. Taêng laïi hoûi:

* Phaùt taâm xuaát gia voán nghó laø caàu thaønh Phaät, chaúng hay duïng taâm theá naøo lieàn ñöôïc thaønh Phaät?

Quoác sö ñaùp: Khoâng coù taâm ñeå duïng lieàn ñöôïc thaønh Phaät.

Sö noùi: “Vò Taêng naøy khoù tha, gioáng nhö chuoät aên gaïo, gaõ naøy dai gheâ”, laïi xoâ gaõ Taêng dai naøy döøng laïi.

Taêng laïi hoûi: Khoâng coù taâm ñeå duïng thì ai thaønh Phaät?

Quoác sö ñaùp: Khoâng Taâm töï thaønh Phaät, thaønh Phaät cuõng khoâng coù taâm.

* Phaät coù coâng ñöùc lôùn khoâng theå nghó baøn, vì ñoä ñöôïc chuùng sanh, neáu cuõng khoâng coù taâm, thì ai ñoä chuùng sanh?
* Khoâng coù taâm laø chaân ñoä sanh. Neáu thaáy coù chuùng sanh ñaùng ñoä töùc laø coù taâm, roõ raøng laø sanh dieät.
* Nay ñaõ khoâng coù taâm, baäc Naêng nhaân xuaát theá noùi raát nhieàu giaùo phaùp ñaâu theå laø lôøi luoáng doái?
* Phaät noùi giaùo phaùp cuõng khoâng coù taâm.
* Noùi phaùp khoâng coù taâm, leõ ra laø khoâng noùi?
* Noùi töùc laø khoâng, khoâng töùc laø noùi.
* Noùi phaùp khoâng coù taâm, taïo nghieäp coù taâm hay chaêng?
* Khoâng taâm töùc khoâng nghieäp, nay ñaõ coù nghieäp taâm lieàn sanh dieät, ñaâu ñöôïc goïi laø voâ taâm.
* Khoâng taâm lieàn thaønh Phaät, nay Hoøa thöôïng thaønh Phaät chöa?
* Taâm coøn töï khoâng, ai noùi thaønh Phaät? Neáu coù Phaät ñeå thaønh laïi laø coù taâm. Coù taâm töùc höõu laäu, choã naøo ñöôïc khoâng taâm.
* Ñaõ khoâng coù Phaät ñeå thaønh, Hoøa thöôïng ñöôïc duïng cuûa Phaät hay chöa?
* Taâm coøn töï khoâng, duïng töø ñaâu coù?
* Roõ raøng ñeàu khoâng, chaúng rôi vaøo ñoaïn kieán hay chaêng?
* Xöa nay khoâng kieán, ai noùi laø ñoaïn?
* Xöa nay khoâng kieán, chaúng rôi vaøo khoâng chaêng?
* Chaúng coù khoâng ñaùng öa thích.
* Coù caùi ñaùng öa thích chaêng?
* Khoâng ñaõ chaúng coù, ñoïa laïc töø ñaâu maø laäp?
* Naêng sôû ñeàu khoâng, boãng coù ngöôøi caàm dao ñeán laáy maïng, ñaây laø coù hay khoâng?
* Laø khoâng.
* Coù ñau chaêng?
* Ñau cuõng khoâng.
* Ñau ñaõ khoâng, khi cheát roài sanh veà ñöôøng naøo?
* Khoâng cheát, khoâng sanh cuõng khoâng coù ñöôøng.
* Ñaõ ñöôïc voâ vaät töï taïi, ñoùi laïnh eùp ngaët, thì duïng taâm theá naøo?
* Ñoùi aên côm, laïnh maëc aùo.
* Bieát ñoùi bieát laïnh, leõ ra laø coù taâm?
* Ta hoûi oâng coù taâm, taâm hình theå ra sao?

Vò Taêng chaàn chöø raát laâu, tìm hình theå cuûa taâm baèng ñoùi, laïnh, thì khoâng theå ñöôïc. Beøn thaät thaø thöa raèng:

* Taâm khoâng coù hình theå.
* OÂng ñaõ bieát khoâng coù hình theå, töùc laø xöa nay khoâng coù taâm, sao laïi noùi laø coù?
* Vò Taêng thöa: Trong nuùi gaëp con soùi, duïng taâm gì?

Quoác sö noùi: Thaáy nhö khoâng thaáy, ñeán nhö khoâng ñeán, kia töùc laø khoâng taâm, aùc thuù khoâng theå haïi.

* Vaéng laëng voâ söï, rieâng thoaùt khoâng taâm, goïi laø vaät gì?
* Goïi laø Ñaïi só Kim cöông.

Sö heùt moät tieáng, noùi: “Ngöôøi toát khoâng chòu laøm laïi, muoán laøm con gioøi naèm trong phaân”.

Taêng laïi hoûi: Kim Cöông Ñaïi só, coù hình theå gì? Quoác sö ñaùp: Voán khoâng coù hình ñoaïn.

Sö noùi: Sao khoâng noùi sôùm?

Taêng thöa: Ñaõ khoâng coù hình theå goïi vaät gì laø Kim Cöông Ñaïi só? Quoác sö ñaùp: Goïi caùi khoâng hình ñoaïn laø Kim Cöông Ñaïi só.

* Kim Cöông Ñaïi só coù coâng ñöùc gì?
* Moät nieäm töông öng vôùi Kim Cöông, coù coâng naêng dieät toäi naëng sanh töû Haèng haø sa kieáp, ñöôïc thaáy Haèng haø sa Chö Phaät. Coâng ñöùc cuûa Kim Cöông Ñaïi só kia nhieàu voâ löôïng mieäng chaúng theå noùi heát ñöôïc, chaúng phaûi yù neâu baøy ñöôïc, duø cho soáng ôû ñôøi Haèng haø sa kieáp noùi cuõng khoâng heát.

Vò Taêng naøy ngay ñoù ñaïi ngoä, nhö ngöôøi naèm moäng chôït thöùc giaác, nhö hoa sen nôû. Gioáng nhö ñaây laø voøng Kim cöông, chuøm gai deû, oâng neáu nuoát khoâng ñöôïc, thaáu suoát khoâng ñöôïc, khoâng thaáy ñöôïc choã ñi laïi cuûa ngöôøi xöa, thì chaéc chaén seõ khôûi söï phæ baùng, thaáu suoát ñöôïc trong ñaây môùi laøm ñöôïc con thuyeàn lôùn, khoâng vöôùng bôø naøy, khoâng dính bôø kia, khoâng keït giöõa doøng. Thieän tri thöùc ngay ñoù ñöôïc coâng söùc côõ aáy, vaøo ñöôïc hang oå côõ aáy môùi ñöôïc laøm thaày ngöôøi. Neáu khoâng ñuû raát nhieàu tai maét khaùc nhau, nhö vieän ñöôøng taâm taùnh bieåu coù ñöôïc choã vaøo, thì chaéc chaén khoâng thích ñaù nhaùng löûa, aùnh chôùp, laïi öa noùi thoaïi côõ ñoù, laïi öa hieåu laàm thaät phaùp. Nhö treân moät cô, moät caûnh, moät gaäy, moät tieáng heùt maø ñöôïc choã vaøo, thì chaéc chaén khoâng öa noùi thoaïi côõ naøy laïi laø hieåu laàm roài. Thaät laø ñaõ goïi “choã thaáy khoâng ñoàng, laãn nhau coù ñöôïc maát”, nhö trong kinh giaùo noùi: “Boà-taùt thaáy nöôùc nhö cam loà, caùc vò trôøi thaáy nöôùc laø löu ly, phaøm phu thaáy nöôùc laø nöôùc, ngaï quyû thaáy nöôùc nhö maùu muû.”

(875) Hoaëc coù vò Taêng aùi cao thieàn thaáp böôùc, ra noùi: “Dieäu Hyû coù caùi thaáy nhö vaäy ö?” Dieäu Hyû lieàn noùi vôùi vò aáy: “Gaëp ngöôøi nhöng neâu theá naøo? Cho neân xeáp vaøo trong Chaùnh phaùp nhaõn taïng”.

Coù vò Taêng hoûi Quoác sö: ngöôøi xöa noùi: “Truùc bieác xanh xanh ñeàu laø phaùp thaân, hoa vaøng röïc rôõ ñeàu laø Baùt-nhaõ”, coù ngöôøi khoâng chaáp nhaän noùi laø taø thuyeát, cuõng coù ngöôøi tin noùi laø khoâng theå nghó baøn, chaúng hay theá naøo?

Quoác sö ñaùp: “Ñaây laø caûnh giôùi cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, Boà-taùt Vaên- thuø; Haïng phaøm phu, Tieåu thöøa chaúng theå tin nhaän ñöôïc, ñeàu hôïp vôùi yù kinh Ñaïi thöøa lieãu nghóa, cho neân kinh Hoa Nghieâm daïy: “Thaân Phaät

ñaày khaép phaùp giôùi, khaép hieän tröôùc taát caû chuùng sanh, tuøy duyeân caûm öùng ñeàu cuøng khaép”, maø thöôøng choã toøa Boà-ñeà naày. Truùc bieác ñaõ khoâng ra ngoaøi phaùp giôùi, ñaâu chaúng phaûi phaùp thaân ö? Laïi kinh Baùt-nhaõ daïy: “Saéc voâ bieân cho neân Baùt-nhaõ cuõng voâ bieân”. Hoa vaøng ñaõ khoâng ngoaøi saéc thì ñaâu chaúng laø Baùt-nhaõ ö? Noùi moät caùch saâu xa thì neáu khoâng xeùt neùt raát khoù saép xeáp yù.

Laïi Toïa chuû Hoa Nghieâm hoûi Hoøa thöôïng Ñaïi Chaâu: “Vì sao Thieàn sö khoâng chaáp nhaän” truùc bieác xanh xanh ñeàu laø phaùp thaân, hoa vaøng röïc rôõ ñeàu laø Baùt-nhaõ”?

Ñaïi Chaâu ñaùp: Phaùp thaân khoâng hình töôùng, öùng vôùi truùc bieác ñeå thaønh hình, Baùt-nhaõ voâ tri, ñoái hoa vaøng maø baøy töôùng. Chaúng phaûi do hoa vaøng, truùc bieác kia maø coù Baùt-nhaõ, phaùp thaân. Cho neân kinh noùi: “Phaùp thaân chaân thaät cuûa Phaät duï nhö hö khoâng, öùng vaät hieän hình nhö traêng ñaùy nöôùc”, neáu hoa vaøng laø Baùt-nhaõ thì Baùt-nhaõ ñoàng vôùi voâ tình. Neáu truùc bieác laø phaùp thaân thì truùc bieác laïi coù theå öùng duïng, Toïa chuû hieåu chaêng?

Toïa chuû thöa: Chaúng roõ yù naøy.

Ñaïi Chaâu noùi: Neáu ngöôøi thaáy taùnh, noùi phaûi cuõng ñöôïc, noùi khoâng phaûi cuõng ñöôïc, tuøy duïng maø noùi khoâng maéc keït trong phaûi quaáy. Neáu ngöôøi khoâng thaáy taùnh, noùi truùc bieác thì dính maéc nôi truùc bieác, noùi hoa vaøng thì chaáp vaøo hoa vaøng, noùi phaùp thaân thì dính maéc nôi phaùp thaân, noùi Baùt-nhaõ khoâng bieát Baùt-nhaõ, cho neân ñeàu thaønh tranh luaän.

Sö noùi: Quoác sö chuû tröôùng “truùc bieác xanh xanh ñeàu laø phaùp thaân”, laø thaúng chuû tröông ñeán cuøng. Ñaïi Chaâu phaù “truùc bieác xanh xanh chaúng phaûi phaùp thaân” laø thaúng phaù ñeán cuøng. Laõo Haùn ñem moät chuû tröông ñeán cuøng vaø moät caùi phaù ñeán cuøng thaâu laïi thaønh moät choã laïi caøng khoâng coù nieâm ñeà, khoâng daùm ñoäng moät sôïi loâng ngöôøi khaùc. Muoán oâng, vaø ngöôøi hoïc phaûi coù con maét, thaáu suoát voøng Kim cöông cuûa Quoác sö, laïi nuoát troâi chuøm gai deû cuûa Ñaïi Chaâu. Ngöôøi coù con maét hieåu ra ñöôïc, ngöôøi khoâng coù con maét chöa haún laø khoâng cöôøi.

Toâng Caûo tuy luùc tham (kieán) bò Hoøa thöôïng Vieân Ngoä ñaùnh vaøo loã muõi, ban ñaàu cho ta ñaët loã muõi, laïi ñöôïc Hoøa thöôïng Traïm Ñöôøng chæ laø vì ngöôøi thì haï ñao nheï nhaøng, neáu noùi bònh thieàn thì khoâng ngöôøi qua ñöôïc, thöôøng suy nghó trong kinh giaùo coù ñoaïn nhaân duyeân.

Öông-quaät-ma-la phaûi coù moät ngaøn ñaàu ngoùn tay ngöôøi laøm voøng hoa roài môùi ñöôïc leân ngoâi vua. Ñaõ ñöôïc chín traêm chín möôi chín ngoùn, chæ thieáu moät ngoùn nöõa, anh ta muoán chaët ngoùn tay meï cho ñuû soá. Phaät bieát Öông-quaät nhaân duyeân ñaõ thuaàn thuïc cho neân ñeán giaùo hoùa. Luùc

Öông-quaät vöøa khôûi yù muoán xuoáng dao chaët laáy ngoùn tay meï, boãng nghe tieáng gaäy rung, beøn khoâng chaët tay meï, maø ra hoûi xin Phaät moät ngoùn tay raèng: “Ñaõ coù Cuø-ñaøm ôû ñaây, xin cho ta moät ngoùn tay ñeå ñaày ñuû mong caàu cuûa ta”. Öông-quaät giô dao leân, Theá toân lieàn keùo ra ñi. Ñöùc Theá toân ñi chaàm chaäm, Öông-quaät chaïy mau vaãn khoâng kòp, beøn lôùn tieáng keâu raèng: “Döøng laïi, döøng laïi”. Ñöùc Theá toân ñaùp: “Ta döøng laïi ñaõ laâu chæ coù ngöôi khoâng döøng laïi” Öông-quaät boãng nhieân caûm ngoä, leã Phaät xin xuaát gia. Phaät laïi daïy oâm baùt ñeán nhaø moät Tröôûng giaû, ngay luùc ñoù vôï Tröôûng giaû ñang bò naïn sanh khoù, Tröôûng giaû noùi: “Ñeä töû Cuø-ñaøm! OÂng laø baäc chí Thaùnh, coù caùch gì cöùu ñöôïc saûn naïn hay chaêng?”

Öông-quaät ñaùp: “Toâi môùi vaøo ñaïo, chöa bieát caùch cöùu giuùp naøy, ñôïi toâi veà hoûi Theá toân seõ ñeán baùo cho oâng”. Öông-quaät trôû veà thöa ñuû moïi vieäc leân Ñöùc Phaät, Phaät daïy raèng: “OÂng mau ñi ñeán baûo raèng: “Ta töø khi theo phaùp Thaùnh Hieàn ñeán nay khoâng heà saùt sanh”, Öông-quaät lieàn vaâng lôøi Phaät daïy, ñeán nhaø kia noùi ñuùng nhö vaäy. Vôï Tröôûng giaû nghe ñöôïc caâu noùi ñoù lieàn sanh con deã daøng.

Sö noùi: Trong ñaây laø sai ñaùnh, sai heùt, laät ngöôïc giöôøng thieàn, daãn kinh giaùo, noùi lyù söï, ñaäp ñaù nhaùng löûa, nöûa ñeâm baét gaø coù ñöôïc chaêng? Nhaân ñoù thöa hoûi Hoøa thöôïng Traïm Ñöôøng vöøa neâu thoaïi ñaàu naøy, Traïm Ñöôøng noùi: “OÂng gaõi ñuùng choã ngöùa cuûa ta. Thoaïi ñaàu naøy laø phaùp phaân vaøng, khoâng hoäi thì nhö vaøng, hoäi ñöôïc thì nhö phaân”. Laõo Haùn noùi: “Ñaâu khoâng coù phöông tieän?” Traïm Ñöôøng noùi: “Ta coù moät caùch, chæ laø oâng naïo ñaát maø khoâng hieåu”. Laõo Haùn thöa:

* Mong Hoøa thöôïng töø bi chæ daïy.
* Öông-quaät noùi laø “Ta môùi vaøo ñaïo chöa bieát phaùp naøy ñôïi hoûi Theá Toân” maø chöa ñeán choã Phaät, nhaø ngöôøi ta luùc ñoù sanh con roài thì sao? Luùc Öông-quaät ñem lôøi “Ta töø luùc theo phaùp Thaùnh hieàn ñeán nay khoâng heà saùt sanh” chöa ñeán nhaø maø nhaø hoï ñaõ sanh con roài thì sao?

Laõo Haùn ngay luùc ñoù khoâng hieåu ñöôïc ñaïo lyù, sau nhaân ôû Hoå Khaâu xem kinh Hoa Nghieâm, ñeán choã “Boà-taùt leân ñòa thöù baûy, chöùng Voâ sanh nhaãn, noùi raèng: “Phaät töû” Boà-taùt thaønh töïu nhaãn naøy, töùc thôøi ñöôïc leân ngoâi vò Baát ñoäng thöù taùm, thöïc haønh saâu xa haïnh Boà-taùt, khoù coù theå bieát khoâng khaùc nhau, lìa taát caû töôùng, taát caû töôûng, taát caû chaáp tröôùc, voâ löôïng voâ bieân taát caû Thanh vaên, Bích-Chi-Phaät ñeàu khoâng baèng. Lìa caùc oàn aøo, vaéng laëng, hieän tieàn duï nhö Tyø-kheo coù ñaày ñuû thaàn thoâng, ñöôïc taâm töï taïi, thöù lôùp cho ñeán vaøo ñònh - Dieät - taän, taát caû ñoäng taâm, nhôù töôûng, phaân bieät ñeàu döùt haún, Boà-taùt Ma-ha-taùt naày cuõng gioáng nhö theá, truï ngoâi vò Baát ñoäng lieàn boû taát caû haïnh duïng coâng, ñöôïc thaân, khaåu, yù

nghieäp cuûa phaùp thaân voâ coâng duïng, suy nghó ñeàu döùt, truï nôi baùo haïnh. Thí nhö coù ngöôøi trong mô thaáy thaân mình rôùt xuoáng doøng soâng lôùn, vì muoán qua cho neân phaùt taâm maïnh meõ, thöïc haønh phöông tieän roäng lôùn, vì maïnh meõ, phöông tieän lôùn neân lieàn thöùc giaác. Thöùc giaác roài thì moïi vieäc laøm ñeàu döùt. Boà-taùt cuõng nhö vaäy, thaáy chuùng sanh ôû trong boán doøng (sanh, giaø, bònh, cheát) vì muoán cöùu ñoä neân khôûi ñaïi tinh taán, phaùt ñaïi taâm maïnh meõ, nhôø tinh taán maïnh meõ cho neân ñeán ñöôïc ngoâi vò Baát ñoäng, ñaõ ñeán ñaây thì taát caû coâng duïng ñeàu döùt, hai haïnh töôùng vaø haønh ñeàu khoâng hieän tieàn. Boà-taùt Ma-ha-taùt naày, taâm Boà-taùt, taâm Phaät, taâm Boà-ñeà, taâm Nieát-baøn coøn khoâng hieän khôûi, huoáng gì khôûi taâm theá gian”. Ñeán ñaây ñaùnh maát tuùi vaûi, Traïm Ñöôøng noùi phöông tieän cho toâi nghe. Boãng nhieân hieän tieàn roõ bieát Thieän tri thöùc chaân thaät khoâng doái mình, thaät laø caùi voøng Kim cöông, phaûi roõ taïng thöùc môùi thaáu suoát.

Laïi coù baäc Toân tuùc laø Hoøa thöôïng Laïc Phoå töø laâu laøm thæ giaû ngaøi Laâm Teá, Laâm Teá thöôøng khen ngôïi goïi Laïc Phoå laø moät muõi teân trong moân haï Laâm Teá, beøn xem thöôøng ngöôøi, du lòch xong thaúng ñeán Traùc am treân ñaûnh Giaùp Sôn ôû nhieàu naêm. Giaùp Sôn bieát beøn thaûo thô sai vò Taêng mang ñeán, Laïc Phoå nhaän thô lieàn ngoài xuoáng, laïi giô tay ñoøi, vò Taêng ñoù khoâng ñaùp ñöôïc, Laïc Phoå lieàn ñaùnh vaø noùi: “Trôû veà neâu gioáng nhö vaäy vôùi Hoøa thöôïng” Taêng trôû veà laøm gioáng nhö vaäy ñeå thöa vôùi Giaùp Sôn, Giaùp Sôn noùi: “Vò Taêng naøy xem thô thì trong ba ngaøy seõ ñeán, neáu khoâng xem thô, thì ngöôøi naøy khoâng cöùu ñöôïc”.

Sö noùi: “Ngöôøi xöa goïi laø cöùu vôùt ngöôøi”, chaúng bieát trong thô coù lôøi dö thöøa gì maø Laïc Phoå nuoát löôõi caâu cuûa Giaùp Sôn”.

Laïc Phoå quaû nhieân trong ba ngaøy ñeán, Giaùp Sôn döï sai ngöôøi rình luùc Laïc Phoå ra khoûi am lieàn ñoát am.

Sö noùi: “Chæ coù ñaây laø voøng Kim cöông”. Laïc Phoå khoâng theøm ñoaùi hoaøi ñeán am. Sö noùi: “Thaønh Phaät thaønh Toå phaûi laø ngöôøi nhö theá”.

Laïc Phoå ñi thaúng ñeán phöông tröôïng cuûa Giaùp Sôn, khoâng leã baùi

maø ñöùng khoanh tay, Giaùp Sôn noùi: “Gaø ôû trong oå phuïng chaúng ñoàng loaïi kia, ñi ra. Laïc Phoå noùi: “Töø xa môùi ñeán, xin thaày tieáp moät phen. Giaùp Sôn noùi: “Tröôùc maét khoâng Xaø-leâ, trong ñaây khoâng Laõo Taêng”. Laïc Phoå lieàn heùt, Giaùp Sôn noùi: “Thöôøng thöôøng laïi chôù coù qua loa voäi vaøng. Maây traéng laø ñoàng, nuùi khe ñeàu khaùc, caét ñaàu löôõi cuûa ngöôøi trong thieân haï töùc chaúng phaûi laø khoâng. Xaø-leâ sao laïi daïy ngöôøi khoâng coù löôõi maø hieåu lôøi?

Sö noùi: “Laïc Phoå laïi cuùi ñaàu suy nghó maø khoâng hieåu moät lôøi noùi

thaät naøy, bò Giaùp Sôn nhaèm ngay xöông soáng maø ñaùnh, xoû loã muõi, beøn ñöôïc noái nghieäp Giaùp Sôn, veà sau daïy chuùng noùi raèng: “Moät caâu roát sau môùi ñeán cöûa beàn chaéc, naém ñoaïn yeáu luaät khoâng chung cho phaøm Thaùnh, phaûi bieát ngöôøi thöôïng löu khoâng duøng kieán giaûi cuûa Phaät toå daùn treân traùn, nhö con ruøa ñoäi hình veõ, töï nhaän goác tan thaân”. Sö noùi: “Ngöôøi khaùc ngoä veà sau lieàn hieåu moät lôøi chaân thaät cuûa oâng ta noùi. “Maáy thöù thuoác naøy baát luaän laø ñaïi phaùp cuûa toâng Vaân Moân, toâng Laâm Teá, Taøo Ñoäng, Phaùp Nhaõn hay Quy Ngöôõng, neáu khoâng roõ cha con, thaày troø, vaø toâng chæ cuûa moãi toâng, chæ lo hieåu toâng chæ, coù noùng böùc vaãn khoâng voäi, Laõo Haùn luùc ôû trong chuùng thöôøng thöa hoûi moät vò Toân tuùc veà vieäc. “Trong thieàn moân noùi khoâng coù lôøi noùi trong lôøi noùi, coù lôøi noùi trong khoâng coù lôøi noùi” Toân tuùc daãn chöùng cho ta raèng: “Khoâng lôøi noùi trong coù lôøi noùi laø treân ñöôøng gaëp raén cheát chôù gieát, duøng gioû khoâng ñaùy ñöïng ñem veà. Goïi ñaây laø khoâng lôøi noùi trong coù lôøi noùi. Laïi goïi laø coù lôøi noùi trong khoâng lôøi noùi, nhö theá naøo laø khoâng lôøi noùi? Laø treân ñöôøng gaëp raén cheát chôù gieát, theá naøo laø coù lôøi noùi trong khoâng lôøi noùi? Laø duøng gioû khoâng ñaùy ñöïng ñem veà. Chæ moät caâu naøy lieàn laø hai nghóa. Treân ñöôøng gaëp raén cheát chôù gieát laø coù lôøi noùi trong khoâng coù lôøi noùi. Duøng gioû khoâng ñaùy ñöïng ñem veà laø khoâng coù lôøi noùi trong coù lôøi noùi. Ñaõ laø raén cheát laïi khoâng caàn gieát. Laïi noùi: “Theá naøo laø trong ñoàng coù khaùc?” Coø traéng vaø tuyeát chaúng ñoàng maàu. “Theá naøo laø trong khaùc coù ñoàng?” Traêng saùng, boâng lau khoâng nhö caùi khaùc. Luùc ta noùi lôøi nhö theá naøy, oâng lieàn hoäi ñöôïc roài, laïi giuùp ñöôïc vieäc gì? Gioáng nhö ñaây khoûi caàn hoïc Ñaïi phaùp, roõ sau khi khi neâu moät maûy may ngay ñoù lieàn hoäi ñöôïc. Gioáng nhö nhaân duyeân cuûa Öông-quaät-ma-la vaø phöông tieän cuûa Traïm Ñöôøng. “Ta môùi vaøo ñaïo cuõng khieán khoâng chaáp, Phaät coù thaàn thoâng cuõng khieán khoâng chaáp, ñaõ khieán khoâng chaáp thì nhaân gì maø sanh ra treû con? Neáu ôû ñaây thaáy ñöôïc thì Phaät Thích-ca töùc laø Öông-quaät-ma- la, Öông-quaät-ma-la töùc laø Phaät Thích-ca. Neáu khoâng hoäi thì Thích-ca laø Thích-ca, Öông-quaät töï laø Öông-quaät, khoâng lieân heä gì ñeán vieäc nhaø ngöôøi saûn naïn”. Beøn chaép tay noùi: “Töùc ñem Baùt-nhaõ ñaõ neâu tröôùc nay, moät caâu moät lôøi kheá hôïp vôùi coâng ñöùc cuûa Phaät Toå, xin ñöôïc baøn tính. Tieàn Coâng Dieân ngöôøi thaát An hoï Löõ, cuùi mong daãu cheát ñaây sanh kia cuõng thöôøng laøm ngöôøi thaân cuûa Baùt-nhaõ. Boû thaân thoï thaân haèng laøm quyeán thuoäc Boà-ñeà. Goïi ñaïi chuùng noùi raèng: Coù boû heát chaêng? Neáu muoán ngay ñoù lieàn thoâi ñi, chôù nhôù lôøi ta noùi hoâm nay”. Lieàn heùt moät tieáng roài xuoáng toøa.

Truyeàn am chuû thænh noùi roäng. Sö noùi: Am chuû truyeàn vaøo nhaø

leân chuøa, ñeán nay laäp baøy cuùng döôøng beøn thænh Vaân Moân vì chuùng noùi roäng”. Laïi noùi: “Noùi caùi gì thì ñöôïc? Neáu laø toaøn thaéng quaân ñòch, ñoàng cheát soáng, ñang luùc xeùt naâng leân caïnh, ngang ñeán, doïc ñi, cong goác, laàm maét keát goùc xoaén oác, ôû trong phaàn moãi ngöôøi chính laø moät ñöùa beù, thì vieäc nhaø kòch khoâng nhoïc gì neâu ra, ñaõ khoâng chaáp nhaän theá naøo, laïi nhieàu naêm nhieàu thaùng ñeàu môùi môû baøy gan ruoät, xin ghi nhôù laáy lôøi thoaïi xöa cuûa Vaân Moân.

Nhò Toå hoûi Ñaït-ma raèng: “Ñeä töû taâm chöa an, xin thaày an taâm cho con”. Ñaït-ma noùi: “Ñem taâm ñeán ta an cho” Nhò toå giaây laâu sau noùi: “Trong, ngoaøi, chaëng giöõa tìm taâm khoâng ñöôïc”. Ñaït-ma noùi: “Ta ñaõ an taâm cho oâng roài” Nhò toå ngay ñoù lieàn tænh ngoä.

Laïi, Tam toå hoûi Nhò toå: Thaân con thöôøng bò beänh, xin nhôø thaày saùm hoái.

Nhò toå noùi: Ñem toäi ñeán ta saùm hoái cho.

Tam toå giaây laâu môùi noùi: Trong, ngoaøi, chaëng giöõa tìm toäi khoâng thaät coù.

Nhò toå noùi: Ta ñaõ saùm hoái cho oâng roài. Tam toå ngay ñoù lieàn tænh ngoä.

Hai caùch noùi naøy choán toøng laâm neâu tuïng nhieàu nhö meø nhö luùa, ngöôøi hieåu laàm neáp nhö ñaäu. Neáu khoâng khôûi taâm taùnh ñeå hieåu, lieàn khôûi hieåu huyeàn dieäu. Neáu khoâng khôûi hieåu huyeàn dieäu, lieàn khôûi lyù söï ñeå hieåu. Khoâng khôûi lyù söï ñeå hieåu, lieàn thaúng ñoaïn ñeå hieåu. Khoâng khôûi thaúng ñoaïn ñeå hieåu, lieàn khôûi ñaëc bieät ñeå hieåu, khoâng khôûi ñaëc bieät ñeå hieåu, lieàn ôû choã ñaù nhaùng löûa ñeå hieåu. Khoâng ôû choã ñaù nhaùng löûa ñeå hieåu, lieàn laät leân trong giaùp voâ söï, khoâng laät leân trong giaùp voâ söï, lieàn goïi laø hai coâng aùn cuûa ngöôøi xöa. Döôùi ba caây rui, tröôùc ñôn baûy thöôùc, nhaém maét môû maét, ngoài trong hang quyû döôùi nuùi ñen, suy nghó tính toaùn, neáu khôûi moät chuøm lyù leõ roái raém ñoù maø muoán roõ vieäc naày thì raát gioáng Trònh Chaâu ra khoûi cöûa Taøo.

Laïi khoâng thích giao thieäp ñaõ khoâng chaáp nhaän nhö theá thì laøm sao hieåu lyù. Vaân Moân ñaõ laø da maët daøy ba taác noùi ra roõ raøng cho caùc vò, thöù nhaát khoâng ñöôïc hieåu laàm lôøi ta. Toå Ñaït-ma töø Taây thieân ñeán ñem ñöôïc aán khoâng vaên töï, tröïc tieáp ñoái vôùi Nhò toå moät aán aán phaù. Nhò Toå ñöôïc aán naøy khoâng dôøi ñoåi moät ñaàu sôïi loâng, ñem aán phaù tröïc tieáp cho Tam toå. Veà sau moät ngöôøi truyeàn thì doái maø muoân ngöôøi truyeàn thì thaät, thay nhau trao aán, cho ñeán Maõ Toå ôû Giang Taây, Maõ Toå ñöôïc aán naøy töø Hoøa thöôïng Nam Nhaïc, lieàn noùi: “Töø loaïn Hoà veà sau ba möôi naêm khoâng heà thieáu töông muoái”. Sö heùt moät tieáng, noùi: “AÁn vaên sanh”.

Thieàn sö Baù Tröôïng Ñaïi Trí ñöôïc aán naày ôû nôi Maõ Toå, laät thaân con choàn naêm traêm naêm ñôøi tröôùc ôû trong hang, ñaàu ra ñaàu vaøo, thaúng ñeán ngaøy nay khoâng chòu quay ñaàu laïi. Hoøa thöôïng Hoaøng Baù ñöôïc aán ñaây töø Baùch Tröôïng, lieàn noùi: “Caùc oâng ñeàu laø moät loaïi baõ röôïu, laøm sao haønh cöôùc, choã naøo coù ngaøy nay? Laïi bieát nöôùc Ñaïi Ñöôøng khoâng coù Thieàn sö chaêng? Hoøa thöôïng Laâm Teá ñöôïc aán naøy töø ngaøi Hoaøng Baù, lieàn hieåu ñeán choã laøm giaëc, cho ñeán ngaøy nay lieân luïy ñeán con chaùu. Hoøa thöôïng Höng Hoùa ñöôïc aán naày töø ngaøi Laâm Teá, lieàn hieåu höôùng veà choã Vaân Cö, möôïn moät caâu hoûi ñeå laøm boùng coû. Hoøa thöôïng Nam Vieän ñöôïc aán naøy töø ngaøi Höng Hoùa, thaúng ñöôïc cuïc thòt ñoû treân vaùch ñöùng cao ngaøn nhaän.

Coù vò Taêng hoûi: “Söûa laïi chuøa xöa thì laøm sao?”

* Roõ nhaø ngoùi gaùnh maùi hieân.
* Theá naøo trang nghieâm ñaày ñuû?
* Caét coû ñöùt ñaàu raén.

Hoøa thöôïng Phong Nguyeät ñöôïc aán naøy töø ngaøi Nam Vieän thì noùi: “Heã tham hoïc nhaõn muïc, phaûi coù ñaïi duïng hieän tieàn, chôù töï caâu neä nôi vieäc nhoû nhaët, neáu noùi tröôùc ñaâu ñöôïc, vaãn laø keït ôû voû, meâ ôû lôùp ngoaøi, daãu ngay caâu noùi tinh thoâng cuõng chöa khoûi chaïm buøn thaáy loaïn. Caùc vò tröôùc neân hoïc hieåu hai ñöôøng meâ, ngoä. Nhö ngaøy nay vì caùc oâng maø moät luùc queùt saïch, moãi ngöôøi phaûi nhö sö töû con thôû hôi daøi roáng leân moät tieáng cao nhö vaùch ñöùng cao ngaøn nhaän, ai daùm nhìn thaúng, nhìn thì muø loøa maét lôùn”. Coù ngöôøi hoûi: “Noùi, nín caùch böôùc nhoû, laøm sao khoâng phaïm?” Ñaùp raèng: “Maõi nhôù Giang nam trong ba thaùng, nôi chim ngoùi keâu traêm hoa höông”. Hoøa thöôïng Thuû Sôn ñöôïc aán naøy töø ngaøi Phong Nguyeät lieàn ñöa caây truùc beà leân hoûi ngöôøi hoïc raèng: “Keâu laø truùc beà thì xuùc chaïm, khoâng keâu laø truùc beà thì sai”. Coù ngöôøi hoûi: “Theá naøo laø Phaät?”, thì ñaùp: “Coâ daâu môùi cöôõi löøa nhaø ai daét?”. Hoøa thöôïng Phaàn Döông ñöôïc aán naøy töø ngaøi Thuû Sôn thì noùi:”Döôùi cöûa Phaàn Döông coù sö töû Taây Haø ngoài aùn tröôùc cöûa, heã coù ngöôøi ñeán lieàn caên cho cheát thì laøm caùch gì ñeå vaøo ñöôïc cöûa Phaàn Döông, gaëp ñöôïc ngöôøi Phaàn Döông?” Hoøa thöôïng Töø Minh ñöôïc aán naøy, töø ngaøi Phaàn Döông, beû kieám baùu Kim cöông vöông cuûa Laâm Teá laøm hai, chæ duøng ñeå thaû nhôï buoâng caâu.

Hoøa thöôïng Döông Kyø ñöôïc aán naøy töø ngaøi Töø Minh laàn höôùng ñeán choã löûa khoâng khoùi, bôø ruoäng bò laäp bít ñaàu bôø.

Hoøa thöôïng Baïch Vaân ñöôïc aán naøy töø ngaøi Döông Kyø lieàn höôùng ñeán choã ñoâng theâm moät soá ngöôøi, choã ít bôùt ngöôøi.

Hoøa thöôïng Nguõ Toå ñöôïc aán naøy töø ngaøi Baïch Vaân, keû vaùc baûn baùn tieän, traêm ngaøn naêm cuûa caûi vaãn coøn löu laïi, thaân khoâng choã hoãn loaïn.

Laõo Sö Vieân Ngoä ñöôïc aán naøy töø Nguõ Toå, ñem ba traêm saùu möôi khôùp xöông, taùm muoân boán ngaøn loã chaân loâng cuøng moät luùc neùm vaøo loøng moïi ngöôøi. Laõo Sö boãng ruùt caây tích tröôïng veõ tröôùc maët moät ñöôøng noùi raèng: “Khoâng ñöôïc quaù ranh giôùi naøy”.

Laïi ñöùng daäy noùi tieáp:

“Moät ñoäi (binh), naøy khoâng “reân ræ Laõo Haùn, taùnh maïng ñeàu ôû trong tay Vaân Moân. Hoâm nay ôû tröôùc chuùng ñem aán naøy vì caùc vò maø ñaäp vôõ, muoán cho con chaùu ñôøi sau ñeàu coù söï sinh nhai, khoûi cuøng nhau ngu ñoän tieáp nhaän tieáng vang luoáng doái, beøn ñaäp moät caùi noùi raèng:

“Caùi aán traêm moùn loän xoän roài”.

Laïi noùi: “Moät ñoäi Laõo haùn naøy choã naøo maø an cö laäp maïng, laïi thaáy caùi gì”.

Hoài laâu laïi noùi: “Loâng maøy ñeàu ruïng heát”.

Xoay laïi nhìn beân caïnh cöôøi khoâng thoâi. Laïi ñaùnh moät caùi, heùt moät tieáng.

\*\*\*

Löu Thò Lang cheùp kinh Hoa Nghieâm cuùng döôøng Sö, thöôøng thænh noùi roäng.

Vò Taêng hoûi: “Neùm coõi Ñaïi thieân ñeå ôû phöông khaùc, thaâu nuùi Tu- di vaøo trong hoät caûi, phaân tích vieäc ñoù nhö theá naøo?”

Sö ñaùp: “Khoâng coù löôïng lôùn ñeå roõ raøng vieäc ñoù”.

Vò Taêng laïi hoûi: “Vì sao bò ngöôøi hoïc ñaïp döôùi chaân?” Sö hoûi: OÂng thaáy ñaïo lyù gì?

Lieàn cho pheùp haû mieäng lôùn, vò Taêng lieàn heùt. Sö noùi: Tieáng heùt chöa coù chuû teå.

Taêng noùi: Phaûi bieát naêm möôi ba vò Thieän tri thöùc ñeán ñaây naém baét cuõng khoâng ñöôïc.

Sö noùi: OÂng phaân tích vieäc ñoù laøm gì? Taêng noùi: Ngaøy nay gaëp maïnh thì yeáu Sö noùi: Vì sao leã baùi?

Vò Taêng lieàn leã baùi.

Sö noùi: Choã maø naêm möôi ba vò thieän tri thöùc khoâng naém baét ñöôïc töùc laø vieäc laøm thöôøng ngaøy cuûa moïi ngöôøi. Choã maø moïi ngöôøi khoâng naém baét ñöôïc töùc laø vieäc laøm thöôøng ngaøy cuûa naêm möôi ba vò thieän tri thöùc. Vieäc laøm thöôøng ngaøy cuûa moïi ngöôøi, naêm möôi ba vò thieän tri

thöùc chaéc chaén khoâng naém baét ñöôïc. Vieäc laøm thöôøng ngaøy cuûa naêm möôi ba vò Thieän tri thöùc moïi ngöôøi chaéc chaén khoâng naém baét ñöôïc. Vì theá noùi raèng caùc phaùp khoâng coù taùc duïng, cuõng khoâng coù theå taùnh, do ñoù taát caû phaùp moãi phaùp ñeàu khoâng bieát nhau. Cuõng nhö ñoáng löûa lôùn ñoàng moät luùc phaùt chaùy, moãi moãi ñeàu khoâng bieát nhau. Caùc phaùp cuõng gioáng nhö vaäy, lieàn ñi ñeán ñaâu? Ñem Ñaïi thieân ñeå ôû phöông khaùc, thaâu nuùi Tu-di vaøo trong hoät caûi, haù laø phöông khaùc! Tuy nhö vaäy, laàn thöù nhaát khoâng ñöôïc ñeán moân haï cuûa Toå sö, neáu ñeán moân haï cuûa Toå sö thì nhaát ñònh ñaùnh gaõy löng con löøa cuûa oâng, goõ caây phaát traàn treân giöôøng thieàn moät caùi, noùi:

Tröõ Sôn cö só Löu Coâng cheùp kinh Ñaïi Phöông Quaûng Phaät Hoa Nghieâm cuùng döôøng cho Ñaïi nhaân Dieäu Hyû thoï trì, thöôøng ñem vaøng cung caáp ñaày ñuû ñeå baøy toû saùm hoái. Dieäu Hyû ngaøy nay leân caây khuùc luïc, vì cö só maø phaùt döông, coát yeáu cho moïi ngöôøi bieát laø coù. Ñöùc Phaät daïy: Chuùng sanh trong taát caû theá giôùi, ít coù ngöôøi mong caàu Thanh vaên thöøa, caàu Duyeân giaùc thöøa caøng ít, ngöôøi höôùng ñeán Ñaïi thöøa raát khoù gaëp. Ngöôøi höôùng ñeán Ñaïi thöøa maø tin ñöôïc phaùp naøy laïi caøng khoù coù gaáp boäi. Nay coù ngöôøi tin phaùp naày, tay cheùp kinh naøy, möïc ñen, giaáy traéng, goïi gì laø phaùp naøy. Phaùp naøy phaûi phaùt döông nhö theá naøo, sao ngaøy nay coù ngöôøi tin phaùp naøy?

Neâu cö só Tröõ Sôn ñeå chöùng minh. Neáu chöùng minh ñöôïc thì coâng ñöùc cuûa cö só khoâng theå tính keå, neáu chöùng minh khoâng ñöôïc thì ngaøi Dieäu Hyû thöøa luùc thuaän tieän xuoáng nuùi vì caùc vò noùi hình boùng naøy. Ngaøi Cuø-ñaøm luùc môùi thaønh Chaùnh giaùc ôû Ñaïo traøng Boà-ñeà choán A-lan-nhaõ nöôùc Ma-kieät-ñeà, trong moät traàn phaù moät traàn naày, giaûng noùi caûnh giôùi roäng lôùn cuûa Ñöùc Nhö lai, aâm thanh nhieäm maàu thoâng suoát raát xa khoâng choã naøo chaúng ñeán, haù chaúng phaûi phaùp ö? Khoâng lìa taát caû coäi Boà-ñeà maø leân ñeán nuùi Tu-di, höôùng ñeán ñieän Dieäu Thaéng cuûa trôøi Ñeá-thích vaø toøa Sö töû Phoå Quang Minh Taïng noùi phaåm Thaäp Truï, haù ñaây chaúng phaûi laø phaùp ö?

Khoâng rôøi coäi (goác) Boà-ñeà vaø ñaûnh nuùi Tu-di maø höôùng ñeán cung ñieän baùu trang nghieâm cuûa trôøi Daï-ma vaø toøa sö töû Baûo Lieân Hoa taïng, nhaäp Tam-muoäi Boà-taùt thieän tö duy noùi phaåm Thaäp Haïnh, haù ñaây chaúng phaûi laø phaùp ö?

Khoâng rôøi coäi Boà-ñeà, ñaûnh nuùi Tu-di vaø cung ñieän trôøi Da-ma maø ñeán coõi trôøi Ñaâu-suaát-ñaø, taát caû Dieäu baùu trang nghieâm ñieän toøa sö töû Ma-ni taïng noùi phaåm Thaäp Hoài Höôùng, haù ñaây chaúng phaûi laø phaùp ö?

Khoâng rôøi coõi trôøi Ñaâu-suaát-ñaø maø ñeán cung ñieän Ma-ni Baûo Taïng

cuûa trôøi Tha Hoùa Töû Taïi, truï taát caû Boà-taùt trí truï caûnh, nhaäp taát caû Nhö Lai Trí Nhaäp Xöù, noùi phaåm Thaäp Ñòa, haù ñaây chaúng phaûi laø phaùp ö?

Khoâng rôøi cung ñieän Tha hoùa töï taïi, laïi ñeán ñieän Phoå quang minh cuûa nöôùc Ma-kieät-ñeà, nhaäp Tam-muoäi Phaät Hoa Trang Nghieâm, noùi phaåm Ly Theá Gian, haù ñaây chaúng phaûi laø phaùp ö?

Khoâng rôøi nöôùc Ma-kieät-ñeà höôùng ñeán laàu caùc Ñaïi trang nghieâm vöôøn Caáp Coâ Ñoäc, röøng Theä-ña nöôùc Ma-kieät, nhaäp khoâng theå noùi bieån coõi Phaät vi traàn soá thaàn bieán vaø caùc moân tam-muoäi, noùi phaåm Nhaäp Phaùp Giôùi, haù ñaây chaúng phaûi laø phaùp ö?

Ñöùc Phaät Tyø-loâ-giaù-na vaø caùc vò Ñaïi Boà-taùt baûy choã chín hoäi ñeàu nhoùm hoïp ôû ñoù, laøm chuû baïn laãn nhau, moãi moãi xen nhau, hieän thaàn bieán lôùn, cho ñeán Thieän Taøi khoâng rôøi truï xöù nhaäp vaøo loã chaân loâng cuûa ngaøi Phoå Hieàn, ñi moät böôùc vöôït qua khoâng theå noùi, khoâng theå noùi coõi Phaät soá theá giôùi nhö caùt buïi, ñi nhö vaäy toät kieáp vò lai cuõng khoâng theå heát. Trong moãi loã chaân loâng thöù lôùp bieån coõi, saùt haûi taïng, saùt haûi khaùc nhau, saùt haûi phoå nhaäp, saùt haûi thaønh, saùt haûi hoaïi, saùt haûi trang nghieâm, choã coù bôø meù cho ñeán nieäm nieäm cuøng khaép voâ bieân bieån coõi, giaùo hoùa chuùng sanh khieán hoï höôùng ñeán quaû Voâ thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Ngay luùc ñoù, Ñoàng töû Thieän Taøi thöù lôùp ñöôïc caùc haïnh nguyeän cuûa Boà-taùt Phoå Hieàn, bình ñaúng vôùi ngaøi Phoå Hieàn, bình ñaúng vôùi Chö Phaät, moät thaân ñaày khaép trong taát caû theá giôùi, coõi nöôùc, haïnh nguyeän, quaû Voâ thöôïng Chaùnh giaùc bình ñaúng thaàn thoâng ñoàng nhau, phaùp luaân gioáng nhau, bieän taøi ngang nhau, lôøi noùi gioáng nhau vaø khoâng theå nghó baøn giaûi thoaùt töï taïi thaûy ñeàu ñoàng nhau, ñaây haù chaúng phaûi laø phaùp ö? Neáu nhö vaäy thì phaûi bieát cö só Tröõ Sôn khi chöa ñoäng ngoøi buùt,

chöa hieän chöõ treân giaáy traéng möïc ñen thì ñaõ cuøng vôùi Ñöùc Phaät Tyø-loâ- giaù-na vaø khoâng theå noùi caûnh giôùi, soá coõi nöôùc Chö Phaät, Boà-taùt roäng lôùn nhieàu nhö caùt buïi, moãi moãi bình ñaúng, moãi moãi khoâng khaùc nhau. Cho ñeán bao goàm heát taùm möôi moát quyeån, haønh boá vieân dung, cuõng cuøng vôùi Ñoàng Töû Thieän Taøi khi chöa tham kieán ngaøi Vaên-thuø, chöa phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, vaø khi ñaõ phaùt taâm roài traûi qua caùc ngoâi thaønh, thôø phuïng caùc vò thieän tri thöùc, thöù lôùp ñaày ñuû cuûa haïnh nguyeän ngaøi Phoå Hieàn cuõng khoâng khaùc nhau. Nhöõng ñieàu noùi treân, ñaây haù chaúng phaûi laø phaùp ö?

Cö só Tröõ Sôn ñaõ nhö vaäy, Dieäu Hyû Laõo haùn cuõng vaäy, Dieäu Hyû Laõo haùn ñaõ nhö vaäy thì ñaïi chuùng cuõng nhö vaäy, sum-la muoân töôïng, ñaát ñai nuùi soâng cuõng vaäy, nghóa laø traàn traàn cuõng vaäy, nieäm nieäm cuõng vaäy, phaùp phaùp cuõng vaäy, moät phaùp ñaõ nhö vaäy thì caùc phaùp cuõng nhö

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 15 521

vaäy. Moät traàn ñaõ vaäy thì caùc traàn cuõng nhö vaäy. Caùc traàn ñaõ nhö vaäy thì khoâng vöôït qua moät nieäm naøy, khoâng phaù moät traàn naøy, thôû vaøo khoâng ôû aám giôùi, thôû ra khoâng dính maéc muoân duyeân. Thöôøng chuyeån boä kinh nhö vaäy, traêm ngaøn muoân öùc quyeån laïi coù lao nhoïc gì. Cö só Tröõ Sôn thoâng minh saùng suoát, kheùo duøng buùt möïc, ñaëc bieät chu ñaùo, ngaøi Dieäu Hyû nöông luoáng doái tieáp nhaän tieáng vang, khua moâi muùa mieäng, khoâng coù gioù maø noåi soùng. Maëc daàu nhö vaäy, coát yeáu laø chæ roõ ñöôïc moät beân boùng daùng cuûa phaùp naøy, khoâng coù quan heä vôùi chaùnh vaên cuûa phaùp naày. Caùc ngöôøi phaûi bieát chaùnh vaên nhö theá naøo? Haõy laéng nghe, laéng nghe!

Muùc nöôùc, ñoát neùn höông. Thieân nöõ haàu Tröôûng giaû cheùp kinh, loät da cheû tuûy; Boà-taùt khen Tyø-loâ phaùt taâm, muoán thaáy nghe ñaõ thaønh nhaân laønh cho neân loät da laøm giaáy, chích maùu laøm möïc v.v... ñeå laøm Phaät söï, ñeàu laø moät baùt côm thôm môøi ngaøi Dieäu Hyû ôû phöông Ñoâng, kính nguyeän: Thieän tri thöùc nhieàu nhö Thieän Taøi, haïnh nguyeän cao sieâu nhö Boà-taùt Phoå Hieàn ñuû Thaäp hoài höôùng, chöùng Tam-boà-ñeà. Ngaõ, nhaân, chuùng sanh v.v khoâng khaùc nhau, ba ngoâi baùu Phaät, Phaùp, Taêng ñoàng chöùng minh.

Töø tröôùc ñaõ khen ngôïi nhaân cao quyù voâ haïn, Nhaát thieát trí, trí thanh tònh khoâng hai, khoâng chia hai vì chaúng khaùc chaúng ñoaïn. Buoåi toái sö töû ñaù tröôùc Lai Chaâu voâ côù nhaûy voït leân ñoät nhaäp vaøo quaùn röôïu cuûa Traàn Tö Coâng caén naùt loã muõi cuûa Toå sö Töông Sôn, Hoøa thöôïng Ñoã Thuaän boãng bònh naëng khoâng kham noãi, noùi raèng:

“Traâu Hoaøi chaâu aên coû thôm, ngöïa Ích chaâu bò sình buïng, thieân haï tìm thaáy thuoác, nöôùng ñuøi traùi cuûa con heo, vöøa luùc ñoù noùi: “Moãi moãi ñeàu bình phuïc nhö cuõ. Caùc oâng laïi

bieát nghóa quyeát ñònh cuõng khoâng”.

Giaây laâu laïi noùi: “Chaúng thaáy ñaïo maø tin ñöôïc phaùp naøy laïi khoù gaáp boäi”. Heùt moät tieáng roài xuoáng toøa.