ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 7**

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

Luùc kieát haï, sö daïy chuùng: Höõu cuù voâ cuù nhö saén bìm leo caây, keû maïnh baïo böôùc ñi nhö theá. Cô khoâng ñeán, lôøi khoâng trao. Trong maét dính traêm ngaøn muoân öùc nuùi Tu-di. Trong tai dính Voâ löôïng voâ bieân bieån nöôùc thôm. Cô phoù ngöõ, ngöõ ñaàu cô. Trong maét dính caùt khoâng ñöôïc. Trong tai dính caùt khoâng ñöôïc. Coù gaõ bình thöôøng nghe noùi vaäy beøn noùi: Thaáy traêng thoâi nhìn tay, veà nhaø roài hoûi ñöôøng ñi, khoâng bieát moùc caâu ruõ muoân daëm, ngöïa oâ ñoùng truù ngaøn daëm, löôùi trôøi giaêng ñaày ñaùnh soùng, caù coân caù kình. Neáu laø eách nhaùi, con giun, ba ba queø, ruøa muø nhoïc nhaèn maéc caâu, nhoïc nhaèn sa löôùi, phaûi laø ngöôøi nhö theá môùi bieát vieäc nhö theá.

Cho neân noùi: Ngöôøi cheát töï coù dao ngöôøi cheát, ngöôøi soáng töï coù kieám ngöôøi soáng. Coù dao ngöôøi cheat, khoâng coù kieám ngöôøi soáng. Taát caû ngöôøi soáng cheát khoâng ñöôïc, coù kieám ngöôøi soáng, khoâng coù dao ngöôøi cheát, taát caû ngöôøi soáng cheát khoâng ñöôïc.

Ngöôøi soáng cheát ñöôïc, ngöôøi cheát soáng ñöôïc, beøn coù theå caém loâng ruøa treân löng traâu saét, beû söøng thoû beân hoâng ngöôøi ñaù, khoâng thöïc haønh baøn luaän kyø ñaëc, khoâng thöïc haønh hieåu huyeàn baøn dieäu, ñaâu caàn chín tuaàn caám tuùc, ba thaùng hoä sinh, giöõ caån thaän ngöôøi thôï saên khoâng daây töï buoäc. Phaûi bieát khaép phaùp giôùi möôøi phöông khoâng coù ngöôøi nhö muõi nhoïn laø khoâng ñuùng. Moãi choã moïi ngöôøi an cö, beøn ñi nhö theá, laïi coù vieäc ôû, xin hoûi moïi ngöôøi: Chæ nhö ngöôøi khoâng cheát khoâng soáng, ñi ra thì laøm sao cheát laøm sao soáng. Neáu cheát khoâng ñöôïc, soáng khoâng ñöôïc, thì Phaät phaùp khoâng linh nghieäm. Duø cho cheát ñöôïc, soáng ñöôïc cuõng chöa phaûi laø taùc gia, veà phaàn naïp Taêng khoâng giao thieäp. Haõy noùi naïp Taêng coù öu ñieåm gì? Sö im laëng hoài laâu noùi: Tuy coù ñoâi tay nhöng chöa töøng tuï taäp ngöôøi nhaøn, beøn heùt moät tieáng.

Sö daïy chuùng raèng: Ñuùng theá ñuùng theá, muõi nhoïn khoâng vaøo.

Khoâng nhö theá khoâng nhö theá thìa gaït khoâng leân, giöõa nhö theá maø khoâng nhö theá thì maët quyû ñaàu thaàn, giöõa khoâng nhö theá laïi nhö theá, mang loâng ñoäi söøng a ha ha, haõy noùi. Cöôøi caùi gì? Ta cöôøi ngaøy xöa Ñaïi sö Vaân Moân coù khi noùi nghe tieáng ngoä ñaïo, thaáy saéc roõ taâm, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm ñem tieàn mua baùnh hoà, buoâng tay noùi raèng xöa nay chæ laø baùnh bao. Beøn heùt moät tieáng noùi: Ngöôøi khoâng lo xa aét coù buoàn gaàn.

Sö daïy chuùng, neâu: Moät hoâm, Vaân Moân giô gaäy noùi: Phaøm phu cho laø thaät coù, Nhò thöøa phaân tích laø khoâng, Duyeân giaùc cho laø huyeãn coù, Boà-taùt ñöông theå töùc khoâng. Naïp Taêng thaáy caây gaäy chæ goïi laø gaäy, ñi chæ ñi, ngoài chæ ngoài, ñeàu khoâng ñöôïc ñoäng.

Sö noùi: Ta khoâng gioáng laõo nhaânVaân Moân laáy hö khoâng vaïch hang hoác.

Beøn giô gaäy noùi: Caây gaäy chaúng thuoäc veà coù cuõng chaúng thuoäc veà khoâng, chaúng thuoäc veà huyeàn, chaúng thuoäc roãng khoâng.

Sö doäng gaäy xuoáng ñaát noùi: Phaøm phu, Nhò thöøa, Duyeân giaùc, Boà- taùt ñeàu ôû ñaây, moãi ngöôøi theo caên taùnh seõ ñöôïc thoï duïng. Veà phaàn naïp Taêng laø haïi hay laø oan? Muoán ñi khoâng ñöôïc ñi, muoán ngoài khoâng ñöôïc ngoài, tieán moät böôùc thì bò gaäy laøm meâ ñöôøng, luøi moät böôùc thì bò gaäy xaâu loã muõi. Chæ nay chaúng coù ngöôøi chaúng cam chòu khoâng? Thöûù ra gaëp nhau vôùi caây gay, neáu khoâng, sang naêm coù caønh môùi, naõo loaïn gioù thoåi maõi khoâng thoâi.

Sö daïy chuùng raèng: Chö Phaät quaù khöù ñaõ thaønh töïu cöûa naøy. Sö giô gaäy doâïng xuoáng beân phaûi moät caùi noùi, haõy laáy ôû beân traùi. Caùc Boà- taùt hieän nay moãi vò nhaäp vaøo troøn saùng, nöông nhôø phaùp nhö theá, sö doäng moät caùi ôû giöõa noùi, haõy laáy ôû giöõa, hai beân chaúng ñöùng, Trung ñaïo khoâng caàn an, trí Nhaát thieát trí thanh tònh, khoâng hai khoâng khaùc, khoâng bieät khoâng ñoaïn. Hoâm qua, coù ngöôøi töø Hoaøi nam ñeán khoâng ñöôïc tin Giang taây noùi raèng: Xuoáng soâng giaëc ñaõ bình. Ñaàu nuùi Vaân moân caøy ruoäng roäng aên côm, hoûi thieàn ñaïo Phaät phaùp, mieäng gioáng nhö taûng ñaù, beøn heùt moät tieáng noùi: Vöøa ñeán nhieàu daây döa, ñi choã naøo?

Laïi doäng gaäy moät caùi noùi: Coù lôïi, khoâng lôïi, khoâng rôøi haønh boá.

Sö daïy chuùng raèng: Töø khi Hoà loaïn ba möôi naêm, khoâng thieáu töông muoái, ñænh moân coù maét naïp Taêng, ñeán ñaây höôùng veà nôi naøo, nhöng oan coù ñaàu, nôï coù chuû. Vaân Moân ngaøy nay cuøng buøn vôùi nöôùc laïi ñoát löûa leân veát theïo, muoán gaëp nhau vôùi Maõ Sö, beøn thaáy phaát traàn veõ tröôùc maët moät ñöôøng noùi coù thaáy khoâng: Beõ haøng raøo ñoâng phuï vaùch Taây, maét thaáy thì chính tay quaáy khoâng kòp. Thích-ca, Di-laëc ñöa tay voã ngöïc, Vaên-thuø Phoå Hieàn cuøng tieáng goïi, heùt moät tieáng noùi: Daï-xoa maët

ngöïa môùi cuùi ñaàu. Ngöu ñaàu nguïc toát beøn khoanh tay.

Sö daïy chuùng raèng: Vónh Gia noùi phi chaúng phaûi phi, thò chaúng phaûi thò, sai maûy may maát ngaøn daëm. Thò thì long nöõ ñoán thaønh Phaät, phi thì sao laønh lieàn rôøi. Vónh Gia ñích thaân thaáy Luïc Toå ñeán, nhöng laïi ôû trong thò phi. Vaân Moân thì khoâng nhö vaäy, phi chaúng phaûi phi, thò chaúng phaûi thò. Ngöôùc maét nhìn trôøi, cuùi ñaàu nhìn ñaát. Khi sôï haõi chæ laø sôï haõi, khi nguû chæ moät beà nguû, cuõng khoâng coù Phaät phaùp ñeå baøn luaän, cuõng khoâng traàn lao ñeå troán traùnh. Coù khi trong luùc nguû boãng thöùc, voán laø meøo rình baét chuoät.

Sö daïy chuùng: Ngöôøi xöa noùi: Choã ngöôøi khaùc ôû ta khoâng ôû, choã ngöôøi khaùc ñi ta khoâng ñi, chaúng phaûi cuøng ngöôøi khoù laõnh hoäi; phaàn lôùn tìm toøi muoán cho roõ raøng.

Sö heùt moät tieáng noùi: Coøn coù caùi naøy, Vaân Moân thì khoâng nhö vaäy. Choã ngöôøi khaùc ñi ta cuõng ñi, lieác hyû nhìn saân khoâng lyù hoäi. Taân-la nöûa ñeâm maët trôøi saùng. Haõy noùi vôùi ngöôøi xöa caùch nhau bao nhieâu: thöû ñònh haõy khaùn.

Daïy chuùng: Taâm khoâng phaûi Phaät, trí khoâng phaûi ñaïo, laõo Nam Tuyeàn thaân maõ nhaøo. Ñeán maáy traêm naêm nay, ôû ñaây khoâng coù Thieän tri thöùc ra ñôøi. Chöa töøng coù moät ngöôøi ñôõ oâng aáy daäy. Vaân Moân ngaøy nay ñònh duøng tim ñeøn treo nuùi Tu-di, thöû ñôõ daäy khaùn.

Beøn giô gaäy noùi: Nam Tuyeàn ngaõ nhaøo, Vaân Moân ñôõ daäy, ngaõ nhaøo ñôõ daäy coù khaùch coù chuû, naïn Taêng maét saùng baøn luaän, deø daët chôù laàm ñaïo lyù. Ñaõ cho baøn luaän, vì sao khoâng cho laøm ñaïo lyù.

Hoài laâu sö noùi: Maéng nhau duø oâng tieáp mieäng, chöôûi nhau duø oâng taùt nöôùc, doäng gaäy moät caùi.

Sö daïy chuùng raèng: Caùc phaùp voán baët ñoái ñaõi, chaïm maét khoâng coù ngaên ngaïi, chæ vì chaët tay tìm taâm, beøn coù ngöôøi caàu saùm hoái, khoâng coù vaên aán ñaõ thaønh, phoù phaùp truyeàn y nöông nhau. Daãn ñeán khieán laõo Leâ Huyønh Mai, mang chaøy ñaù beân hoâng, e raèng coù phaùp vaø ngöôøi. Hoûi laïi noùi khoâng hoäi, daãn ñöôïc con chaùu ñôøi sau, ñeàu laø haøn loâ truïc khoái, tuy muoán choáng ñôõ toâng thöøa nhöng ñaâu theå nhaøo ñoâng ñôõ taây. Xem xeùt caån thaän töông lai chính laø khieán ngöôøi khoâng theå chòu ñöôïc. Neáu ñieàu sai maø ñi, moät khi ñaùnh phaûi daïy phaán naùt. Coù khi tónh toïa suy nghó chính trong ñoù thaät ñaùng yeâu. Haõy noùi coù gì ñaùng yeâu? Caùt saâu keát thaân vôùi Tu-la, Kim cang vaø Thoå ñòa chæ löng heùt moät tieáng.

Sö daïy chuùng, giô gaäy doâïng moät caùi noùi: Teá khoâng thoâng gioù, ñaïi thoâng xe ngöïa. Ñoät xuaát laøm maët trôøi, ai phaân bieät ñöôïc chaân giaû hö khoâng coù caùn caàm, ngöôøi khoâng tay coù theå laáy; löùa queø ñaïp nhaøo haùi gioû

traø, am tranh ñaày caû ngoùi löu ly, laïi doâïng moät caùi.

Giaûi haï, sö daïy chuùng: Ñoâng Sôn muoân daëm moät caây saét. Löu Döông vöøa ñaùnh naùt traêm maõnh chöõ. Cöûa Vaân Moân thöôøng hieän tieàn, loâng maøy Thuùy Phong coøn hay khoâng?

Beøn giô phaát traàn noùi: Ñaïi sö Vaân Moân ñeán, coù thaáy khoâng? Noùi xong, goõ vaøo göôøng thieàn moät caùi noùi: Moät saùng hai che.

Sö daïy chuùng, noùi: Phaùp phaùp xöa nay laø phaùp, voâ phaùp voâ phi phaùp, ñaâu ôû trong moät phaùp, coù phaùp coù baát phaùp, giô gaäy leân noùi: Caùi naøy laø caây gaäy, caùi kia laø phaùp xöa nay. Laïi noùi: Caùi naøy laø phaùp xöa nay, caùi kia laø caùy gaäy. Nay coù ngöôøi naøo ñoaùn ñöôïc khoâng? Neáu ñoaùn ra ñöôïc thì chaúng nhöõng töï coù ñöôøng thoaùt thaân, maø coøn khoâng bò ngöôøi khinh. Neáu ñoaùn khoâng ra thì Vaân Moân coù nhieàu löôõi cuõng môû mieäng lieàn coù loãi, ngaäm mieäng chaúng maát, nhö theá nhö theá, beøn doäng gaäy moät caùi noùi:

* Moät gaäy hai laøm, laïi giô gaäy noùi: Khaùn khaùn! Haøn Sôn, Thaäp Ñaéc queùt saân, chuyeån ngöôïc caây choåi ôû coät truï, vöùa luùc nhaûy leân trôøi Ñaâu-suaát-ñaø. Chaïm phaù loã muõi ngöôøi ôû coõi trôøi Phi phi töông, Tyø-loâ- giaù-na Nhö Laïi chòu ñau khoâng caám, ñi vaøo taøng thaân trong gaäy cuûa Vaân Moân, moät chung Vaân Moân cöôøi ha ha, raèng:
* Lo lieäu khoâng giao thieäp, chính ñaùng nhö theá coät truï vaø loàng ñeøn, veõ loâng maøy theâm ñöôïc bao nhieâu maøu saéc, aùnh saùng. Hoài laâu noùi: Khi coù yù khí laïi theâm yù chí, choã khoâng phong löu cuõng phong löu.

Sö daïy chuùng raèng: Boãng môû maét chaùnh, ngaøn Thaùnh khoâng löôøng, töø moät caâu toaøn ñeà muoân bieät ngaøn sai ñöôøng döùt, thöùc khoâng theå hieåu, trí khoâng theå bieát, chaúng phaûi Thaùnh, chaúng phaûi phaøm, chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi phaùp. Toaøn theå ñeán nhö theá, toaøn theå truï nhö theá. Khoâng thaáy Tyø-da thò hieän beänh, Vaên-thuø hoûi raèng: Cö só bò beänh laø töôùng gì hay sao?

Duy-ma-caät noùi: Ta beänh voâ hình khoâng theå thaáy. Laïi hoûi: Beänh naøy laø do taâm hay do thaân?

Ñaùp: Chaúng phaûi thaân? Vì thaân töôùng lìa, cuõng chaúng phaûi taâm, vì taâm nhö huyeãn.

Sö noùi: Thaân töôùng ñaõ lìa, taâm cuõng nhö huyeãn, ai laø ngöôøi thò hieän beänh? Ai laø ngöôøi hoûi beänh? Coù chöùng minh ñöôïc khoâng? Neáu chöùng minh ñöôïc thì thaân beänh vaø taâm beänh cuûa moïi ngöôøi ñeàu heát. Phaät beänh, phaùp beänh ñeàu phaân taùn ñi, laïi chuyeån ñöôïc ba ñoäc, laøm ba nhoùm tònh giôùi, chuyeån saùu thöùc thaønh saùu thaàn thoâng, chuyeån phieàn naõo thaønh Boà-ñeà, chuyeån voâ minh thaønh ñaïi trí, beøn ñi nhö theá, coøn gì

laø thuyeát chæ ñeá. Chöa phaûi roát raùo. Laïi moät caâu roát raùo laø noùi gì?

Hoài laâu sö noùi: Ngöôøi huyeãn taâm thöùc voán laø khoâng, toäi phöôùc laø khoâng, chaúng choã truï. Noùi xong sö heùt moät tieáng.

Sö daïy chuùng: Hoaëc thò hoaëc phi ngöôøi khoâng bieát, ñi nghòch ñi thuaän trôøi chaúng löôøng, caùch nuùi ngöôøi xöôùng, chim haïc noùi, nhaän laàm caù keøn möôøi taùm caùi phaùch, beøn giô gaäy noùi: Caùi naøy laø phaát traàn ñuoâi traâu, khoâng ñöôïc baøn phaûi quaáy, nghòch thuaän, laøm sao bieát, laøm sao löôøng.

Hoài laâu sö noùi: Khoâng coù ngöôøi naøo quaù giaù ñaùnh cho ba traêm gaäy, goõ vaøo göôøng thieàn moät caùi, daïy chuùng raèng:

* Vaøo nöôùc khoâng traùnh giao loâng, chính laø söùc maïnh cuûa ngö phuû. Ñi boä khoâng traùnh coïp beo aáy laø söùc maïnh cuûa ngöôøi thôï saên. Ngöôøi dao traéng ñeán tröôùc maét thaáy cheát nhö soáng, Ñoù laø caùi duõng cuûa töôùng quaân. Theá naøo laø caùi duõng cuûa naïp Taêng? Gan lôùn tôùi tröôùc xung ñoät qua, gan nhoû keâu gaøo noùi lyù do. Beøn heùt moät tieáng, daïy chuùng raèng:
* Coù ngöôøi suoát ñôøi laøm laønh, coù ngöôøi suoát ñôøi taïo aùc. Ngöôøi laøm laønh ngaøy noï phaïm giôùi troäm caép. Ngöôøi laøm aùc moät nieäm lieãu ngoä töï taâm. Ngöôøi laøm laønh phaïm giôùi troäm caép thì goïi laø giaëc, ngöôøi laøm aùc lieãu ngoä töï taâm goïi laø Phaät. Hai ngöôøi cuøng ñeán choã Vaân Moân hoûi ngöôøi naøo ñuùng. Ngöôøi laøm laønh laïi laø ngöôøi aùc, keû laø giaëc maø laïi laø Phaät. Ngöôøi laøm aùc maø laïi ngöôøi laønh thì laø sôï aùc khinh thieän. Neáu hai ngöôøi ñeàu khoâng laøm thì thieän aùc khoâng roõ. Neáu quyeát ñònh chæ Phaät laø ngöôøi aùc thì chieâu toäi phæ baùng phaät. Vaøo ñòa nguïc nhö teân baén. Neáu chæ giaëc laø ngöôøi laønh thì chöa coù ngöôøi laønh naøo maø laøm giaëc. Ñöông nhaân chöa coù maét trí, ñeán ñaây coù ngöôøi naøo ñoaùn ñöôïc khoâng? Neáu ñoaùn khoâng ñöôïc thì Vaân Moân vì moïi ngöôøi ñoaùn laïi, giaëc laø laøm ngöôøi laønh, Phaät laø laøm ngöôøi aùc. Phaät giaëc, thieän aùc khoâng ngoaøi hai thöù caùi naøy, coù hoäi khoâng?

Boãng sö duøng gaäy veõ moät döôøng tröôùc maét noùi: Giaáy quyù kieán long moät tôø laõnh qua.

Sö daïy chuùng raèng: Trong röøng gai kheo co duoái, ôû choã traùn löøa tìm Chaâu Thaàn, laáy ñöôïc moã muõi ruøa soáng ôû phía Nam, thöøa höùng coøn ñeán tìm raâu coïp. Nhö tieâu chí naøy chöa phaûi laø taùc gia. Neáu ñeán Vaân Moân khoâng nhoïc laáy ra, laïi phaûi vaøo röøng khoâng ñoäng coû, vaøo nöôùc khoâng daäy soùng, ngoài trong maøn tröôøng quyeát hôn ngoaøi ngaøn daëm, môùi coù chuùt phaàn töông öùng. Chính luùc nhö theá, moät caâu nghóa khoâng thöông xoùt chuùng sinh laø noùi gì? Hoài laâu sö noùi: Chæ laáy côm höôùng ñeán cheùn voâ taâm, chæ coù ngöôøi naâng laáy khoùa chaân.

Sö daïy chuùng: Giô gaäy noùi: Thoâi khoe gaäy xuoáng voâ sinh nhaãn, boû ñi maët trôøi cheá ñieän cô, tröôùc khi ñaïi tieåu tieän boãng ñeà ñöôïc.

Beøn doäng gaäy xuoáng ñaát noùi: Vöøa ñaùnh töï nhieân maát sôû trí, heùt moät tieáng. Sö daïy chuùng: Môùi chaïm moâi thì rôi vaøo ngoân thuyeân, khoâng rôi vaøo ngoân thuyeân thì chìm vaøo tòch maëc, chìm vaøo tòch maëc thì thaønh cuoàng, dính maéc vaøo ngoân thuyeân thì thaønh phæ baùng. Khoâng lôøi, khoâng phæ baùng, khoâng maëc, khoâng cuoàng phaûi bieát höôùng leân chæ coù moät ñöôøng. Ngöôøi maét saùng bieát coù chæ laø khoù gaàn beân.

Beøn giô gaäy noùi: Caây gaäy laïi gaàn beân ñöôïc, chæ laø chaúng bieát coù. Xin hoûi ñaïi chuùng: Gaàn beân ñöôïc, khoâng bieát coù, bieát coù gaàn beân khoâng ñöôïc laø luùc nhö theá, caùi naøo ôû tröôùc caùi naøo ôû sau? Nhöng nay trong chuùng coù ngöôøi naøo chaúng bò ngöôøi khinh hay khoâng? Thöû ra ñaây ñònh xem, khaùn!

Hoài laâu noùi: Neáu chaúng phaûi ruoäng hoang baén hoå ñaù, döôøng nhö gieát nhaàm Lyù töôùng quaân. Doäng gaäy moät caùi.

Sö daïy chuùng: Nhieàu luùc khoâng noùi thieàn, beân mieäng sinh meo traéng. Ñaïi chuùng khoå nung naáu, beân leân caây cong xanh, chaúng luaän toâng naêm nhaø, khoâng daãn Truyeàn ñaêng luïc, môùi môû hai mieäng da, nghieäp nhaân chieâu caûm baïc phöôùc, Thích-ca que chuøi phaân, Ñaït-ma laõo troïc thuùi. Moät ngöôøi cong noùi thaúng, moät ngöôøi thaúng noùi cong, caû hai ñaïi tröôïng phu, chòu phí moâng cuûa oâng, maï Phaät baùng Toå sö, nhaát ñònh ñoïa nguïc keùo löôõi, Phaät Toå sinh keû thuø, quyû vöông laø quyeán thuoäc, taâm ñòa ñen nhö möïc, nöôùc trong mieäng traøn lan. Gioáng nhö treû xuaát gia, ñònh gieát toäc Cuø-ñaøm, saùng 30 thaùng chaïp, cöôøi lôùn laïi thaønh khoùc.

Vôøi ñaïi chuùng ñeán noùi: Coù bieát oâng giaø thoânVaân Moân hay khoâng? Töøng nghe moät khi no thì queân traêm ñoùi. Nay thaân sôn Taêng chính theá heùt moät caùi. Daïy chuùng neâu: Vò Taêng hoûi Höông Nghieâm:

* Theá naøo laø ñaïo?
* Roàng keâu trong caây khoâ.
* Theá naøo laø ngöôøi trong ñaïo?
* Con maét trong ñaàu laâu. Taêng laïi hoûi Thaïch Sôn:
* Theá naøo laø roàng keâu trong caây khoâ?
* Coøn dính maéc vaøo hyû.
* Theá naøo laø maét trong ñaàu laâu?
* Coøn dính maéc vaøo thöùc. Vò Taêng hoûi Taøo Sôn:
* Theá naøo laø roàng keâu trong caây khoâ?
* Maïch maùu khoâng ñöùt.
* Theá naøo laø maét trong ñaàu laâu?
* Khoâ khoâng heát. Beøn coù baøi tuïng:

*Roàng keâu caây khoâ thaät thaáy ñaïo. Ñaàu laâu voâ thöùc, maét vöøa saùng. Khi hyû, thöùc heát tin töùc heát.*

*Ñöông nhaân ñaâu phaân trong trong ñuïc.*

Vieân Ngoä Laõo nhaân noùi: Moät ngöôøi thaáu ngöõ tham laäu, moät ngöôøi thaáu tình tham laäu, moät ngöôøi thaáu kieán tham laäu.

Sö noùi: Moïi ngöôøi coù choïn ra ñöôïc khoâng? Khoâng tieác loâng maøy vì moïi ngöôøi noùi roõ raøng. Höông Nghieâm Thaáu Ngöõ tham laäu, bò ngöõ ngoân raøng buoäc cheát. Thaïch Söông thaáu tinh tham laäu; bò tình thöùc sai xöû cheát. Taøo Sôn thaáu kieán tham laäu, bò thaáy nghe, hay bieát hoaëc gieát, noùi roõ raøng noùi roài, ngöôøi coù maét bieän laáy.

Sö daïy chuùng neâu: Ñeà-baø-ñaït-ña ôû trong ñòa nguïc, Theá Toân sai A-nan ñeán hoûi thaêm raèng: oâng ôû trong ñòa nguïc, coù theå nhaãn chòu ñöôïc khoâng?

* Ta tuy ôû ñòa nguïc nhöng vui nhö ôû trôøi Tam thieàn.

Ñöùc Theá Toân laïi daïy A-nan truyeàn hoûi: OÂng coù caàu ra khoûi khoâng?

* Ñôïi Theá Toân vaøo ñòa nguïc thì ta ra.

A-nan noùi: Theá Toân laø thaày ba coõi ñaâu coù phaàn vaøo ñòa nguïc?

* Theá Toân ñaõ khoâng coù phaàn vaøo ñòa nguïc, ta ñaâu coù phaàn ra ñòa

nguïc.

Sö noùi: Ñaõ khoâng coù phaàn ra, khoâng coù phaàn vaøo goïi theá naøo laø

laõo Thích-ca? Goïi theá naøo laø Ñeà-baø-ñaït-ña, goïi theá naøo laø ñòa nguïc, coøn coù göûi gaém khoâng? Töï mang bình ñi vaøo thoân mua röôïu, laïi maëc aùo ñôn laøm chuû nhaân. Sö daïy chuùng, neâu: Chieâu Khaùnh hoûi La Sôn: coù ngöôøi hoûi Nham Ñaàu, trong traàn laøm sao phaân bieät ñöôïc chuû?

* Daàu ñaày trong caùt.
* YÙ theá naøo?

Sôn vôøi Ñaïi Sö. Khaùnh ñaùp: Daï. Sôn noùi: Khæ vaøo ñaïo traøng.

Sôn laïi hoûi Minh Chieâu: Neáu coù ngöôøi hoûi oâng laøm sao?

* Muõi teân xuyeân boùng maët trôøi hoàng.

Sö noùi: Coù hieåu khoâng? Khæ vaøo ñaïo traøng, muõi teân xuyeân qua boùng maët trôøi hoàng, hai caùi chuøy xöa, gaùnh tuyeát cuøng laáp gieáng.

Sö daïy chuùng, neâu: Chieâu Khaùnh Phoå Thænh gaùnh buøn, giöõa ñöôøng döïng gaäy hoûi Taêng: Buøn treân hang hay buøn döôùi hang?

* Buøn treân hang. Khaùnh ñaùnh moät gaäy.

Laïi hoûi moät vò Taêng: Buøn treân hang hay döôùi hang?

* Buøn döôùi hang.

Khaùnh cuõng ñaùnh moät gaäy.

Laïi hoûi Minh Chieâu: Chieâu thaû gaùnh buøn xuoáng, voã tay noùi. Thænh sö khaùn, Chieâu Khaùnh beøn thoâi.

Sö noùi: Chieâu Khaùnh tuy thoâi khoâng laøm sao ñöôïc, Minh Chieâu khoâng chòu. Vaân Moân luùc aáy thaáy oâng ta, thaû gaùnh buøn xuoáng noùi:

* Thænh sö khaùn, cho moät gaäy vaøo hoâng, xem oâng aáy taùch hôïp theá naøo. Sö daïy chuùng, neâu: Muïc Chaâu hoûi vò Taêng: Vöøa rôøi choã naøo?
* Haø baéc.
* Haø baéc coù Hoøa thöôïng Trieäu Chaâu, thöôïng toïa coù ñeán ñoù hay khoâng?
* Moã giaùp vöøa rôøi choã ñoù.
* Trieäu Chaâu coù ngoân cuù gì daïy chuùng?
* Taêng beøn neâu: Lôøi uoáng traø. Muïc Chaâu noùi:
* Hoå theïn. Laïi hoûi vò Taêng: YÙ Trieäu Chaâu theá naøo?
* Chæ laø phöông tieän trong moät thôøi gian.
* Khoå thay Trieäu Chaâu: bò oâng ñem ñoáng phaân vaûi roài.

Sau ñoù, ñeán choã Tuyeát Ñaäu noùi: Taêng naøy khoâng theå chòu noåi, laáy phaân vung vaûi hai vò Coå Phaät.

Sö noùi: Tuyeát Ñaäu chæ bieát ñoáng phaân vaûi vaøo Muïc Chaâu, Trieäu Chaâu, thaät khoâng bieát vò Taêng naøy bò Trieäu Chaâu laáy phaân vaûi, laïi ñeán Muïc Chaâu, laïi gaëp moät laàn vung vaõi nöõa. Chæ laø khoâng bieát nín thôû, neáu bieát nín thôû thì choã naøo coù hai vò Coå Phaät.

Sö daïy chuùng, neâu: Vò Taêng hoûi Vaân Moân. Theá naøo laø lôøi vöôït Phaät sieâu Toå?

* Baùnh bao.

Sö noùi: Vaân Moân chính laø gioáng baùnh bao, khoâng coù ñaïo lyù siaâu Phaät vöôït Toå.

Sö daïy chuùng, neâu: Ñoãng Sôn noùi: Phaûi bieát coù vieäc Phaät höôùng thöôïng.

Vò Taêng hoûi: Theá naøo laø vieäc Phaät höôùng thöôïng?

* Chaúng phaûi Phaät.

Vaân Moân noùi: Danh khoâng ñöôïc, traïng khoâng ñöôïc, cho neân noùi chaúng phaûi.

Sö noùi: Hai vò Toân tuùc neâu leân vieäc Phaät höôùng thöôïng nhö theá haõy chaàm chaäm. Vieäc aáy khoâng ñuùng, theá naøo laø vieäc Phaät höôùng thöôïng? Keùo gaäy ñaùnh vaøo caùnh tay, khoûi daïy y nguoàn goác Phaät höôùng thöôïng. Sö daïy chuùng, neâu: Hoøa thöôïng Thaïch Moân Thoâng noùi tröôùc möôøi laêm ngaøy khi Phaät sinh, sau ngaøy möôøi laêm chö Phaät dieät. Tröôùc ngaøy möôøi laêm chö Phaät sinh oâng khoâng ñöôïc rôøi choã naøy. Neáu rôøi choã naøy ta coù moùc caâu moùc oâng.

Sau möôøi laêm ngaøy chö Phaät dieät oâng khoâng ñöôïc ôû ñaây. Neáu ôû ñaây ta coù caùi chuøy ñaùnh oâng. Haõy noùi ñuùng ngaøy möôøi laêm duøng moùc töùc laø laø duøng chuøy. Beøn coù baøi tuïng raèng: Ñuùng möôøi laêm ngaøy moùc, chuyø cuøng luùc heát. Beøn ñònh hoûi theá naøo, ngaøy quay ñaàu laïi hieän ra.

Sö noùi phoâ baøy ba huyeàn ba yeáu, döïng laäp Chaùnh toâng Laâm teá phaûi laø ngöôøi nhö theá môùi ñöôïc. Tuy nhö theá, nöông Vaân Moân thì khoâng nhö theá, tröôùc ngaøy möôøi laêm chö Phaät voán khoâng heà sinh. Sau ngaøy möôøi laêm chö Phaät voán khoâng heà dieät. Tröôùc ngaøy möôøi laêm oâng neáu rôøi choã naøy ta cuõng khoâng duøng moùc moùc oâng, maëc cho vaùc ngang caây gaäy, buoäc giaøy coû. Sau ngaøy möôøi laêm neáu oâng ôû ñaây ta cuõng khoâng duøng chuøy ñaùnh oâng, maëc cho giô gaäy cao quaûy tuùi baùt.

Haõy noùi: Chính vaøo ngaøy möôøi laêm laø theá naøo?

Sö beøn noùi: Tröôùc sau ngaøy möôøi laêm moùc chuøy luoáng laøm gì, saùng nay ngaøy möôøi laêm chính laø duøng moùc chuøy, laøm sao duøng? Giöõa ñöôøng gaëp raén cheát chôù coù ñaùnh gieát, gioû khoâng ñaùy ñem veà.

Sö daïy chuùng, neâu: Hoøa thöôïng Baïch Vaân Töôøng hoûi vò Taêng: khoâng hoaïi giaû ñanh maø noùi thaät töôùng laø theá naøo?

* Ñaây laø caùi gheá.

Baïch Vaân xua tay noùi: Ñem tuùi giaøy ñeán. Vò Taêng khoâng ñaùp ñöôïc.

Baïch Vaân noùi: Gaõ noùi suoâng naøy.

Vaân Moân nghe noùi: Phaûi laø huynh Töôøng môùi ñöôïc.

Sö noùi: Vaân Moân giuùp maïnh khoâng giuùp yeáu, ñaùng thöông khoâng bieát hoå theïn phaûi laøm sao? Vò Taêng naøy luùc aáy neáu laø gaõ naøy, ñôïi oâng aáy noùi ñem tuùi naøy ñeán, lieàn xoâ nhaøo oâng xuoáng giöôøng, duø cho raèng Baïch Vaân nhö caây kieám, mieäng nhö chaäu maùu cuõng phaân chia khoâng ñöôïc.

Sö daïy chuùng, neâu: Thaïch Ñaàu hoûi Tröôøng Tö töø ñaâu ñeán?

* Töø Laõnh nam ñeán.
* Ñaàu nuùi Ñai Döõu phuï theâm coâng ñöùc thaønh töïu chöa?
* Thaønh töïu laâu roài, chæ thieáu ñieåm maét.
* Chôù neân ñieåm maét? Tö beøn thænh.

Ñaàu duoãi moät chaân xuoáng, Tö beøn leã baùi, ñaàu noùi:

* OÂng thaáy gì maø leã baùi?
* Nhö haït tuyeát trong loø löûa.

Sö noùi: Trong chuùng baøn luaän raát nhieàu. Hoaëc noùi khoâng coù maét coâng ñöùc coù choã naøo ñeå chaám, hoaëc noùi coù caàn chaám maét khoâng, ñôïi oâng aáy noùi, beøn thænh ñaùnh cho moät gaäy vaøo hoâng. Neáu nhö theá chöa khoûi oâ ueá coâng ñöùc naøy. Vaân Moân thì khoâng nhö theá. Ñôïi laõo nay duoãi chaân xuoáng beøn noùi Hoøa thöôïng khôûi ñoäng. Sö daïy chuùng, neâu: Vöông Ñaïi Vöông thænh ngaøi Coå Sôn ôû chuøa Yeân Giam trong hoäi Tuyeát Phong. Tuyeát Phong vaø Thöôïng toïa Phu ñöa ra cöûa, trôû veà ñeán phaùp ñöôøng, beøn noùi: Moät muõi teân Thaùnh baén vaøo chín lôùp thaønh.

Phu noùi: Hoøa thöôïng laø y chöa ôû. Phong noùi: OÂng aáy laø ngöôøi khaáu suoát.

Phu noùi: Neáu khoâng tin ñôïi moã giaùp ñi qua. Beøn ñeán giöõa ñöôøng vòn coät truï noùi: Sö huynh ñi ñaâu?

Coå Sôn noùi: Ñi trong chín lôùp thaønh.

Phu noùi: Boãng bò ba quaân bao vaây thì sao?

* Nhaø oâng ta töï coù ñöôøng thoâng möa.
* Theá thì lìa cung maát ñieän.
* Choã naøo khoâng xöùng laø toân quyù.
* Phu trôû veà noùi vôùi Phong: Nhö muõi teân baäc Thaùnh bò gaõy. Roài neâu lôøi tröôùc ñoù cho Tuyeát Phong nghe.

Phong noùi: Lôøi cuûa hoï coøn.

Phu noùi: Laõo naøy muû ñoâng, cuoái cuøng coù tình queâ höông.

Sö noùi: Trong chuùng baøn luaän raèng: Choã naøo laø choã muõi teân Thaùnh gaõy, noùi: Coå Sôn khoâng ñaùp lôøi oâng ta laø choã muõi teân Thaùnh gaõy. Coå Sôn khoâng noùi ñaïo lyù laø choã muõi teân Thaùnh gaõy. Pheâ phaùn nhö theá thì chaúng nhöõng khoâng bieát Coå Sôn maø coøn khoâng bieát laõo phu. Thaät khoâng bieát Thöôïng toïa Phu Chính laø keû giaëc, ôû tröôùc maët Coå Sôn nhaän moät cuoäc baïi traän, hoå theïn trôû veà, laïi ñeán Tuyeát Phong nhoå goác, gioáng nhö nhaø buoân baùn ôû Döông chaâu. Neáu chaúng phaûi Tuyeát Phong coù töôùng ñaïi nhaân thì giaëc naøy dung thaân ôû choã naøo? Luùc aáy, ñaùng tieác phoùng qua, thaønh coâng aùn baát lieãu. Nhöng nay coù ngöôøi naøo vì ngöôøi xöa thôû ra hay khoâng? Thöû thôû ra. Ta muoán hoûi oâng choã naøo laø choã muõi teân Thaùnh gaõy.

Sö daïy chuùng, neâu: Minh Chaâu nhoùm löûa, vò Taêng boãng hoûi: Tröôùc maét khoâng coù phaùp, yù ôû tröôùc maét, chaúng phaûi phaùp tröôùc maét, chaúng phaûi choã ñeán cuûa tai, maét. Chöa roõ boán caâu naøy, caâu naøo laø khaùch, caâu naøo laø chuû Minh?

Chieâu böôi löûa ra noùi: OÂng cuøng ta ôû tìm ra moät loâng maøy xem. Vò Taêng noùi: Chaúng nhöõng moã giaùp maø heát caû ngöôøi treân maët ñaát ñeàu maát thaân maïng.

* Vì sao töï ñem buùi toùc vaøo sôû quan?

Sö noùi: Vò Taêng naøy coù ñaàu khoâng coù ñuoâi, Minh Chaâu coù ñuoâi khoâng ñaàu. Neáu ngöôøi noùi ñöôïc caâu troïn vein ñaàu ñuoâi, Vaân Moân cho caây gaäy. Sö daïy chuùng, neâu: Nam Tuyeàn ngoài, moät vò Taêng hoûi, voã tay ñöùng. Tuyeàn noùi: Thaät laø thoâ tuïc.

* Vò Taêng chaép tay.
* Thaät laø Taêng.
* Vò Taêng khoâng ñaùp.

Sö noùi: Chaép tay thaät laø Taêng, voã tay laïi tuïc khí ñeàu khoâng nhö theá. Toân theå khoâng choã ñoán, khoâng choã ñoán coù loã muõi, aùn toâ roâ toâ roâ taát rò taát rò, heùt moät tieáng noùi: laø caùi gì? Gaàn ñaây leänh vua hôi nghieâm khoâng cho daét keùo ñi cöôùp chôï.

Sö daïy chuùng: Ba möôi naêm nay laøm ngöôøi cöôõi ngöïa, saùng nay laïi bò löøa keùo, ñoå ñaát laáy ñöôïc vaøng leä thuyû, laáy leân laïi laø saét Taân-la, baùo cho moïi ngöôøi bieát laø khoâng khaùc. Ñeâm ñeán tuyeát phuû Vaân Moân, trôøi laïnh ruøa ñen thaønh ba ba.

Ñeâm 30, sö daïy chuùng: Ñeâm nay goïi saùng mai laø sang naêm, saùng mai goïi ñeâm nay laø naêm ngoaùi. Ñaõ goïi laø sang naêm, thì ñeâm nay hôïp laïi, ñaõ goïi laø naêm ngoaùi, thì saùng mai hôïp ñi. Sang naêm, ñeâm nay khoâng thaáy ñeán, naêm ngoaùi saùng mai ñònh khoâng ñi. Ñaõ khoâng ñeán laïi khoâng ñi, nghieäp thöùc mòt muø khoâng boån cöù. Trong göông ñaïi vieân baët maûy traàn, trong ñoù haù coù ñuû gia nhaøn.

Cho neân khaùc naøy laïi khaùc, aùnh saùng phaù tröø traêng ngaøy thu, Baøng coâng khoâng roõ thaân xöa nay gioáng nhö roàng bay thaønh ba ba queø, caùc oâng nhìn hay khoâng nhìn gaõ lanh lôïi, phaûi xem thôøi tieát, boán möôi laêm taän choã laïi gaëp xuaân. Laõo Taêng sau thaùng chaïp caân ba caân saét, heùt moät caùi.

Sö daïy chuùng, noùi: Ñeâm ñeán thoû chaïy ñeán hoå, ngaøy mai ñi vaøo khoâng ñaâu coù.

Döôùi traêng san hoâ daøi maáy nhaùnh, muoân töôïng sum-la ñeàu cuùi

ñaàu.

Boãng giô gaäy leân noùi: Caây gaäy khoâng reân ræ, noâng phu laïi kheùo phaân gian xaáu, luùc Lyù coâng say meøm teù nhaøo, voán laø Tröông Coâng uoáng röôïu trong thoân. Noùi cho moïi ngöôøi mau quay ñaàu, deø daët chaïy beân ngoaøi si cuoàng.

Sö daïy chuùng, neâu: Ma Coác caàm tích tröôïng ñeán Chöông Kính nhieãu quanh giöôøng thieàn ba voøng doâïng tích tröôïng moät caùi roài ñöùng.

Sö noùi: Kim cang thuaàn ñaõ xong, saét soáng ñuùc thaønh. Kính noùi: Ñuùng theá.

Sö noùi: Treân gaám theâm hoa ba möôi laêm lôùp.

Coác laïi caàm tích tröôïng ñeán Nam Tuyeàn nhieãu quanh giöôøng thieàn ba voøng, doing tích tröôïng moät caùi roài ñöùng im. Sö noùi ñaõ baïi traän roài.

Tuyeàn noùi: Khoâng ñuùng, khoâng ñuùng. Sö noùi: Cuøm laïi theâm xieàng.

Coác noùi: Chöông Kính noùi vì sao Hoøa thöôïng noùi khoâng ñuùng? Sö noùi: Ngöôøi buoàn chôù noùi vôùi ngöôøi buoàn.

Tuyeàn noùi: Chöông Kính chính laø theá, oâng khoâng ñuùng, ñaây laø bò söùc gioù chuyeån, ñeàu thaønh baïi hoaïi.

Sö noùi: Thöû laáy löûa roïi xem maët Nam Tuyeàn daøy hay moûng.

Laïi vôøi ñaïi chuùng noùi: Vaân Moân pheâ phaùn nhö theá. Haõy noùi chòu hay khoâng chòu oâng ta? Sö daïy chuùng, neâu: Hoøa thöôïng Nam Nhaïc hoûi Maõ Toå: Theá naøo?

Toå noùi: Töø luùc loaïn laic ba möôi naêm, khoâng heà thieáu muoái töông.

Sö noùi: Tuyeát Moân thì khoâng nhö vaäy. Ñeâm moäng khoâng roõ vieát chöõ ñaïi caùt nôi cöûa. Daïy chuùng raèng: Chim caét hung baïo khoâng baét thoû beân raøo, hoå döõ khoâng aên thòt thuùi. Ñaàu loâng sao hieän tieàn Baéc ñaåu, caét ñöùt cöûa trôøi vaø truïc ñaát.

Sö daïy chuùng, neâu Taêng hoûi Vaân Long: Theá naøo laø phaùp moân taâm

ñòa?

* Khoâng töø ngöôøi maø ñöôïc.
* Khoâng töø ngöôøi maø ñöôïc laø sao?
* ÔÛ ñaây caùch Haønh Döông khoâng xa.

Sö noùi Vaân Moân thì khoâng nhö theá, theá naøo laø phaùp moân Taâm ñòa,

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 8 411

khoâng töø ngöôøi ñöôïc?

- Khoâng töø ngöôøi ñöôïc laø sao? Khaùn döôùi chaân.