NGỮ LỤC CỦA HÒA THƯỢNG NHƯ TỊNH

# QUYỂN THƯỢNG

**NGÖÕ LUÏC THANH LÖÔNG ÔÛ KIEÁN KHANG**

*Thò giaû Vaên Saùch bieân taäp.*

Sö ôû vaøo naêm Gia Ñònh thöù ba ngaøy moàng naêm thaùng möôøi, ôû Hoa Taïng Baûo Trung Thieàn Töï, nhaän lôøi thænh nhaäp töï. Chæ Sôn Moân: Ñoaïn loä trình thaúng ñeán, caøn khoân roãng suoát ñaây laø khai moân. Beân phaûi voã chöø beân traùi thoåi, quan aûi ñaûo loän noãi phong loâi.

Môû cöûa ñieän thaáy Phaät, trong maét chích ñoäc – nhoå boû ñi leã baùi ñoát höông ñieân ñaûo choïc queâ.

Ngoài phöông tröôïng, laáy ñöôïc con maét Ñaït Ma, laáy buøn nhaøo thaønh vieân ñaïn baén ngöôøi. Noùi to leân: Xem bieån khoâ taän ñaùy, soùng voã ñeán trôøi cao.

Sö ñeán tröôùc phaùp toøa ñöa maõnh giaáy buùt ngaøi khoâng coøn moät maûy, dieät heát maûy may, trong cöïc tænh ñöa maûnh giaáy noùi: Xem noãi gioù maây truyeàn hieäu leänh. Loâi saém thuûy maëc chaán ñoäng cöông toâng, khoâng coù töôùng chung chöùng cöù gì? Kî nhaát traùi tai. Nieâm: Thænh sôù: Xöông ñaûnh Cuø Ñaøm, maét phu töû, toái kî kyø phuøng ñòch thuû, tieáng ngoïc tieáng vaøng.

Chæ phaùp toøa: Quaû ñaát luùn xuoáng, toøa naøy cao roäng. Ngaøn bieán vaïn hoùa khoâng coâng ñöôïc höôûng.

Chænh y phuïc leân toøa noùi: Caây coät mang thai chôït noå tung. Ñoät xu- aát chuøy saét khoâng loã, nhieàu kieáp ñeàu thaát baïi, ñeán noãi Ñaïi Só Kim Tuùc leân Ngoïc Laân ñöôøng, ñích thaân treân loâng chim tró, thoåi moät traän gioù ng- hieäp, khieán noù bieán thaønh con traâu ñöïc nhö ñieân nhö daïi, choáng Ñoâng, ñôõ Taây, luøi Nam, ñaåy Baéc, chöa khoûi phaïm vaøo coû nöôùc thaùi bình, phaù ruoäng ñaát cuûa Thanh Löông, chaët taän gai goác, traûi khaép coû taät leâ. Duøng ñoù ñeã ñoaïn maïng caên Laâm Teá, duøng ñaây laøm muø maét naïp taêng. Sö voã tay vaøo ñuøi quaùt. Ñoà suùc sanh baøn luaän khoe khoang, töôùng, caâu vaøo naõo laøm loaïn Dieâm-phuø-ñeà, cöôøi cheát ngöôøi. Tuy nhieân nhö theá, coâng

phu cuoái caùnh veà ñaâu? Taát caû ñeàu ôû trong haøng Thaùnh hoùa cuûa ta. Laïi neâu: Ñaïo cuûa Tam Thaùnh, ta gaëp ngöôøi thì khoâng ra, ra thì vì ngöôøi. Ñaïo cuûa Höng Hoùa, ta gaëp ngöôøi thì ra, ra thì khoâng vì ngöôøi. Hai coâng aùn naøy nghieäm heát naïp taêng, khoù laøm saùng maét, chôït bò ñaøn vieät ôû phuû Kieán Khang cuûa ta luùc nhaøn roåi thaáy ñöôïc, phaù ñöa ra gioáng nhö Thanh Löông, coù theå noùi roàng ngaâm maây noãi, coïp gaàm gioù cuoän, chöa khoûi möôïn loå muõi Thöôïng Thô laøm hôi thôû trong choán tuøng laâm. Coù moät khaåu hieäu neâu gioáng caùc ngöôøi; (môùi ngaång leân baêng long hoã, thaùi bình gaàn ñeán ao phöôïng hoaøng) toaøn sanh, toaøn saùt vöôït ngoân ngöõ hình töôïng, laïi thaáu cô tröôùc höôùng thöôïng cô.

Thænh thuû toïa thöôïng ñöôøng: Chaët ñöôïc ñuoâi raén ñoäc, xoû ñöôïc muõi traâu ñen, keùo ñöôïc hö khoâng, treân löng quaû ñaát saùu laàn chaán ñoäng. Raát gheùt ñoäc, raát cöøu thuø. Nöôùc tieåu maùu muõ tanh hoâi chaûy, ñònh ñem maét nhìn khoâng toâng tích, ñaây laø ñeä nhaát ñaàu cuûa Thanh Löông. Sö quaùt moät tieáng.

Nguyeân Tieâu Sö thöôïng ñöôøng: Quaù khöù Phaät Nhieân Ñaêng, keùo nhau ñuøa nghieäp thöùc, hieän taïi coøn soùt boùng saùng cuûa ñeøn laøm môø maét ngöôøi, vò lai giaáy khoâ xoaén giaëc saùch khoâng choã ñeå. OÁi! Tröôùc ñaàu laâu moät ñieåm vôû, trong loã muõi nhìn thaáy, moân haï cuûa Thieàn taêng môø mòt, nhieàu kieáp khoâng bieát ñöôïc moät ñöôøng.

Ñaïo cuõ, caùc nôi ñeán, Sö thöôïng ñöôøng: Ñaïo lôùn khoâng cöûa, treân ñænh ñaàu caùc phöông nhaûy ra. Hö khoâng döùt ñöôøng, vaøo trong loã muõi Thanh Löông, laøm sao thaáy nhau. Cuø-ñaøm laø chuûng töû giaëc, thai hoïa cuûa Laâm Teá. Moïi ngöôøi ñieân ñaûo vuõ gioù Xuaân, kinh sôï rôi hoa Xuaân bay loan hoàng.

Töø giaû duyeân Taây ñöôøng, Sö thöôïng ñöôøng daïy: Hoa mai thôm buoåi saùng, töôi ñeïp nhöng möôïn coâng. Lieãu xanh Xuaân ñöôïm noàng, naéng aám vaø chuyeån vò, chaúng phaûi ñi beân kia, töø trong aáy, boâ loâ ba la chuû, chuû khaùch keâu nhieäm maàu khaäp kheånh daét dìu nhau, thieân chaùnh ñeàu ñaày ñuû, ñeán noãi ngöôøi ñaát muùa tay aùo, gaùi ñaù thoåi saùo, töï nhieân roõ raèng truyeàn gia, coøn laø vieäc treû con chaùu. Haõy noùi moät caâu tröôùc Phaät Oai AÂm Vöông laø gì? Ngaøn aùnh saùng khoâng chieáu ñieän khoâng vua, nöûa ñeâm quaï, mang tuyeát bay.

Sinh nhaät Traàn Tuyeân Nghóa, Sö thöôïng ñöôøng: Gioù Xuaân nheø nheï trôøi Xuaân trong. Maét lieãu xanh vaøng oanh hoùt. Coû caây xanh um sinh khí laønh, laõo nhaân theá thöôïng sao thieân thöôïng laøm sao thaáy? Thích ca taùn thaùn Di-laëc chöùng minh. Cuoän troøn nhö quaû ñaøo tieân loä ra nuï cöôøi. Tuy nhieân. Haõy noùi Naïp taêng trong röøng hieán daâng gì? Trong tay ngaøn

xöa moät nhaùnh maây gai.

Sö thöôïng ñöôøng: Thôøi gian ba phaàn sôùm qua heát hai phaàn, maët trôøi leân daàn daàn soi ñeïp soâng nuùi, linh ñaøi moät ñieåm khoâng lau chuøi. Gioù höông Xuaân hoa coû, ham soáng theo ngaøy ra ñi. Buøn duy chim eùn bay, goïi khoâng quay ñaàu, laøm sao aám caùt cho chim uyeân öông nguû. Ñaïi chuùng vaø Thanh Löông hieäp tuïng ngaâm thô, coù bieát cöông toâng nhaõn muïc chaêng? OÂi! Chim Ñoã uyeân hoùt khoâng ngöøng, maùu chaûy, nuùi truùc vôõ. Moàng taùm thaùng tö, Sö thöôïng ñöôøng: Maây tan baøy Sôn Nhaïc, möa taïnh caûnh saéc töôi môùi. Môùi Cuø-ñaøm khoâng xuaát theá, bò thua chöa sanh tieàn, treân trôøi döôùi ñaát giaëc laø tieåu nhaân. Laïy ba laïy ñöùng daây töôùi nöôùc dô.

Saùng sôm muøa Thu, Sö thöôïng ñöôøng: Ruïng saïch khoâng coøn moät chieác laù, baèng saùch saùch baùc baùc thu khoâ cöôùp thieân haï. Ñaïi chuùng, neáu coù ngöôøi ngoài trong ñoù thì coù keû bò cheát khaùt, daïi laøm sao? Tìm moät con ñöôøng soáng. Thanh Löông coù moät phöông tieän, Sö doäng gaäy xuoáng tieáng saám noå vang möa moät traän nöôùc traøn ngaäp, cöôøi xem quaï nhaøo loän treân caây. Moàng taùm thaùng chaïp thöôïng ñöôøng: Saùu naêm laên trong coû, nhaûy laøm daõ hoà tinh, nhaøo loän thaân laøm saém bìm ñaùnh rôi con maét khoâng choã tìm. Ngöôøi cuoàng sao mai moïc môùi ngoä ñaïo, Thanh Löông laøm sao taùn thaùn, noùi gì tri aân baùo? Neáu khoâng ñöôïc nhö vaäy, moãi naêm ñeán moàng taùm thaùng chaïp moät bình traø, leã baùi ñoát höông choïc queâ ngöôøi.

Moàng moät Teát, Sö thöôïng ñöôøng: Saùng nay laø moàng moät thaùng gieâng, taát caû ñeàu laø ñaïi kieát töôøng. Toát töùc laø ñeàu lôïi ích, gioù Xuaân naéng aám, ñeàu hoøa tan vaøo ngoïn caây hoa laù, traêm ñaàu ngoïn coû khaép caû nôi ñeàu nghieâng mình theo gioù.

Raèm thaùng gieâng Sö thöôïng ñöôøng: Tröôùc ñaàu laâu, sau oùt moät chuùt roãng saùng, ñi trong aùnh saùng, cuoái cuøng theá naøo? chaø? Coå Phaät Nhieân Ñaêng caøng sai laàm.

Moàng moät thaùng hai Sö thöôïng ñöôøng: Ñaïi chuùng coù moät gaû khoâng dieän muïc. Maét muõi hoaøn toaøn saùng röïc nhö maët trôøi, maét döông lieãu, ñôõ maù hoa haïnh. Neáu khoâng ñöôïc nhö vaäy, hoaøng oanh hoùt khoâng ngöøng, chæ coù caønh döôùi ñeán Nieát-baøn. Sö thöôïng ñöôøng: Cuø-ñaøm nöûa ñeâm nhaøo loän, vaïn töôïng luùn xuoáng quaû ñaát troáng khoâng. Ma Ba Tuaàn thaéng voã tay cöôøi. Loàøng ñeøn coät truï ngaàm ñaùnh vaøo hoâng. Thanh Löông luùc ñoù neáu thaáy, cuõng phaûi voã tay cöôøi ha haû. Vì sao? Vì lyù ngöôøi noùi hay naøo hay thì theo ngöôøi ñoù. Ñaõ ñeán ngaøy nay laø nhö theá? Khoâng haïn cuoäc hoa nuùi vaø nöôùc chaûy. Bao laàn keâu chim cuøng gioù Xuaân.

Moàng taùm thaùng tö, Sö thöôïng ñöôøng: Roàng sanh roàng, phuïng sanh phuïng, moät tay chæ trôøi, chæ ñaát noùi chæ coù ta laø toân quyù. Con chuoät

nuoâi con tuaàn coät nhaø, ñaïi chuùng khaùm phaù roài. Cuøng ñem nöôùc dô töôùi vaøo ñaàu, vaïn löôïïng vaøng roøng ñeàu tieâu maát.

Ngoïc ngoan thaïch truï baùo aân, thaêng toøa ngoïc baïch khueâ khoâng tyø veát. Ñaù ngoan thaïch gaät ñaàu ñaåy cöûa moät caùi. Phaät Toå cöùu thuø. OÂi! Gaû caén choù chuyeån phong löu.

Trung thu thöôïng ñöôøng: Maây tan Thu khoâng, ngay taâm thaáy traêng. Sö ñöa phaát traàn leân noùi: Xem tröôùc cöûa moïi nhaø traêng saùng, khaép nôi ngöôøi ñi cuøng traêng saùng. Ngöïa, caù voi baét traêng, cheøo thuyeàn chôû traêng veà, boãng traêng laën ñeâm saâu thaúm, cöôøi gieát Hoà Taêng thieáu raêng cöûa.

Thænh duyeân Taây ñöôøng laïi theâm Thuû Toïa, Sö thöôïng ñöôøng: Nhaø khoâng phôi baøy, chuû nhaân oâng voán laø ngöôøi xöa, möôïn boùng ñeàu roõ, toøa thöù nhaát chòu phieàn ñeán ngaøy nay. Ñeâm tuyeát quaï vaøng töøng ñeán nhaø, trôøi noùng ngoïc thoá caøng nhôù, con chaùu keâu nhieäm maøu, ñaày ñuû chu oâng. Ngöôøi goã caàm baûn goã trong tuyeát, gaùi ñaù ngaäm saùu huùt nöôùc. Tuy nhieân nhö theá. Haõy noùi: Duoãi tay moät caâu beân aáy laø theá naøo? ñöôøng heïp ngöïa maøu vaøng khoâng côûi, ñöôøng veà laïi maëc aùo raùch.

Thænh tri söï thöôïng ñöôøng: Thanh Löông nhoùm ñoùng löûa lôùn chaùy röïc khoâng hoài hoã. Naïp taêng saïch trôn pheùp taét, toaøn thaân laø caây kieám ôû trong ñaù, ñaåy nhau, xoâ nhau. ÔÛ trong ñoù buoâng naém maëc tình theo gioù, ñeàu laø gaät caàu cöôøi oan gia.

Ñoâng chí Sö thöôïng ñöôøng. Hoâm qua moät ñöôøng ngaén, hoâm nay moät ñöôøng daøi, xuyeân qua trong maét. Thöôùc taác treân ño löôøng, daøi ngaén cheùp theo nhaän ñònh, kheùo theâu thaønh chim uyeân öông. Ñöa phaát traàn noùi: Thaáy ñöôïc chaêng? Nguõ hieàn, nhaân kieán, chuùng sanh kieán, thoï giaû kieán, chao oâi! Ñeàu khoâng thaáy. Thaáy gaàn, nhaát taïm chuùc möøng, thieân hoùa vaïn bieán.

Moàng moät thaùng möôøi thö kyù ñeán, Sö thöôïng ñöôøng: Trôøi ñaát moät ngoùn tay, vaïn vaät moät ngöïa. Hai do moät maø coù, moät cuõng buoâng luoân.

Sö ñaäp Phaát traàn xuoáng noùi: Roài sau trong ñoù ñöa leân, goïi laø Naïp taêng coi voà cuûi löûa. Soùng bieån caû taâm ñoäng nheï, treân ñaûnh tu di tuoâng moà hoâi, saùng nay duøng ñaây ñeå khai loø. Khoâng lôøi chuû khaùch, khaùm phaù ñöôïc Trieäu Chaâu. Tuy nhieân ñònh ñem veà nôi aám, muõi teân xuyeân qua ñaàu laâu.

Moàng taùm thaùng chaïp Sö thöôïng ñöôøng: Khi Cuø-ñaøm ñaùnh rôi moät con maét, trong tuyeát chæ moät caønh hoa mai, maø nay thaønh gai goùc, laïi cöôøi gioù Xuaân thoåi loaïn xaï. Caùc nôi noùi thuyeàn, Thanh Löông ñoïc thô, vaãn phaûi ñöôïc chaêng? Neáu khoâng ñöôïc nhö vaäy, ñoát höông chaâm ñuoát baùi cuïc ñaát, sau naõo trôøi cao dieàu haâu bay.

Caàu taïnh Sö thöôïng ñöôøng: Moät gioït khoâng ngöøng, hai gioït ba gioït, töøng gioït nhoû töø saùng ñeán toái, daàn daàn ñaày traøn khoâng bieát laøm sao, nuùi soâng, ñaïi ñòa luõ löôïc theo soùng gioù. Haét hôi noùi: Ñeàu khoâng ra ngoaøi haét hôi cuûa Naïp Taêng, ñeán noãi möa tan maët trôøi leân. Ñöa Phaát traàn noùi: Ñaïi chuùng nhìn trong gioù, saùng suûa roãng khoâng nuoát thaùi cöïc. Neáu vaãn nhö cuõ nöôùc töø treân thaám xuoáng, ngu doát troâi theo nöôùc laø saùt, ñaõnh leã Thích Ca, Nam Moâ Di-laëc, cöùu ñöôïc khoå theá gian, Quan AÂm löïc dieäu trí xaây lieâu chuùng, Sö thöôïng ñöôøng: Quaùt moät caùi, quaû luùn xuoáng, traõi vaøng roøng ôû hö khoâng roäng lôùn. Chieân ñaøn gaùc cao, chuoàng ngöïa mô hoà, phaûng phaát chuoàng traâu, maét boà caâu, maét nhaïn khoâng nhìn ñöôïc, cho neân duøng coâng laäp coâng voâ coâng, ñöôïc thöôûng khoâng thöôûng. Nhoå loâng ngöôøi saét ñau, kim cöông ñeàu chaáp tay, gioù thoåi möa rôi, maët trôøi chieáu treân ñaàu, ngoài naèm ñi ñöùng cuøng nhau vui möøng, oái! Caïo toùc Sö thöôïng ñöôøng daïy: Cöùu soáng baøy traâu loâng sau naõo, gioù thoåi caøng ñoát chaùy caøng tanh hoâi, khoâng chòu ngoã ngang xoâng trôøi ñaát. Toäi aùc thaáy nhö theá naëng ñem löûa nghieäp thieâu? Raét tro cheát tìm Xaù-lôïi, khoùi xoâng leân ñænh löûa cao ñaàu.

Thuyeàn gaïo veà Sö thöôïng ñöôøng: Thuyeàn khoâng ñaùy gaïo khoâng haït, chaát ñoáng nhö nuùi Nhaïc, soùng lôùn vaøo thaúng, laøm sao veà ñöôïc töï do. Moân haï Thanh Löông ñeàu gaät ñaàu. Haõy noùi: Thanh Löông noùi gì? Coâng löïc khoâng thöôûng laøm tieâu baûn ngaøn xöa.

Xaùn thieàn khaùch ñeán Sö thöôïng ñöôøng: Kieám baùu kim cang vaøo loø hoàng, luyeän ra Döông Kyø con löøa ba chaân, khaép nôi sa tröôøng traän chieán aùc lieät, ñaàu laâu aùo baøu laãn loän khoâng roõ raøng..

Moàng moät thaùng tö Sö thöôïng ñöôøng: Haït gaïo hoa döông phoâ næ giaï traéng. Ao ñieåm laù sen xeáp hoa xanh tieàn, kyø phuøng ñòch thuû. Neáu chöa ñöôïc nhö vaäy, goác truùc treû con khoâng ngöôøi thaáy. Treân caùc vòt trôøi nguû beân meï. Sö thöôïng ñöôøng: Gioù Thu thoaûng höông queá nham, khaùch chöa veà nhôù coá höông. Ta khoâng aån ôû nôi aáy, baét giaët phaûi baét taän oå, bieát chaêng? Böôùm muùa ong bay qua töôøng thaáp.

# NGÖÕ LUÏC ÑOAN NHAM THIEÀN TÖÏ ÔÛ THAI CHAÂU

*Thò giaû Dieäu Toâng bieân taäp.*

Chæ Sôn Moân, chöa töøng caát böôùc leân Thieân Thai, cöûa thuyeàn khoùa vaøng ñeàu môû toang, tieät saïch ñeán ñænh ñeå nhaát cuù, vaïn cô ñeàu noåi phong loâi.

Ngoài phöông tröôïng ñoùi aên côm, meät nguû lieàn. OÂng beå loø reøn bieát roõ nhö ban ngaøy, coù thaáu ñöôïc kieàm chuøy chaêng? Chaø, thoái lui ba ngaøn daëm.

Chæ phaùp toøa, quaû ñaát luùn xuoáng, cao hôn hö khoâng, tröôùc cô döùt saïch, du hí thaàn thoâng, Tu-di Ñaêng Vöông döøng gioù.

Töø giaû Tri söï Sö thöôïng ñöôøng: Ñaäp vôõ thuøng sôn, möôøi phöông roäng raûi. Moät tieáng heùt saám noå bieán thoâng, khai phaùt ñieän chôùp ngaøn cô ñoán phaùt, thì coù theå beân Ñoâng choáng moân ñình, beân Taây maéng Phaät Toå, Thu buoâng döùt nguyeân nhaân, tung hoaønh thaáu xöa nay. Chính luùc aáy theá naøo? Haõy noùi: Khoâng laäp coâng huaân moät caâu, theá naøo laø treân ñaàu moïi ngöôøi theâm tro ñaát.

Sö thöôïng ñöôïng: Haøn Tín xaây caàu noåi, Lyù Quaûng vaøo tuùi vaûi. Moät muõi teân thaáu caû hai cöûa, caøn khoân khoâng ngaên ngaïi. Moân haï Ñoan nghieâm, coù ngöôøi naøy chaêng? Giaû söû coù cheùn thaønh ba ñoaïn. Vì sao taâm laõo baø tha thieát?

Ñoâng chí Sö thöôïng ñöôøng: Thôøi gian qua mau, ñaùnh vaøo töôùng troøn noùi: “Xem maët trôøi leân ôû phöông Nam, trong maét phoùng quang, loã muõi thôû hôi, coù bieát vieäc höôùng thöôïng chaêng? No côm nhanh nheïn tieâu ra moät ñoáng, vöôït qua Cuø-ñaøm ñích thaân thoï kyù.

Sö thöôïng ñöôøng: Ngöôøi taøi gioûi chaët caù kình vaø roàng, chaët nanh vuoát coïp beo, nhaøo thaønh buøn laày thoï duïng khoâng heát. Ñaïp leân gai goác môùi thaáy ñöôïc taùc gia. Neáu chöa ñöôïc nhö vaäy, ai hoïa laàu gaùc mua röôïu, môøi nhau ñeán uoáng traø trieäu chaâu.

Sö thöôïng ñöôøng: Saùng nay moàng moät thaùng chín, ñaùnh baûng coâng taùc toïa thieàn. Kî nhaát laø nguõ guïc, nay ñaây laáy doõng maõnh laøm ñaàu. Boãng nhieân tieáng noå vôõ thuøng sôn, môû toan nhö trôøi Thu maây taïnh. Gaäy ñaäp vaøo xöông soáng, tieán ñeán thoi vaøo ngöïc, ngaøy ñeâm môùi khoâng nguû guïc. Hö khoâng tieâu tan caøng tieâu tan, thaáu ñeán Phaät Oai AÂm khoâng ñieàm baùo tröôùc. OÂi! Haït deû, taùo gai voøng vaøng laãn loän, haùt möøng khuùc ca khaûi hoaøn thaáu ñieân cuoàng.

Sö thöôïng ñöôøng: Nöûa ñeâm quaï, gaø aáp tröùng ngoãng, ngaøy mai sinh ra moät con haïc, loâng daøi, moû ngaén thaân coø, coác, bay leân laøm naùo loaïn

sao treân trôøi, ngöôøi xöa noùi theá naøo? chæ trong chuùng hoâm nay, khoâng coù taâm maét ngoä chaêng? Cuøng böôùc ra vôùi ngöôøi xöa gaëp nhau, neáu chöa ñöôïc, thì chaêm chaêm laät ñoå laàu hoaøng haïc, ñaïp ñoå baõi oanh vuõ. Chaø! Beân daäu chim yeán, töôùc líu lo suoâng. Cuoái naêm Sö thöôïng ñöôøng: Nguyeân chaùnh khaûi phaùt, vaïn vaät ñeàu môùi, cuùi mong ñaïi chuùng, saùng sôùm muøa Xuaân mai nôû thaáy chaêng? Ñöa Phaät töû noùi: Moät caønh ñöa leân traàn trong maét.

Lui khoûi vieän ñeán Tònh Töø,ø Sö thöôïng ñöôøng: Nöûa naêm aên côm ngoài treân ñænh, saïch phieàn naõo maây khoùi ngaøn vaïn truøng, chôït moät tieáng saám vang reàn, queâ höông saéc Xuaân hoa haïnh hoàng.

# NGÖÕ LUÏC TÒNH TÖØ THIEÀN TÖÏ PHUÛ LAÂM AN

*Tham hoïc Duy Kính bieân taäp.*

Chæ Sôn Moân, moân haï Tònh Töø , chuoàng traâu chuoàng ngöïa ñaåy moät caùi cöûa môû toang. Môû roäng vuõ truï, oâi! Toái kî ñuoåi gioù baét boùng. Ñeán tröôùc phaùp toøa ñoát höông taï aân. Phuïng saéc Hoaøng noùi: Vaøng roøng treân ñieän moät chuyeån ngöõ. Vaàng hoàng röïc rôõ chieáu muoân phöông, caây coû toøng laâm thaùnh chaùnh Giaùc Hoaøng noùi: Xem aân raát khoù baùo thuø. Sö chænh aùo leân phaùp toøa noùi: Caét ñöùt ngaøn sai, chæ ñöa ra moät, beân aáy thaû xuoáng loâng ruøa, trong naøy ñöa ra söøng thoû. OÂâi! goõ cöûa laàu gaùc ñeïp vui veû, maây muø an laønh ngoïc rôi ñaày, chuyeån vaøo caønh hoa mai ñeïp röïc rôõ xem. Gioù Xuaân caûm ñoäng lan can ngoïc, cho neân ngöôøi trôøi ñeàu theå hoäi. Phaät Toå thaáu quan. Phaùt ñaïi cô hieån ñaïi duïng chaøy saét laãn loän laïnh xöông loâng, luùc aáy loã muõi Naïp Taêng nhö theá naøo? Kî nhaát laø löøa nhau, cuoái cuøng ra sao? Boán bieån, naêm hoà trong hoaøng hoùa, thaùi bình khoâng coù nguyeân nhaân.

Laïi neâu, Taêng hoûi Trieäu chaâu. Theá naøo laø ñaïo?

Ñaïi ñaïo thaáu tröôøng an. Nay thì moïi ngöôøi ñeán trong aáy, ñaïi chuùng lieãu, lyù söï töông öng ñöôïc lôøi gì? Boán naêm ngaøn ñieàu trong hoa lieãu, hai ba vaïn toøa laàu Quaûn Huyeàn.

Töø taï tri söï môùi cuõng, Sö thöôïng ñöôøng: Moät lôøi kheá hôïp nhau, muoân thuôû khoâng thay ñoåi. Maét lieãu phaùt ñieàu môùi, hoa mai ñaày caønh xöa. Ñöa phaát traàn noùi: Chính ôû trong ñoù. Haõy xem, Cô tieân moãi moãi gaõ anh linh.

Sö thöôïng ñöôøng: Saùng nay laø moàng moät thaùng hai, maét lieãu phaát traàn loài. Saùng nhö göông, ñen nhö sôn. Boãng nhieâu nhaûy thaúng vaøo nuoát heát moät maøu caøn khoân. Moân haï naïp taêng nhö laø ñaùnh vaøo töôøng vaùch roát cuoäc laø theá naøo? Taän tình ñöa ra laïi cöôøi, ha ha maëc cho gioù Xuaân, khoâng laøm theá naøo.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Trôøi möa to daàm deà, khi trôøi quang maây ta- ïnh, thì toâm cua vaø giun deá keâu, coå Phaät chöa bieát qua, phaùt huy con maét kim cöông. OÂi! Saén bìm, saén bìm.

Raèm thaùng hai, Sö thöôïng ñöôøng: Chöa töøng sanh, chöa töøng töû, trong aáy roãng sang hoa ñaøo hoâng soi nöôùc, ñaùng thöông môû maét bò cuûa löøa trôøi ñaát noåi soùng gioù, laïi coù ngöôøi khoâng bò löøa chaêng? Kính daâng moät chung traø trong, bieát trôøi roõ raøng sanh vaøo canh ba. Ngaøy moàng moät thaùng tö caàu taïnh Sö thöôïng ñöôøng: Ngoaøi maùi hieân khoâng ngöøng tieáng möa rôi tuaàn tröôùc, aùnh chôùp tieáng noå ngay ñeâm sau. Mai söï nöôùc

taán coâng, maï sôï laïnh. Taàm daâu phaûi aám ñeå ñaåy nhanh khi aáy theá naøo? Chuùng sanh khoâng bò khoå, trôøi xanh thaät ñaùng yeâu. Haõy noùi: Theá naøo laø Phaät phaùp moät caâu linh nghieäm, maët trôøi saùng röïc nhö maét tueä.

Moàng taùm thaùng tö, Sö thöôïng ñöôøng: Khoâng lo döôùi caây taém treû con, saùng trong töôøng vi ñeán loä hình, chuyeån ñeán naïp taêng ñieåm gaëp nhau, sau maùng löøa ngöïa coù baøo thai. Coù leõ chöa ñuùng ñoàng ñeán ñaïi Phaät ñieän, tu phaùp roùt nöôùc taém Phaät.

Ñoan ngoï Sö thöôïng ñöôøng: Ñem ba ñôøi chö Phaät laøm ñaàu, duøng luïc ñaïi Toå sö laøm theå, naïp taêng trong thieân haï laøm tay, laøm luïc ñaïi Toå sö laøm theå, naïp taêng trong thieân haï laøm tay laøm chaân, duøng phaát traàn ñaùnh vaøo töôùng troøn noùi: Xem veõ moät laù buøa daùn treân cöûa quyû thöû hoûi theá naøo? Mieäng löôõi thò phi ñeàu tieâu heát, con löøa ba chaân cuûa Döông Kyø nhaûy lung tung.

Giöõa haï Sö thöôïng ñöôøng: Kieát haï ñaõ qua, giaûi haï chöa ñeán, giöõa haï moät caâu. Hoa sen chieáu nöôùc khai, vì quaù quanh co, chæ laø gaït treû con nín khoùc.

Giaûi haï Sö thöôïng ñöôøng raèm thaùng tö kieát haï, con chuoät chui vaøo huõ gaïo. Raèm thaùng baûy giaûi haï ruøa ñen boø leân caây saøo truùc, caùc nôi theá naøo? Tònh Töø khoâng nhö vaäy. Trôû mình thoaùt khoûi ñöôøng ñaàu saøo, môû maét trôû mình trôøi trong huû. OÂi chao! Hai ñoaïn khoâng ñoàng noùi nguõ nghó, cô tieân dieàu haâu caùch naêm löøa.

Trung thu thöôïng ñöôøng: Maây muø mòt möa giaêng giaêng. Trung thu ñang ôû beân naøy, muø mòt ñeán muø mòt, khoâng coù naïp taêng chaêng? Nhaát chaân phaùp giôùi, ñöôïc nöông lan can.

Ngaøy gioã kî vua My Toâng, Sö thöôïng ñöôøng: Gioù xaøo xaïc, möa daàm deà, thaùnh nhaân chöa töøng dieät ñoä, dieãn noùi dieäu aâm thanh tònh, neáu nghe baèng tai hoaøn toaøn khoù laõnh hoäi, moät caâu coû tieân thaáu xöa nay. Sö thöôïng ñöôøng: Chí nhaân giaùo hoùa khoâng sanh töû, thò hieän Dieâm-phuø coù ñeán ñi, khaép moïi nôi thaønh Chaùnh Giaùc, hoaøng kim baûo ñieän laàu ñaøi ngoïc.

Veà queâ höông, Sö thöôïng ñöôøng: Caàm caàn veà queâ ñöôïc gaám, ñaày

khaép ñaát trôøi cöôøi vui, tuy nhieân cuõng chæ laø vieäc taàm thöôøng, traûi qua heát phong ba môùi nghieäm ñöôïc ngöôøi.

Töø taï Duy-ma, Sö thöôïng ñöôøng: Loâ-xaù-na phaùp thaân thanh tònh, cuû caûi khoâ trong soá naïp taêng, ngaøy goïi ñeán ñaùnh moät chuøy, vaïn töôïng sum la quay roøng roïc. Haõy noùi coâng quy veà choã naøo? Tri aân laáy ñaây baùo thaâm aân, moïi ngöôøi gaày yeáu ñöôïc aên chaùo. Chao oâi!

Sö thöôïng ñöôøng: Truùc xanh ngaäm nöûa mo nang. Phaåm töïa thöù

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 390

nhaát. Phaàn ngoïn môùi ra khoûi töôøng. Chaùnh toâng thöù hai. Möa röûa saïch xinh ñeïp, gioù thoåi höông thoang thoaûng. Löu thoâng phaàn ba. Tònh Töø möôïn thô ñeå noùi giaùo, coát ñeå cho naïp taêng ñieàm nhieân, khoâng môû maét ñöôïc chaêng? Chao oâi! Nhaûy trong ñoù ra khoûi hang coû, coù leû chöa ñöôïc. Hoa ñình xöa coù noùi aùp (con vòt), nöôùc Vieät nay khoâng vieát chöõ nga (con ngoãng). Thieàn sö thanh veà thaùp Thuûy Am, Sö thöôïng ñöôøng: Ñænh ñaàu thoï hoaøng laõo ma, ñau thöông nhôù tieân sö hang coû cuõ, lieàn möôïn boà ñoaøn cuøng toïa thieàn. Moïi ngöôøi voã tay haùt khuùc sôn ca, ngay luùc ñoù laøm sao? Bieån hoà saùng ngôøi, ngöôøi trôøi cuøng vui. OÂi! Dieät taän toâng cöông haønh chaùnh leänh.

Ñeán choã troáng ñaù lôùn, Sö thöôïng ñöôøng: Moät con maét muø ñænh moân, baäc ñaïi nhaân thaáy roäng, trôøi trong huû laät ngöôïc trong huû. Baäc ñaïi trí coù ñaïi cô, cho lôùn vaøo nhoû, vaïn hoùa thí khaép nôi. Haõy noùi: Laáy gì laøm chöùng nghieäm? Oanh dôøi caây cao, thay ñoåi gioïng, mai nhaõ höông trong phaùt hieän caønh xöa.

Sö thöôïng ñöôøng: Trong nhaø Nieát-baøn coâng phu cheát, gioù thoåi hoà loâ noåi treân maët nöôùc, laøm sao môû maét cho ngöôøi tham hoïc.

Thích ca Di-laëc laø noâ boäc cho ngöôøi. Boãng coù moät gaû böôùc ra noùi, laëng gioáng nhö muøa xuaân nguû chôït tænh, hoa rôi khaép nôi nghe chim keâu. Laïi laø theá naøo? Sö goõ göôøng thieàn noùi: Seõ baûo khoâng ngöôøi. Sö thöôïng ñöôøng: Möa rôi hö khoâng vaéng veû khoâ khan, ngaøy saùng quaû ñaát toái daèng daëc, trong ñoù môû ñöôïc maét kim cöông, sanh töû chöa töøng coù ñaàu moái khaùc. Nuùi tu-di nöôùc bieån caû, treân ñænh naïp taêng noåi soùng lôùn.

Saùng ñaàu naêm, Sö thöôïng ñöôøng: Trôøi ñöôïc thanh tònh, nguyeân chaùnh khai môû vaän nöôùc. Ñaát ñöôïc thanh bình, vaïn vaät ñieàu môùi. Haõy noùi, naïp taêng ñöôïc moät phaûi laøm sao? Thaùi bình ca coù noùi, khí aám vui ñoùn xuaân.

Nguyeân tieâu, Sö thöôïng ñöôøng: Ñoát vaønh traêng troøn, ngöôøi daïo xem trong hoäi ca haùt. Haõy noùi theá naøo laø moät caâu coù maét. Môû Laàu phuïng hoaøng môû laáy ñöôïc quaït loâng chim tró, gaäy tieân ngoïc hoaøng ñaàu maây tím.

Giôø ngoï, Sö thöôïng ñöôøng: Trôøi xanh, ñaát theânh thang coù bieát

chaêng? Chung Quyø voán laø quyû, oâi chao! Mieäng ñoû tieâu maát. Haõy theá naøo laø naïp taêng thuû ñoaïn khoâng cöûa, xöa nay lôø môø, ban ngaøy daøi.

Giaûi haï, Sö thöôïng ñöôøng: Côûi ñöôïc tuùi vaûi thieàn taêng, hö khoâng baùt ngaùt maëc tình rong chôi, ñi cuõng ñöôïc, ñöùng cuõng ñöôïc, ñaïi duïng hieän tieàn khoâng khuoân pheùp, caùc nôi theá naøo? Tònh Töø khoâng nhö vaäy, chao oâi! Ñöông cô kî nhaát löu truyeàn laàm.

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 391

Trong cung cho tieàn, ñeå laäp hoäi Thuûy luïc chuùc Thaùnh, leân toøa Phaät Toå ñoàng caên, laëng leõ khoâng ñoäng, caøn khoân hôïp vôùi ñöùc, caûm thì thoâng ngay, caùi tuùi möôøi phöông, ba ñôøi khi chia öùc vaïn vaïn caûnh naêm nay. Loàng loäng chæ ôû töï hoùa, bình dò ôû voâ vi. Ñang luùc möa thuaän gioù hoøa, thôøi thanh bình ñaïo haïnh thoâng, cho neân ba quaân reo hoø, vaïn taùnh hoan hoâ. Cho neân ñaù ngoùi gaïch thaûy ñeàu khai chaùnh hueä, taát caû ñeàu trieàu toâng. Haõy noùi, thaàn taêng choán nuùi röøng, laøm sao cöû xöôùng, coù bieát roõ raøng chaêng? Thöôøng töôûng trôøi traêng laø thieân nhaõn, chæ ñieåm Tu di laø Thoï sôn

Laïi neâu nhöõng ñieàu ghi ñöôïc: Taêng hoûi Coå ñöùc: Theá naøo laø Phaät? Ñaùp: Ñaïi chuùng trong ñieän, coù bieát chaêng? Bieån caû meânh moâng,

Tu-di ñoät ngoät noùi phaùp hieän taïi khoâng theå nghó baøn, ñaûnh leã quang minh raát kyø laï.

Trung thu thöôïng ñöôøng: Ngaøy raèm veà tröôùc, nöôùc hoà chaûy meânh moâng trong môùi toát. Ngaøy raèm veà sau, saéc nuùi khoâng möa buïi caøng laï kyø. Ngaøy raèm thaùng möôøi, neáu ñem Taây Hoà so vôùi Taây Töû, trang ñieåm nhaït, hay toâ ñaäm ñeàu thích hôïp, coøn coù yù Toå sö töø Taây sang chaêng? Traêng trung thu gioáng nhö ñaøi göông chim loan, gaàn yeâu ñöôïc nhieàu môùi ñöôïc moät baøi thô. OÂi! Sö thöôïng ñöôøng: Moàng moät thaùng chín, möa vöøa taïnh, ñaùnh töôùng troøn noùi: Maët trôøi nhö cuû vaãn moïc ôû phöông Ñoâng, soi thaáy naêm uaån ñeàu khoâng, naïp taêng tham hoïc xong vieäc, boång nhieân möa rôi thì theá naøo? Moät thöôùc nöôùc moät tröôïng soùng, Taï Tam lang leân thuyeàn haùt khuùc sôn ca. Töø giaû Taï Ñieån toïa, Sö thöôïng ñöôøng: Ngoài caét ñænh ñaàu laõo Loâ, ñöa leân haït Boà-ñeà khoâng cuoáng, boãng nhieân muùc ra nöôùc ñoàng vaø hoøn saét, chôït muùc ra ñeà hoà toâ laïc, Phaät Toå ñaïi cô khoù löôøng ñöôïc. Haõy noùi: Moät caâu laáp döùt coå hoïng laø gì? Naáu chaêng hö khoâng, khoâng buøn mieáng, baùnh boät.

Giöõ thuû toïa ôû laïi, sö thöôïng ñöôøng: Ñao gieát ngöôøi, kieám cöùu ngöôøi, caøng maøi caøng tinh, caøng thöû caøng kinh nghieäm, coù bieát chaêng? Laø phong quy thöôïng coå, cuõng laø then choát thôøi nay, moân haï Tònh Töø thaät töông ñöông, yù thieân chieáu tuyeát laïnh saùng rôû.

Taém Phaät, Sö thöôïng ñöôøng: Möa laát phaát, khôùi lôø môø, hoa thöôïc döôïc nôû ñoû thaém. Ta nay taém chö Nhö Lai, treân trôøi döôùi ñaát gioù maùt thoåi, gioù maùt laøm sao thaáy ñöôïc? Khoâng ngaïi öùng thôøi, öùng tieát. Coù leõ chöa ñuùng noùng, moïi ngöôøi coøn möôïn leänh vaân moân. Moät thìa höông, moät gaäy maùu. OÁi!

Saùng thaùng möôøi, Sö thöôïng ñöôøng: “Môû cöûa nguïc haøn baêng, mieäng laø cöûa hoïa. Ñoát löûa lôùn giöôøng saét noùng, thaân laø duïng cuï khoå.

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 392

Tònh Töø duøng ñieàu naøy öùng vaøo thôøi tieát, khoâng coù tro laïnh naáu ñaäu, khí aám tieáp nhau chaêng? Coù leõ chöa ñuùng, ñeàu laø ba caùi baùnh söõa, baûy caùi baùnh vaø rau.

Sö thöôïng ñöôøng: Treân laàu chuoâng nieäm taùn, döôùi chaân göôøng troàng rau, khoâng hieåu khoâng töï taïi, hieåu ñöôïc laø chöôùng ngaïi phaûi laøm sao? Choù traéng aên göøng soáng, ngöôøi Hoà ñeâm qua aûi. OÁi! Neáu khoâng gaëp nöôùc chaûy vaãn phaûi qua nuùi khaùc.

Sö thöôïng ñöôøng: Ngöôøi töø Bình Giang ñeán, laïi ñöôïc tin Phöôùc chaâu, aên laïnh laïy naêm môùi, ñoät xuaát baém chuoâi hö khoâng. OÂi! Ñaùnh phaù hö khoâng cöôøi khoâng thoâi, moïi ngöôøi trieät ñeå nghieäm yù kieán khoù nghe.

Töø giaû Hoøa thöôïng Yeåm Thaát, Sö thöôïng ñöôøng: Ñoùng cöûa thaát nöôùc Ma kieät. Laõo Hoà môû toang ñænh moân. Laáy mieäng thaønh Tyø-ñaø, Tònh Danh bò thua thoaïi binh, ñöa ra hai coâng aùn xöa, saùng nay phaùt moät ñoaïn uy quang, cho neân chuû khaùch ñeàu roõ. Soâng hoà coù choã bieát chaêng? Khoâng phaûi thi nhaân chôù noùi thi, gioù xuaân thoåi thaønh tieáng chim chaù coâ.

Sau khi ñi quyeân goùp veà, Sö thöôïng ñöôøng: Caây gaäy tuøy thaân gaëp tröôøng thì ñuøa. Thích ca laõo töû hoa ñoäc nôû, ñaïi sö Ñaït-ma hai vöông tieåu, thoåi saùo ñaùnh troáng traø troän vaøo chôï cöôùp ñoaït, gaät ñaàu vui vôùi vaïn töôïng sum la. Ñaùnh töôùng troøn noùi: Gia tröôøng töï taïi ñeàu ôû trong oâng. Haõy noùi, nay vaø mai sau moät tröôøng, theá naøo laø reo hoø taùn thöôûng coù bieát chaêng? Moå hieåu haønh höông xuoáng thuyeàn nöôùc, trôû veà cheøo thuyeàn möøng Xuaân môùi.

Nguyeân chaùnh, Sö thöôïng ñöôøng: Nguyeân chaùnh khai phaùt, loã muõi phôi baøy, vaïn vaät ñeàu môùi, maët cöôøi ñoùn Xuaân, cöùu caùnh theá naøo? Moân haï Tònh Töø theo gioù noåi, côm ñaày baùt, traø ñaày bình.

Sö thöôïng ñöôøng: Möa Xuaân troâi tuyeát Xuaân, tuyeát tieâu hoà leân nuùi, möa taïnh nhìn töông ñoái, ñoät ngoät ñaàu laâu ngöng. Haõy noùi Toå yù hay giaùo yù, chao! Phong quang hoïa lan can.

Sö thöôïng ñöôøng: Moät côn möa, moät traän gioù, gioù möa soâng hoà nuùi non trong hoïa ñoà, khoâng coù toaøn cô laõnh hoäi chaêng? Gioù lay aùnh nöôùc boùng nhö löu ly, möa voït leân nuùi saùng ñaäm nhö ngoïc bích, vaãn coøn buoàn nguû. Chao! Chim Ñoã quyeân keâu gioït maùu hoa hoàng.

Naáu maêng, Sö thöôïng ñöôøng: Ñaïi chuùng môû cöûa huyeàn Tònh Töø, hieän theá giôùi hoan hyû. Coù khi toân giaû Baûo Lieân Phong Truùc khaåy moùng tay ba caùi, aân caàn phaùt ra tieáng, töï nghó tinh thaàn gioù traêng, coát caùch baêng söông, khí aåm khôûi daäy oáng beå, loø reøn to lôùn, gioù Xuaân sanh ra con chaùu, khaép caû ñaát trôøi ñeàu laõnh hoäi, cuøng gaëp caùc baäc taùc gia. Khi gaëp

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 393

nhau roài, noùi keä: Thieàn thieàn röïc löûa naáu daàu, toaøn thaân saïch trôn nhö truïc quay, ngöôøi ra tröôùc thaáy thì khoâ maét, muøi hoâi xoâng leân thì vôõ ñaàu muõi, raêng nhö caây kieám, mieäng nhö chaäu maùu, caét ñöùt coå hoïng, ñaäp vôõù thuøng sôn. Do ñoù, Truùc toân giaû cöôøi ha haû, ruùt lui trôû veà, ñeán noãi döïng cao phaát traàn nhö vaân tieâu, tænh laëng ôû ma nham coác, hoùa roàng neân coù ngaøy chim phuïng vaøo luùc naøy, khi aáy theá naøo? thöû noùi, chuû nhaân Nam Sôn pheâ bình theá naøo? Bieát chaêng? Vaãn nhö cuõ moät nhaø gioù laïnh nhaït chuyeån theâm, yù ngaøn xöa lan toûa. Neâu ngöôøi xöa noùi: Treân ñaát moïc muïc maêng daøi, ngaøy nay loät naáu ñi thoâi, traâu ñaát ñaùy bieån aên moät böõa, buøi trôøi chim caét phuûng luïng roài.

Sö thöôïng ñöôøng ñaïi chuùng: Saét hoùa kieám kim cang, nuoát roài chaët roài, duøng soáng laøm chöùng nghieäm, taøi gioûi vaø ñöa ra naém giöõ nhö theá naøo, vöôït qua Phaät Toå caøng saùng röïc.

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 394

# NGÖÕ LUÏC CUÛA THUÏY NHAM MINH CHAÂU

*Thò giaû Nhö Ngoïc bieân soaïn.*

Chæ Tam-muoäi, trôû veà Voâ moân, moân naøy môû roäng. Haõy noùi, laøm sao tieán vaøo? Tö gia ñeàu thoaùt heát, bình baïch noåi saám gioù. Chæ ñieän Phaät, dieäu töôùng vaøng roøng, maëc aùo aên côm, vì ta leã ngaøi. Nguû sôùm daäy, chao oâi! Baøn huyeàn noùi dieäu thaät khoâng ñaàu moái, khoâng nhaát nieäm hoa töï doái. Caên cöù vaøo phaùp toøa, vuõ aùo ca quaït, hoa troáng goõ baûn ñeàu laø saøn haùt troø ñuøa, raát nhieàu ngheä thuaät. Chao oâi! Maëc cho hoï ngaøn Thaùnh xuaát ñaàu, ñöùng ôû döôùi gioù môû maét. Döïng phaùp traøng laäp toâng chæ roõ raøng leänh Phaät saéc Taøo Kheâ. Sö ñöa phaát traàn noùi:“ Phaùp traøng ñaõ döïng, toâng chæ ñaõ laäp, theá naøo laø leänh Phaät Taøo Kheâ coù bieát chaêng? Thaùi bình ca coù caâu: Vaïn hoùa vui voâ vi, cöû caây baùch tröôùc saân noùi: YÙ Toå töø Taây sang, caây baùch tröôùc saân, loã muõi boø ñoái dieän maét, caây khoâ rôi xuoáng ñaát môùi kheâu leân, caây tuøng kieân trung vöôn leân cao.

Sö thöôïng ñöôøng doäng gaäy noùi: Ñaây laø caûnh giôùi Thuïy Nham. Laïi doäng gaäy noùi: Saâu thaúm khoâng ngöôøi ñeán ñöôïc. Laïi doäng gaäy noùi. Ñaõ ñeán trong aáy neân laøm gì? Chao oâi! Laõo taêng laïi chæ vaøo choã con vöôïn keâu, coù ñöôïc toâng tích linh thieân ôû phöông treân. Neâu: Taêng hoûi Coå Ñöùc: Nuùi saâu trong vaùch ñaù, coù Phaät phaùp khoâng? Coå ñöùc noùi: Ñaàu ñaù lôùn, trong lôùn nhoû trong nhoû. Tuïng: (Hoûi: Nuùi saâu bôø ñaù. Ñaùp: Ñaàu ñaù lôùn nhoû, bôø lôõ ñaù cuõng vôõ, hö khoâng oàn aøo ngaây ngoâ).

Sö thöôïng ñöôøng: Moät lôøi kheá hôïp nhau thì ôû, cöôøi maët hoa nôû caây ngoïc, caùc nôi nhö theá gaät ñaàu? Thuïy Nham boû heát ñieàu aùc. Chao oâi! Naém ñaém voâ tö döùt thaáy sau, treân ñænh Cuø-ñaøm sinh ñoäng.

Töø taï hai ban, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Tröôùc ñænh möôøi hai leân saøn haùt, ôû ñoù heùt saïch trôn maïnh thaáu trôøi, chòu phieàn troáng, saùo cuùi ñaàu vuõ, laøm xaáu chaân chòu cöôøi moät traän.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Gioù Thu maùt, traêng Thu saùng, ñaïi ñòa, nuùi, soâng maét hieån baøy. Thuïy Nham ñieåm muø gaëp nhau nöõa, söû duïng gaäy heùt laãn nhau nghieäm thieàn taêng.

Ñoâng chí, Sö thöôïng ñöôøng: Saùng nay Nam tröôøng ñeán, ñaäu ñen naåy maàm. Ñaïi chuùng cung kính vui möøng, caây saét nôû hoa, laøm sao thaønh traùi? Roàng theo coïp khoâng kòp, naém ñaát neùm caùt.

Thoái vieän, Sö thöôïng ñöôøng: Thuïy Nham laøm raùch chieác deùp moäc, maáy caùi laãn loän ngaâm heát, chæ coù laõo taêng böôùc qua khoûi, ra cöûa chaân traàn cöôøi ha ha.

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 395

# NGÖÕ LUÏC TRUÏ TRÌ ÑÔØI THÖÙ HAI TÒNH TÖØ THIEÀN TÖÏ

*Thò giaû Trí Hoà bieän taäp*.

Sö chæ Sôn Moân: Cöûa Tònh Töø trong nhaø, Tònh Töø môû trong nhaø. Ngaøy xöa Tònh Töø töøng qua ñaây, Tònh Töø laïi trôû veà choán naøy. Haõy noùi: Laøm sao tieán boä. Chaø! Tònh Töø then choát luõ löôït saám gioù. Chæ ñieän Phaät noùi môû roäng Ñieän naøy ñích thaân thaáy ñöôïc moät maët phaûi laøm sao? Nhoã ñinh trong maét, nhoå teân sau oùt, xöa nay khoâng coù hình töôïng thoâng cô bieán.

Ngoài phöông tröôïng: Phöông tröôïng Duy-ma, hieän baøy ñòa nguïc Dieâm la, khoâng gaëp nhau chaêng? Ngaøn xöa vaïn coå toâi, meânh mang nuùi ñao röøng kieám chuyeån caùi roøng roïc.

Ñeán tröôùc phaùp toøa, Sö ñoát höông taï aân, ñöa lôøi saéc Hoaøng noùi: Moät caâu ñaûm ñöong thieân haï cô bieån loä phaân bieät noùi: Xem thieàn taêng laõnh thoï phuïng haønh, loã muõi tieân cô chöùng cöù.

Sö chæ phaùp toøa noùi: Phaùp toøa Tònh Töø moät nhaø goã, ñôõ ngang choáng doïc, thuøng sôn phaùt quang.

Sö veùn y leân phaùp toøa ñaäp phaát traàn vaøo beân traùi göôøng thieàn noùi: Caùi ñoù laø chuû. Ñaäp vaøo beân phaûi noùi: Caùi ñoù laø khaùch. Ngaøy xöa ñaïi chuùng töø chuû ñi laø khaùch, ngaøy nay töø khaùch ñeán laø chuû coù bieát khoâng? Voán laø chuû nhaân cuõ cuûa Nam Sôn. Sö thaáy phaát traàn ñaäp vaøo töôùng troøn noùi: Maët maét roõ raøng. Laïi laáy Phaát traàn leân noùi: ÔÛ trong ñoù bieán ñi, ñaàu traâu mang söøng, chaân ngöïa ñoùng moùng, roàng ñem maây ñeán, ngöïa mang gioù veà, vaïn töôïng bay ngang, xum la vuõ muùa, goïi laø muø maét ngöôøi trôøi. Môû maét saùng phaù moân ñình Phaät Toå. Moân ñình saùng ngôøi, giuùp ñôõ hoaøng ñoâ hoa gaám, phaùt huy quang ngaøn xöa, öùng khaép caên coù chuùng sanh. Tuøy theo thôøi tieát, hoaëc theo höôùng thöôïng cuûa thieàn taêng, chöa töøng gaàn guõi. Sôùm caùch xa ñaïi thieân. Caøy phaù hö khoâng. Khoâng nhoïc moät cuoác, giaû söû nhö theá cuõng rôi vaøo hang coû. Theo tröôùng vaên ôû döôùi, chi baèng gaùc laïi. Theá thì moät caâu cuûa tri aân, baùo aân, laø theá naøo? boán bieån naêm hoà soùng nhö göông, thaùi bình khoâng bình chuùc möøng trôøi Nghieâu.

Laïi neâu nhöõng ñieàu ghi ñöôïc noùi: Xöa nay coù hai baäc toân tuùc. Moät ngöôøi noùi: Ta gaëp ngöôøi thì khoâng xuaát hieän, xuaát hieän thì vì ngöôøi. Ngöôøi kia noùi: Ta gaëp ngöôøi thì xuaát hieän, xuaát hieän thì khoâng vì ngöôøi. Tònh Töø möôïn hai baäc toân tuùc, laøm gaû coá chaáp, gaùnh ôû treân vai, ñeå cho thieàn taêng boán bieån soâng hoà tieáp nhau truyeàn thöøa. Theá thì gaùnh vaùc töùc laø gaùnh vaùc Phaät Toå. Haõy noùi Tònh Töø chæ nhö theá, gaùnh qua gaùnh laïi, laïi gaùnh veà, caûm ñoäng phong quang thaáu ngoaøi chín chaâu. Ngaøy raèm,

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 396

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Maây khoâng taâm nhöng ra khoûi nuùi, boán naêm tröôùc hoâm qua laø hoâm nay. Nöôùc coù luùc phaûi trôû veà nguoàn, boán naêm sau hoâm nay laø hoâm qua. Sö laáy phaát traàn ñaäp vaøo töôùng troøn noùi: Neáu tieán cöû ñöôïc trong ñoù, moãi naêm ñeàu laø naêm toát, moãi ngaøy ñeàu laø ngaøy toát. Thöû noùi: Laøm sao nghieäm? Maây nöôùc gaëp nhau cöôøi ha ha, cöôøi ñaày phong quang khoâng laøm sao.

Thaùnh tieát, Sö thöôïng ñöôøng: Thaáy nuùi Tu-di cao choùt voùt, nhöng vöôït qua Tu-di, so vôùi saâu thaêm thaúm cuûa bieån caû thì vöôït ñöôïc bieån caû, cho neân thaùnh nhaân vui möøng, thaàn taêng ngöôùc maét nhöôùng maøy. Haõy noùi theá naøo laø Nghieâu laø Thuaán, vaïn thoï voâ cöông veà Thuûy Höông, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Nhìn maây nöôùc maø trôøi muø mòt ñen ngoøm, keùo ñaát cuoàng phong soùng luõ löôït leân nuùi, keùo ñöùt sôï tô veà hoan hoâ, caù voi, ngao chæ ôû gian sôn naøy, coù caù hieân ngang chaêng? Ra thaáu quan, coù leõ coøn ngaên ngöøa tai vaï, cheøo thuyeàn trong soùng lôùn, buoàn caïo hai beân toùc mai cuûa ngö oâng.

Nguyeân tieâu, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Gieát Phaät Nhieân Ñaêng, rôi vaøo nguïc toái taêm, nhieàu kieáp khoâng coù ngaøy ra. Khuùc ca Thieàn taêng, coù leõ phoøng ngöøa tröôùc tai vaï, sao ñaåu ñaày trôøi saùng nhö nhaø hoa.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Döông lieãu trang söùc beân hoâng, hoa mai ñeo voøng coå, tay maét hoaøng oanh lieác nhìn, muùa ñieäu raát phong löu, haõy noùi laø caûnh giôùi, cuûa ngöôøi naøo? Cuû caûi moân haï cuûa Tònh Töø.

Töø taï hai ban tieán thoái, Sö thöôïng ñöôøng ñöa phaát traàn leân noùi: Caây naøy moät traêm thöôùc, tieán tôùi moät böôùc thì coù hình, luøi moät böôùc thì khoâng daáu veát. Tôùi lui toan tính cô bieán heát, töø ñaây höng thònh Toå phong. Laïi ñöa Phaát traàn leân noùi: Haõy noùi taïi sao ñeàu ôû trong naém tay Nam Sôn.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Chaùnh Thanh Hoøa saùng nay thaùng naêm, caâu thô Hoa löïu vaøo thieàn na, haõy ñöa ra nhö theá? Ñöa Phaát traàn leân noùi: Xem xanh luïc vaïn caønh hoàng moät ñieåm, ngöôøi ñoäng ñeán saéc Xuaân khoâng phaûi nhieàu. Ngaøy Phaät ñaûn sanh, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Chôù neân noùi ngaøy nay laø ñaûn sanh Cuø-ñaøm, nuùi cheânh veânh choïc thaáu trôøi, moät traän möa röûa saïch taát caû, vaïn coå phong yeân haän baát bình.

Phaùi di thô hoøa thöôïng ñeán, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Vaïn phaùi trieàu toâng moät phaùi Thu, nöôùc trong nöôùc ñuïc traûi maáy Thu, boãng nhieân roát cuoäc ñeàu caïn heát, coät truï loàng ñeøn cöôøi khoâng döøng. Haõy noùi, cöôøi laø caùi gì? Sö xuoáng toøa ñoàng ñeán linh phaøm, daâng phaùp cuùng döôøng.

Gioã kî hoaøng ñeá Hy Toâng, Sö thöôïng ñöôøng noùi: Coå Phaät khoâng bieát quaù khöù, hieän taïi phaùp nhö theá, coù bieát roõ raøng chaêng? Moät tieáng

SOÁ 2002 - NGÖÕ LUÏC CUÛA HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH, Quyeån Thöôïng 397

baùnh cuûa baø chaùy keâu ôû trong röøng truùc.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Chim Ñoã quyeân buoàn baû, ngaøy ñeâm keâu ai oaùn, hoa rôi nheï bay oaùn nöôùc chaûy. Coû thôm buoàn baû laàm Ñoâng Taây, oâ hoâ! AÙnh saùng muøa Xuaân bao la baùt ngaùt, ñi ñieáu nhöng khoâng ñi ñöa, ngöôøi say ngaõ buoàn naùt nhö buøn. Haõy noùi, ñaây laø caûnh giôùi cuûa ngöôøi naøo? Neáu khoâng phaûi phuïng nuùi Ñan, thì nhoïc gì noùi gaø nöôùc Sôû.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Tieát thaùng saùu Tam phuïc, coõi nhaân gian gioáng nhö loø löûa. Haõy noùi: Theá naøo laø haønh lyù cuûa Thieàn taêng? Lôø môø ngoïc haøn baêng, phaûng phaát naám Thu laïnh, caønh truùc, ba tieàu vaøo hoïa ñoà.

Sö thöôïng ñöôøng laáy Phaát traàn veû hình troøn noùi:

Taây hoà trong hoïa ñoà Nam Sôn, coù bieát chaêng? Ñeä töû Khoång moân khoâng ngöôøi bieát, khoâng coù ba ngaøn baûy möôi baäc. Haõy noùi nhö theá naøo boãng nhieân moät traän gioù Thu thoåi, thoåi laøm maây Thu troâi theo nöôùc.

Tònh Töø ñeán Thieân Ñoàng thöôïng ñöôøng: Sö ñöa gaäy leân noùi: Gaäy thieàn taêng lôø môø, ñen nhö khoùi. Taây giang thaùng chín, ñaùng gheùt cuõng ñaùng thöông, Sö doäng gaäy noùi: Boãng nhieân bay ñeán lang giang, quaáy doäng soùng bieån caû voã thaáu trôøi xanh.