LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 173

ÑAØM CHAÂU QUY SÔN LINH HÖÏU

THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC

**SOÁ 1989**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1989**

**ĐÀM CHÂU QUY SƠN LINH HỰU THIỀN SƯ NGỮ LỤC**

*Sa-moân Ngöõ Phong Vieân Tín ôû Kính Sôn.*

*Vaø Voâ Ñòa Ñòa chuû nhaân Quaùch Ngöng Chi bieân taäp*

Sö huùy laø Linh Höïu, hoï Trieäu, ngöôøi Tröôøng Kheâ, tænh Phuùc Chaâu. Naêm 15 tuoåi Sö xuaát gia, theá phaùt vôùi Luaät Sö Phaùp Thöôøng chuøa Kieán Thieän. Sau ñoù, Sö ñeán chuøa Long Höng ôû Haøng Chaâu thoï giôùi, roài nghieân cöùu giaùo lyù Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa.

Naêm 23 tuoåi, Sö ñeán Giang Taây tham yeát Ngaøi Baùch Tröôïng. Baùch Tröôïng vöøa thaáy Sö beøn cho nhaäp chuùng, Sö laø ngöôøi ñöùng haøng ñaàu trong soá chuùng tham hoïc.

Moät hoâm Sö ñöùng haàu Baùch Tröôïng. Baùch Tröôïng hoûi: Ai?”.

Sö thöa: Con.

Baùch Tröôïng noùi: OÂng vaïch trong loø xem coù löûa khoâng? Sö vaïch ra xem vaø thöa: Khoâng coù löûa.

Baùch Tröôïng ñeán vaïch saâu trong loø ñöôïc moät chuùt löûa, ñöa leân noùi: OÂng noùi khoâng coù löûa vaäy ñaây laø caùi gì?

Nhaân ñoù Sö toû ngoä, beøn leã taï vaø trình baøy choã giaûi ngoä cuûa mình Baùch Tröôïng noùi: Ñaây laø ngaõ reõ taïm thôøi.

Kinh noùi: Muoán thaáy Phaät taùnh phaûi quaùn thôøi tieát, nhaân duyeân. Thôøi tieát ñaõ ñeán nhö meâ chôït ngoä, nhö queân boãng nhôù, môùi roõ ñöôïc vaät khoâng töø ngoaøi maø ñöôïc”.

Cho neân Toå Sö noùi: Ngoä roài ñoàng vôùi chöa ngoä, khoâng taâm cuõng khoâng phaùp. Chæ laø khoâng hö voïng, phaøm Thaùnh xöa nay taâm phaùpvoán

töï ñaày ñuû. OÂng nay ñaõ vaäy, töï kheùo giöõ gìn.

Ngaøy keá Sö theo Baùch Tröôïng vaøo nuùi laøm raãy, Baùch Tröôïng noùi: Ñem löûa ñeán ñöôïc khoâng?

Daï ñöôïc.

Baùch Tröôïng hoûi: Choã naøo?

Sö caàm moät caønh caây thoåi vaøi caùi, roài trao cho Baùch Tröôïng. Baùch Tröôïng noùi: Nhö moït ñuïc goã (Kính Sôn Caûo noùi: Neáu Baùch

Tröôïng khoâng noùi caâu sau thì Sö bò ñieån toïa löøa” )

Luùc Sö laøm ñieån toïa, Tö-maõ Ñaàu-ñaø neâu lôøi Daõ hoà hoûi Sö: Theá

naøo?

Sö lay cöûa ba caùi.

Tö-maõ Ñaàu ñaø noùi: Thaät laø thoâ.

Sö noùi: Phaät phaùp noùi caùi gì thoâ vôùi teá.

Ngaøy noï, Tö-maõ töø Hoà Nam ñeán noùi vôùi Baùch Tröôïng: Thôøi gian

ngaén ôû Hoà Nam tìm ñöôïc ngoïn nuùi teân Ñaïi Quy, laø nôi cö truù cuûa1500 thieän tri thöùc.

Baùch Tröôïng noùi: Laõo taêng ôû ñöôïc khoâng?

Tö-maõ noùi: Chaúng phaûi nôi Hoøa thöôïng ôû ñöôïc. Baùch Tröôïng hoûi: Vì sao?

* Hoøa thöôïng laø ngöôøi xöông, nuùi aáy laø nuùi thòt, duø coù ôû thì ñoà chuùng chaúng ñaày moät ngaøn ngöôøi.

Baùch Tröôïng hoûi: Trong chuùng cuûa ta, coù ngöôøi naøo ôû ñöôïc khoâng?

* Ñôïi xem

Baáy giôø, Hoa Laâm Giaùc laø Ñeä nhaát toøa, Baùch Tröôïng sai thò giaû môøi ñeán.

Baùch Tröôïng hoûi: Ngöôøi naøy theá naøo?

* Tö-maõ baûo Hoa Laâm taèng haén moät tieáng, ñi vaøi böôùc, roài thöa vôùi Baùch Tröôïng: “Ngöôøi naøy khoâng ñöôïc.”

Baùch Tröôïng sai thò giaû goïi Sö, luùc aáy laøm Ñieån toøa, Tö-maõ vöøa thaáy Sö beøn noùi:

* Ñaây chính laø chuû nhaân cuûa Quy Sôn. Toái ñeán Baùch Tröôïng vôøi Sö vaøo thaát daën raèng: Ta hoùa duyeân ôû ñaây thaéng caûnh Quy Sôn oâng neân ôû ñoù, tieáp noái toâng cuûa ta vaø ñoä ngöôøi haäu hoïc.

Hoa Laâm nghe theá ñeán noùi: Con laø thöôïng thuû, taïi sao Linh Höïu ñöôïc truï trì?

Baùch Tröôïng noùi: Neáu oâng coù theå ñoái tröôùc chuùng noùi moät lôøi xuaát caùch, ta seõ oâng cho laøm truï trì.

Baùch Tröôïng lieàn chæ tònh bình hoûi: Khoâng ñöôïc goïi tònh bình. Vaäy oâng goïi ñaây laø caùi gì?

Hoa Laâm noùi: Khoâng theå goïi laø khuùc caây vaäy.

Baùch Tröôïng laïi hoûi Sö. Sö ñaïp ñoå tònh bình roài ñi ra. Baùch Tröôïng cöôøi noùi: Ñeä nhaát toøa naøy thoái lui.

Baù Tröôïng beøn sai Sö ñeán Quy Sôn. Nuùi Quy Sôn cao vuùt khoâng coù boùng ngöôøi lai vaõng, chæ coù caùc loaøi raén, soùi, coïp, beo. Sö ñeán ñaây caát am tranh, haèng ngaøy löôïm traùi laät, traùi deû laøm thöùc aên. Traûi qua baûy naêm khoâng coù ngöôøi ñeán. Moät hoâm Sö töï nghó: “Ñaïo coát tieáp vaät lôïi sinh, nay ta ôû moät mình thì khoâng ñuùng. Sö beøn ñi laàn xuoáng nuùi, gaëp coïp soùi. Sö baûo: “Neáu ta coù duyeân vôùi nuùi naøy, caùc ngöôi neân ñi traùnh choã khaùc. Neáu ta khoâng coù duyeân ôû ñaây thì caùc ngöôi cöù aên thòt ta ñi” Sö noùi xong caùc loaøi thuù döõ ñeàu ñi töù taùn. Sö trôû veà Am soáng yeân nhö tröôùc. Chöa ñaày moät naêm, Thöôïng toïa Laïi An cuøng vôùi moät soá chuùng töø Baùch Tröôïng ñeán phuï giuùp Sö. Laïi An noùi:

* Toâi vaø Hoøa thöôïng laøm Ñieån toøa. Ñôïi khi taêng chuùng coù khoûang 500 ngöôøi môùi laøm vieäc. Daân cö soáng döôùi nuùi daàn daàn nghe tieáng. Hoï ruõ nhau leân nuùi caát moät ngoâi chuøa cho Sö. Soaùi Lyù Caûnh Nhöôïng, taâu vua cho bieät hieäu chuøa laø Ñoàng Khaùnh. Töôùng quoác Buøi Coâng Höu cuõng töøng lui tôùi thöa hoûi aùo nghóa saâu xa cuûa Phaät phaùp. Ngöôøi hoïc Thieàn trong thieân haï keùo ñeán, trong soá ñoù coù ngöôøi ñaõ ñaéc phaùp vôùi Thieàn Sö Ngöôõng Sôn Hueä Tòch. Cho neân ñôøi goïi laø toâng Quy Ngöôõng.

\* Sö thöôïng ñöôøng noùi: Phaøm taâm cuûa ngöôøi hoïc ñaïo thì phaûi ngay thaúng, chaân thaät khoâng doái gaït, khoâng löng, khoâng maët, khoâng löøa phænh, trong taát caû thôøi thaáy nghe bình thöôøng khoâng coù chieàu uoán, cuõng chaúng phaûi nhaém maét, bòt tai Chæ caàn taâm khoâng chaïy theo vaät laø ñöôïc. Töø tröôùc chö Thaùnh chæ noùi:

* Moät phía loãi laàm. Nhö vaäy thì taâm seõ nghó nhieàu vieäc aùc, ñoùø vieäc tình kieán töôûng taäp. Ví nhö nöôùc muøa Thu trong laëng khoâng lay ñoäng, khoâng chöôùng ngaïi, ngöôøi nhö vaäy môùi goïi laø Ñaïo nhaân, cuõng goïi laø ngöôøi Voâ Söï.

Khi aáy coù Taêng hoûi: Ngöôøi ñoán ngoä coù tu khoâng?

Sö baûo: Neáu khi ngöôøi ngoä ñöôïc goác thì hoï töï bieát, tu cuøng khoâng tu laø lôøi noùi hai ñaàu. Nhö nay, coù ngöôøi sô taâm tuy theo duyeân ñöôïc moät nieäm ñoán ngoä chaân lyù nôi mình, nhöng vaãn coøn taäp khí töø voâ thæ kieáp chöa theå heát saïch ngay, neân daïy haén tröø saïch doøng thöùc taïo nghieäp hieän taïi töùc laø tu. Khoâng noùi coù moät phaùp rieâng daïy haén tu haønh thuù höôùng.

Töø nghe nhaäp ñöôïc lyù, nghe vaø lyù saâu maàu, taâm Söï troøn saùng

khoâng ôû choã meâ laàm hieän thôøi, daãu coù traêm ngaøn dieäu nghóa thaêng traàm, haén vaãn ñöôïc ngoài yeân maëc aùo, töï bieát taïo sinh keá. Noùi toùm laïi, choå lyù chaân thaät khoâng nhaän moät maûy buïi, trong cöûa muoân haïnh, khoâng boû moät phaùp. (\*Thaät teá lyù ñòa baát thoï nhaát traàn, vaïn haïnh moân trung baát xaõ nhaát phaùp).

Neáu ñöôïc nhö theá laø ñôn moät dao ñaâm thaúng vaøo(ñôn ñao tröïc nhaäp), thì tình phaøm Thaùnh döùt saïch, hieän baøy chaân thöôøng, lyù Söï khoâng hai, töùc laø Phaät nhö nhö.

Ñaëng AÅn Phong ñeán Quy Sôn, beøn vaøo nhaø taêng côûi, y baùt maùng leân baûng. Quy Sôn nghe Sö thuùc ñeán, Söûa soaïn oai nghi vaøo nhaø Taêng chaøo. AÅn Phong thaáy Quy Sôn ñeán beøn laøm theá naèm, Quy Sôn lieàn trôû veà phöông tröôïng. AÅn Phong boû ñi. Giaây laâu Quy Sôn hoûi thò giaû: Sö thuùc coøn ôû ñoù khoâng?

Thò giaû thöa: Ñi roài

Quy Sôn hoûi: Khi ñi coù noùi gì khoâng? Thò giaû thöa: Khoâng noùi lôøi naøo.

Quy Sôn: Chôù noùi khoâng noùi, tieáng oâng ta vang nhö saám.

\* Vaân Nham ñeán Quy Sôn.

Sö hoûi: Nghe tröôûng laõo ôû Döôïc Sôn laøm Sö töû phaûi khoâng? Vaân Nham ñaùp: Ñuùng vaäy

Sö noùi: Laøm maõi coù khi cuõng phaûi deïp.

Vaân Nham noùi: Caàn laøm thì laøm, caàn deïp thì deïp. Sö hoûi: Luùc deïp, Sö töû ôû ñaâu?

Vaân Nham noùi: Deïp roài.

( Phaùp Xöôùng Ngoä noùi: Ñeïp nhö moät tröôøng Sö töû, chæ coù ñaàu maø khoâng ñuoâi. Luùc aáy, neáu ta thaáy Quy Sôn noùi deïp roài thì Sö töû ôû ñaâu, beøn thaû kim mao, daïy ngay Quy Sôn aån mình vaøo khoâng loä )

Sö hoûi Vaân Nham: Boà-ñeà laáy gì laøm toøa? Vaân Nham noùi: Laáy voâ vi laøm toøa

Vaân Nham laïi hoûi Sö.

Sö ñaùp: Laáy phaùp khoâng laøm toøa.” Laïi hoûi Ñaïo Ngoâ: “Theá naøo?”. Ñaïo Ngoâ noùi: Ngoài cuõng cho y ngoài, naèm cuõng cho y naèm. Coù moät ngöôøi khoâng ngoài khoâng naèm, noùi mau! noùi mau! Sö beøn thoâi.

Sö hoûi Vaân Nham: Nghe oâng ôû Döôïc Sôn laâu roài phaûi khoâng?

* Phaûi.
* Theá naøo laø töôùng ñaïi nhaân Döôïc Sôn?
* Nieát baøn haäu höõu

-Theá naøo laø Nieát baøn haäu höõu?

* Nöôùc röôùi khoâng dính.

Vaân Nham laïi hoûi Sö: Töôùng ñaïi nhaân Baùch Tröôïng theá naøo?

* Oai nghi voøi voïi, saùng rôõ. Tröôùc tieáng chaúng phaûi tieáng, sau saéc chaúng phaûi saéc. Con muoãi ñaäu treân con traâu saét, neân khoâng coù choã caém moõ.

Sö hoûi Ñaïo Ngoâ: Töø ñaâu ñeán? Ñaïo Ngoâ: Khaùn beänh ñeán.

Vaân Nham: Coù maáy ngöôøi beänh, coù maáy ngöôøi khoâng beänh? Sö noùi: Khoâng beänh. Chaúng phaûi Trí ñaàu ñaø?

Ñaïo Ngoâ: Beänh vaø khoâng beänh ñeàu khoâng lieân heä ñeán vieäc khaùc.

Noùi mau! Noùi mau!

Sö noùi: Noùi ñöôïc cuõng khoâng can thieäp ñeán oâng ta

Ñöùc Sôn ñeán tham, vaét aùo leân phaùp ñöôøng, ñi qua ñi laïi, nhìn phöông tröôïng noùi: Coù khoâng, coù khoâng?

Sö laïi ngoài, khoâng lieác nhìn. Ñöùc Sôn noùi: Khoâng! Khoâng Beøn ñi ra (Tuyeát Ñaäu noùi “Khaùm phaù roài”) Ñeán ñaàu cöûa Ñöùc Sôn môùi noùi:

* Tuy vaäy cuõng khoâng ñöôïc qua loa”. Beøn ñaày ñuû oai nghi roài laïi gaëp nhau, vöøa ñeán cöûa lieàn ñöa toïa cuï leân noùi: Hoøa thöôïng” Sö ñònh laáy phaát traàn. Ñöùc Sôn lieàn heùt, phaát tay aùo ñi ra. ( Tuyeát Ñaäu: Dính vaøo lôøi khaùm phaù vaäy ). Ñeán toái Sö hoûi Thuû toøa: Vò taêng môùi ñeán khi saùng coøn khoâng?

Thuû toïa thöa: Ngay khi ñoù y trôû ra phaùp ñöôøng, mang giaày coû ñi

luoân.

Sö noùi: Gaõ aáy sau naøy leân ñænh coâ phong döïng am coû quôû Phaät

maéng Toå (Tuyeát Ñaäu Hieån noùi: Treân tuyeát theâm Söông”, Nguõ Toå daïy: “Ñöùc Sôn raát gioáng ngöôøi giaëc taâm roãng rang. Quy Sôn cuõng giaëc qua roài môùi giöông cung)

\* Thaïch Söông ñeán Quy Sôn laøm Meã ñaàu.

Moät hoâm saøng gaïo. Sö noùi: Vaät cuûa thí chuû chôù coù neùm böøa baõi. Thaïch Söông noùi: Khoâng coù.

Sö nhaët moät haït rôi döôùi ñaát noùi: OÂng noùi khoâng vöùt böøa baõi. Vaäy ñaây laø caùi gì?

Thaïch Söông khoâng ñaùp.

Sö laïi noùi: Chôù khinh haït naøy, traêm ngaøn haït ñeàu töø haït naøy sinh

ra.

Thaïch Söông noùi: Traêm ngaøn haït töø haït naøy sinh ra, khoâng roõ haït

naøy töø ñaâu sinh ra.

Sö cöôøi to haû haû. Veà laïi phöông tröôïng.

duïng.

\* Giaùp Sôn ôû Quy Sôn laøm Ñieån toïa. Sö hoûi: Hoâm nay aên thöùc aên gì?

Giaùp Sôn noùi: Hai naêm cuøng moät muøa Xuaân

* Ñöôïc ñöôïc, vieäc ñang tu.
* Roàng nguõ trong Toå cuûa phöôïng hoaøng.

Ngöôõng Sôn hoûi:Theá naøo laø yù cuûa Toå Sö töø phöông Taây ñeán? Sö chæ loàng ñeøn noùi:Loàng ñeøn raát ñeïp.

Ngöôõng Sôn noùi: Chôù chæ ñaây laø gì? Sö noùi: Caùi naøy laø gì?

Ngöôõng Sôn noùi: Gioáng loàng ñeøn.

Sö noùi: Quaû nhieân khoâng thaáy moät ngaøy.

* Sö daïy chuùng: Nhö nhieàu ngöôøi chæ ñöôïc ñaïi cô, khoâng ñöôïc ñaïi

Ngöôõng Sôn ñem caâu naøy hoûi Am chuû döôùi nuùi raèng: Hoøa thöôïng

noùi gì? YÙ chæ theá naøo?

Am chuû noùi: Noùi laïi xem.

Ngöôõng Sôn ñònh noùi thì bò Am chuû ñaù nhaøo. Ngöôõng Sôn veà keå laïi cho Sö nghe. Sö cöôøi ha ha.

\* Sö cuøng chuùng ñi haùi traø. Sö baûo Ngöôõng Sôn: Suoát ngaøy haùi traø chæ nghe tieáng cuûa oâng maø chaúng thaáy hình cuûa oâng. Haõy hòeân hình cuûa oâng cho ta thaáy coi.

Ngöôõng Sôn lieàn ñaäp caây traø.

Sö noùi: OÂng chæ ñöôïc duïng, khoâng ñöôïc theå cuûa noù. Ngöôõng Sôn thöa: Con chöa bieát Hoøa thöôïng theá naøo? Sö im laëng.

Ngöôõng Sôn noùi: Hoøa thöôïng chæ ñöôïc theå cuûa noù maø khoâng ñöôïc duïng cuûa noù.

Sö noùi: Cho oâng aên ba möôi gaäy.

Ngöôõng Sôn noùi: Gaäy cuûa Hoøa thöôïng con aên, gaäy cuûa con ai aên. Sö noùi: Cho oâng ba möôi gaäy.

Thuû Sôn noùi: Phaøm laø Toâng Sö phaûi ñuû traïch phaùp nhaõn môùi ñöôïc.

Luùc aáy khoâng phaûi Quy Sôn thì ai naâng raøo ñôû vaùch.

Lang Lang Giaùc noùi: “Naêm canh nguû daäy sôùm”. Laïi coù ngöôøi ñi ñeâm noùi:”Neáu khoâng coù Quy Sôn kòp thôøi ñaùnh phaù. Thaùi Chaâu. Baïch Vaân Thuû Ñoan noùi: Cha con theo nhau yù khí töông hôïp, cô phong ñoåi nhau, cuøng thôøi caùu gaét. Tuy nhieàu nhö theá, roát cuoäcvì sao noùi ñöôïc caû theå vaø duïng. Quy Sôn cho oâng 30 gaäy. Cuõng laø duyeân nuoâi döôõng oâng”. Töông Sôn Caàn noùi:” OÂng Tröông môùi laøm baïn vôùi oângLyù, ñôïi phaït oâng

Lyù moät cheùn röôïu. Ngöôïc laïi bò oâng Lyù phaït moät cheùn.

Trong tay ngöôøi kheùo tay, trình kheùo tay. Ngoïc Tuyeàn Lieân noùi:” Duø theå duïng löôõng toaøn, cuõng ñaâu coù theå ñöông ñaàu loãi quaáy, loãi thì neân döøng. Cho oâng 30 gaäy nhö vaäy”.

Ba cheùn röôïu trang ñieåm maët coâng töû, moät caønh hoa caøi leân ñaàu myõ nhaân )

\* Coù laàn Sö ñang ngoài, Ngöôõng Sôn vaøo.

Sö noùi: Hueä Tòch noùi mau, chôù vaøo vieän khaùc. Ngöôõng Sôn noùi: Hueä Tòch tin cuõng khoâng laäp.

Sö noùi: OÂng tin cuõng khoâng laäp, khoâng tin cuõngkhoâng laäp Ngöôõng Sôn noùi: Chæ laø Hueä Tòch laïi tin ai?

Sö noùi: Neáu theá töùc laø Ñònh taùnh Thinh vaên. Ngöôõng Sôn noùi: Hueä Tòch Phaät cuõng khoâng laäp

Sö hoûi Ngöôõng Sôn: Kinh Nieát Baøn 40 quyeån, bao nhieâu quyeån laø Phaät noùi, bao nhieâu quyeån laø ma noùi?

Ngöôõng Sôn noùi: Ñeàu laø ma noùi.

Sö noùi: Sau naøy khoâng ai coù theå laøm gì ñöôïc oâng. Ngöôõng Sôn noùi: Hueä Tòch laø vieäc, haønh vi ôû choå naøo?

Sö noùi: Chæ quyù ôû trí tueä, chöù khoâng noùi ôû haønh vi cuûa oâng.

\* Coù laàn Ngöôõng Sôn giaët aùo, ñöa leân hoûi Sö: Con khoâng ôû ñaây laø theá naøo?

Sö noùi: Hoøa thöôïng coù thaân maø voâ duïng.

Hoài laâu Sö hoûi: Ñang luùc nhö theá thì oâng laøm sao? Ngöôõng Sôn noùi: Chính nhö theá.

* + Hoøa thöôïng coù thaáy y khoâng?

Sö ñaùp: OÂng coù duïng maø khoâng coù thaân.

Sau ñoù boãng Sö hoûi Ngöôõng Sôn: Trong muøa xuaân oâng coù lôøi chöa ñaày ñuû, thöû noùi xem?

Ngöôõng Sôn noùi: Chính theá neân kî noùi Sö noùi: Trí cuûa Ñình tuø tröôûng

Sö laáy tònh bình cho Ngöôõng Sôn, Ngöôõng Sôn ñònh nhaän, Sö ruït tay laïi noùi:

Laø caùi gì?” Ngöôõng Sôn noùi:

Hoøa thöôïng coøn thaáy caùi gì?

Sö noùi: Neáu theá ñaâu caàn phaûi ñeán ta tìm

Ngöôõng Sôn noùi: Tuy theá trong ñaïo nhaân nghóa, daâng bình cheá nöôùc cho Hoøa thöôïng, cuõng laø vieäc boån phaän.

Sö beøn ñöa tònh bình cho Ngöôõng Sôn.

\* Coù laàn Sö cuøng Ngöôõng Sôn ñi, Sö chæ vaøo caây baù hoûi: Tröôùc maët laø gì?

Ngöôõng Sôn noùi: Caây baù.

Sö laïi hoûi Vaân Ñieàn, oâng ta cuõng noùi caây baù.

Sö noùi: Vaân Ñieàn sau naøy cuõng coù 500 ñoà chuùng. Quy Sôn noùi: Sôn taêng thì khoâng vaäy.

Vaân Ñieàn Coâng Töû: Toâi khoâng nhö oâng.

Haõy noùi laø Ñaïi vieân ñuùng hay laø sôn taêng ñuùng? Neáu phaân bieät ñöôïc thì cho oâng traïch phaùp nhaõn neáu khoâng phaân bieät ñöôïc thì Phaät phaùp daãy ñaày sinh dieät.

Thaàn Ñænh Nhöôïng noùi: Ñaây laø yù ôû choå Vaân Ñieàn hay laø yù ôû phaàn Ngöôõng Sôn. Laïi laø ñieàu khoâng nhö theá. Chö Thöôïng toøa: Taát caû caùc phaùp nhö vaäy, laïi khoâng caàn sinh Söï,ñoùï laø cha con hoï thuyeát phaùp, cuøng noùi môùi bieát).

\* Sö hoûi Ngöôõng Sôn: Töø ñaâu ñeán? Ngöôõng Sôn noùi: Töø trong ruoäng ñeán.

* + Luùa toát gaët ñöôïc chöa? Ngöôõng Sôn laøm theá gaët luùa.

Sö noùi: OÂng vöøa ñeán,thaáy xanh hay thaáy vaøng. Ngöôõng Sôn noùi: Thaáy khoâng xanh, khoâng vaøng. Ngöôõng Sôn noùi: Sau löng Hoøa thöôïng laø gì?

* + OÂng coù thaáy khoâng?

Ngöôõng Sôn caàm boâng luùa noùi: Hoøa thöôïng ñaâu töøng hoûi caùi

naøy?

naøo?

Sö noùi: Ñaây laø ngoãng chuùa choïn vuù Söõa.

Sö hoûi Ngöôõng Sôn: Trôøi laïnh hay ngöôøi laïnh? Ngöôõng Sôn noùi: Moïi ngöôøi ôû ñaây.

Sö noùi: Sao khoâng noùi thaúng?

Ngöôõng Sôn: Vöøa ñeán cuõng khoâng quanh co, Hoøa thöôïng theá

Sö noùi: Caàn phaûi theo doøng

\* Sö thöôïng ñöôøng noùi: Giöõa muøa ñoâng raát laïnh laø vieäc haøng naêm.

AÙnh maët trôøi xoay vaàn muoân ñôøi laø gì?

Ngöôõng Sôn böôùc tôùi tröôùc khoanh tay roài ñöùng.

Sö noùi: Thaät tình ta bieát oâng khoâng ñaùp ñöôïc caâu hoûi naøy. Höông Nghieâm noùi: Con traû lôøi thieân leäch caâu naøy.

Sö böôùc tôùi tröôùc hoûi: Höông Nghieâm noùi ñi! Höông Nghieâm ñöùng

im.

ñöôïc.

naøo?

Sö noùi: Laïi gaëp Hueä Tòch khoâng bieát.

* Coù laàn Sö ngoài, Ngöôõng Sôn töø phöông tröôïng ñi qua.

Sö noùi: Neáu laø Tieân Sö Baùch Tröôïng thaáy oâng phaûi aên gaäy môùi

Ngöôõng Sôn noùi:Vieäc hoâm nay theá naøo? Sö noùi: Laáy hai mieáng da hôïp laïi.

Ngöôõng Sôn noùi: AÂn naøy khoù ñeàn.

Sö noùi: Chaúng phaûi oâng baát taøi, nhöng taïi laõo tuùc giaø.

Ngöôõng Sôn: Ngaøy nay ñích thaân thaáy Sö oâng Baùch Tröôïng ñeán.

* OÂng thaáy choã naøo?
* Khoâng noùi thaáy chæ laø khoâng khaùc. Sö noùi: Tröôùc sau laø taùc gia.

Sö hoûi Ngöôõng Sôn: Vieäc nay boû qua moät beân. Vieäc xöa nay theá

Ngöôõng Sôn voøng tay böùôc ñeán gaàn.

Sö noùi: Ñoù laø vieäc ngaøy nay, coøn vieäc xöa thì theá naøo? Ngöôõng Sôn leã baùi.

(Töông Sôn Caån noùi: Ngöôõng Sôn tuy kheùo tröôùc tieán sau luøi, phaùt

minh xöa nay, khoù noùi yù Quy Sôn huùt chaát nöôùc trong baùnh bao, eùp caùt tìm daàu. Tuy vaäy, thöû nghó: Ngöôõng Sôn khoanh tay yù theá naøo? Neáu bieát ñöôïc vieäc haønh cöôùc xong hoaëc chöa nhö vaäy, laõo taêng khoâng coâ phuï moïi ngöôøi. Maø chính moïi ngöôøi coâ phuï laõo taêng).

\* Coù laàn Ñoäõng Sôn, Höông Nghieâm ñöùng haàu Sö ñöa tay leân noùi: Ngöôøi nhö theá thì ít. Khoâng nhö theá thì nhieàu.”

Höông Nghieâm töø ñoâng qua taây ñöùng. Ngöôõng Sôn töø taây qua ñoâng ñöùng.

Sö noùi: Nhaân duyeân naøy sau 30 naêm nhö ñem vaøng neùm xuoáng

ñaát.

Ngöôõng Sôn noùi: Cuõng caàn Hoøa thöôïng ñeà xöôùng môùi ñöôïc Höông Nghieâm noùi: Thì nay cuõng khoâng ít.

Sö noùi: Hôïp laáy caùi mieäng. (Nam Ñöôøng Tónh noùi:

* + Voi chuùa huù, Sö töû roáng,cö ñòa baøn khoâng sao baêng goïi laø ñaåu,

neùm xuoáng ñaát laø tieáng vaøng. Chín khuùc Hoaøng Haø trong xanh.)

* + - Coù laàn Sö ñang ngoài, Ngöôõng Sôn böôùc vaøo, Sö laáy hai tay giao nhau daïy. Ngöôõng Sôn laøm ngöôøi nöõ leå baùi.

Sö noùi: Nhö theá!Nhö theá!

* + - Coù laàn Sö ngoài trong phöông tröôïng, Ngöôõng Sôn böôùc vaøo. Sö noùi: Hueä Tòch! gaàn ñaây Toâng moân theá naøo?

Ngöôõng Sôn noùi: Coù ngöôøi suy tính vieäc naøy.

* Sö hoûi: Hueä Tòch theá naøo?
* Hueä Tòch chæ khoù khaên ñeán thì nhaém maét, khoûe maïnh thì toïa thieàn. Cho neân chöa töøng noùi ñöôïc.
* Ñeán ñaát ruoäng naøy cuõng khoù ñöôïc.
* Theo choã Hueä Tòch thì chæ moät caâu nhö theá cuõng khoâng ñöôïc.
* OÂng laøm moät ngöôøi cuõng khoâng ñöôïc.
* Thaùnh nhaân töø xöa ñeàu laø nhö theá.
* Coù ngöôøi cöôøi oâng traû lôøi nhö theá.
* Ngöôøi bieát cöôøi laø cuøng Hueä Tòch ñoàng tham.
* Vieâc xuaát ñaàu theá naøo?

Ngöôõng Sôn nhieãu quanh göôøng thieàn moät voøng. Sö noùi: Baøy phaù xöa nay.

(Töông Sôn Caån noùi: Gaûy khuùc ñaøn khaùc,thaáy laù rôi bieát muøa thu, töø xöa ñeán nay ñaép xaây con ñöôøng chim huyeàndieäu, cho cha con oâng ta ngao du, neáu trong röøng gai coøn thieáu ngoä, laáy gì theå nghieäm. Chæ nhö Ngöôõng Sôn nhieãu giöôøng thieàn moät voøng. Quy Sôn noùi: Caét vôû xöa nay nhö naïp taêng maét saùng thì vôùi oâng ta moät chuùt cuõng khoâng ñöôïc.)

* + - Coù laàn Ngöôõng Sôn, Höông Nghieâm ñöùng haàu.

Sö noùi: Quaù khöù, vò lai, hieän taïi, Phaät Phaät noùi ñoàng, ngöôøi ngöôøi ñöôïc ñöôøng giaûi thoaùt.

Ngöôõng Sôn noùi: Theá naøo laø con ñöôøng ngöôøi ngöôøi giaûi thoaùt? Sö quay nhìn Höông Nghieâm noùi: Tòch töû hoûi sao khoâng ñaùp? Höông Nghieâm noùi: Neáu noùi quaù khöù vò lai hieän taïi con chæ coù choå

ñaùp.

Sö noùi: OÂng laøm sao mong ñaùp?

Höông Nghieâm noùi: “Traân troïng” roài ñi.

Sö laïi hoûi NgöôõngSôn: Trí Nhaøn ñaùp nhö theá coøn kheá hôïp vôùi oâng

khoâng?

Ngöôõng Sôn noùi: Daï khoâng. Sö noùi: Coøn OÂng thì sao?

Ngöôõng Sôn cuõng noùi: “Traân troïng” roài ñi. Sö cöôøi ha ha noùi: Nhö nöôùc hoøa vôùi Söõa.

* + - Coù moät hoâmï, Sö ñöa moät chaân leân baûo Ngöôõng Sôn: “Ta haèng ngaøy ñöôïc moïi ngöôøi ñôõ, caûm aân hoï khoâng heát”.

Ngöôõng Sôn noùi: Luùc aáy trong vöôøn Caáp Coâ Ñoäc vaø ôû ñaây khoâng

khaùc.

Sö noùi: Caàn phaûi noùi môùi ñöôïc.

Ngöôõng Sôn noùi: Khi trôøi laïnh mang vôù cho oâng ta, cuõng khoâng

ngoaøi vieäc boån phaän.

Sö noùi: Khoâng phuï ban daàu, oâng nay ñaõ thaáu trieät. Ngöôõng Sôn noùi: Theá thì caàn phaûi ñaùp caâu naøy.

Sö noùi: Thöû noùi xem.

* Ngöôõng Sôn: Thaønh thaät nhö lôøi noùi.
* Sö noùi: Nhö theá! Nhö theá!

Sö hoûi Ngöôõng Sôn: Sinh, truï, dò, dieät oâng hieåu theá naøo? Ngöôõng Sôn noùi:

* Khi moät nieäm khôûi khoâng thaáy coù sinh, truï, dò, dieät.
* OÂng ñaâu ñöôïc di phaùp?
* Hoøa thöôïng vöøa hoûi gì?
* Sinh, truï, dò, dieät
* Goïi laø di phaùp.

Sö hoûi Ngöôõng Sôn: OÂng hieåu theá naøo laø Dieäu tònh minh taâm? Ngöôõng Sôn ñaùp: Sôn haø, ñaïi ñòa, ngaøy thaùng, traêng sao.

* Sö noùi: OÂng chæ ñöôïc vieäc naøy
* Hoøa thöôïng vöøa hoûi gì?
* Dieäu tònh minh taâm
* Goïi laø vieäc gì?

Ñuùng nhö theá! Nhö theá!

* + - Trong hoäi Thaïch Söông coù hai thieàn khaùch ñeán noùi: ÔÛ ñaây khoâng moät ngöôøi hieåu thieàn. Sau khi phoå thænh böõa cuûi, Ngöôõng Sôn thaáy hai thieàn khaùch nghæ, beøn laáy moät caây cuûi ñeán hoûi: Coù noùi ñöôïc khoâng?

Caû hai khoâng ñaùp. Ngöôõng Sôn noùi: Ñöøng noùi khoâng ngöôøi hieåu thieàn.

Ngöôõng Sôn veà keå cho Sö nghe: Hoâm nay coù hai thieàn khaùch bò Hueä Tòch khaùm phaù.

Sö noùi: OÂng khaùm phaù choã naøo?

Ngöôõng Sôn keå laïi caâu chuyeän nhö tröôùc. Sö noùi: OÂng laïi bò ta khaùm phaù.

( Vaân Cö Tích noùi: Choã naøo laø choã Quy Sôn khaùm phaù Ngöôõng

Sôn )

* + - Moät hoâm Sö ñang naèm nguû, Ngöôõng Sôn hoûi, Sö beøn quay maët

vaøo vaùch.

Ngöôõng Sôn noùi: Hoøa thöôïng laøm sao theá?

Sö thöùc daäy noùi: Ta vöøa naèm moäng, oâng thöû noùi cho ta xem. Ngöôõng Sôn laáy moät cheùn nöôùc röûa maët cho Sö. Choác laùt, Höông Nghieâm cuõng ñeán hoûi.

Sö noùi: Ta vöøa naèm moäng,haõy noùi roõ coäi nguoàn cho ta nghe. Höông Nghieâm roùt moät cheùn traø ñeán.

Sö noùi: Kieán giaûi cuûa hai oâng hôn Thu töû.

(Töông Sôn Caån noùi: Trong moäng noùi höùa cho Quy Sôn, dieâu duïng thaàn thoâng, phaûi laø hai oâng chôû traø qua soâng, xöa nay tuoåi giaø taâm ñôn leõ, thöông tieác con, ñeán moân haï naïp taêng. Moät ngöôøi ôû ngoaøi cöûa,moät ngöôøi trong cöûa, coøn coù moät ngöôøi thieân giôùi khoâng töøng caát chöùa, maét Phaät nhìn khoâng thaáy. Nam Ñöôøng Tónh noùi: Vaïch coû xem gioù, nguõ moät mình treân ñóhh Coâ Phong, troáng khoâng ñaøn; khuùc haùt khoâng sinh. Quy Ngöôõng, Höông Nghieâm ñænh ba chaân, ñeán coû khoâng phí Söùc maây, maëc cho phaân ngaøn traêm öùc thaân.)

Nhaân taêng hoûi Sö: Theá naøo laø yeáu chæ Thieàn toâng?

Sö döïng phaát traàn, sau ñoù Taêng gaëp Vöông Thöôøng Thò Thò hoûi: Quy Sôn maáy ngaøy gaàn ñaây coù noùi caâu gì khoâng Taêng keå laïi lôøi tröôùc ñaây.

Thöôøng Thò noùi: Huynh ñeä trong ñoù baøn luaän theá naøo? Taêng noùi: Möôïn saéc minh taâm, nhôø vaät hieån lyù.

Thöôøng Thò noùi: Khoâng phaûi ñaïo lyù naøy, Thöôïng toïa mau trôû veà toâi xin gôûi moät laù thö ñeán Hoøa thöôïng, Taêng nhaän thö caàm veà ñöa Sö. Sö môû ra xem thaáy veõ moät töôùng troøn ( ) beân trong vieát moät chöõ nhaät, Sö duøng chaân xoùa ñi.

Sö noùi: Ai ngôø ngoaøi ngaøn daëm laïi coù tri aâm.

Coù laàn Ngöôõng Sôn haàu thöa raèng: Tuy theá cuõng chæ laø keû tuïc. Sö noùi: Coøn oâng thì sao?

Ngöôõng Sôn laïi veõ moät töôùng troøn ( ), trong ñoù veõ moät chöõ nhaät, roài laáy chaân boâi ñi. Sö lieàn cöôøi lôùn.

Coù laàn Sö ñang ngoài, Ngöôõng Sôn hoûi: Hoøa thöôïng sau khi traêm tuoåi, coù ngöôøi hoûi phaùp ñaïo tieân. Sö traû lôøi theá naøo?

Sö noùi: Moät chaùo moät côm.

* Tröôùc maët coù ngöôøi khoâng chòu laïi laø theá naøo?
* Taùc gia Sö taêng. Ngöôõng Sôn lieàn leã baùi.

Sö noùi: Gaëp ngöôøi khoâng ñöôïc keå laàm.

Sö hoûi Ngöôõng Sôn: suoát ngaøy baøn luaän cuøng oâng thaønh ñöôïc vieäc gì? Ngöôõng Sôn veõ moät ñöôøng giöõa hö khoâng.

Sö noùi: Neáu khoâng phaûi laø ta ñeàu bò oâng meâ hoaëc.

Ngöôõng Sôn hoûi: Traêm ngaøn vaïn caûnh moät khi ñeán thì theá naøo? Sö ñaùp: Xanh khoâng phaûi vaøng, daøi khoâng phaûi ngaén.

Caùc phaùp truï vaøo vò trí cuûa noù, khoâng can heä ñeán vieäc ta. Ngöôõng Sôn lieàn leã baùi.

Laøm töông Sö hoûi Ngöôõng Sôn phaûi duøng bao nhieâu muoái.

* Con khoâng bieát, khoâng muoán traû lôøi Sö noùi laïi laø laõo taêng bieát.

Ngöôõng Sôn noùi: Khoâng bieát duøng bao nhieâu muoái?

* OÂng ñaõ khoâng bieát, ta cuõng khoâng ñaùp.

Ñeán toái Sö laïi hoûi Ngöôõng Sôn: Nhaân duyeân hoâm nay oâng laøm sao chuû trì?

* Ñôïi hoûi thì ñaùp.
* Hieän hoûi
* Tai ñieác maét môø, thaáy nghe khoâng hieåu,
* Phaøm coù hoûi ñaùp phaùt ra lôøi noùi khoâng ñöôïc. Ngöôõng Sôn leã taï.
* OÂng nay queân tröôùc maát sau, khoâng phaûi nho nhoû.

Sö baûo Ngöôõng Sôn: OÂng phaûi hoài quang phaûn chieáu, ngöôøi khaùc khoâng bieát chôø oâng hieåu. OÂng thöû ñem thaät hieåu hieán cho laõo Taêng xem.

Ngöôõng Sôn noùi: Neáu daïy con töï xem thì ñeán ñaây khoâng vieân vò cuõng khoâng moät vaät khoâng hieåu ñöôïc hieán Hoøa thöôïng.

* Choã khoâng vieân vò, voán laø oâng laøm choã hieåu, chöa lìa taâm caûnh Ñaõ khoâng vieân vò, choã naøo coù phaùp? Laáy vaät gì laøm caûnh?
* Vöøa ñeán oâng hieåu theá phaûi khoâng?
* Phaûi.
* Neáu theá laø ñaày ñuû taâm caûnh phaùp, chöa thoaùt khoûi taâm ta.

Voán laø coù hieåu ñaâu noùi khoâng hieåu hieán cho ta, cho oâng hieån tín vò, aån nhaân vò.

Nhaân thaáy Ngöôõng Sôn ñeán Sö beøn laáy naêm ngoùn tay veõ giöõa ñaát moät ñöôøng Ngöôõng Sôn laáy tay veõ moät ñöôøng, Sö laïi naém tai mình, giöït giöït naêm ba caùi môùi thoâi.

Ngaøy noï Sö thaáy Höông Nghieâm, Ngöôõng Sôn laøm baùnh, Sö noùi: Tieân Sö Baùch Tröôïng ñöông thôøi ñöôïc ñaïo lyù naøy.

Ngöôõng Sôn vaø Höông Nghieâm nhìn nhau noùi: Ngöôøi naøo ñaùp ñöôïc lôøi naøy?

Sö noùi: Coù moät ngöôøi ñaùp ñöôïc

Ngöôõng Sôn hoûi: Ai?

Sö chæ con traâu baûo: Noùi! Noùi!

Ngöôõng Sôn chaïy laáy moät boù coû ñem ñeán, Höông Nghieâm muùc moät thuøng nöôùc ñem ñeán ñeå tröôùc maët con traâu. Con traâu ñang aên. Sö baûo: Cho gì? Cho gì? Chaúng cho gì? Hueä Tòch vaø Trí Nhaøn ñoàng leã.

Sö hoûi: Khi saùng hoaëc khi toái.

Moät hoâm Sö thuùc trình ngöõ: Ngoaøi thanh saéc cho ta cuøng thaáy.

Khi aáy coù Thöôïng toïa U Chaâu, Giaùm Huyeàn trình ngöõ raèng: Khoâng töø ñaây ra ngöôøi aáy khoâng maét.

Sö khoâng nhaän.

Ngöôõng Sôn ba laàn trình ngöõ: Laàn ñaàu noùi: Thaáy laáy chaúng thaáy

laáy.

Sö noùi: Nhoû nhö ñaàu sôïi loâng, laïnh nhö Söông tuyeát. Laàn thöù hai noùi: Ngoaøi thanh saéc, ai caàu thaáy nhau. Sö noùi: Chæ keït phöông ngoaøi nghe thaáy.

Laàn thöù ba noùi: Nhö hai göông chieáu nhau, trong ñoù khoâng hình

töôïng.

Sö noùi: Lôøi naøy ñuùng, ta muoán ngöôi chaúng sôùm laäp hình töôïng

vaäy.

Ngöôõng Sôn laïi hoûi: Hoøa thöôïng ôû choã Sö oâng Baùch Tröôïng laøm

sao trình ngöõ?

Ta ñoái vôùi choã tieân Sö Baùch Tröôïng trình ngöõ raèng: nhö

traêm ngaøn göông saùng soi hình, aùnh saùng chieáu nhau, traàn traàn saùt saùt, moãi moãi khoâng nöông nhau, Ngöôõng Sôn nhaân ñoù leã baùi.

Ngaøy noï Sö hoûi Höông Nghieâm: Ta nghe oâng ôû choã Tieân Sö Baùch Tröôïng hoûi moät ñaùp möôøi, hoûi möôøi ñaùp traêm, oâng laø ngöôøi thoâng minh lanh lôïi, yù bieát thöùc töôûng coäi nguoàn sinh töû. Giôø ñaây haõy noùi thöû moät caâu khi cha meï chöa sinh xem?

Höông Nghieâm bò caâu hoûi naøy, mòt môø khoâng ñaùp ñöôïc. Trôû veà lieâu, ñem heát saùch vôû ñaõ hoïc qua tìm moät caâu ñaùp troïn khoâng theå ñöôïc, Sö than raèng: Baùnh veõ chaúng no ñöôïc buïng ñoùi. Ñeán caàu xin Quy Sôn noùi phaù.

Sö noùi: Neáu ta noùi cho oâng, sau naøy oâng oâng seõ chöõi ta. Ta noùi laø vieäc cuûa ta, khoâng can heä gì oâng?

Höông Nghieâm beøn heát saùch vôû ñaõ thu thaäp ñöôïc ñoàng thôøi ñoát heát. Sö noùi: Ñôøi naøy khoâng hoïc Phaät phaùp nöõa chæ laø Taêng thöôøng laøm vieäc côm chaùo, khoûi nhoïc taâm thaàn. Sö khoùc töø bieät Quy Sôn, thaúng ñeán Nam Döông choã di tích cuûa Quoác Sö Hueä Trung. Sö truï taïi ñaây. Ngaøy noï

nhaân cuoác coû treân nuùi, löôïm hoøn gaïch, neùm truùng caây tre vang tieáng.

Sö chôït tænh ngoä, phaùt leân cöôøi, Sö trôû veà taém goäi ñoát höông nhaém höôùng Quy Sôn ñaõnh leã, ca tuïng raèng: Hoøa thöôïng ñaïi töø, aân ñöùc nhö cha meï. Khi tröôùc neáu vì con noùi roài thì ñaâu coù ngaøy nay. Sö laøm baøi tuïng:

Nhaát kích vong sôû tri (Dòch) Moät tieáng queân sôû tri Caùnh baát giaû tu trì Chaüng caàn phaûi tu trì

Ñoäng dung döông coå loä Ñoåi saéc baøy ñöôøng xöa Baát ñoïa thieåu nhieân ki ( cô) Chaúng rôi coû laëng yeân Xöù xöù voâ tuùng tích. Nôi nôi khoâng daáu veát

Thinh saéc ngoaïi oai nghi Oai nghi ngoaøi saéc thinh Chuû nhaân ñaït ñaïo giaû Nhöõng ngöôøi baäc ñaït ñaïo.

Haøm ngoân thöôïng thöôïng ki (cô) Ñeàu goïi thöôïng thöôïng cô. Sö nghe ñöôïc baûo Ngöôõng Sôn: OÂng laø ngöôøi ñaõ thaáu trieät.

Ngöôõng Sôn noùi: Ñaây laø taâm cô yù thöùc; thuaät ñöôïc thaønh, ñôïi con töï khaùm phaù qua.

Sau ñoù Ngöôõng Sôn gaëp Höông Nghieâm noùi: Hoøa thöôïng ca ngôïi Sö ñeä phaùt minh vieäc lôùn, oâng thöû noùi xem. Höông Nghieâm ñoïc baøi tuïng tröôùc cho Ngöôõng Sôn nghe. Ngöôõng Sôn baûo: Ñaây laø do taäp khí nhieàu ñôøi ghi nhôù maø thaønh. Neáu coù chaùnh ngoä thì laøm baøi tuïng khaùc xem. Höông Nghieâm laïi noùi tuïng raèng:

*Khöù nieân baàn vò thò baàn Kim nieân baàn thuûy thò baàn*

*Khöù nieân baàn du höõu traùc chuøy chi ñòa Kim nieân baàn chuøy daõ voâ*

*(Naêm xöa ngheøo chöa thaät ngheøo Naêm nay ngheøo môùi thaät ngheøo*

*Naêm xöa ngheøo vaãn coøn coù ñaát caém duøi Naêm nay ngheøo duøi cuõng khoâng)*

Ngöôõng Sôn noùi: Nhö lai Thieàn cho Sö ñeä hieåu. Toå Sö thieàn cho moäng thaáy.

Höông Nghieâm laïi coù baøi tuïng: Ngaõ höõu nhaát ki ( cô ) (Ta coù moät ki ( cô )

Thuaán muïc thò y Chôùp maét chæ y

Nhöôïc nhaân baát hoäi Neáu ngöôøi chaúng hoäi Bieät hoaùn Sa di Rieâng goïi Sa di)

Ngöôõng Sôn gaät ñaàu vaø veà thöa laïi Quy Sôn: Ñaùng möøng Sö ñeä.

Trí Nhaøn ñaõ ngoä Toå Sö thieàn.

Huyeàn giaùc noùi: Thöû nghó: “Nhö Lai Thieàn vaø Toå Sö thieàn laø phaân hay khoâng phaân. Tröôøng Khaùnh Laêng noùi:

Moät khi ngoài laïi”. Vaân Cö Tích Vi noùi: Trong chuùng baøn luaän: Nhö lai Thieàn caïn, Toå Sö thieàn saâu.

Chæ coù Höông Nghieâm luùc aáy sao khoâng hoûi: Theá naøo laø Toå Sö Thieàn neáu ñaët ñöôïc lôøi choã naøo coù.

Lang Lang Giaùc noùi: Vuõ Ñeá caàu tieân khoâng ñöôïc tieân, vua giaû ngoài ngay laïi thaêng thieân.

Quy Sôn noùi: Höông Nghieâm ñaùng goïi treân khoâng maõnh ngoùi, döôùi khoâng doäng chuøy, phôi baøy roõ raøng khoâng theå laáy. Neáu khoâng phaûi Ngöôõng Sôn, gioáng nhö boû qua gaõ naøy. Vì sao? Khoâng ñöôïc Söùc Söông tuyeát, ñaâu bieát tieát thaùo caây tuøng, caây baù.

Kính Sôn Caûo noùi: Veà giaø Quy Sôn gioáng nhö daïy ñöôïc moät töôïng goã thòt, raát laø ñaùng thöông. Laïi theá naøo laø choã ñaùng thöông, maët giaùp maët nhau tay chaân ñoäng, ñaâu bieát lôøi noùi laø ngöôøi khaùc.)

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Caùc oâng chæ ñöôïc ñaïi cô, khoâng ñöôïc ñaïi duïng. Luùc aáy Cöûu Phong trong chuùng ñi ra. Sö goïi laïi. Cöûu Phong khoâng quay nhìn.

Sö noùi: Gaõ naøy chòu laøm phaùp khí. Ngaøy noï töø bieät Sö noùi: Con töø bieät Hoøa thöôïng ngoaøi ngaøn daëm, khoâng lìa taû höõu.

Sö xuùc ñoäng noùi: Kheùo laøm. Linh Vaân luùc ñaàu ôû Quy Sôn, nhaân thaáy hoa ñaøo maø ngoä ñaïo. Coù keä raèng:

*Tam thaäp nieân lai taàm kieám khaùch Kyû hoài laïc dieäp höïu tröøu chi*

*Töï toøng nhaát kieán ñaøo hoa haäu Tröïc chí nhö kim caùnh baát nghi*

*(Ba möôi naêm tìm trang kieám khaùch Bao phen laù ruïng laïi ñaâm choøi*

*Töø ngaøy thaáy ñöôïc hoa ñaøo nôû Thaúng ñeán hoâm nay saïch heát nghi).*

Sö xem keä noùi: Sôû ngoä cuûa oâng ta kheá hôïp vôùi sôû ngoä cuûa mình”. Sö noùi: Töø duyeân ngoä ñaïo, maõi khoâng thoái maát, kheùo töø hoä trì”. Thöôïng Laâm tham Sö.

Sö noùi: Ñaïi ñöùc töø ñaâu ñeán?

* AÙo daøy muõ truï ñaày ñuû.
* Côûi heát roài ñeán gaëp Ñaïi Ñöùc.
* Côûi roài.

Sö quaùt: Giaëc coøn chöa ñaùnh côûi laøm gì.

Khoâng ñaùp.

Ngöôõng Sôn noùi thay: Thænh Hoøa thöôïng tröø ñi hai beân. Sö laáy tay töø choái “daï daï”

Thöôïng Laâm sau ñoù tham Vónh Taàn môùi thaáu hieåu yù chæ naøy.

Sô Sôn ñeán tham gaëp Sö daïy chuùng raèng: “Cao só haønh cöôùc phaûi nguû nghó trong thinh saéc, ngoài naèm trong thinh saéc môùi ñöôïc.

Sô Sôn noùi: Theá naøo laø caâu “khoâng rôi vaøo thinh saéc?” Sö döïng phaát traàn.

Sô Sôn noùi: Ñaây laø caâu “rôi vaøo thinh saéc”. Sö neùm phaát traàn, trôû veà phöông tröôïng.

Sö noùi: Khoâng kheá hôïp”. Beøn töø giaõ Höông Nghieâm, noùi: Sao khoâng ôû?

Sô noùi: Con vaø Hoøa thöôïng khoâng coù duyeân.

* Coù nhaân duyeân gì thöû neâu xem? Sô Sôn beøn noùi laïi lôøi tröôùc ñaây. Höông Nghieâm noùi: Con coù lôøi naøy. Sô Sôn noùi: Noùi gì?

Höông Nghieâm: Lôøi noùi phaùt ra chaúng phaûi tieáng, tröôùc saéc khoâng

vaät.

“Voán coù ngöôøi trong ñaây”Beøn daën Höông Nghieâm: Sau naøy coù

choã ôû con laïi ñeán gaëp ta, roài ñi.

Sö hoûi Höông Nghieâm: Xaø-leâ heøn keùm hoûi lôøi saéc thinh ôû ñaâu

roài?

Höông Nghieâm: Ñi roài.

* + Thöû neâu xem.
  + Höông Nghieâm noùi laïi lôøi nhö tröôùc. Sö noùi: oâng ta noùi gì?
  + Raát chòu con.

Sö cöôøi noùi: Ta noùi gaõ heøn naøy coù öu ñieåm, voán chæ ôû ñaây. Gaõ naøy

ñi roài, duø ôû nuùi cuõng khoâng coù cuûi ñoát, ôû gaàn nöôùc cuõng khoâng coù nöôùc uoáng. Roõ raøng nhôù laáy. Nhaân coù Tö Quoác ñeán tham, Sö chæ traêng daïy oâng ta. Tö quoác laáy tay gaït ba caùi.

Sö noùi: Khoâng noùi oâng khoâng thaáy, chæ laø choã thaáy raát thoâ.

Sö ngoài ôû phaùp ñöôøng, Khoá ñaàu ñaùnh moõ, Hoûa ñaàu neùm ngoïn löûa ñi. Voã tay cöôøi lôùn.

Sö noùi: Trong chuùng coù ngöôøi naøo, laïi goïi ñeán hoûi: OÂng laøm gì? Hoûa ñaàu noùi: Con khoâng aên chaùo maø buïng no, cho neân thích.

Sö lieàn gaät ñaàu: ( Sau ñoù Kính Thanh noùi: Seõ bieát khoâng coù ngöôøi

trong chuùng Quy Sôn. Ngoïa Long caàu noùi: Seõ bieát coù ngöôøi trong chuùng) Quy Sôn-nhaân vaùch buøn, Lyù Quaân Dung ñeán, Cuï Coâng Thöôøng, cho ñeán sau löng Sö caàm caùi hoát ñöùng. Sö quay ñaàu thaáy beøn nghieâng neâ baøn laøm theá laáy buøn. Lyù beøn chuyeån hoát, laøm theá tieán tôùi buøn. Sö neùm leân baøn, cuøng veà phöông tröôïng.

(Nham Ñaàu nghe noùi: OÂi! Phaät phaùp bao la. Ñaïi tieåu Quy Sôn, neâ bích khoâng roõ. Minh Chieâu Khieâm noùi: Luùc aáy laøm theá naøo khoûi bò Nham Ñaàu kieåm ñieåm. Thay noùi:

Laïi chuyeån neâ baøn laøm theá neâ bích, roài neùm trôû veà. Hoaøng Long Taân noùi: Nham Ñaàu nhaèm danh ngoân, thaät khoâng bieát Quy Sôn, Quaân Dung laøm kheùo thaønh vuïng veà ) Nhaân luùc Thò Ngöï vaøo taêng ñöôøng, Sö hoûi: Nhö nhieàu Sö taêng laø Taêng aên chaùo côm hay laø Taêng tham thieàn?

Sö noùi: Cuõng khoâng phaûi Taêng aên côm chaùo, cuõng khoâng phaûi laø Taêng tham thieàn.

Thò Ngöï noùi: ÔÛ ñaây laøm gì?

- Thò Ngöï töï hoûi oâng ta xem.

Ngaøy noï Sö thaáy Löu Thieát Ma ñeán beøn noùi: Traâu caùi giaø ñeán. Löu noùi: Ngaøy tôùi Ñaøi Sôn ñaïi trai hoäi, Hoøa thöôïng ñi khoâng? Sö beøn duoãi chaân laøm theá naèm, Löu beøn ñi ra.

Tònh Töø Nhaát noùi: Duoãi chaân theá naèm khoâng ñi.

5. Löu Thieát Ma Khang Sa maø ñi, coù gì can thieäp. Thaät khoâng bieát, laõo Quy Sôn bình sinh moät caùnh tay uoán khoâng cong, bò Löu Thieát Ma ñaåy moät caùi teù nhaøo ñeán nay daäy khoâng ñöôïc. Neáu muoán ñôõ Quy Sôn. Xin Ñaïi chuùng haï moät chuyeån ngöõ. Chuùng khoâng noùi, Sö laáy gaäy cuøng luùc ñuoåi giaûi taùn.

Ngaøy noï, Sö goïi vieän chuû, vieän chuû ñeán.

Sö noùi: Ta goïi vieän chuû, oâng ñeán laøm gì? Vieän chuû khoâng ñaùp. (Taøo Sôn thay noùi: cuõng bieát Hoøa thöôïng khoâng goïi toâi. Laïi sai thò giaû goïi Thuû Toøa; Thuû Toøa ñeán Sö noùi: Ta goïi Thuû Toøa oâng ñeán laøm gì? Thuû Toøa cuõng khoâng ñaùp.

Taøo Sôn thay noùi: Neáu sai thò giaû, e khoâng ñeán. Phaùp Nhaõn noùi: Vöøa ñeán thò giaû goïi.)

Thöôïng ñöôøng Taêng ra noùi: Thænh Hoøa thöôïng thuyeát phaùp cho chuùng.

Sö noùi: Ta vì oâng thaáu ñöôïc khoù khaên.

Taêng leã baùi ( ngöôøi sau keå laïi cho Tuyeát Phong, Phong noùi ngöôøi xöa ñöôïc taâm laõo baø.

Huyeàn Sa noùi: Hoøa thöôïng Taøo Sôn ñeàu noùi sai vieäc coå nhaân.

Tuyeát phong nghe vaäy hoûi Huyeàn Sa: Choã naøo laø choã noùi sai vieäc coå nhaân?

Ñaïi tieåu Quy Sôn bò taêng kia hoûi ñaùng ñöôïc nhieàu thöù vuïn vaët. Tuyeát Phong sôï haõi.) Coù taêng ñeán leã baùi, Sö laøm theá ñöùng daäy. Taêng thöa: Xin Hoøa thöôïng khoâng phaûi ñöùng daäy.

Sö noùi: Laõo taêng chöa töøng ngoài. Con chöa töøng leã.

Vì sao khoâng leã? Taêng khoâng ñaùp.

(Ñoàng An thay noùi: Hoøa thöôïng khoâng laï.

Taêng hoûi khoâng laøm chieác noùn treân ñænh Quy Sôn, khoâng xa ñeán ñöôïc chôù lao dòch thoân.

- Theá naøo laø chieác noùn treân ñænh Quy Sôn?

Sö goïi: Ñeán gaàn ñaây. Taêng ñeán gaàn, Sö ñaïp cho moät caùi. Sö hoûi Taêng: Töø ñaâu ñeán?

Taây Kinh ñeán.

Coù thö cuûa oâng chuû Taây Kinh ñeán khoâng? Khoâng daùm voïng thoâng tin töùc.

Taùc gia Sö taêng, thieân nhieân coøn coù. Canh heát baùnh taøn ai laø ngöôøi khoâng aên? Rieâng coù Xaø-leâ khoâng aên.

Taêng laøm theá oùi ra.

Sö noùi: Ñôõ laõo taêng beänh naøy ra. Taêng beøn ra. Taêng hoûi: Theá naøo laø ñaïo?

Voâ taâm laø ñaïo. Con khoâng hieåu.

Hoäi laáy khoâng hieåu. Theá naøo laø khoâng hieåu?

Chæ laø oâng khoâng phaûi ngöôøi khaùc.

Laïi noùi: Ngöôøi thôøi nay chæ thaúng xuoáng heã laáy khoâng hieåu chính laø taâm oâng, chính laø Phaät oâng, neáu höôùng ngoaøi ñöôïc moät tri moät giaûi laáy laøm ñaïo hieàn, laïi khoâng can thieäp goïi laø vaøo ñoáng phaân, khoâng goïi ra ñoáng phaân, oâ nhieãm ruoäng taâm oâng. Cho neân ñaïo khoâng phaûi laø ñaïo.

Coù moät vò Taêng hoûi: Töø ñaâu ñeán? Haø Nam ñeán.

Veä Quoác hoûi: Soâng Hoaøng Haø coù xanh khoâng? Taêng khoâng ñaùp.

Sö noùi thay: Con caùo nhoû caàn qua thì qua, ñöøng nghi laøm gì? Sö daïy chuùng: Caùc oâng, môøi ngöôøi trình sôû ngoä xem.

Khi aáy coù Thöôïng toïa Chi Hoøa laøm leã.

Sö noùi: Khoâng nghó thieän khoâng nghó aùc, chính luùc naøy coøn laø Baûn lai dieän muïc cuûa Thöôïng toïa Chí Hoøa ta.

Chí Hoøa thöa: Chính luùc naøy laø choã con buoâng thaân maïng. Sö noùi: OÂng chôù rôi vaøo khoâng.

Con neáu thaáy coù hö khoâng coù theå rôi, ñaâu töøng laø choã buoâng thaân maïng.

Ñeán ñaây sao khoâng hoûi ñi?

Con ñeán ñaây cuõng khoâng thaáy coù Hoøa thöôïng ñaùng hoûi. OÂng baïc phöôùc, ñôõ toâng ta khoâng noåi.

Sö nhaân thaáy Ngöôõng Sôn vaø Baéc Am chuû, leân hoûi: Khi aáy coù quan khaùch uoáng traø.

Sö beøn chæ quan nhaân noùi: Ñoàng tham Coå Phaät ñeán.

Am chuû noùi: Sau traêm naêm tìm ngöôøi naøy neâu lôøi khoù ñöôïc. Sö noùi: Quan nhaân thaáy, chính mình noùi cuõng khoâng ñöôïc. Am chuû noùi: Ngöôõng Sôn khoâng cam ñoái naøy.

Sö noùi: Laøm Am chuû cuõng khoù ñöôïc.

Ngaøy noï, Sö trình baøy ñöùng daäy nhö yù. Laïi veõ voøng töôùng ( )noùi: Coù ngöôøi noùi ñöôïc thì ñöôïc nhö yù naøy, noùi noùi!

Khi aáy coù taêng noùi: Nhö yù naøy voán khoâng phaûi laø Hoøa thöôïng. Sö noùi: Ñöôïc maø voâ duïng.

Laïi coù Taêng noùi baøy cho con cuõng khoâng coù choã.

Nhaân Taêng hoûi Sö: Chö Thaùnh tröôùc ñaây cho ñeán nay, yù chæ Hoøa thöôïng theá naøo?

Sö noùi: Tröôùc maét laø vaät gì? Chaúng chæ ñaây phaûi khoâng? Caùi naøo?

Vöøa ñeán chæ ñoái.

OÂng nghó caùi gì, chôù sinh Söï.

Töôûng Sôn Caån noùi hoûi raát hieåm: Choã ñaùp raát xa, caû hai khoâng

hieåu.

Taêng hoûi: Theá naøo laø thaät Baùch Tröôïng? Sö xuoáng thieàn saøng voøng tay ñöùng.

Theá naøo laø thaät Hoøa thöôïng? Sö laïi ngoài.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Laõo taêng sau khi traêm tuoåi laøm con traâu döôùi

SOÁ 1989 - ÑAØM CHAÂU QUY SÔN LINH HÖÏU THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC 325

nuùi, beân hoâng traùi vieát naêm chöõ: Quy Sôn Taêng Linh Höu. Luùc aáy goïi laø taêng Quy Sôn laø con traâu hay laø Taêng Quy Sôn?

Goïi theá naøo môùi ñuùng? Ngöôõng Sôn leã baùi maø lui.

(Vaân Cö Tích noùi: Sö khoâng hieäu khaùc, laø Phöôùc Baûo, thay laøm voøng troøn ñôõ caây chuoái xanh, thay laø töôùng traâu naøy trình.

Laïi noùi: Ngöôøi ñoàng ñaïo môùi bieát.

Nam Thaùp Duõng noùi: Moät ngaøn naêm traêm thieän tri thöùc chæ ñöôïc moät nöûa, cuoái ñôøi. Luùc naøy laøm töôùng naøy trinh.

Laïi noùi: Noùi cuõng noùi roài, roõ cuõng roõ roài, ngoä thì giöõ gìn. Duõng noùi: Hoøa thöôïng duøng phöông tieän daïy ngöôøi.) Sö phoâ döông toâng giaùo, phaøm hôn 40 naêm, ngöôøi ñaït ñaïo voâ soá.

Ngaøy moàng 7 thaùng gieâng, nieân hieäu Ñaïi Trung thöù 7 Ngaøi taém röaû saïch seõ, ngoài yeân thò tòch thoï 83 tuoåi, haï laïp 64 xaây thaùp ôû nuùi naøy, vua ban thuïy hieäu laø Ñaïi Vieân Thieàn Sö, thaùp hieäu laø Thanh tònh.