ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 21**

***\* Chæ daïy Ngaï Thuû Huøng Töø Boä.***

Só ñaïi phu thôøi gian gaàn ñaây phaàn nhieàu muoán hoïc ñaïo naøy, maø taâm khoâng thuaàn nhaát, beänh taïp ñoäc thaám vaøo taâm. Beänh taïp ñoäc ñaõ thaám vaøo taâm thì gaëp vieäc khoâng giaûi quyeát ñöôïc, gaëp vieäc khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì ngaõ Kieán theâm lôùn. Ngaõ kieán theâm lôùn thì chæ thaáy loãi ngöôøi khaùc, thaät khoâng theå luøi böôùc töï xem xeùt mình.

Ngaøy vöøa xuoáng giöôøng coù raát nhieàu vieäc lôïi mình lôïi ngöôøi, coù theå xem xeùt ñöôïc nhö theá goïi laø ngöôøi coù trí tueä.

Trieäu Chaâu noùi: Laõo Taêng haèng ngaøy tröø hai thôøi côm chaùo laø taïp duïng taâm, ngoaøi ra laø choã khoâng xen duïng taâm, haõy noùi: laõo naøy ôû ñaâu. Neáu ôû ñaây bieát maët muõi oâng aáy môùi coù theå noùi ñi cuõng thieàn, ngoài cuõng thieàn, noùi nín, ñoäng tónh theå an nhieân. Chöa theå nhö theá, thì luùc naøy luøi böôùc höôùng ñeán goùt chaân maø suy cuøng caån thaän. Ta coù theå bieát vieäc xaáu toát öu khuyeát cuûa ngöôøi, laø phaøm, laø Thaùnh, laø coù, laø khoâng, suy ñi suy laïi, ñeán choã khoâng theå suy cuøng nhö chuoät vaøo söøng traâu, boãng nhieân taâm troäm döùt. Chính laø ñaát huõng Töù laêng cuûa ñöông nhaân, veà nhaø ngoài yeân oån. Dieäu Hyû baát ñaéc dó noùi, aùc khaåu naøy xem veà phaàn keû hieåu vieäc, chính laø khoâng bieát toát xaáu, vung vaõi phaân tieåu, boãng nhieân ñaùnh vaøo lôùp döôùi da coù maùu, vung vaõi cuõng laøm naõo oâng aáy khoâng ñöôïc. Nay ñaõ khoâng coù ngöôøi, khoâng ngaïi daïy gaõ naøy tuøy yù loaïn noùi. Ñaõ laø khoâng bieát toát xaáu, khoâng khoûi röûa ñaát trong buøn noùi khoâng muøi vò. Nhö thöù nhaát khoâng ñöôïc höôùng veà ta noùi hoäi. Ñaây laø só ñaïi phu thöïc haønh nhaát nghóa thoâng minh.

Phaùp theá gian vaø xuaát theá gian chaúng ñöôïc noùi moät, chaúng ñöôïc noùi hai, chaúng ñöôïc noùi coù, chaúng ñöôïc noùi khoâng. Moät hai, coù khoâng, trong taïng Quang Minh vöøa goïi laø thuoác ñoäc, vöøa goïi laø ñeà hoà. Ñeà hoà thuoác ñoäc voán khoâng coù töï taùnh. Ngöôøi thaáy thöïc haønh coù moät hai, coù khoâng thì ñôùi vôùi beänh laø phöông thuoác. Taïng Quang Minh duï nhö hö khoâng, moät hai, coù khoâng duï nhö ngaøy ñeâm, trôøi traêng. Luùc ñeâm toái thì

hö khoâng chaúng heà toái. Luùc ban ngaøy thì hö khoâng chaúng heà saùng. Ngaøy ñeâm trôøi traêng töï khuynh ñoaït aáy, nhö thaáy töôùng khuynh ñoaït moät, hai, coù khoâng thì chaúng khaùc vôùi Quang Minh Taïng. Trong ñoù coù keû anh linh, khoâng chòu loaïi dô nhôùp naøy. Khi moät nòeâm duyeân khôûi baát sanh, chæ töôùng khuynh ñoaït naøy ñieàu laø vieäc phaûi thoï duïng haèng ngaøy.

Tröôùc ñaõ noùi ñeà hoà thuoác ñoäc laø vaäy. Só ñaïi phu hoïc ñaïo naøy phaàn nhieàu caàu mau hieäu nghieäm. Khi Toâng Sö chöa môû mieäng, chính laø ñem taâm yù loaïn khoâng tính ñöôïc.

Thaät khoâng bieát ôû tröôùc maët Dieâm-la bò ñaùnh baèng gaäy saét, nuoát hoøn saét noùng. Vieân chính laø nhö vaäy. Vieäc laõnh giaûi naøy, caàu mau hieäu nghieäm thì chaúng phaûi ngöôøi khaùc, caùi goïi laø ít ñöôïc laïi maát. Vieäc tinh thaàn caøng thoâ, nhö laïi noùi laø ñieàu ñaùng thöông. Só Ñaïi Phu thôøi nay, trong ngaøn muoân ngöôøi tìm moät ngöôøi, nöûa ngöôøi khoâng bò beänh naøy, khoâng theå hieåu ñöôïc.

Muøa Thu naêm Bính Tyù nieân hieäu Thieäu Höng, do Ngaïc Chöû gaëp gôõ Huøng Söù quaân Thuùc Nhaõ, vöøa thaáy söï khuynh ñaûo, beøn duøng ñaïo lyù kheá hôïp nhau naøy ñeå thoái böôùc ñeán choã thaät. Nhöng noùi maø laøm khoâng nhö ngöôøi phuø phieám, cöôõng bieát cöôõng hoäi, cöôõng laõnh löôïc, thaúng ñeán choã chaân thaät cuûa ngöôøi xöa.

Khoâng nghi Phaät, khoâng nghi Khoång Töû, khoâng nghi Laõo quaân. Sau naøy, nhôø loã muõi cuûa Laõo Quaân, Khoång Töû, Phaät töï thôû ra maïnh meõ tinh taán chaân thaät laø vieäc laøm cuûa keû tröôïng phu. Nguyeän maïnh meõ tinh thaàn, coá gaéng höôùng tôùi tröôùc. Choã noùi choã laøm ñuû khoâng laàm nhöng ít baøy ra maø thoâi. Nieáu coù tieán khoâng luøi, haèng ngaøy trong möôi hai thôøi, choã öùng duyeân khoâng xen hôû, thaønh ñaït cuõng khoâng rôøi. Nhöng thöù nhaát khoâng ñöôïc toàn taâm ôû choã thaønh ñaït. Neáu coù taâm naøy thì bò taâm naøy chöôùng ngaïi ôû ñaàu ñöôøng. Nhöng choå öùng duyeân haèng ngaøy khoâng môø mòt thì laâu ngaøy, töï nhieân nhoài thaønh moät khoái. Vì sao choã öùng duyeân khi vui khi buoàn, khi phaùn ñoaùn vieäc coâng, khi ñoái ñaùp vôùi caùc vò khaùch, khi cuøng vôùi con tu hoäi, khi taâm suy nghó thieän aùc, khi chaïm caûnh gaëp duyeân, ñieàu laø luùc boäc phaùt ra. Ngaøn muoân nhôù laáy, ngaøn muoân nhôù laáy. Khi tình nieäm theá gian khôûi leân, chaúng phaûi duøng söùc saép xeáp. Ñaõ nghe veà ngaøy tröôùc nhöng chæ neâu coâng aùn

Taêng hoûi Tieâu Chaâu con choù coù Phaät taùnh hay khoâng?

Trieäu Chaâu noùi: Khoâng.

Môùi ñeà khôûi moät vieäc naøy, tình nieäm theá gian töï sôï seät.

Lôøi nhieàu laïi ngöõ nhieàu, voán laø traùi laïi söï sai laàm, ngaøn noùi muoân noùi chæ laø ñaïo lyù naøy, boãng nhieân treân chöõ voâ döùt baët taùnh maïng.

Ñaïo lyù naøo cuõng laø khoa hoïc trong maét.

\* Chæ daïy Töø Ñeà Hình.

Vieäc naøy nhö trôøi saùng ban ngaøy, bao la thanh tònh, khoâng bieán khoâng ñoäng, khoâng baát khoâng theâm. Choã haèng ngaøy öøng duyeân moãi moãi, ñöông nhaân roõ raøng vieäc moïi ngöôøi, hieån baøy veà vaät vaät. Laáy noù khoâng ñöôïc, boû noù khoâng xong, bao la voâ ngaïi, roõ raøng khoâng hö nhö hoà loâ thaû treân nöôùc, níu baét noù khoâng ñöôïc, buoäc noù cuõng khoâng ñöôïc. Keå xöa coù ñaïo, ñöôïc höôùng ñeán trong bieån sanh töû, ñaàu ra ñaàu vaøo, toaøn theå thoï duïng, khoâng thieáu khoâng thöøa, khoâng chaáp laáy caûnh traàn lao sanh töû. Nhö taùch chieân ñaøn ra töøng maûnh, laáy gì laøm traàn lao sanh töû. Traàn lao sanh töû töø ñaâu khôûi, khiñöôïc keát quaû cuõng töø ñaâu. Ñaõ khoâng coù choã, thì Phaät laø huyeãn, phaùp laø huyeãn, ba coõi, hai möôi laêm höõu, möôøi hai xöù, möôøi taùm giôùi bao la. Ñeán ñöôïc maûnh ruoäng naøy, moät chöõ Phaät cuõng khoâng coù choã dính. Moät chöõ Phaät coøn khoâng coù choã dính thì chaân nhö Phaät taùnh Boà-ñeà Nieát-baøn töø ñaâu coù: cho neân Phoù Ñaïi Só noùi:

* Sôï ngöôøi sanh chaáp ñoaïn, quyeàn laïi laäp hö danh. Ngöôøi hoïc ñaïo lyù hoäi, khoâng ñöôïc ñi moät beà. Nhaân duyeân ngöôøi xöa vaøo ñaïo, treân caàu ngöôøi, caàu dieäu, caàu ñaëc bieät, tìm hieåu hoäi. Khoâng theå thaáy traêng queân tay. Thaúng xuoáng moät dao hai ñoaïn. Vónh Gia goïi laø tay khoâng sanh giaûi hoäi. Trong phaùp caên caûnh naêm roãng khoâng, ñoái vôùi trong traàn lao naêm uaån, möôøi hai xöù, möôøi taùm giôùi, hai möôi laêm höõu töï voïng chaáp. Nhö laïi noùi laø ngöôøi thaät ñaùng thöông. Khoâng thaáy Hoøa thöôïng Nham Ñaàu coù noùi:
* OÂng chæ khoâng muoán khoâng caäy nhôø laïi laø Naêng nhaân. Ñeàu ñeán chæ coù moät cuïc thòt ñoû do cha meï sanh. Moät ñieåm khi khoâng ñeán, laïi thuoäc ngöôøi khaùc quaûn. Ngoaøi khoái thòt laïi coù gì? Laáy gì laøm ñaëc bieät, huyeàn dieäu? Laáy gì laøm Nieát-baøn, boà-ñeà? Laáy gì laøm Nhö lai Phaät taùnh? Ñaïi só Phu phaûi nghieân cöùu cuøng toät vieäc naøy. Luùc ñaàu voán khoâng thaät. Duø muoán veà coâng aùn ngöôøi xöa, caàu bieát caàu hieåu. Duø oâng bieát heát moät taïng giaùo. Ngaøy 30 thaùng chaïp luùc sanh töû ñeán, moät ñieåm cuõng sai khoâng ñöôïc. Laïi coù moät loaïi, môùi nghe bieát hieåu noùi vieäc nhö theá laïi ñem taâm, yù, thöùc suy löôøng raèng: neáu nhö theá coù rôi vaøo khoâng hay chaêng? Só Ñaïi Phu möôøi ngöôøi coù khoaûng naêm ngöôøi coù kieán giaûi naøy. Dieäu Hyû baát ñaéc dó noùi vôùi oâng ta: oâng chöa töøng ñöôïc khoâng, coù gì phaûi sôï. Nhö thuyeàn chöa laät, tröôùc phaûi nhaûy xuoáng nöôùc. Thaáy y khoâng laùnh ñöôïc, khoâng sôï khaåu nghieäp laïi laø ñaùnh moät laàn saén bìm raèng: chæ sôï rôi vaøo khoâng naøy, coøn chaúng ñöôïc khoâng, maét oâng neáu chaúng khoâng, laáy gì nhìn saéc. Tai neáu chaúng khoâng thì laáy gì nghe tieáng. Muõi neáu chaúng khoâng thì laáy

gì bieát muøi, löôõi neáu chaúng khoâng laáy gì neám vò, thaân neáu chaúng khoâng laáy gì xuùc chaïm. YÙ neáu chaúng khoâng, laáy gì phaân bieät muoân phaùp. Cho ñeán möôøi hai xöù, möôøi taùm giôùi, hai möôi laêm coõi. Cho ñeán Thanh Vaên, Duyeân Giaùc, Ñoäc Giaùc, Phaät. Vaø phaùp Phaät noùi, Boà-ñeà Nieát-baøn chaân nhö Phaät taùnh. Vaø ngöôøi noùi phaùp naøy, ngöôøi nghe phaùp naøy, laø noùi nhö theá, chòu noùi nhö theá ñeàu laø khoâng coù, ñöôïc nhö theá roài, goïi laø khoâng ö? Goïi laø chaúng khoâng ö? Goïi laø Phaät? Goïi laø Boà-taùt ö? Goïi laø Thanh Vaên ö? Goïi laø Duyeân Giaùc ö? Goïi laø Boà-ñeà, Nieát-baøn ö? Goïi laø Phaät taùnh ö? Noùi ta thoâng minh lanh lôïi, khoâng bò ngöôøi cheâ, thöû ôû ñaây ñònh seõ khaùn. Neáu ñònh seõ ñöôïc ra thì nguû ôû ngoaøi cöûa am tranh. Neáu ñònh seõ khoâng ra thì deø daët môû mieäng lôùn ñeå noùi qua thoaïi ñaàu. Keû ñaïi tröôïng phu quyeát muoán roát raùo moät vieäc lôùn nhaân duyeân naøy, moät khi ñaû phaù, da maët taùnh thaùo, xöông soáng döïng ñöùng chaúng thuaän tình ngöôøi. Laáy ñieàu nghi xöa cuûa nhaø mình daùn treân traùn, thöôøng nhö thieáu ngöôøi traêm muoân quan tieàn, bò ngöôøi truy toá, khoâng coù vaät ñaùng thöôûng. Soáng sôï bò ngöôøi sæ nhuïc, khoâng voäi ñöôïc voäi, khoâng baän ñöôïc baän, khoâng lôùn ñöôïc lôùn, moät vieäc môùi coù phaàn höôùng ñeán. Neáu noùi vaên töï theá gian ta cho ñeán chín kinh möôøi baûy söû cuûa traêm nhaø lieàn bieát, xöa nay höng vong trò loaïn, chaúng theå khoâng bieát, chaúng theå khoâng hoäi, chæ coù moät loaïi thieàn ta cuõng phaûi bieát, ta cuõng phaûi hoäi, töï khoâng coù maét bieän chaùnh taø, boãng vöøa chaïm moät caùi. Hoøa thöôïng Ñoã Soaïn bò coâ laäp nhö trong thoân ba nhaø, truyeàn mieäng khieán mieäng tai truyeàn thoï goïi laø thieàn quaù ñaàu, goïi laø thieàn troáng mieäng, laáy caën baõ ngöôøi xöa aán chöùng cho nhau, moät caâu ñeán moät caâu, cuoái cuøng ta ñöôïc nhieàu caâu, beøn noùi laø ñöôïc thieàn roài. Thaät khoâng chòu luøi böôùc, laáy vieäc sanh töû ôû taïi nieäm, khoâng chòu töï nghi, öa nghi ngöôøi khaùc. Môùi nghe só ñaïi phu muoán lyù hoäi, vieäc naøy tröôùc khôûi nghi voâ haïn roài, goïi laø muoán laøm quan toát, laïi coù thanh saéc hay, laøm sao giaûi thích ñöôïc vieäc naày? Nhö loaïi naøy nhieàu laàn ñeàu nhö theá, khoâng coù moät ngöôøi chaân thaät laáy moät vieäc chöa hieåu ba ngaøy ba ñeâm sieâng naêng chaêm chæ trong traø trong côm, khi vui khi giaän, choã tònh choã ueá, choã vôï con tuï ñaàu, choã khaùch khöùa chuyeän troø, choã laøm vieäc coâng chöùc, choã gaû con ñeàu laø thôøi tieát coâng phu caân nhaéc neâu bieát. Xöa Lyù Vaên Hoøa Ñoâ Uyù ôû choã giaøu sang, tham thieàn ñaïi trieät ñaïi ngoä. Khi Döông Vaên coâng tham ñöôïc thieàn thaân ôû Haøn Uyeån, khi Tröông Voâ Taän tham ñöôïc thieàn thì laøm sö chuyeån vaän ôû Giang Taây. Chæ ba ñaïi laõo naøy laø khoâng hoaïi töôùng theá gian, maø noùi kieåu thaät töôùng. Laïi khoâng heà caàn boû vôï con, thoâi quan boû chöùc gaëm goác traø, thaân khoå chí lieät, traùnh oàn caàu tónh. Sau ñoù vaøo trong hang quyû khoâ thieàn döùt boû voïng töôûng môùi

ñöôïc ngoä ñaïo. Khoâng thaáy Baøng Cö Só noùi chaêng? Chæ töï voâ taâm ñoái vôùi muoân vaät, ñaâu ngaïi muoân vaät thöôøng vaây quanh. Traâu saét khoâng sôï sö töû roáng, gioáng nhö ngöôøi goã thaáy chim veõ. Ngöôøi goã baûn theå töï voâ tình, chim veã thaáy ngöôøi cuõng khoâng sôï, taâm caûnh nhö nhö chính laø ñaây. Lo gì ñaïo Boà-ñeà khoâng thaønh. Trong traàn lao theá tuïc, coù theå khoâng queân vieäc sanh töû, tuy chöa ñaû phaù ngay thuøng sôn. Nhöng cuõng gieo saâu haït gioáng trí Baùt-nhaõ. Ñôøi khaùc xuaát ñaàu, cuõng ñôõ taâm löïc, cuõng khoâng löu laïc ñeán trong aùc thuù, chieán thaéng ñaém nhieãm traàn lao khoâng caàu ra khoûi, goïi vieäc naøy khoâng theå deã daøng.

Laïi trôû veà choã kính tin, nhö ngöôøi kieán giaûi naøy khoâng theå thaéng soá. Só ñaïi phu hoïc ñaïo khoâng gioáng vôùi ta xuaát gia. Con xuaát gia khoâng cung phuïng ngoït ngon cho cha meï, saùu thaân voán töø boû, moät bình moät baùt haèng ngaøy öùng duyeân, khoâng coù nhieàu keû thuø chöôùng ñaïo. Nhaát taâm nhaát yù ñeå nghieân cöùu vieäc naøy maø thoâi. Choã môû maét nhaém maét cuûa Só Ñaïi Phu ñeàu laø oan hoàn chöôùng ñaïo. Neáu ngöôøi coù trí tueä chæ ñeán ñaây thöïc haønh coâng phu nhieàu. Ngaøi Tònh Danh goïi laø traàn lao laø haït gioáng Nhö lai. Sôï ngöôøi hoaïi töôùng theá gian maø caàu thaät töôùng. Laïi noùi ví duï raèng: thí nhö cao nguyeân luïc ñòa khoâng moïc hoa sen, sen naøy chæ soáng trong buøn nhô. Neáu ñeán ñaây, nhö Döông Vaên Coâng, Lyù Vaên vaø Tröông Voâ Taän. Ñaõ ñöôïc thaáu löïc, hôn hai möôi laàn ngöôøi xuaát gia ta. Vì sao? Vì ta xuaát gia ôû ngoaøi ñaùnh vaøo, só ñaïi phu ôû trong ñaùnh ra. Ngöôøi ôû ngoaøi ñaùnh vaøo söùc hoï yeáu. ÔÛ trong ñaùnh ra söùc maïnh hôn. Maïnh thì goïi laø traùi vôùi choã naëng, maø choã chuyeån coù naêng löïc, yeáu goïi laø traùi vôùi choã nheï maø choã chuyeån thieáu söùc. Tuy naêng löïc coù maïnh yeáu nhöng ñieàu traùi laø moät, baïn ñaïo beân ngoaøi töø Hoân Teá maø Dieäu Hyû tröôùc ba möôi naêm Di oân noùi caû, vöøa môùi gaëp nhau beøn laáy ñaây ñeå troâng mong, vaø khi sai Ñeä Ñoân laäp khi ñeán choã tieân sö Vieân Ngoä, kích thích vieäc naøy, quyeát muoán ngaøy ba möôi thaùng chaïp khi boán ñaïi phaân taùn, muoán ñöôïc coù choã rôi, chaúng nhö ngöôøi khaùc baøn luaän rieâng.

Neân hieäu Thieäu Höng luùc ñaàu ta ôû Kính Sôn, nhaân trì baùt ôû Ngoâ Moân, ñöôïc gaëp moät laàn nöõa. Hai möôi naêm sau laïi gaëp nhau ôû Ngoïc Chöû.

Nhaân laùy coát yeáu naøy ñeå caàu chæ thò. Tuøy yù vöøa vieát tôùi ñaây, khoâng

bieát tröôùc maët noùi ñieàu gì: Ñieàu coát yeáu tröôùc maët ñaõ xong, ngaøn muoân thieát tha, noùi thaúng noùi cong chæ laø vì Töø Ñoân Teá nhoå saïch goác ngoïn sanh töû. Chæ daïy ñeán choã döùt ngoïn, khaùn thoaïi ñaàu. Vò Taêng hoûi Trieäu Chaâu:

Con choù coù Phaät taùnh hay khoâng?

* Khoâng.

Ñi ñöùng ngoài naèm chæ thöôøng caân nhaéc, boãng nhieân phaùt ra, môùi bieát loã muõi cha meï sanh ôû treân maët. Coá gaéng! Coá gaéng!

Chæ daïy Baøo giaùo thoï.

Chö Phaät ra ñôøi, Toå Sö ñeán töø Taây phöông, tuøy caên khí thích hôïp vôùi chuùng sanh, öùng thôøi tieát maø thoâi, cöù thaät maø luaän, khoâng noùi, khoâng daïy, khoâng nghe, khoâng ñöôïc. Cho neân Nham Ñaàu coù noùi:

* Neáu duøng phaùp thaät raøng buoäc ngöôøi, chôù noùi thoï tín thí, chæ ñaát cuõng tieâu khoâng ñöôïc, cho neân quaùn saùt.

Chö Phaät Chö Toå cuõng chæ laøm ñöôïc chuû nhaân ñeå chöùng minh.

Chaúng thaáy Xaù-lôïi-phaát hoûi Vaên-thuø-sö-lôïi raèng: Chö Phaät Nhö lai khoâng bieát phaùp giôùi ö?

Vaên-thuø ñaùp: Chö Phaät coøn khoâng thaät coù, noùi gì coù Phaät maø bieát Phaùp giôùi. phaùp giôùi coøn khoâng thaät coù, noùi gì phaùp giôùi bò Chö Phaät bieát.

Nhö theá thì cuõng khoâng thaáy coù thaày, cuõng khoâng thaáy coù ñeä töû, cuõng khoâng thaáy coù ngöôøi noùi phaùp, cuõng khoâng thaáy coù ngöôøi nghe phaùp, cuõng khoâng thaáy coù ngöôøi noùi nghóa naøy, cuõng khoâng thaáy coù ngöôøi thoï nghóa naøy. Cuõng khoâng coù Vaên-thuø, cuõng khoâng coù Xaù-lôïi- phaát, cuõng khoâng coù Chö Phaät, cuõng khoâng coù Toå sö. Cuõng khoâng thaáy coù phaùp giôùi ñöôïc Chö Phaät bieát, cuõng khoâng Chö Phaät bieát phaùp giôùi, cuõng khoâng heà coù Cö só Baøo. Then choát naøy cuõng khoâng coù choã caàu. Dieäu Hyû cuõng khoâng heà daãn buùt chaám möïc. Ñaõ laø taát caû ñeàu chaúng thaáy coù, töùc nay lo laéng moät caùch aùc khaåu, laïi oån thoaû ôû choã naøo?

OÂi neáu coù choå oån thoûa thì coù, Cö Só Baøo chæ quaùn nhö vaäy, thöïc haønh quaùn naøy goïi laø Chaùnh quaùn, thöïc haønh quaùn khaùc goïi laø taø quaùn. Neáu coøn thaáy taø chaùnh cuõng ngôø Dieäu Hyû khoâng ñöôïc.

\* Chæ daïy Cö Só Dieäu Tònh.

Ñaõ bieát coù vieäc lôùn nhaân duyeân naøy, quyeát ñònh khoâng töø ngöôøi maø ñöôïc thì chính laø boû ngoaøi traàn. Thöôøng phaûi suy cho cuøng döôùi goùt chaân cuûa mình suy ñi suy laïi. Trong khoâng thaáy coù taâm naêng suy, ngoaøi khoâng thaáy coù caûnh sôû suy, tònh roõ raøng, traàn röïc rôõ khoâng theå laáy. Nhö thaû hoà loâ treân nöôùc, khoâng ngöôøi ñoäng, thöôøng keùo níu noù khoâng ñöôïc, buoäc noù cuõng khoâng ñöôïc. Boû thì ñoäng, xuùc chaïm thì chuyeån. Töï taïi nhö theá, thoaûi maùi nhö theá, linh Thaùnh nhö theá.

Khoâng cuøng ñöôøng vôùi ngaøn Thaùnh, khoâng caäy nhôø vôùi naïp Taêng. Coù khaû naêng thöïc haønh hieäu leänh cuûa Phaät Toå. Hieäu leänh cuûa Phaät Toå khoâng ñöôïc. Ñöông nhaân bieát nhöõng vieäc naøy, laøm maïnh meõ tinh thaàn.

Treân ñaàu raøo traêm thöôùc tieán theâm moät böôùc. Nhö tieán ñöôïc thì moät böôùc naøy chaúng khaùc Ñoàng Töû Thieän Taøi? ÔÛ trong coõi treân ñaàu sôïi loâng cuûa Phoå Hieàn. Ñi moät böôùc qua khoâng theå noùi, khoâng theå noùi coõi Phaät soá theá giôùi nhieàu nhö buïi nhoû. Nhö theá maø böôùc, heát kieáp vò lai coøn khoâng theå bieát caùc coõi nhieàu nhö soá gioït nöôùc bieån trong moät sôïi loâng, thöù lôùp coõi haûi taïng. Coõi nhieàu nhö nöôùc bieån khaùc nhau, coõi bieån ñieàu vaøo coõi bieån thaønh, coõi bieån hoaïi, coõi bieån trang nghieâm, taát caû bôø meù. Nhö caûnh giôùi naøy cuõng chaúng phaûi beân ngoaøi khôûi taâm duïng yù, tu chöùng ñöôïc. Chæ laø ñaïo lyù voán ñaày ñuû döôùi goùt chaân cuûa ñöông nhaân.

Chaúng thaáy Hoøa thöôïng Ñöùc Sôn coù noùi: OÂng chæ voâ söï ñoái vôùi taâm, voâ taâm vôùi söï thì hö, linh hö maø dieäu. Neáu ñaàu sôïi loâng cho noùi goác ngoïn thì ñieàu laø töï khinh. Vì sao? Vì maûy may buoäc nieäm ba ñöôøng nghieäp nhaân. Thaáy tinh oâng sanh muoân kieáp buoäc raøng. Teân Thaùnh teân phaøm ñieàu laø hö thanh.

Thaân hình yeáu keùm ñieàu laø huyeãn saéc, oâng muoán caàu ñöôïc khoâng luïy ö? Vaø chaùn thì laïi thaønh ñaïi hoaïn. Noùi theá gaäy ñaùnh ñaàu ngöôøi ñaù, thao thao noùi söï thaät, tröôùc ñaõ noùi:

* Trong chaúng thaáy coù taâm naêng suy, ngoaøi chaúng thaáy caûnh sôû suy chính laø ñaïo lyù naøy. Ñaïo lyù naày höôùng veà vieäc nhìn thì nhanh nhöng höôùng ñeán caên yù suy löôøng tính toaùn thì caøng sô caøng xa. Cho neân Ñuùc Phaät trong hoäi Phaùp Hoa chæ ñoä ñöôïc ngöôøi nöõ taùm tuoåi. Trong hoäi Hoa Nghieâm chæ ñoä ñöôïc ñoàng töû, trong hoäi Nieát-baøn chæ ñoä ñöôïc Ñoà Nhi. Xem ba kieåu thaønh thaät naøy thì ñaâu töøng höôùng ngoaïi thuû chöùng, khoå nhoïc rieâng tu caàu hoïc. Phaät cuõng chæ noùi: nay ta giöõ gìn vieäc naøy cho oâng maõi khoâng doái. Chæ noùi giöõ gìn cho ngöôøi maø thoâi. Laïi khoâng noùi coù phaùp ñeå truyeàn, ñeå cho ngöôøi tìm caàu beân ngoaøi sau ñoù thaønh Phaät. May coù theå caùch nhö theá vì sao khoâng tin. Neáu coù theå thaúng thöøng tin ñöôïc, khoâng tìm caàu beân ngoaøi cuõng khoâng ôû trong taâm thuû chöùng thì trong möôøi hai thôøi tuøy choã giaûi thoaùt. Vì sao? Ñaõ khoâng tìm caàu beân ngoaøi thì noäi taâm vaéng laëng, trong taâm khoâng thuû chöùng thì caûnh beân ngoaøi vaéng laëng, cho neân Toå sö noùi: Caûnh duyeân chaúng toát xaáu, toát xaáu laø do taâm, neáu taâm khoâng göôïng goïi teân thì voïng tình töø ñaâu khôûi. Voïng tình ñaõ khoâng khôûi chaân taâm maëc truøm khaép. Neáu bieát taâm beân trong, caûnh beân ngoaøi chæ laø moät vieäc thì deø daët laøm hai loaïi khaùn. Nhôù Quy Sôn hoûi Ngöôõng Sôn:

Dieäu tònh minh taâm, oâng laøm sao hoäi?

Ngöôõng Sôn noùi: Nuùi soâng ñaát ñai ngaøy thaùng traêng sao. Quy Sôn noùi: OÂng chæ ñöôïc vieäc naøy.

Ngöôõng Sôn noùi: Hoøa thöôïng vöøa roài hoûi gì?

* Dieäu Tònh Minh taâm.
* Goïi laø Söï ñöôïc khoâng?
* Quy Sôn noùi ñuùng theá! Ñuùng theá!

Xem Söù Sö Troïng sanh trong nhaø giaøu maø coù khoâng bò giaøu sang raøng buoäc, nhöng ñôøi tröôùc troàng coäi ñöùc töï nhieân bieát coù vieäc khoâng theå suy nghó baøn naày. Coù theå ôû ñaàu bôø sanh töû laøm thuyeàn beø caäy nhôø. Cho neân thöôøng thoái böôùc. Chòu suy cöùu döôùi goùt chaân. Chính laø laäp ñaïo hieäu laø Cö Só Dieäu Tònh.

Sö laïi khuyeân coá gaéng, ñi ñöùng naèm ngoài haâp taáp cuøng khoå, khoâng theå queân nghóa veà dieäu tònh minh taâm. Khi voïng nieäm khôûi khoâng haún laø duøng naêng löïc saép ñaët. Chæ neâu Taêng hoûi Trieäu Chaâu: con choù coù Phaät taùnh hay khoâng?

Trieäu Chaâu ñaùp khoâng, neâu ñi neâu laïi, cuøng vôùi lôøi neâu naøy cuõng chaúng thaáy coù. Chæ bieát chaúng thaáy coù naøy cuõng khoâng thaáy coù. Sau ñoù, ñeàu noùi cuõng khoâng thaáy coù sôû thoï. Boãng nhieân ôû choã khoâng sôû thoï, baát giaùc maát tieáng cöôøi lôùn. Moät luùc ñi tuaàn laïi veà nhaø oån toïa, noùi nhieàu laém lôøi haõy boû sang moät beân, laïi caét ñöùt daây döa.

\* Chæ daïy Laõ Cô Nghi.

Laø ngöôøi bieát theá gian coù ñaïo lyù luoáng doái khoâng thaät y cho ñeán ñoái caûnh gaëp duyeân, boãng ñaùnh vaøo tröôùc maët, khoâng theo ngöôøi khaùc, cho neân bò y xoû muõi ñònh. Bôûi Voâ thæ ñeán nay choã chín raát chín, choã soáng raát soáng. Tuy taïm thôøi ñöôïc phaù, cuoái cuøng ñaïo löïc khoâng theå hôn nghieäp löïc. Laïi ñaâu laø choã nghieäp löïc chín muoài. Ñaâu la choã sanh ra ñaïo löïc. Nhöng ñaïo löïc nghieäp löïc voán khoâng nhaát ñònh ñöôïc. Chæ xem choã haèng ngaøy hieän haønh. Chæ coù moät caùi môø moät caùi khoâng môø, môø laø ñaïo löïc thì bò nghieäp löïc thaéng.

Nghieäp löïc thaéng thì gaëp vieäc khoâng giaûi quyeát ñöôïc, gaëp vieäc khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì khaép nôi ñaém nhieãm. Khaép nôi ñaém nhieãm thì laáy khoå laøm vui. Cho neân, Ñöùc Phaät baûo Maõn Töø Töû raèng: oâng duøng saéc khoâng khuynh ñoaït Nhö lai Taïng, maø Nhö lai Taïng vì saéc khoâng truøm khaép phaùp giôùi, cho neân gioù ñoäng hö khoâng ngaøy saùng maây toái. Chuùng sanh meâ muoäi traùi giaùc theo traàn. Cho neân phaùt sanh traàn lao coù töôùng theá gian. Ñaïo löïc khoâng meâ muoäi thì thaéng ñöôïc nghieäp löïc.

Ñöùc Phaät laïi noùi: Ta thaáy dieäu minh khoâng dieät khoâng sanh hôïp thaønh Nhö lai Taïng, maø Nhö lai Taïng chæ cho dieäu giaùc minh Vieân Chieáu phaùp giôùi. Cho neân trong moät laø voâ löôïng, voâ löôïng laø moät. trong nhoû hieän lôùn, trong lôùn hieän nhoû, baát ñoäng ñaïo traøng truøm khaép phaùp giôùi

möôøi phöông, thaân bao goàm möôøi phöông voâ löôïng hö khoâng. Treân ñaàu moät sôïi loâng hieän coõi Baûo vöông, ngoài trong haït buïi xoay baùnh xe ñaïi phaùp. Ñaây chính laø choã hieän haønh, ñaïo löïc khoâng meâ muoäi thì nghieäp löïc. Nhöng hai choã ñeàu trôø veà luoáng doái. Neáu boû nghieäp löïc maø chaáp ñaïo löïc thì ta noùi ngöôøi naøy khoâng hieåu phöông tieän tuøy nghi noùi phaùp cuûa Chö Phaät. Vì sao? Vì chaúng thaáy Ñöùc Phaät noùi hay sao? Phaät noùi raèng:

* Neáu chaáp phaùp töôùng töùc chaáp vaøo ngaõ, nhaân, chuùng sanh, thoï giaû. Neáu chaáp vaøo chaúng phaûi phaùp töôùng, ñaém tröôùc ngaõ, nhaân, chuùng sanh, thoï giaû. Bôûi vaäy khoâng neân chaáp phaùp, khoâng neân chaáp phiphaùp, tröôùc ñaõ noùi:
* Ñaïo löïc, nghieäp löùc voán khoâng nhaát ñònh. Neáu laø baäc tröôïng phu coù trí tueä thì nhôø ñaïo löïc laøm khí tröôïng, phaù boû nghieäp löïc. Nghieäp löïc ñaõ döùt thì ñaïo cuõng luoáng doái.

Cho neân noùi: Chæ laáy giaû danh töï daãn daét chuùng sanh, khi chöa bieát ñöôïc phaù ngaøn khoù muoân khoù. Sau khi bieát ñöôïc phaù coù khoù deã gì.

Baøng Cö Só noùi: Phaøm phu trí keùm coûi, voïng noùi coù khoù deã, lìa töôùng nhö hö khoâng. Ngöôøi meâ töï giöõ gìn, goác beänh khoâng chòu nhoå, chæ laø roäng caønh hoa. Muoán bieát beänh caên chaúng phaûi laø vaät khaùc, chæ laø ngöôøi chaáp khoù chaáp deã voïng sanh laáp boû. Caên beänh naøy nhoå khoâng saïch thì noåi chìm trong bieån sanh töû. Chính laø luùc khoâng xuaát ñaàu.

Xöa, Tröông Chuyeát Tuù Taøi bò Toân tuùc ñieåm nguoàn beänh, ñöôïc hieåu ñaïo, döùt tröø phieàn naõo, laïi theâm beänh, höôùng ñeán chaân nhö cuõng laø taø, thuaän theo theá duyeân voâ quaùi ngaïi. Nieát-baøn, sanh töû laø hoa ñoám, muoán ñöôïc döùt khoaùt khoâng nghi Phaät Toå, khoâng nghi sanh töû, chæ thöôøng daïy taác vuoâng laø roãng khoâng, vieäc ñeán thì tuøy thôøi boû qua, ñònh nhö nöôùc saùng nhö göông. Thieän aùc toát xaáu ñeán troán cuõng khoâng ñöôïc. Tin bieát voâ taâm töï nhieân caûnh giôùi khoâng theå suy nghó baøn luaän. Toøng laâm thôøi nay coù moät loaïi taø thieàn, chaáp beänh laø thuoác, töï khoâng heà coù choã chöùng ngoä. Maø laáy ngoä laøm kieán laäp, laáy ngoä laøm töø tieáp daãn. Laáy ngoä rôi vaøo ñaàu thöù hai, laáy ngoä laøm vieäc caønh laù. Mình khoâng coù choã chöùng ngoä, cuõng khoâng tin ngöôøi khaùc coù choã chöùng ngoä. Gioáng nhö laáy vaéng laëng khoâng ngô chaúng bieát gì goïi laø vieäc tröôùc kieáp Khoâng Oai AÂm na baïn. Suoát ngaøy hai vieäc côm chaùo. Sôï khoâng lyù hoäi, moät beà ngoài ñònh, goïi ñoù laø thoâi ñi thoâi ñi, môùi lieân heä ñeán noùi naêng, beøn goïi laø rôi vaøo thôøi nay. Cuõng goïi laø vieäc beân ngoaøi con chaùu, laáy hang quyû ôû Haéc Sôn laøm khuoân pheùp, cuõng goïi laø cha oâng xöa nay khoâng ra khoûi cöûa, mình ngu laïi laøm cho ngöôøi khaùc ngu.

Ñöùc Phaät goïi laø: Thí nhö coù ngöôøi töï bòt tai mình, lôùn tieáng keâu to nhöng caàu ngöôøi khoâng nghe, boïn naøy thaät ñaùng thöông.

Coù moät loaïi só ñaïi phu treân bò taïp ñoäc vaøo trong taâm thöùc, daãu gaëp thieän tri thöùc, chaân chaùnh vaø noùi veà lôøi boån phaän laïi cho laø sai traùi. Boïn naøy chính nhö ñôøi goïi laø quyû hoå, khoâng rieâng bò y haïi taùnh maïng, laïi phaûn taùc duïng, thaät khoâng bieát tröø phi kieáp tröôùc coù nguyeän luùc thöôøng laáy hai vieäc soáng khoâng bieát töø ñaâu tôùi, cheát khoâng bieát ñi veà ñaâu daùn treân muõi, trong traø trong côm, choã tænh choã oàn naùo, nieäm nieäm chaêm lo nhö thieáu ngöôøi traêm muoân quan tieàn nôï khoâng töø ñaâu ra. Trong loøng phieàn muoän, quay ñaàu traùnh thì khoâng coù nhaø, caàu soáng cuõng khoâng ñöôïc, caàu cheát cuõng khoâng ñöôïc. Ngay khi aáy, ñöôøng thieän aùc laàn döùt haún. Khi bieát ñöôïc nhö theá, chính laø coá gaéng, chæ ñeán ñaây khaùn thoaïi ñaàu, vò Taêng hoûi Trieäu Chaâu:

* Con choù coù Phaät taùnh hay khoâng?
* Khoâng.

Luùc khaùn khoâng duøng suy löôøng roäng, khoâng duøng chuù giaûi, khoâng caàn phaûi ñöôïc hieåu, khoâng caàn môû mieäng maø gaùnh vaùc, chaúng caàn höôùng ñeán choã ñeà khôûi laøm ñaïo lyù, chaúng caàn rôi vaøo choã vaéng laëng, chaúng caàn ñem taâm ñôïi ngoä, chaúng caàn höôùng veà lôøi noùi cuûa Toâng sö ñeå laõnh löôïc, chaúng caàn quaáy trong voâ söï, chæ khi ñi ñöùng naèm ngoài ñeàu caân nhaéc. Con choù coù Phaät taùnh hay khoâng? Khoâng neâu leân ñöôïc thuaàn thuïc, mieäng noùi taâm suy khoâng kòp, trong taác vuoâng baûy treân taùm döôùi, nhö khi caén vaøo khoái saét khoâng muøi vò, deø daët chôù thoái chí. Khi ñöôïc nhö theá laïi laø tin töùc toát.

Khoâng thaáy ngöôøi xöa coù noùi: “Phaät noùi taát caû phaùp ñeå ñoä taát caû taâm, ta khoâng coù taát caû taâm ñaâu caàn taát caû phaùp”.

Chaúng nhöõng moân haï Toå Sö nhö theá, Phaät noùi moät Ñaïi taïng giaùo ñeàu laø ñaïo lyù naøy. Chuùng sanh nghieäp aùc naëng neà, ngaøy vöøa xuoáng giöôøng, taâm thöùc bay xa suy löôøng danh lôïi.

16. Xeùt laïi ta ngöôøi, voïng töôûng ñieân ñaûo, töø saùng ñeán toái nhö voøng saét tuaàn hoaøn khoâng ñöùt quaõng, ñeàu khoâng chaùn gheùt. Vöøa khôûi moät nieäm, höôùng veà trong cöûa naøy yù suy löôøng, ta caàn phaûi hoäi. Taâm yù thöùc saép xeáp khoâng ñöôïc, laïi sanh phieàn naõo. Chính laø thoâi ñi coù ngöôøi noùi nguyeân do gì. Ngöôøi nhö theá khoâng theå thaéng soá. Ñaïo baïn Thaéng Nguyeân thì khoâng nhö vaäy ñaõ bieát muoân thöù luoáng doái trong coõi thieáu giaûm, nhaát taâm nhaát yù lyù hoäi döôùi goùt chaân mình, soáng töø ñaâu ñeán, cheát ñi veà ñaâu. Ñaõ khoâng bieát choã ñeán, laïi khoâng bieát choã ñi. hieän nay roõ raøng moàn moät, cuøng vôùi nhaân phaàn thò phi phaân bieät toát xaáu, quyeát ñònh

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 21 592

laø coù hay khoâng, laø chaân thaät hay luoáng doái. Phaûi ñôïi ñeán nhö ngöôøi uoáng nöôùc noùng laïnh töï bieát, khoâng höôùng ñeán mieäng ngöôøi nhaän xöû phaân, boãng nhieân vôõ ra ñeán choã roát raùo an vui môùi töï chòu. Duøng then choát naøy caàu chæ thò, laáy buùt tuøy tay vieát beøn thaønh moät ñoaïn saén bìm. Nhö theá Söï khoâng coâ khôûi, khôûi phaûi coù lyù do. Neáu moät beà saén bìm laïi ñaâu ñöôïc. Khoâng thaáy luùc xöa Hoøa thöôïng Töû Hoà noùi:

- “Toå Sö töø phöông Taây ñeán cuõng chæ ñoâng laïnh haï noùng, ñeâm toái ngaøy saùng”. Chæ vì boïn oâng voâ yù laäp yù, voâ söï sanh sö, khoâng coù trong ngoaøi göôïng laøm coù trong ngoaøi, khoâng coù ñoâng taây doái noùi coù ñoâng taây, cho neân sa-ma khoâng theå bieát, cho ñeán caên caûnh khoâng theå töï do. Bôûi vaäy suy löôøng, Thuaán Nguyeân khoâng heà ñeán choã Dieäu Hyû caàu phaùp ngöõ. Dieäu Hyû voán khoâng heà vieát moät chöõ. Ñoâng laïnh haï noùng, ngaøy saùng ñeâm toái. Trong ngoaøi trung gian, nam taây ñoâng baéc. Voán khoâng heà dôøi ñoåi theâm bôùt moät sôïi loâng. Vì sao? Toâng ta chaúng coù ngöõ cuù, cuõng khoâng moät phaùp cho ngöôøi. Ñaõ khoâng coù moät phaùp cho ngöôøi töùc nay vieát laø noùi gì. Ñoâng laïnh haï noùng, trong ngoaøi laïi laø trung gian laø theá naøo. Coù cuõng khoâng thaät coù, voâ cuõng chaúng thaät coù, ñoâng laïnh haï noùng cuõng khoâng thaät coù, trong ngoaøi chính giöõa cuõng khoâng thaät coù, ngöôøi noùi nhö theá cuõng khoâng thaät coù, ngöôøi nhaän noùi nhö theá cuõng khoâng thaät coù, moät sôïi tô cuõng khoâng thaät coù, Thuaán Nguyeân cuõng khoâng thaät coù, Dieäu Hyû cuõng khoâng thaät coù, khoâng thaät coù cuõng khoâng thaät coù. Trong khoâng thaät coù chæ ñöôïc nhö theá. Thuaán Nguyeân ñeán ñaây laøm sao tham, chæ ôû ñaây laøm sao tham cuõng khoâng ñöôïc. Sau naøy, lôøi naøy cuõng khoâng nhaän, lôøi naøy ñaõ khoâng nhaän, Dieäu Hyû quyeát ñònh khoâng noùi, Thuaán Nguyeân quyeát ñònh khoâng nghe, choã khoâng noùi laø thaät noùi. Choã khoâng nghe laø thaät nghe. Nhö theá Dieäu Hyû töùc laø Thuaán Nguyeân, Thu- aán Nguyeân töùc laø Dieäu Hyû. Dieäu Hyû, Thuaán Nguyeân chaúng hai chaúng khaùc. Vì khoâng bieát khoâng ñoaïn, Ñaïi töôïng Gia Chaâu uoáng hoaøng lieân ( thuoác), traâu saét Xieåm Phuû ñaéng mieäng. Khoå vaø khoâng khoå roõ raøng, nhìn thaáy chaúng phaûi nhìn thaáy.