PHỦ CHÂU TÀO SƠN BỔN TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN THƯỢNG**

Sö huùy Boån Tòch Hoï Huyønh, ngöôøi Boà Ñieàn Tuyeàn Chaâu. Luùc nhoû, Sö chuyeân hoïc Nho. Naêm möôøi chín tuoåi, Sö xuaát gia ôû Laønh Thaïch Phuùc Chaâu, naêm hai möôi laêm tuoåi thoï giôùi cuï tuùc. Sau ñoù tham vaán Thieàn Sö Ñoäng Sôn Löông giôùi.

Ñoäng Sôn hoûi: Xaø-leâ teân gì? Sö thöa: Boån Tòch

Ñoäng Sôn hoûi: Laïi noùi leân treân Sö ñaùp: Khoâng noùi.

Ñoäng Sôn hoûi: Vì sao khoâng noùi. Sö ñaùp: Khoâng goïi laø Boån Tòch.

Ñoäng Sôn phuïc chí khí cuûa Sö. Töø ñoù Sö ñöôïc vaøo thaát haàu Ñoäng Sôn maáy naêm. Moät hoâm Sö ñeán töø bieät ra ñi.

Ñoäng Sôn maät truyeàn toâng chæ laïi hoûi: OÂng ñi ñeán choã naøo? Sö thöa: Ñi choã khoâng bieán dò

Ñoäng Sôn noùi: Choã khoâng bieán dò laïi coù ñeán sao? Sö thöa: Ñeán cuõng khoâng bieán dò

Sö ñeán Taøo Kheâ, leã thaùp Toå trôû veà Caùt Thuûy, chuùng nghe danh Sö ñeán thænh khai phaùp vì moä Luïc Toå neân Sö ñaët teân nuùi laø Taøo Sôn. Khoâng laâu gaëp phaûi giaëc loaïn, Sö dôøi veà huyeän Nghi Huyønh. Coù ngöôøi cö só cuùng ngoâi nhaø Haø vöông cho Sö truï trì. Sö ñoåi teân Haø vöông ra Haø Ngoïc. Nôi ñaây giaùo hoùa höng thònh, ngöôøi hoïc caùc nôi keùo veà raát ñoâng, Toâng chæ Ñoäng Sôn ñöôïc raïng rôõ.

Sö daïy chuùng: Tình phaøm vaø kieán Thaùnh laø khoùa kín ñöôøng huyeàn, haún phaûi hoài hoã nhau.

Ngöôøi laáy chaùnh maïng thöïc caàn ñuû ba thöù ñoïa: Phi mao ñôùi giaùc. Baát ñoaïn thanh saéc

Baát thoï thöïc.

Luùc aáy Truø-boá-naïp hoûi: Phi mao ñôùi giaùc laø caùi gì ñoïa? Sö ñaùp: Laø Sa-moân ñoïa (loaïi ñoïa)

Truø-boá-naïp hoûi: Baát ñoaïn thanh saéc laø caùi gì ñoïa? Sö ñaùp: Tuøy loaïi ñoïa.

Truø-boá-naïp hoûi: Baát thoï thöïc laø caùi gì ñoïa? Sö ñaùp: Toân quyù ñoïa.

Nhaân coù vò Taêng hoûi Sö veà Nguõ Vò Quaân Thaàn Chæ Quyeát. Sö giaûi thích: Chaùnh vò töùc khoâng giôùi, xöa nay khoâng moät vaät. Thieân vò töùc saéc giôùi, coù muoân hình vaïn töôïng. Chaùnh Trung Thieân traùi lyù theo Söï. Thieân Trung Chaùnh boû Söï vaøo lyù. Kieâm ñôùi laø thaàn chaùnh duyeân, khoâng ñoïa caùc coõi, chaúng nhieãm, chaúng tònh, chaúng Chaùnh, chaúng Thieân neân goïi laø hö huyeàn ñaïi ñaïo khoâng phaân bieät ñöôïc chaân toâng. Quaân (vua) laø chaùnh vò Thaàn laø Thieân vò. Baày toâi theo vua laø Thieân Trung Chaùnh. Vua nhìn xuoáng thaàn laø Chaùnh Trung Thieân. Ñaïo Quaân Thaàn hôïp laø Ngöõ Kieâm ñôùi.

Taêng hoûi: Theá naøo laø quaân? Sö noùi:

*Dieäu ñöùc toân hoaøn vuõ, Cao minh laõng thaùi hö.*

Taêng hoûi: Theá naøo laø thaàn? Sö ñaùp:

*Linh cô hoaèng Thaùnh ñaïo Chaân trí lôïi quaàn sinh.*

Taêng hoûi: Theá naøo laø quaân? Sö ñaùp:

*Baát ñoïa chö dò thuù.*

*Ngöng tình voïng Thaùnh dung*

Taêng hoûi: Theá naøo laø quaân thò thaàn? Sö ñaùp:

*Dieäu duïng tuy baát ñoäng Quang chuùc boån voâ thieân.*

Taêng hoûi: Theá naøo laø ñaïo Vua thaàn hôïp? Sö ñaùp:

*Hoãn loaïn khoâng trong ngoaøi, Dung hoøa bình yeân treân döôùi. Hoàn nhieân voâ noäi ngoaïi.*

*Hoøa dung thieân haï bình.*

Sö laïi baûo: Laáy Quaân, Thaàn, Thieân, Chaùnh noùi khoâng muoán cho

phaïm ôû. Cho neân thaàn khen vua, khoâng daùm coù lôøi cheâ bai vaäy. Ñaây laø Toâng phaùp yeáu cuûa ta. Keä raèng

*Hoïc giaû tieân tu thöùc töï toâng*

*Maïc töông chaân teá naïp ngoan khoâng Dieäu minh theå taän tri thöông xuùc Löïc taïi phuøng duyeân baát taù trung Xuaát ngöõ tröïc giao thieâu baát tröôùc Tieàm haønh tu döõ coå nhaân ñoàng*

*Voâ thaân höõu Söï sieâu kyø loä*

*Voâ Söï voâ thaân laïc thuûy chung.*

Dòch nghóa:

*Hoïc giaû tröôùc caàn hieåu töï toâng. Chôù ñem chaân teá laãn ngoan khoâng Toäi theå dieäu minh bieát xuùc chaïm*

*Söùc taïi phuøng duyeân chaúng möôïn trung Thoát lôøi caàn phaûi thieâu chaúng ñeán.*

*Thaàm ñi neân vôùi coã nhaân ñoàng Khoâng thaân coù vieäc sieâu ñöôøng teû*

*Khoâng vieäc khoâng thaàn laïc thuûy chung*

\* \* \*

*Maïc töông chaân teá naïp ngoan khoâng Dieäu minh theå taän tri thöông xuùc Löïc taïi phuøng duyeân baát taù trung Xuaát ngöõ tröïc giao thieâu baát tröôùc Tieàm haønh tu döõ coå nhaân ñoàng*

*Voâ thaân höõu Söï sieâu kyø loä*

*Voâ Söï voâ thaân laïc thuûy chung Hoïc giaû tröôùc caàn hieåu töï toâng Chôù ñem chaân teá laãn ngoan khoâng Toäi theå dieäu minh bieát xuùc chaïm*

*Söùc phuøng duyeân chaúng möôïn trung Thoát lôøi caàn phaûi thieâu chaúng ñeán Thaàm ñi neân vôùi coå nhaân ñoàng Khoâng thaân coù vieän sieâu ñöôøng teû*

*Khoâng vieäc khoâng thaàn laïc thuûy chung*

Keä 1:

*Baïch y tu baùi töôùng Thöôøng daân laøm Teã töôùng Thöû Söï baát vi kyø Vieäc aáy chaû¨ng laï luøng*

*Tích ñaïi traâm anh giaû Nhieàu ñôøi laøm quyeàn quyù Höu ngoân laïc phaùch thì Thoâi noùi luùc lang thang*

Keä 2 (Dòch):

*Tyù thôøi ñöông chaùnh vò (Giôø Tyù ñang chaùnh vò Minh chaùnh taïi quaân thaàn Roõ chaùnh vò ôû vua toâi Vi ly Ñaâu Suaát giôùi Chöa rôøi coõi Ñaâu Suaát*

*OÂ keâ tuyeát thöôïng haønh Gaø ñen ñi treân tuyeát traéng)*

Keä 3: (Dòch)

*Dieäm lyù haøn baêng keát Trong loø baêng laïnh keát*

*Döôøng hoa cöûu nguyeät phi Thaùng chín hoa döông bay Neâ ngöu hoáng thuûy dieän Traâu ñaát roáng trong nöôùc Moäc maõ truïc phong teâ (tö) Ngöïa goã hyù, phi daøi*

Keä 4: (Dòch )

*Vöông cung sô giaùng nhaät Vöông cung môùi giaùng sinh Ngoïc thoá baát naêng ly Thoû ngoïc chaúng theå rôøi*

*Vò ñaéc voâ coâng chi Chöùa ñöôïc yù voâ coâng*

*Nhaân thieân haø ñaïi trí. Trôøi ngöôøi sao quaù chaäm*

Keä 5: (Dòch)

*Hoàn nhieân taøn lyù Söï Thuaàn chaân chöùa Söï lyù*

*Traãm trieäu toát nan minh Ñieàm baùo tröôùc khoù saùnh Oai aâm vöông vò hieåu Oai AÂâm vöông chöa roõ*

*Di-laëc khôûi tinh tinh Di-laëc haù tænh tænh*

Khi Sö haønh cöôùc hoûi thieàn Sö OÂ Thaïch Quan: “Theá naøo laø chuû Phaùp Thaân Sö Tyø Loâ.”

Neáu ta noùi vôùi oâng töùc coù khaùc. Sö neâu gioáng Ñoäng Sôn.

Ñoäng Sôn noùi: Gioáng nhö ñaàu löôõi chæ thieáu lôøi, sao khoâng hoûi vì sao khoâng noùi?

Sö böôùc leân tröôùc.

OÂ Thaïch noùi: Neáu noùi ta khoâng noùi töùc mieäng ta bò caâm. Neáu noùi ta noùi thì khoù xöû cho löôõi cuûa ta.

Sö trôû veà keå cho Ñoäng Sôn. Ñoâng Sôn gaät ñaàu chaáp nhaän. Vaân Moân hoûi: Theá naøo laø haïnh Sa-moân?

Sö ñaùp: AÊn luùa maï cuûa thöôøng truï. Vaân Moân hoûi: Vaäy ñi thì theá naøo? Sö ñaùp: OÂng coù chöùa ñöôïc khoâng? Vaân Moân ñaùp: Chöùa ñöôïc.

Sö hoûi: OÂng laøm sao chöùa?

Vaân Moân ñaùp: Maëc aùo aên côm coù gì khoù.

Sö noùi: Sao khoâng noùi mang loâng ñoäi Söøng? Vaân Moân leã baùi.

Sö daïy chuùng: Caùc vò troïn giöõ caùch thöùc, sao khoâng noùi moät chuyeån ngöõ, ñeå döùt nghi cho oâng ta.

Vaân Moân ôû trong chuùng böôùc ra hoûi: Choã maät vì sao khoâng bieát

coù?

Sö ñaùp: Chæ vì maät, cho neân khoâng bieát coù. Vaân Moân hoûi: Ngöôøi naøy laøm sao thaân caän? Sö noùi: Chôù nhaèm choã maät maät maø thaân caän Vaân Moân noùi: Khoâng nhaèm choã maät thì sao?

- Môùi gioûi thaân caän. Vaân Moân: Daï daï

Vaân Moân hoûi: Ngöôøi khoâng deã Söûa ñoåi ñeán Sö coù tieáp khoâng? Taøo Sôn: Khoâng raõnh coâng phu.

Sö nhaân Hoøa thöôïng Meã ñeán, chöa thaáy nhau. Meã beøn ngoài leân

giöôøng thieàn. Sö khoâng ñi ra. Meã boû ñi.

Tri Söï beøn hoûi: Giöôøng thieàn cuûa Hoøa thöôïng. Vì sao laø ngöôøi khaùc ngoài roøi boû ñi?

Sö baûo: Ñi roài laïi ñeán.

Meã quaû nhieân trôû laïi gaëp Sö.

Trí Cöï ñeán tham hoûi Sö: Coå nhaân neâu ngöôøi beân naøo, hoïc nhaân khoâng bieát?

Sö noùi: Luøi böôùc thì ñaõ vaïn khoâng khoâng coøn moät. Ngay lôøi noùi ñoù Trí Cöï boãng queân huyeàn giaûi.

Sö hoûi Kim Phong Chí: Töø ñaâu ñeán? Chí ñaùp: Töø nhaø ñeán.

Sö: Hieåu chöa?

Chí ñaùp: Beân naøy thì hieåu

Sö hoûi: Vieäc beân kia theá naøo? Ngaøy haï coâng baïch Hoøa thöôïng. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy!

Taêng Thanh Nhueäâ hoûi: Moã giaùp con ngheøo cuøng xin Thaày cöùu

giuùp.

Sö noùi: Xaø-leâ Nhueâ laïi gaàn ñaây. Thanh Nhueâ ñeán gaàn.

Sö noùi: Keû ngheøo ôû Tuyeàn Chaâu uoáng xong ba cheùn röôïu vaãn noùi

chöa dính moâi.

Caûnh Thanh hoûi: Loái taâm khi reâu phuû thì theá naøo?

Sö noùi: Ñieàu naøy khoù daãn daét Caûnh Thanh hoûi: Ñi ñeán choå naøo?

Sö ñaùp: Chæ thaáy reâu phuû khoâng bieát ñi choã naøo?

Laïi hoûi: Caûnh Thanh hoûi: Lyù Thanh hö roát raùo khi khoâng thaân thì theá naøo?

Sö ñaùp: Lyù thì nhö theá coøn Söï thì sao? Nhö lyù nhö Söï.

Doái moät ngöôøi Taøo Sôn töùc ñöôïc, nhöng khoâng che ñöôïc maét caùc Thaùnh.

Thanh Sö noùi: Neáu khoâng coù maét caùc Thaùnh, ñaâu soi ñöôïc caùi gì Quan khoâng theå dung tha, tö thoâng xe ngöïa

Sö hoûi: Thöôïng Toïa Ñöùc Boà Taùt nhaäp ñònh nghe höông töôïng (voi) qua soâng ruùt töø kinh naøo?

Taêng: Ruùt töø kinh Baùt-nhaõ.

Sö noùi: Tröôùc ñònh nghe, sau ñònh nghe. Taêng noùi: Hoøa thöôïng lanh lôïi.

Sö noùi: Cuõng saùt vôùi gioù, môùi noùi ñöôïc moät nöûa.

* Hoøa thöôïng theá naøo?
* Döôùi baõi caùt nhaän ñöôïc.
* Chæ y ñaïo giaû ñeán tham.

Sö hoûi: Coù phaûi laø Chæ Y Ñaïo giaû khoâng? Chæ Y thöa: Khoâng daùm.

Sö hoûi: Theá naøo laø vieäc cuûa Chæ Y?

Chæ Y ñaùp: AÙo loâng cöøu vöøa khoaùc vaøo thaân, muoân phaùp thaûy ñeàu

nhö.

Sö hoûi: Theá naøo laø duïng cuûa Chæ Y? Ñaïo giaû ñeán gaàn “daï” roài ñöùng tòch.

OÂng chæ bieát ñi theá aáy? Sao khoâng bieát ñeán theá aáy?

Ñaïo giaû lieàn môû maét hoûi: Moät taùnh chaân linh khoâng nöông baøo

thai thì theá naøo?

Sö baûo: Chöa phaûi laø hay. Chæ Y hoûi: Theá naøo laø hay? Sö baûo: Chaúng möôïn! Möôïn!

Ñaïo giaû: Traân troïng lieàn tòch. Sö daïy tuïng: *Giaùc taùnh vieân minh voâ töôùng thaân Maïc töông tri kieán voïng sô thaân Nieäm dò tieän ö huyeàn theå muoäi Taâm sai baát döõ ñaïo vi laân*

*Tình phaân vaïn phaùp traàm tieàn caûnh Thöùc giaùm ña ñoaïn taùn boån chaân Nhö thò cuù trung toaøn hieåu hoäi Lieãu nhieân voâ Söï tích thôøi nhaân.*

DÒCH NGHÓA:

*Taùnh giaùc vieân minh khoâng töôùng thaân Chôù ñem thaáy bieát ñoái xa gaàn*

*Nieäm khaùc beøn laàm huyeàn theå aáy Taâm sai sao ñöôïc ñaïo chung thaân*

*Tình phaân muoân phaùp chìm caûnh tröôùc Thöùc bieän laêng xaêng maát baûn chaân Trong caâu nhö theá toaøn laõnh hoäi*

*Roõ raøng voâ Söï tích thôøi nhaân*

\*\*\*

*Nieäm khaùc beøn laàm huyeàn theå aáy Taâm sai sao ñöôïc ñaïo chung thaân*

*Tình phaân muoân phaùp chìm caûnh tröôùc Thöùc bieän laêng xaêng maát baûn chaân Trong caâu nhö theá toaøn laõnh hoäi*

*Roõ raøng voâ Söï tích thôøi nhaân.*

Taêng cöû: Luïc Caén Ñaïi Phu hoûi Nam Tuyeàn: Hoï gì? Nam Tuyeàn ñaùp: Hoï Vöông

Luïc Caén hoûi: Vöông coøn coù quyeán thuoäc khoâng? Nam Tuyeàn noùi: Boán thaàn khoâng môø mòt

Luïc Caén thöa: Vöông ôû ñòa naøo? Nam Tuyeàn noùi: Ñieän ngoïc reâu phuû.

Luïc Caén hoûi: Ñieän ngoïc reâu phuû yù chæ theá naøo? Sö ñaùp: Khoâng ôû chaùnh vò.

Taêng thöa: Taùm phöông ñeán trieàu coáng thì theá naøo? Sö ñaùp: OÂng ta khoâng nhaän leã

Taêng hoûi: Duøng gì ñeán trieàu coáng Sö ñaùp: Traùi thì cheùm

Taêng thöa: Traùi laø veà phaàn cuûa Thaàn, chöa xeùt roõ yù vua theá naøo? Sö ñaùp: Kín ñaùo khoâng ñöôïc yeáu chæ

Theá thì coâng vieäc ñieàu hoøa hoaøn toaøn trôû veà töôùng thaàn. OÂng bieát yù vua khoâng?

Phöông ngoaïi khoâng daùm luaän baøn. Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy!

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 141

Taêng hoûi: Hoïc nhaân toaøn thaân bò beänh thænh Sö chöõa duøm.

* Khoâng chöõa trò?
* Daïy oâng caàu sinh khoâng ñöôïc, caàu töû khoâng ñöôïc.

Taêng hoûi Sö: Coå nhaân noùi: Ta coù ñaïi beänh, chaúng phaûi ñôøi coù theå trò ñöôïc, khoâng bieát laø beänh gì?

Beänh nhoùm hoïp khoâng ñöôïc.

Taêng hoûi: Taát caû chuùng sinh coù beänh naøy khoâng? Sö ñaùp: Moïi ngöôøi ñeàu coù

* Hoøa thöôïng coù beänh naøy khoâng?
* Ñang tìm choã hieän khôûi khoâng ñöôïc.
* Taát caû chuùng sinh vì sao khoâng beänh
* Taát caû chuùng sinh neáu beänh töùc chaúng phaûi chuùng sinh.
* Khoâng bieát Chö Phaät coù beänh naøy khoâng?
* Coù
* Ñaõ coù vì sao khoâng beänh?
* Vì y sôï haõi

Taêng hoûi: Sa-moân haù khoâng phaûi laø ngöôøi coù ñaày ñuû töø bi?

* Ñuùng
* Boãng gaëp saùu giaëc ñeán thì theá naøo?
* Cuõng caàn ñaày ñuû ñaïi töø bi.
* Theá naøo ñaày ñuû ñaïi töø bi?
* Moät kieám vung heát
* Sau khi heát thì theá naøo?
* Môùi ñöôïc hoøa ñoàng.

Taêng hoûi: Maøy vaø maét coù bieát nhau khoâng?

* Khoâng bieát nhau
* Vì sao khoâng bieát nhau?
* Vì ñoàng ôû moät choã
* Theá sao khoâng phaân ra
* Maøy laïi khoâng phaûi laø maét, maét khoâng phaûi laø maøy.
* Theá naøo laø maét?
* Boû ñaàu moái
* Theá naøo laø maøy?
* Taøo Sôn laïi nghi
* Hoøa thöôïng taïi sao laïi nghi
* Neáu khoâng nghi töùc boû ñaàu moái.

Taêng hoûi: Naêm vò ñoái khaùch thì theá naøo? Nay oâng hoûi vò naøo?

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 141

Con theo Thieân vò trung lai xin Sö hoàng höôùng ñeán Chaùnh vò trung tieáp nhaän.

Sö noùi: khoâng tieáp Vì sao khoâng tieáp?

Sôï rôi vaøo Thieân vò trung

Sö laïi hoûi Taêng: Neáu khoâng tieáp laø ñoái khaùch hay khoâng ñoái khaùch?

* Laø ñoái khaùch roài.
* Ñuùng vaäy ñuùng vaäy

Taêng hoûi: Vaïn phaùp töø ñaâu sinh khôûi

* Töø ñieân ñaûo sinh

Taêng hoûi: Khi khoâng ñieân ñaûo thì vaïn phaùp ôû ñaâu?

* ÔÛ taïi choã
* ÔÛ choã naøo?
* Ñieân ñaûo laøm sao?

Taêng hoûi: Ba coõi nhieàu phöông, saùu ñöôøng môø mòt, laøm sao bieän bieät ñöôïc saéc?

* Khoâng bieän ñöôïc saéc.
* Vì sao khoâng bieän ñöôïc saéc?
* Neáu bieän ñöôïc saéc töùc hoân meâ
* Sö nghe tieáng chuoâng beøn noùi ada! ada! Taêng hoûi: Hoøa thöôïng laøm gì vaäy?
* Ñaùnh vaøo taâm ta.
* Taêng khoâng ñaùp
* Sö hoûi Duy Na: Töø ñaâu tôùi?

Duy Na ñaùp: Ñi keùo bình röôïu ñeán. Hoaëc ñeán choã hieåm laøm sao keùo? Khoâng ñaùp

Ngaøy noï Sö vaøo Taêng ñöôøng hô löûa.

Coù moät oâng Taêng hoûi: Ngaøy nay raát laïnh Phaûi bieát coù ngöôøi khoâng laïnh

Ai laø ngöôøi khoâng laïnh Sö gaép löûa daïy Taêng

Taêng thöa: Chôù noùi khoâng ngöôøi thích. Sö neùm löûa xuoáng.

Con ñeán ñaây laïi khoâng hieåu.

Maët trôøi chieáu xuoáng soâng laïnh, saùng laïi caøng saùng.

Taêng hoûi: Ngöôøi khoâng cuøng vaïn phaùp laøm baïn laø ngöôøi naøo?

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 142

OÂng noùi trong Chaâu thaønh roäng lôùn nhö coù nhieàu ngöôøi ñi choã

naøo?

Taêng hoûi: Theá naøo laø kieám khoâng muõi?

* Chaúng phaûi toâi luyeän maø thaønh ñöôïc
* Vieäc duøng theá naøo?
* Ngöôøi gaëp ñeàu maát maïng.
* Ngöôøi khoâng gaëp thì theá naøo?
* Cuõng phaûi ñaàu rôi
* Ngöôøi gaëp ñeàu cheát laø coá nhieân, ngöôøi khoâng gaëp vì sao cuõng

rôi ñaàu?

* + OÂng chaúng nghe noùi “hay saïch taát caû” sao?
  + Sau khi saïch heát thì theá naøo?
  + Môùi bieát coù kieám naøy.

Taêng hoûi: Ñoái vôùi töôùng laøm sao chaân?

* + Töùc töôùng töùc chaân.
  + Laøm sao hieån baøy?
  + Sö ñöa caùi khay leân

Taêng hoûi: Huyeãn voán sao chaân.

* + Huyeãn voán nguyeân chaân

Taêng noùi: Chính khi huyeãn sao hieån baøy?

* + Töùc hieån lieàn hieäp
  + Theá thì tröôùc sau chaúng lìa huyeãn
  + Tìm höôùng huyeãn khoâng theå ñöôïc.

Taêng hoûi: Töùc taâm töùc Phaät töùc khoâng hoûi. Theá naøo laø phi taâm phi Phaät?

Söøng thoû khoâng duøng khoâng, Söøng traâu khoâng duøng coù. Hoûi: Theá naøo laø ngöôøi thöôøng taïi

* + Khoù ñöôïc.

Taêng hoûi: Nghó suy haù khoâng phaûi laø loaïi?

* + Khoâng suy nghó cuõng laø loaïi Theá naøo laø dò?
  + Khoâng ai khoâng bieát ñau oám. Taêng hoûi: Coå nhaân noùi:
  + Ngöôøi ngöôøi ñeàu coù, ñeä töû ñang long ñong, coøn coù khoâng?
  + Trao tay cho ngöôøi ñeán.
  + Taêng trao tay.
  + Sö gaät ñaàu ñeám 1, 2, 3, 4, 5, 6 ñuû

Taêng hoûi: Loã Toå maët xaây vaùch bieåu thò vieäc gì?

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 143

Sö bòt tai laïi.

Taêng hoûi: Ngöôøi xöa coù noùi: Chöa coù ngöôøi naøo teù xuoáng ñaát maø khoâng choáng ñaát ñöùng leân

* + Theá naøo laø ngaõ
  + Truï thì ñuùng.

Taêng hoûi: Theá naøo laø ñöùng leân? Sö ñaùp: Ñöùng leân

Taêng hoûi: Khi con trôû veà vôùi cha vì sao cha khoâng nhìn con? Sö noùi: Lyù hôïp nhö theá

Taêng hoûi: AÂn cha con ôû ñaâu? Sö ñaùp: Môùi thaønh ôn cha con

Taêng hoûi: Theá naøo laø aân cha con? Sö ñaùp: Buùa dao cheùm khoâng ñöùt

Taêng hoûi: AÙo linh y khoâng treo thì theá naøo? Sö ñaùp: Taøo Sôn hieáu xong

Taêng hoûi: Sau khi hieáu xong thì theá naøo? Taøo Sôn thích say röôïu.

Taêng hoûi: Kinh coù noùi:

* + Bieån lôùn khoâng chöùa töû thi. Taêng hoûi: Theá naøo laø bieån lôùn? Sö ñaùp: Bao haøm vaïn höõu.

Taêng hoûi: Ñaõ laø bao haøm vaïn höõu Taêng hoûi: Vì sao khoâng chöùa töû thi? Sö ñaùp: Ngöôøi taét hôi khoâng dính maéc.

Taêng hoûi: Vaïn höõu chaúng phaûi coâng cuûa chuùng, taét hôi thì coù ñöùc cuûa noù.

Taêng hoûi: Höôùng thöôïng coøn coù vieäc khoâng?

Noùi: Coù töùc khoâng ñöôïc, ñaâu coù theå Long Vöông voõ kieám. Hoûi: Sao coù theå bieát heát, kheùo coù theå ñoái chuùng khoå naïn.

* + Khoâng trình caâu Hoûi: Naïn caùi gì?
  + Dao rìu chaët khoâng vaøo.
  + Theá thì vaán naïn coøn khoâng chòu khoâng?
  + Coù
  + Laø ngöôøi naøo?

-Taøo Sôn

Taêng hoûi: Treân theá gian vaät gì quyù nhaát?

* + Ñaàu meøo cheát laø quyù nhaát

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 144

* + Vì sao ñaàu meøo cheát laïi quyù nhaát?
  + Khoâng coù ngöôøi naøo maéc vaøo giaù caû Taêng hoûi: Khoâng noùi sao hieån baøy
  + Chôù hieån baøy choã naøo?
  + Hoâm qua ñaàu giöôøng maát ñi ba ñoàng tieàn. Taêng hoûi: Khi maët trôøi chöa moïc thì theá naøo?
  + Taøo Sôn cuõng töøng ñaâu ñeán.
  + Sau khi maët trôøi moïc thì theá naøo?
  + Coøn so vôùi Taøo Sôn loä trình nöõa thaùng Sö hoûi Taêng: Laøm gì?
  + Queùt saân.
  + Tröôùc Phaät queùt sau Phaät queùt
  + Tröôùc sau queùt moät luùc
  + Qua giaøy vaûi vôùi Taøo Sôn.

Taêng hoûi: OÂm ngoïc theo thænh Sö goït giuûa

* + Khoâng goït giuûa
  + Vì sao khoâng goït giuûa?
  + Phaûi bieát Taøo Sôn kheùo tay.

Taêng hoûi: Theá naøo laø quyeán thuoäc cuûa Taøo Sôn? Treân ñaàu ñaày toùc baïc, treân ñænh moät caønh hoa.

Taêng hoûi: Coå Ñöùc noùi: Taát caû ñaïi ñòa chæ coù ngöôøi naøy. Chöa roõ laø ngöôøi naøo”?

* + Khoâng coù theå coù maët traêng thöù hai.
  + Theá naøo laø maët traêng thöù hai
  + Cuõng caàn Laõo huynh oån thoûa.
  + Theá naøo laø maët traêng thöù nhaát.
  + Nguy hieåm

Taêng hoûi: Hoïc nhaân trong möôøi hai thôøi laøm sao giöõ gìn”

Nhö qua queâ höông truøng ñoäc, nöôùc khoâng ñöôïc thaám moät gioït. Taêng hoûi: Theá naøo laø chuû phaùp thaân?

* + Goïi nöôùc Taàn khoâng ngöôøi.
  + Caùi naøy chaúng tieän phaûi khoâng?
  + Cheùm

Taêng hoûi: Thaân caän ñaïo baïn naøo ñeå ñöôïc thöôøng nghe nhöõng gì chöa nghe

*Ñoàng cuøng moät chaên meàn.*

*Coøn ñaây laø Hoøa thöôïng ñöôïc nghe. Theá naøo laøtöøng nghe ñieàu chöa nghe*

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 145

*Sö noùi khoâng ñoàng vôùi goã ñaù*

Taêng: Ngöôøi naøo ôû tröôùc ôû sau?

Sö noùi: Khoâng thaáy ñaïo thöôøng nghe ñieàu chöa nghe. Taêng hoûi: Ngöôøi trong nöôùc voõ kieám laø ai?

* + Taøo Sôn
  + Ñònh gieát ngöôøi naøo?
  + Taát caû ñeàu gieát.
  + Boãng gaëp cha meï thì theá naøo?
  + Choïn gì?
  + Töï mình ñaâu laøm ñöôïc
  + Ai laøm sao ñöôïc ta
  + Sao khoâng töï gieát
  + Khoâng coù choã xuoáng tay

Taêng hoûi: Nhaø gaëp kieáp ngheøo thì theá naøo?

* + Khoâng theå boû heát
  + Vì sao khoâng boû heát?
  + Giaëc laø ngöôøi thaân trong nhaø
  + Moät con traâu hoáng treân maët nöôùc, naêm con ngöïa hí ñöôøng daøi laø theá naøo?

Taøo Sôn bieát bòt mieäng laïi, khoâng noùi. Taøo Sôn hieáu xong.

Taêng hoûi: Ngöôøi thöôøng chìm trong bieån sinh töû laø ngöôøi naøo?

*Maët traêng thöù hai Coøn caàu ra khoâng*

*Cuõng caàu ra chæ vì khoâng loái. Xuaát ly ngöôøi naøo nhaän ñöôïc y Ngöôøi mang goâng saéc*

Taêng hoûi: “Tuyeát phuû ngaøn nuùi, vì sao Coâ Phong khoâng traéng”?

* + Caàn bieát coù dò trong dò
  + Theá naøo laø dò trong dò?
  + Khoâng rôi vaøo saéc nuùi

Taêng neâu: Döôïc Sôn hoûi Taêng: Bao nhieâu tuoåi?

* + Baûy möôi hai tuoåi.
  + Baûy möôi hai phaûi khoâng?
  + Ñuùng vaäy.
  + Sôn beøn daønh yù naøy theá naøo?
  + Muõi teân tröôùc coøn nhö coù theå, muõi teân sau baén saâu vaøo ngöôøi. Taêng noùi: Laøm sao traùnh ñöôïc gaäy naøy.

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 146

Vua sai ñi, chö haàu traùnh ñöôøng.

Taêng hoûi Höông Nghieâm: Theá naøo laø ñaïo?

Höông Nghieâm ñaùp: Roàng ngaâm trong caây khoâ (khoâ moïc lyù long ngaâm)

Taêng hoûi: Theá naøo laø ngöôøi trong ñaïo?

Höông Nghieâm ñaùp: Con maét trong ñaàu laâu (ñoäc laâu lyù nhaõn

tình)

Taêng khoâng laõnh hoäi beøn hoûi Thaïch Söông.

Theá naøo laø roàng ngaâm trong caây khoâ? (khoâ moïc lyù long ngaâm) Thaïch Söông ñaùp: Vaãn mang nieàm vui ôû trong ñoù.

Taêng hoûi: Theá naøo laø con maét trong ñaàu laâu? Coøn mang caùi thöùc.

Taêng khoâng laõnh hoäi beøn hoûi

Sö noùi: Laõo Thaïch Söông nghe tieáng khôûi kieán giaûi. Nhaân ñoù Sö

laøm baøi tuïng:

*Khoâ moäc long ngaâm chaân kieán ñaïo Ñoäc laâu voâ thöùc nhaõn sôï minh*

*Hyû thöùc taän thôøi tieâu töùc taän*

*Ñöông nhaân na bieän troïc trung thaân*

DÒCH:

*Caây khoâ roàng ngaâm thaät thaáy ñaïo Ñaàu laâu khoâng thöùc maét raïng ngôøi Hyû, thöùc heát thôøi tin töùc laëng Ngöôøi naøy bieän ñuïc hay trong)*

Taêng laïi hoûi Sö: Theá naøo laø Khoâ moïc lyù long ngaâm? Sö noùi: Huyeát maïch khoâng ñoaïn

Taêng hoûi: Theá naøo laø Ñoäc laâu lyù nhaõn tình? Sö ñaùp: Caøn khoân baát taän.

Taêng: Coù ngöôøi naøo ñöôïc nghe khoâng?

Sö ñaùp: Khaép ñaïi ñòa chöa coù ngöôøi naøo khoâng nghe. Taêng hoûi: Khoâ moïc lyù long ngaâm laø chöông cuù gì?

* + Khoâng bieát chöông cuù gì? Ngöôøi nghe ñeàu maát maïng. Taêng hoûi: Theá naøo laø ñaïi yù Phaät phaùp?
  + Laáp soâng ngoøi laáp haàm hoá. Taêng hoûi: Theá naøo laø Sö töû?

Sö ñaùp: Caùc thuù gaàn khoâng ñöôïc. Taêng hoûi: Theá naøo laø con cuûa Sö töû? Sö ñaùp: Coù theå nuoát cha meï mình.

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 147

Taêng hoûi: Ñaõ laø caùc thuù khoâng gaàn ñöôïc vì sao laïi bò con mình

aên?

Sö ñaùp: Khoâng phaûi thaáy ñaïo; Con neáu roáng leân, Toå phuï ñeàu heát. Taêng hoûi: Sau khi heát thì theá naøo?

Sö ñaùp: Toaøn thaân veà vôùi cha.

Taêng hoûi: Chöa roõ khi Toå heát, thì cha trôû veà choã naøo? Sö ñaùp: Choã cuõng heát.

Taêng hoûi: Tröôùc ñaây, vì sao noùi toaøn thaân veà cha Sö ñaùp: Ví nhö vieäc cuûa Vöông töû thaønh moät nöôùc.

Laïi noùi: Xaø-leâ! Vieäc naøy khoâng ñöôïc, trí tueä moät mình neân bieát

caây khoâ laïi nôû moät ñoùa hoa.

Taêng hoûi: Môùi coù thò phi nhöng maát taâm thì theá naøo? Sö ñaùp: Cheùm cheùm

Sö ñoïc keä Phaùp thaân cuûa Phoù Ñaïi Sö Ñoã Thuaän laøm beøn noùi:

* + YÙ ta khoâng muoán noùi theá, ñeä töû thænh chaúng laøm keä, laïi giaûi thích: “Hoï khoâng phaûi laø ta, laø voán khoâng phaûi laø hoï, hoï khoâng coù ta töùc cheát”.

Ta khoâng coù hoï töùc ta, hoï nhö ta laø Phaät, ta nhö hoï laø löøa, khoâng aên khoâng boång loäc cuûa vua, (Neáu gaëp côm vua phaûi oùi möõa ra) möôïn gì öùng truyeän thö, ta khoâng noùi ngang thaân, oâng xem loâng treân löng, vöøa nhö veõ tuyeát traéng coøn sôï baø la ca

Taêng hoûi: Traêng saùng treân khoâng thì theá naøo? Sö ñaùp: Coøn laø keû döôùi theàm

Taêng noùi: Xin Sö nhaän baäc treân.

Sö ñaùp: Sau khi traêng ruïng roài gaëp nhau.

Sö laïi noùi: Coù moät ngöôøi naèm vaét treân ñaàu nuùi vaïn tröôïng ñaây laø ngöôøi naøo?

Chuùng khoâng ai ñaùp.

Ñaïo Dieân ra thöa: Khoâng coøn.

* + Khoâng coøn caùi gì?
  + Môùi ñöôïc ñaùnh khoâng beå.
  + Sö nhaän lôøi cuûa Ñaïo Dieân.

Taêng neâu: Taây Vieân moät ngaøy töï ñeán khe suoái thieâu ñaùp. Taêng hoûi: Sao khoâng sai Sa Di.

Taây Vieân voã tay ba caùi, hoûi Sö:

Sö ñaùp: Moät gioáng voã tay. Toùm laïi Taây Vieân laøm laï, ñeàu chæ laø moät ngoùn tay thieàn. Bôûi vì khoâng roõ choã thöøa ñöông.

Taêng laïi hoûi Sö: Taây Vieân voã tay haù khoâng phaûi laø vieäc ngoaøi cuûa

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 148

noâ tyø?

* + Ñuùng.
  + Coù vieäc khoâng höôùng thöôïng?
  + Coù
  + Theá naøo laø vieäc höôùng thöôïng? Sö quaùt to: Teân noâ tyø naøy

Nam Soaùi Bình Chung Vöông ôû Nam Chaâu nghe danh Sö.

Neân cho Söù ñeán thænh nhöng Sö töø choái, chæ göûi baøi keä cuûa Thieàn Sö Ñaïi Mai ñeå traû lôøi:

*Toài taøn khoâ moïc yû haøn laâm*

*Kyû ñoä phuøng xuaân baét bieán taâm Tieàu khaùch ngoâ chi du baát coá Dónh nhaân na ñaéc khoå truy taàm*

DÒCH:

*(Caây khoâ gaõy muïc töïa röøng xanh Maáy ñoä xuaân veà taâm chaúng sinh Laõo tieàu troâng thaáy naøo ñoaùi nghó Dónh khaùch thoâi thì chôù hoûi phanh)*

Sö laøm keä caám:

*Chaúng coù loái haønh taâm Khoâng treo aùo xöa nay Ñaâu caàn chaùnh laø gì Nhöng kî luùc chöa sinh*

Keä daïy hoïc nhaân:

*Tuøng duyeân tieán ñaéc töông öng taät Töïu theå tieâu ñình ñaéc löïc trì*

*Mieát khôûi boån lai voâ Söù sôû Ngoâ Sö taïm thuyeát baát tö nghì*

DÒCH:

*(Töø duyeân taán ñöôïc beänh töông öùng Ñeán theå laëng döøng ñaéc löïc chaäm Chôït khôûi töø xöa khoâng choã nôi Thaày ta taïm noùi Baát tö nghì)*

Sö daïy chuùng raèng:

Chö Taêng ôû ñaây coát döôùi y aùo hoäi thoâng ñöôïc vieäc höôùng thöôïng, chôù coù raõnh rang qua ngaøy. Neáu choã thöøa ñöông roõ raøng lieàn chuyeån ñöôïc chö Thaùnh veà sau löng mình, môùi laø töï do

Neáu chuyeån khoâng ñöôïc, phaûi hoïc ñöôïc hoaøn toaøn ñaày ñuû, laïi caàn

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN THÖÔÏNG 149

ñeán sau löng caùc Ngaøi khoanh tay, noùi lôøi khoe khoang gì? Neáuchuyeån ñöôïc mình thì taát caû caûnh giôùi thoâ troïng ñeàu laøm chuû ñöôïc.

Nhö coù Taêng hoûi Döôïc Sö: Trong ba thöøa giaùo coøn coù yù Toå khoâng?

* + Coù
  + Ñaõ coù, Ñaït Ma laïi ñeán laøm gì.
  + Chæ vì coù cho neân ñeán. Haù chaúng laøm chuû ñöôïc chuyeån ñöôïc veà chuùng mình?

Nhö kinh noùi: Phaät Ñaïi Thoâng Trí Thaéng möôøi kieáp ngoài ñaïo traøng, Phaät phaùp khoâng hieän lieàn, khoâng ñöôïc thaønh Phaät ñaïo

Noùi kieáp töùc laø trì treä, goïi ñaày ñuû, cuõng goïi laø ñoan tham laäu. Chæ laø döùt ñaàu möôøi ñöôøng (möôøi ñieàu raên) khoâng queân ñaïi quaû. Cho neân goïi oâm truï ñam tröôïc goïi laø thöû keá thöøa ñöông.

Khoâng bieät quyù tieän. Ta thöôøng thaáy toøng laâm thích luaän baøn moät hai coøn coù theå thaønh laäp ñöôïc vieäc gì? Ñieàu naøy chæ baøy boá ñöôïc vieäc ñaõ qua oâng khoâng thaáy Nam Tuyeàn noùi:

* + Duø oâng ñaày ñuû troïn veïn, vaãn coøn keùm Vöông laõo Sö moät tuyeán ñöôøng, cuõng vieäc raát khoù ñeán ñaây caàn phaûi caån thaän môùi ñöôïc roõ raøng töï taïi.” Khoâng luaän thieân ñöôøng, ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, chæ laø taát caû choã khoâng dôøi ñoåi. Voán laø ngöôøi luùc tröôùc maø khoâng ñi ñöôøng luùc tröôùc, neáu coù taâm vui thích töùc thaønh treä tröôùc. Neáu thoaùt ñöôïc thì choïn caùi gì. Coå Ñöùc noùi:
  + “Chæ sôï khoâng ñöôïc luaân hoài” oâng cho laø theá naøo? Chæ nhö ngöôøi nay noùi choã trong saïch thích noùi vieäc ñaõ qua, beänh naøy raát khoù trò, neáu laø vieäc thoâ trong theá gian laïi laø nheï. Beänh trong saïch laø naëng, nhö vò Phaät Toå ñeàu laø treä tröôùc” Tieân Sö noùi:
  + “Taâm suy nghó laø phaïm giôùi”. Neáu noùi nhö ngaøy nay phaù trai giôùi, töùc nay ba thôøi yeát ma ñaõ phaù roài. Neáu laø thoâ troïng tham saân si tuy khoù ñoaïn laïi nheï. Neáu voâ vi, voâ Söï trong saïch, thì ñaây chính laø troïng khoâng theâm.

Toå Sö ra ñôøi cuõng chæ vì caùi naøy, cuõng khoâng rieâng vì oâng. Nay chôù laøm nhö roãi. Meøo nhaø traâu traéng (Leâ Noâ Baïch Coå) tu haønh laïi nhanh, khoâng phaûi laø coù thieàn coù ñaïo. Nhö oâng tìm ñuû thöù, tìm Phaät, tìm Toå cho ñeán Boà-ñeà nieát baøn bao giôø döùt bao giôø xong, ñeàu laø taâm sinh dieät. Cho neân khoâng baèng meøo nhaø traâu traéng (Leâ Noâ Baïch Coå), muø môø khoâng bieát, khoâng bieát Phaät, khoâng bieát Toå cho ñeán Boà-ñeà nieát baøn vaø nhaân quaû thieän aùc. Chæ bieát ñoùi thì aên quaû, khaùc thì uoáng nöôùc, neáu coù theå nhö theá thì khoâng lo khoâng thaønh xong. Khoâng thaønh xong thì khoâng thaáy

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN HAÏ 150

ñaïo, tính khoâng thaønh vì theá bieát coù, môùi coù theå mang loâng ñoäi Söøng, caøy böøa ñöôïc tieän nghi naøy môùi so ñöôïc moät tyù, khoâng thaáy Phaät Di-laëc A Toøng vaø caùc theá giôùi nhö: Dieäu hyû ñöôïc ngöôøi höôùng leân, goïi laø voâ taâm, voâ quyù giaûi ñaõi Boà-ñeà, cuõng goïi laø sinh töû bieán dòch; Coøn sôï laø giaõi ñaõi nhoû. Veà vieäc boån phaän laøm theá naøo? Caàn phaûi caån thaän môùi ñöôïc.

Ngöôøi ngöôøi coù moät choã ngoài duø Phaät ra ñôøi cuõng khoâng laáy ñöôïc, chæ caàn theå hoäi vieäc tu haønh, chôù chaïy theo danh lôïi. Muoán bieát vieäc naøy thaønh Phaät thaønh Toå cuõng laø choã ñaây. Ñoïa ba ñöôøng, ñòa nguïc, saùu neûo cuõng ôû ñaây. Tuy khoâng coù choã duøng, nhöng lìa noù khoâng ñöôïc, caàn phaûi laøm chuû noù môùi ñöôïc

Neáu laøm chuû khoâng ñöôïc, töùc laø khoâng thay ñoåi. Neáu laøm ñöôïc chuû teå laø thay ñoåi.

Khoâng thaáy Vónh Gia noùi: Phoùng ñaõng laêng xaêng chuoác hoïa

öông.

Hoûi: Theá naøo laø “phoùng ñaõng laêng xaêng chuoác hoïa öông?” Sö ñaùp: Chæ chæ laø caùi aáy

* Laøm sao traùnh ñöôïc? Ñaùp: Bieát coù töùc ñöôïc. Hoûi: Phaûi traùnh theá naøo?
* Chæ laø Boà-ñeà nieát baøn, phieàn naõo, voâ minh luoân luoân khoâng caàn

SOÁ 1987 B - PHUÛ CHAÂU TAØO SÔN NGUYEÂN CHÖÙNG THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, QUYEÅN HAÏ 151

phaûi traùnh.

Cho ñeán vieäc thoâ troïng theá gian cuõng theá. Heã bieát töùc coù

Khoâng caàn phaûi traùnh, traùnh töùc ñoàng vôùi bieán dòch. Cho ñeán thaønh Phaät thaønh Toå, Boà-ñeà Nieát baøn, nhöõng caùi naøy ñeàu laø öông hoïa naøy laø khoâng nhoû. Taïi sao nhö vaäy? Chæ vì bieán dòch. Neáu khoâng bieán dòch thì caàn phaûi ñoäc xöû töï do môùi ñöôïc.

\* Ñôøi Ñöôøng nieân hieäu Thieân Phuïc (901) muøa haï Taân Söûu, ban ñeâm Sö hoûi tri

Söï:

* + Hoâm nay laø ngaøy thaùng maáy? Tri Sö thöa: Ngaøy raèm thaùng saùu

Sö baûo: Cuoäc ñôøi haønh cöôùc cuûa Taøo Sôn, ñeán nôi chæ bieát chín möôi ngaøy laø

moät haï. Saùng mai giôø Thìn, ta ñi haønh cöôùc

Hoâm sau ñuùng giôø Thìn, Sö ñoát höông ngoài yeân laëng maø thò tòch, thoï 62 tuoåi, 37 tuoåi haï an taùng ôû phía Taây cuûa nuùi. Thuïy hieäu laø Thieàn Sö Nguyeân Chöùng, Thaùp hieäu laø Phöôùc Vieân\*