LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 173

VIEÂN CHAÂU NGÖÔÕNG SÔN TUEÄ TÒCH THIEÀN SÖ

NGÖÕ LUÏC

**SOÁ 1990**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1990**

**VIÊN CHÂU NGƯỠNG SƠN TUỆ TỊCH THIỀN SƯ NGỮ LỤC**

*Sa-moân Ngöõ phong Vieân Tín ôû Kính Sôn*

*Voâ Ñòa Ñòa Chuû Nhaân Quaùch Ngöng Chi bieân taäp*.

Sö huùy Hueä Tòch, hoï Dieäp, queâ ôû Hoaøi Hoùa, Thieàu Chaâu. Naêm chín tuoåi Sö ôû chuøa Hoøa an Quaûn Chaâu, xuaát gia vôùi Thieàn Sö Thoâng. ( Baát Ngöõ Thoâng ).

Naêm 14 tuoåi, cha meï daét veà ñònh cöôùi vôï cho Sö. Nhöng Sö töø choái. Roài chaët ñöùt hai ngoùn tay, quyø tröôùc cha meï theà caàu chaùnh phaùp ñeå baùo ñaùp coâng aân sinh thaønh döôõng duïc. Cha meï môùi cho xuaát gia.

Sö xin xuaát gia vôùi Thieàn Sö Thoâng taïi chuøa Nam Hoa. Chöa giôùi thoï cuï tuùc Sö ñaõ du phöông. Laàn ñaàu yeát kieán Ñam Nguyeân nhaân ñaây ñöôïc huyeàn chæ. Sau ñoù yeát kieán Quy Sôn beøn thaêng ñöôøng. Ñam Nguyeân baûo Sö raèng: Quoác Sö luùc ñöông thôøi ñöôïc saùu ñôøi Toå Sö truyeàn cho 97 vieân töôùng. Ngaøi trao cho laõo taêng vaø daën raèng: Sau khi ta tòch dieät 30 naêm, coù moät sa töø Phöông Nam seõ laøm höng thònh giaùo naøy oâng neân thöù lôùp thöù truyeàn trao chöù ñeå ñoaïn döùt. Ta nay trao cho oâng. OÂng phaûi vaâng giöõ. Noùi xong Ñam Nguyeân trao boån aáy cho Sö. Sö nhaän laáy roài xem, xem qua moät löôït roài ñem ñoát.

Hoâm khaùc Ñam Nguyeân hoûi Sö: Nhöõng töôùng ta trao cho tröôùc ñaây caàn phaûi quyù troïng giöõ kín.

Sö noùi: Hoâm aáy xem roài con lieàn ñoát quaùch

Ñam Nguyeân baûo: Phaùp moân naøy cuûa ta ñaây khoâng ngöôøi naøo theå hoäi ñöôïc, chæ coù Thaày ta vaø caùc baäc Toå Sö, Ñaïi Thaùnh môùi hieåu bieát. Sao con laïi ñoát noù ñi?

Sö noùi: Con xem qua ñaõ bieát yù chæ trong ñoù öùng duïng ñöôïc, khoâng caàn caàm boån.

Ñam Nguyeân noùi: Tuy vaäy, ñoái vôùi oâng thì ñöôïc, ngöôøi sau laøm sao tin ñöôïc.

Sö noùi: Neáu Hoøa thöôïng caàn thì con cheùp laïi khoâng khoù, Sö lieàn cheùp laïi thaønh moät taäp chaúng soùt ñieàu gì, trình leân Ñam Nguyeân khen laø ñuùng.

Ñam Nguyeân thöôïng ñöôøng, Sö ra chuùng laø töôùng (voøng troøn) laáy tay naâng trình xong, khoanh tay ñöùng. Ñam Nguyeân laáy hai tay giao nhau tieâu bieåu yù chæ baøy. Sö tieán tôùi tröôùc ba böôùc, laøm ngöôøi nöõ leã baùi.

Ñam Nguyeân gaät ñaàu. Sö beøn leã baùi.

Sö giaët aùo, Ñam Nguyeân hoûi: OÂng ñang laøm gì? Sö ñaùp: Ñang luùc nhö theá ñeán choã naøo thaáy.

Khi coøn Sa di Sö ñeán tham vaán Quy Sôn.

Quy Sôn hoûi: OÂng laø Sa di coù chuû hay khoâng chuû? Sö thöa: Coù chuû

- Chuû ôû ñaâu?

Sö töø beân ñoâng sang beân taây ñöùng,

Quy Sôn bieát con ngöôøi kyø laï neân coá taâm chæ daïy. Sö hoûi: Theá naøo laø choã chaân Phaät truï?

Quy Sôn ñaùp: Duøng caùi nghó nhôù maø khoâng nghó nhôù, xoay caùi tö tinh anh saùng suoát voâ cuøng, suy nghó heát laïi veà nguoàn, taùnh töôùng thöôøng truï, Söï lyù khoâng hai, chaân Phaät nhö nhö. Ngay caâu noùi aáy ñeán ngoä. Töø ñaáy ôû laïi haàu haï Quy Sôn 15 naêm.

Coù laàn Sö queùt saân, Quy Sôn hoûi: Traàn chaúng queùt ñöôïc, hö khoâng khoâng töï taùnh. Theá naøo laø traàn chaúng queùt ñöôïc?

Sö queùt ñaát moät caùi.

Quy Sôn hoûi: Theá naøo laø hö khoâng khoâng töï taùnh?

Sö chæ thaân mình, laïi chæ Quy Sôn: Traàn chaúng queùt ñöôïc, hö khoâng khoâng töï taùnh, lìa hai ñöôøng naøy laïi theá naøo? Sö laïi queùt moät caùi, laïi chæ thaân mình roài chæ Quy Sôn.

Ngaøy noï, Quy Sôn chæ ruoäng hoûi Sö: Goø ruoäng naøy, ñaàu kia cao, ñaàu naøy thaáp.

Sö noùi: Laïi laø ñaàu naøy cao ñaàu kia thaáp.

Quy Sôn noùi: Neáu oâng khoâng tin, oâng haõy ñöùng ôû giöõa xem hai

ñaàu.

Sö noùi: Khoâng caàn ñöùng chính giöõa, cuõng chaúng truï hai ñaàu. Quy Sôn noùi: Neáu theá ñöùng nöôùc xem, nöôùc coù theå baèng vaät Nöôùc cuõng nhaát ñònh chæ choã cao baèng, choã thaáp thaáp

baèng. Quy Sôn beøn thoâi.

Coù thí chuû cuùng luïa cho Quy Sôn, Sö hoûi: Nhaän cuùng döôøng cuûa thí chuû nhö theá laáy gì baùo ñaùp?

Quy Sôn goõ vaøo giöôøng thieàn bieåu thò ñieàu ñoù

Sö noùi: Hoøa thöôïng ñaâu ñöôïc laáy vaät cuûa nhieàu ngöôøi laøm vaät duïng cuûa mình? (Moät baûn, Quy Sôn hoûi Sö: Coù ñeä töû theá tuïc ñem ba taám vaûi luïa ñeán cho ta chuoäc caùi chuoâng. Neân cuøng ngöôøi ñôøi thoï phöôùc.

Coù moät ñeä töû ñem luïa ñeán cho Hoøa thöôïng chuoäc chuoâng

Hoøa thöôïng laáy vaät gì ñaùp laïi cho oâng ta. Quy Sôn laáy gaäy goõ vaøo giöôøng ba caùi noùi: Ta laáy caùi naøy ñeå traû laïi cho oâng ta.

Sö noùi: Nhö vaät caùi naøy duøng laøm gì?

Quy Sôn laïi goõ vaøo giöôøng ba caùi noùi: OÂng cheâ caùi naøy laø theá

naøo?

Sö noùi: Con khoâng cheâ caùi naøy, chæ vì moïi ngöôøi.

Quy Sôn noùi: OÂng ñaõ bieát vì moïi ngöôøi, thì ñaâu ñöôïc ñeán ta tìm vaät

ta ñeàn traû cho ngöôøi.

Sö noùi: Chæ ngaïi Hoøa thöôïng laáy nhaân Söï cuûa moïi ngöôøi ñi.

Quy Sôn noùi: OÂng khoâng thaáy Ñaït ma Ñaïi Sö töø Taây Thieân ñeán ñaát naøy cuõng ñem vaät naøy ñeán vieäc ngöôøi. Caùc oâng ñeàu thoï tín vaät ngöôøi khaùc.)

Sö ôû vôùi Quy Sôn laøm suoát moät naêm. Moät hoâm Sö laøm vieäc veà, Quy Sôn hoûi: Töø ñaâu ñeán?

Sö ñaùp: Trong ruoäng ñeán

Quy Sôn hoûi: Trong ruoäng bao nhieâu ngöôøi? Sö caém caùi böøa khoanh tay.

Ngaøy nay Nam Sôn coù ngöôøi caét coû. Sö nhoå böøa leân roài lieàn ñi.

( Huyeàn Sa Sö Bò noùi: Neáu thaáy ta seõ ñaïp ngaõ caùi böøa. Taêng hoûi Kính Thanh: Ngöôõng Sôn döïng böøa yù chæ theá naøo? Kính Thanh ñaùp: Chö haàu traùnh ñöôøng.

Taêng noùi: Chö nhö Huyeàn Sa ñaïp ngaõ böøa coù yù chæ theá naøo? Taêng hoûi: Huyeàn Sa Sö Bò ñaïp ngaõ böøa yù chæ theá naøo?

Taêng noùi: Nam Sôn caét coû yù chæ theá naøo?

Kính Thanh: Tam huynh Lyù Tónh kinh haønh laâu.

Vaân Cö Tích noùi: Haõy noùi Kính Thanh noùi moät lôøi ñöôïc hay

khoâng?

Tuyeát Ñaäu Hieån noùi: Chö vò ñeàu baûo caém böøa noùi kì ñaëc gioáng nhö theo taø aùc. Theo choã thaáy Cöõu Tuyeát Ñaäu, Ngöôõng Sôn bò Quy Sôn löøa ñaùng ñöôïc giaây coû, töï buoäc cheát ñi möôøi phaàn.

Thuùy Vi Chi noùi: Ngöôõng Sôn chæ ñöôïc moät caùi, moïi ngöôøi rieâng coù hieåu khoâng?)

Luùc Sö ôû Quy Sôn chaên traâu Thöôïng toøa Thích Thieân Thaùi hoûi: Sôïi loâng Sö töû hieän thì khoâng hoûi, traêm ngaøn ñaàu sôïi loâng traêm öùc Sö töû hieän laø theá naøo? Sö beøn cöôõi traâu veà, ñöùng haàu Quy Sôn neâu lôøi noùi vöøa xong laïi thaáy Thöôïng Toïa Thaùi ñeán, Sö noùi: Chính laø Thöôïng toøa naøy.

Thaùi noùi laø traêm öùc ñaàu sôïi loâng traêm öùc Sö töû hieän haù khoâng phaûi laø Thöôïng toøa noùi.

Thaùi noùi: Ñuùng.

Chính ñaùng hieän thôøi, tröôùc sôïi loâng hieän, sau sôïi loâng hieän. Khi hieän khoâng noùi tröôùc sau.

Quy Sôn cöôøi lôùn.

Sö noùi: Buïng Sö töû vôõ beøn ñi xuoáng.

Sö theo Quy Sôn daïo nuùi ñeán ngoài treân ñaù Baøn Ñaø.

Sö ñöùng haàu, boãng coù moät con chim ngaäm quaû hoàng chín ñaùnhrôi tröôùc maët, voäi nhaët quaû hoàng Quy Sôn ñöa cho, Sö nhaän quaû hoàng ñem röûa xong Sö daâng cho Quy Sôn.

Quy Sôn noùi: OÂng ñöôïc quaû naøy ôû ñaâu?

Sö ñaùp: Ñaây laø ñaïo ñöùc cuûa Hoøa thöôïng caûm neân.

Quy Sôn noùi: OÂng ñaâu phaûi khoâng coù lieàn beû nöûa quaû hoàng cho

Sö.

(Huyeàn Sa noùi:Ñaïi tieåu Quy Sôn bò Ngöôõng Sôn moät toøa ñeán nay

khoâng ñöùng daäy ñöôïc) Quy Sôn hoûi: Chôït coù ngöôøi hoûi oâng, oâng laøm sao traû lôøi.

Sö noùi: Sö Thuùc ôû chuøa Ñoâng neáu coøn, con khoâng ñeán noåi tòch

mòch.

Quy Sôn noùi: Tha cho oâng moät toäi khoâng traû lôøi. Sö noùi: Soáng vaø cheát chæ ôû moät lôøi.

Quy Sôn: Khoâng phuï thaáy cuûa oâng coù ngöôøi khoâng chòu. Sö hoûi: Ai?

Quy Sôn chæ linh truï noùi: Caùi naøy. Sö hoûi: Caùi gì?

Quy Sôn hoûi: Noùi gì?

Chuoät baïch ñoåi ñôøi, ñaøi baïc khoâng thay ñoåi.

Sö hoûi Quy Sôn: Ñaïi duïng hieän tieàn, thænh Sö bieän baïch. Quy Sôn xuoáng toøa veà phöông tröôïng. Sö theo sau vaøo. Quy Sôn hoûi: OÂng vöøa ñeán hoûi gì?

Sö neâu laïi.

Quy Sôn noùi: Coøn nhôù lôøi ta ñaùp khoâng? Sö ñaùp: Nhôù

OÂng thöû cöû xem.

Sö lieàn noùi traân troïng roài ñi ra. Quy Sôn: Laàm.

Sö quay ñaàu noùi: Sö ñeä nhaøn neáu ñeán chöù noùi toâi khoâng lôøi. Sö ôû Quy Sôn chaên traâu tröôùc Söôøn nuùi, Thaáy moät oâng taêng leân nuùi, khoâng laâu laïi xuoáng.

Sö hoûi: Thöôïng toøa sao khoâng ôû laïi trong nuùi? Taêng noùi: Chæ vì nhaân duyeân chaúng hôïp.

Sö hoûi: Coù nhaân duyeân gì, thöû noùi xem?

Taêng noùi: Hoøa thöôïng hoûi toâi teân gì? Toâi ñaùp Quy Chaân, Hoøa thöôïng hoûi Quy Chaân ôû ñaâu?

Toâi ñaùp: Khoâng ñöôïc khoâng ñaùp.

Sö noùi: Thöôïng toøa trôû leân noùi vôùi Hoøa thöôïng, con noùi

ñöôïc. Hoøa thöôïng hoûi: Noùi theá naøo? Chæ ñaùp trong tai, trong maét, trong muõi.

Vò taêng trôû laïi noùi ñuùng nhö Sö daïy. Quy Sôn noùi: Keû noùi suoâng voâ ích. Ñaây laø lôøi cuûa naêm traêm thieän tri thöùc.

Sö naèm moäng thaáy vaøo noäi Vieän cuûa ñöùc Di-laëc, trong nhaø taêng caùc toøa ñeàu coù ngöôøi ngoài, chæ coù toøa thöù hai troáng. Sö lieàn leân toøa ngoài. Coù moät toân giaû baïch chuøy raèng: Hoâm nay coù toøa thöù hai thuyeát phaùp. Sö ñöùng daäy baïch chuøy raèng: Phaùp Ma Ha Dieãn, ly cöù tuù tuyeät baùch phi laéng nghe! Laéng nghe! Chuùng giaûi taùn ñi.

Sö thöùc daäy ñem vieäc aáy thuaät cho Quy Sôn. Quy Sôn baûo: OÂng ñaõ vaøo Thaùnh vò. Sö leã taï.

(Quy Sôn noùi: Vaên giaûi nghóa töùc khoâng voâ. Boãng nhieân trong hoäi Di-laëc coù moät taùc giaû vöøa thaáy y noùi phaùp Ma Ha Dieãn lieàn noùi Hieäp: Laáy hai mieáng da. Chaúng chæ tuyeät lôøi nguû moäng cuûa Ngöôõng Sôn, cuõng traùnh cho ngöôøi sau trong moäng noùi moäng.

Long Gia Giaùc noùi: Haõy noùi Thaùnh chuùng laø chòu, Ngöôõng Sôn khoâng chòu.

Ngöôõng Sôn Neáu chòu laïi coâ phuï Ngöôõng Sôn. Neáu khoâng chòu,

Ngöôõng Sôn gioáng nhö ñaát baèng kheá giao. Sôn taêng ngaøy nay khoâng tieác loâng maøy cho moïi ngöôøi noùi phaù Ma ha dieãn phaùp, lìa töù cuù tuyeät baùch phi. Neáu oâng neâu gioáng moïi ngöôøi, moïi ngöôøi hieåu nhö theá thì vaøo ñòa nguïc mau nhö teân baén.

Ñoâng Thieàn Quaùn noùi: Toân giaû baïch chuøy, Thaùnh chuùng giaûi taùn, khoâng ngaên ngöôøi nghi ngôø. Laïi ñôïi caùi thöù hai nöôùc aùc laéng roài môùi baét ñaàu sôï haõi töø töø.

Laïi nhö Ma ha dieãn phaùp, lìa töù cuù tuyeät baùch phi, noùi daõ noùi roài.

Moïi ngöôøi coøn bieát Ngöôõng Sôn khoâng?).

Sö haàu Quy Sôn ñi, boãng thaáy buïi bay tröôùc maët.

Quy Sôn noùi: Tröôùc maët laø gì? Sö ñeán gaàn xem roài laïi laøm moät töôùng Quy Sôn gaät ñaàu.

Quy Sôn daïy chuùng: Taát caû chuùng sinh khoâng coù Phaät Taùnh. Giaùm Quan daïy chuùng: Taát caû chuùng ta ñeàu coù Phaät taùnh.

Giaùm Quan coù hai taêng ñeán thaêm hoûi. Ñaõ ñeán Quy Sôn, nghe Quy Sôn neâu, chaúng löôøng ñöôïc bôø ñoù. Hoaëc sinh khinh maïn.

Ngaøy noï, nhaân cuøng Sö noùi chuyeän Sö beøn khuyeân: Sö huynh phaûi sieâng hoïc, Phaät phaùp khoâng deã daøng.

Sö beøn laøm töôùng voøng troøn hai tay naâng trình xong roài neùm sau löng, roài môû hai tay ñeán hai taêng hoûi: Hai taêng khoâng thi thoá.

Sö noùi: Sö huynh phaûi sieâng hoïc, Phaät phaùp khoâng deã daøng. Noùi xong ñöùng daäy ñi. Luùc ñoù, hai oâng taêng laïi trôû veà giaùm quan ñi ñöôïc 30 daëm, moät oâng taêng boãng nhieân tænh ngoä beøn noùi:

Neân bieát lôøi cuûa Quy Sôn: Taát caû chuùng sinh ñeàu khoâng coù Phaät taùnh. Tin ñieàu ñoù khoâng sai lieàn trôû veà laïi Quy Sôn. Moät taêng ñi theâm vaøi daëm, nhaân qua soâng boãng nhieân tænh ngoä, töï khen raèng lôøi Quy Sôn: “Taát caû chuùng sinh ñeàu khoâng coù Phaät taùnh.” Roõ raøng Ngaøi coù noùi nhö vaäy. Cuõng trôû veà vôùi Quy Sôn nöông phaùp tòch raát laâu.

Sö vì trong hoäi Giaùm Quan, coù moät soá ngöôøi ñeán Quy Sôn khoâng chòu phuïc.

Ngaøy noï, nhaân luùc phoã thænh Taây Trang chuyeån luùa gaïo.

Sö ñeán ñaàu nuùi phoùng xuoáng. Sau ñoù vaøi möôi ngöôøi cuõng ñeán phoùng xuoáng. Sö beøn gaùnh luùa leân ñi tröôùc moïi ngöôøi moät voøng noùi: Coù khoâng, coù khoâng. Taêng böôùc ñi khoâng ñaùp.

Coù laàn Quy Sôn chaên traâu cuøng Sö.

Quy Sôn noùi: Trong ñaây coù Boà Taùt khoâng?

* Coù.
* OÂng thaáy caùi gì? Thöû chæ ra xem.

Hoøa thöôïng nghi caùi naøy khoâng phaûi thöû chæ ra xem. Quy Sônbeøn thoâi. Sö ñöa traùi caây cho Quy Sôn.

Quy Sôn nhaän roài hoûi: OÂng ñöôïc noù ôû ñaâu?” Sö ñaùp: Vöôøn nhaø.

Quy Sôn hoûi: Kham aên chöa?

Sö ñaùp: Chöa daùm neám, tröôùc daâng Hoøa thöôïng. Quy Sôn hoûi: Laø ai?

Sö ñaùp: Hueä Tòch.

Quy Sôn noùi: Ñaõ laø oâng vì sao ta baûo ta neám tröôùc. Sö ñaùp: Hoøa thöôïng neám ngaøn neám vaïn.

Quy Sôn lieàn aên roài noùi: Coøn mang vò chua rít. Sö ñaùp: Chua rít ñeàu töï bieát.

Quy Sôn khoâng ñaùp.

Cuoái haï, Sö hoûi thaêm Quy Sôn.

Quy Sôn hoûi: Caû haï khoâng thaáy leân, oâng laøm gì döôùi ñoù?

Sö ñaùp: Con caøy ñöôïc moät maõnh ruoäng, troàng ñöôïc moät thuùng

luùa. gì?

Quy Sôn: Haï naøy oâng khoâng luoáng uoång.

Laïi hoûi Sö: Moät böõa chöa roõ trong moät haï Hoøa thöôïng laøm vieäc

Quy Sôn hoûi: Giöõa ngaøy aên moät böõa, sau ñeâm nguû moät giaác.

- Haï nay Hoøa thöôïng cuõng khoâng luoáng uoång. Noùi xong theø löôõi.

OÂng ñaâu ñöôïc töï thaân maïng mình.

( Quy Sôn Trieát noùi: Ngöôõng Sôn maét chieáu khaép thieân haï, ñeán

tröôùc maét ñaïi vieân ñeán ñaát saïch, khieát giao ñaïi vieân ñaùng goïi laø duyeân nuoâi con, khoâng khoûi treo lôøi noùi cuûa ngöôøi sau.

Long Moân Vieãn noùi: Cha con Quy Sôn thöôøng gaëp nhau, du hyù thaàn thoâng, nho nhoû khoâng ñoàng, coøn coù bieát ñöôïc khoâng? Neáu khoâng, Sôn Taêng cuøng vôùi moïi ngöôøi noùi xem, khai ñöôïc moät maûnh ruoäng, mieân mieân maät maät, hai cheùn chaùo côm, cuøng noùi töï phaân bieät. Sôn taêng moät haï moïi ngöôøi gaëp nhau, töï laø moïi ngöoøi khoâng tieán cöû, neáu tieán cöû thaønh moät phieán laø moät phieán gì? Xem laáy teân baén ngay cöûa.

Taây Thieàn Nho noùi: Cha con Quy Ngöôõng, ra vaøo thu laïi, môû ra ñöôïc töï taïi, moïi ngöôøi khoâng ñöôïc luaän baøn theá ñeá, laïi khoâng hieåu bieát Phaät phaùp. Ñaõ khoâng cho baøn luaän gì, cuoái cuøng laøm sao hieåu. Khai ñöôïc moät maûnh ruoäng, troàng ñöôïc moät thuùng luùa, hoài ñaàu nhìn nhaøn haï.

Non xanh nöôù laïi bieác suoát ngaøy chæ ñoùi thì aên, sau ñeâm moät thì

duoãi chaân ra nguû, ngaøn chaân vaø vaïn chaân cuøng ñem thaùng taùm, thaùng chín ñeán, beân raøo laõng maïng phoá hoa cuùc vaøng.

Ñoâng Laâm Döï noùi: Sö Taêng thôøi nay, ngaøn traêm Thaùnh traûi qua ñoâng haï luoáng uoång thaùng naêm, raát khuaát nhuïc coå nhaân Ñoâng Laâm khoâng phaûi, kieåm ñieåm Tieân Thaùnh. Ngöôõng Sôn quaù taøi gioûi theø löôõi chæ ñöôïc moät nöõa)

Ngaøy noï, Quy Sôn thaáy Sö ñeán lieàn laáy hai tay ñan qua laïi roài voã ba caùi, laïi dô moät ngoùn tay. Sö cuõng laáy hai tay ñan qua laïi roài voã ba caùi, ñeå tröôùc ngöïc moät tay ngöõa, moät tay uùp, maét nhìn chieâm ngöôõng Quy Sôn beøn thoâi.

Quy Sôn cho chim ñoùi aên côm, quay ñaàu thaáy Sö hoûi: Ngaøy nay vì y thöông ñöôøng moät laàn.

Sö noùi: Con theo leä ñöôïc nghe. Quy Sôn noùi: Nghe vieäc theá naøo?

Sö ñaùp: Quaï laøm quaï keâu. Haïc laøm haïc keâu. Quy Sôn noùi: Laøm sao goïi laø thinh saéc.

Sö noùi: Hoøa thöôïng môùi ñeán noùi gì?

- Ta chæ noùi vi y thöông ñöôøng moät laàn Sö hoûi: Vì sao goïi laø thinh saéc

Tuy nhieân, nhö vaäy kieåm qua cuõng khoâng ngaïi.

Sö noùi: Ñaïi Sö nhaân duyeân coøn kieåm nghieäm nhö theá. Quy Sôn ñöa naém tay leân

Sö noùi: Cuoái cuøng laø chæ Ñoâng veõ Taây. Quy Sôn noùi: OÂng môùi ñeán hoûi gì?

Sö ñaùp: Hoûi Ñaïi Sö nhaân duyeân cuûa Hoøa thöôïng. Quy Sôn: Vì sao goïi laø chæ Ñoâng veõ Taây?

Sö noùi: Vì ñaém thanh saéc cho neân con hoûi qua. Quy Sôn: ñeàu chöa hieåu roõ vieäc naøy.

Sö hoûi: Laøm sao hieåu ñöôïc vieäc naøy?

Quy Sôn: Tòch töû thinh saéc, laõo taêng Ñoâng Taây.

Sö noùi: Moät vaàng traêng ngaøn con soâng, theå khoâng phaân nöôùc. Quy Sôn noùi: Phaûi neân cuøng vôùi caùi gì môùi ñöôïc.

Sö ñaùp: Nhö vaøng vôùi vaøng cuoái cuøng khoâng khaùc, saéc haù coù teân khaùc?

Quy Sôn hoûi: Theá naøo laø lyù cuûa khoâng teân khaùc?

Sö ñaùp: Bình maâm voøng xuyeán baèng khoaùn, cheùn boàn chaäu.

Quy Sôn: Tích töû noùi thieàn nhö Sö töû hoáng, quyeán thuoäc caùo choàn daû can sôï haûi giaûi taùn.

vieäc.

Ngaøy noï, Sö haàu Quy Sôn, boãng nghe quaï keâu Quy Sôn noùi, y noùi

Sö noùi: Khoâng theå noùi vôùi ngöôøi khaùc. Quy Sôn hoûi:

Sao laïi noùi nhö theá?

Sö noùi: Vì y noùi quaù thaúng Quy Sôn hoûi:

Bao nhieâu phaùp moân? OÂng cuøng luùc buoâng xuoáng. Sö noùi: Vieäc buoâng xuoáng theá naøo?

Quy Sôn goõ vaøo thieàn giöôøng ba caùi.

Sö ôû Vöông Boân Sôn, nhaân trôû veà haàu haï Quy Sôn hoûi: oâng ñöôïc

goïi laø thieän tri thöùc, tranh bieän ñöôïc moïi ngöôøi caùc nôi ñeán, bieát coù hay khoâng bieát coù. Coù Sö thöøa keá hay khoâng coù. Laø nghóa hoïc hay huyeàn hoïc, oâng noùi thöû xem.

Hueä Tòch coù choã nghieäm, nhöng thaáy Taêng ñeán beøn döïng phaát traàn hoûi y: Chö vò coøn noùi caùi naøy khoâng noùi.

Laïi noùi: Caùi naøy haõy boû qua, yù caùc baäc laõo tuùc nhö theá naøo?

Quy Sôn khen noùi: Ñaây laø nanh vuoát trong toâng moân töø tröôùc. Quy Sôn laïi hoûi: Chuùng sinh treân quaû ñaát, nghieäp thöùc mòt muø, khoâng coù goác coù theå nöông töïa, oâng laøm sao bieát ñöôïc hoï coù hay khoâng?.

Sö noùi: Hueä Tòch coù choã nghieäm, khi coù moät Taêng, töø tröôùc ñi qua maët Sö noùi: Xaø-leâ!” Taêng quay ñaàu.

Sö noùi: Hoøa thöôïng caùi naøy laø nghieäp thöùc mòt muø khoâng coù goác coù theå töïa.

Quy Sôn noùi: Ñaây laø moät gioït Söõa Sö töû laøm tan ñi saùu ñaáu Söõa

löøa.

Sö hoûi Song Phong: Gaàn ñaây choå thaáy cuûa Sö ñeä theá naøo?

Vaân Phong ñaùp: Theo choå thaáy cuûa toâi thaät khoâng coù moät phaùp

naøo coù theå xöùng tình.

Sö noùi: OÂng hieåu vaãn coøn ôû taïi caûnh.

Song Phong noùi: Toâi chæ hieåu nhö theá, coøn Sö huynh theá naøo?

- OÂng ñaâu chaúng bieát, khoâng coù moät phaùp coù theå xöùng tình.

Quy Sôn nghe khen caâu cuûa Hueä Tòch Nghi gieát ngöôøi trong thieân

haï.

(Huyeàn Giaùc noùi:Kinh noùi thaät khoâng coù phaùp nhöng Phaät Nhieân

Ñaêng thoï kyù cho ta. Thaät khoâng coù moät phaùp coù theå xöùng tình. Vì sao noùi coøn hieåu ôû taïi caûnh. Haõy noùi, lôïi haïi choã naøo?)

Ngaøy noï, trôøi möa Thöôïng Toïa Thieân Taùnh baûo Sö raèng: Möa

ñeïp.

Sö hoûi: Ñeïp ôû choã naøo? Thieân Taùnh: Khoâng ñaùp. Sö noùi:- Toâi noùi ñöôïc.

Thieân Taùnh: Ñeïp ôû choå naøo? Sö chæ möa.

Thieân Taùnh laïi khoâng noùi.

Sö noùi: Ñaâu ñöôïc ñaïi trí maø im laëng.

Ngaøy noï, ñeä nhaát toøa döïng phaát traàn leân noùi: Neáu ngöôøi laø ñöôïc ñaïo lyù thì cho.

Sö noùi: Con laøm ñöôïc ñaïo lyù, coù ñöôïc khoâng? Sö beøn laáy phaát traàn ñi.

(Vaân Cö Tích noùi: Choå naøo laø ñaïo lyù cuûa Ngöôõng Sôn)

Baøng Cö só hoûi nghe tieáng Ngöôõng Sôn ñaõ laâu, ñeán ñaây vì sao laïi cho Sö döïng phaát traàn.

Cö só noùi: Ñuùng theá.

Sö noùi: Laø ngöõa hay uùp.

Cö só ñaùnh vaøo coät truï noùi: Tuy khoâng coù ngöôøi, caàn coät truï chöùng minh. Sö neùm phaát traàn noùi, neáu ñeán caùc nôi maëc tình neâu gioáng vaäy.

(AÅn Tónh Saàm noùi: Ñaïi tieåu Lieãu Thích-ca bò Baøng Cö só vöøa ñaåy ñaùng ñöôïc tay chaân roái loaïn, chæ nhö Cö só ñaùnh coät truï moät caùi laïi theá naøo?

ngöõ.

Caù kình nuoát heát nöôùc bieån, loä ra caønh san hoâ.) Tam Thaùnh ñeán tham Sö hoûi: OÂng teân gì?

Tam Thaùnh: Hueä Tòch. Sö: Hueä Tòch laø teân ta.

Tam Taùnh: Ta teân Tueä Nhieân vaäy. Sö cöôøi: to.

Coù Quan Nhaân thaêm Sö. Sö hoûi: Quan ôû ñòa vò naøo? Thoâi quan.

Sö döïng phaát traàn noùi: Coù thoâi ñöôïc caùi naøy khoâng”? Quan nhaân khoâng ñaùp.

Sö baûo chuùng noùi ñeàu khoâng kheá hôïp. Luùc aáy Tam Thaùnh

baát an, nghó trong ñöôøng Nieát Baøn, Sö sai thò giaû ñeán thænh haï

Tam Thaùnh noùi: Chæ noùi! Hoøa thöôïng ngaøy nay coù vieäc. Sö laïi sai thò giaû hoûi chöa xeùt coù vieäc gì?

Tam Thaùnh: Taùi phaïm khoâng tha.

Thieàn Sö Quang Duõng ôû Nam Thaùp ñi veà Baéc yeát kieán Laâm Teá trôû veà haàu Sö. Sö hoûi: OÂng ñeán laøm gì?

Quang Duõng ñaùp: Ñeán ñaõnh leã ra maét Hoøa thöôïng. Sö hoûi: Thaáy Hoøa thöôïng khoâng?

Daï thaáy.

Sö hoûi: Hoøa thöôïng gioáng löøa khoâng?

Con thaáy Hoøa thöôïng cuõng khoâng gioáng Phaät Neáu khoâng gioáng Phaät thì gioáng caùi gì?

Neáu coù choã gioáng thì cuøng vôùi löøa ñaâu khaùc.

Sö ngaïc nhieân noùi: Phaøm Thaùnh caû hai ñeàu queân, tình heát theå hieän baøy. Ta laáy ñaây nghieäm ngöôøi 20 naêm khoâng ngôø vöïc, oâng neân giöõ gìn ñoù.

Sö thöôøng baûo ngöôøi: Nhuïc thaân naøy laø Phaät.

Hoaéc Sôn ñeán tham Sö nhaém maét ngoài. Hoaéc Sôn dô chaân phaûi leân noùi: Nhö theá, nhö theá. Taây Thieân 28 Toå cuõng nhö theá. Saùu vò Toå Trung Hoa cuõng nhö theá. Hoøa thöôïng cuõng nhö theá. Caûnh Thoâng cuõng nhö theá.

Sö ñöùng daäy ñi, ñaùnh Töù ÑaèngÑieàu. Hoaéc Sôn nhaân ñoù töï xöng

\* Taäp Vaân Phong haï Töù Ñaèng Ñieàu Thieân Haï Ñaïi Thieàn Sö Haønh giaû Xích Can nghe tieáng chuoâng beøn hoûi, khoâng tai nghe ñaùnh chuoâng hay khoâng tai nghe ñaùnh chuoâng.

Sö noùi: OÂng chæ hoûi chaúng saàu. Ta ñaùp khoâng ñöôïc. Haønh giaû: Caâu hoûi sôùm roài.

Sö heùt noùi: Ñeán Löu Thò Ngöï hoûi, hieåu ñöôïc yù chæ cuûa taâm, ñaùng ñöôïc nghe ö?

Sö noùi: Neáu muoán roõ taâm, khoâng taâm coù theå roõ, taâm khoâng roõ laø môùi goïi laø thaät roõ Töôùng Coâng Luïc Hy Thanh muoán yeát kieán Sö, tröôùc laøm töôùng voøng troøn daùn laïi trình leân. Sö môû ra xem döôùi voøng troøn ñoù vieát raèng: Khoâng suy nghó maø bieát laø rôi ñaàu thöù hai chaúng nghó maø bieát laø rôi vaøo ñaàu thöù ba, beøn daùn traû laïi. Töôùng Coâng thaáy lieàn vaøo nuùi Sö ra cöûa ñoùn.

Coâng môùi vaøo cöûa beøn hoûi: Ba cöûa ñeàu môû töø cöûa naøo vaøo? Sö noùi töø cöûa tín vaøo.

Töôùng Coâng ñeán phaùp ñöôøng laïi hoûi: Khoâng ra khoûi coõi ma thì vaøo coõi Phaät laø theá naøo?

Sö laáy phaát traàn phaát ba caùi. Coâng beøn leã baùi. Laïi hoûi: Hoøa thöôïng coøn trì giôùi khoâng?

Khoâng trì giôùi.

Coù toïa thieàn khoâng? Khoâng toïa thieàn.

Töôùng Coâng laëng hoài laâu Sö noùi hieåu chöa?

Khoâng hieåu

Cho laõo taêng moät baøi tuïng. Thao thao khoâng trì giôùi.

Ñau ñaùu khoâng toïa thieàn, hai ba cheùn traø ñaëc YÙ ôû ñaàu caùi vaïc. Sö laïi hoûi: Nghe noùi töôùng coâng xem kinh ñöôïc ngoä phaûi khoâng?

Ñeä töû nhaân xem kinh Nieát Baøn coù caâu: Khoâng ñoaïn phieàn naõo maø vaøo Nieát Baøn, ñöôïc choã an laïc.

Sö döïng phaát traàn noùi: Chæ nhö caùi naøy laøm sao vaøo? Moät chöõ vaøo cuõng khoâng tieâu ñöôïc.

Sö noùi: Moät chöõ vaøo khoâng laø töôùng coâng. Töôùng Coâng beøn ñöùng daäy ñi.

(Phaùp Ñaêng noùi: Thöôïng Toïa haõy noùi moät chöõ vaøo, ngöôøi theá

naøo.

Laïi noùi Töôùng coâng chôù phieàn naõo. Tuyeát Ñaäu Hieån ôû nôi Ngöôõng

Sôn dô phaát traàn noùi: Phaát traàn ñeán tay ta. Sau ñoù laïi noùi: Ta seõ baûo oâng ta keâ tuïc) Nhaân Vi Truï ñeán Quy Sôn thænh moät Giaø Ñaø.

Quy Sôn noùi: Thaáy maët trình nhau, coøn laø keû ñoän, huoáng gì laø baøy treân giaáy möïc. Vi Truï beøn ñeán Sö, thænh Sö veõ moät voøng troøn treân giaáy chuù raèng: Suy nghó thì bieát laø rôi vaøo ñaàu thöù hai, khoâng suy nghó maø bieát laø rôi vaøo ñaàu thöù ba. Luùc Sö laøm Sa di Hoøa An Thoâng. Ngaøy noï baûo vôùi Sö ñem giöôøng ñeán. Sö ñem ñeán.

Hoøa An noùi: Ñem veà choã cuõ. Sö vaâng lôøi.

Hoøa An goïi: Hueä Tòch Sö ñaùp “daï”. Hoøa An noùi: Beân kia giöôøng laø vaät gì?” Sö noùi caùi goái.

Beân naøy caùi goái laø vaät gì? Khoâng vaät gì?

Hoøa An laïi goïi Hueä Tòch, Sö ñaùp “daï”. Laø gì?

Luùc Sö laøm Sa di coù Taêng hoûi Thaïch Söông: “Theá naøo laø yù chæ cuûa Toå Sö Taøy Lai.

Thaïch Söông: Nhö ngöôøi ôû trong gieáng ngaøn thöôùc, khoâng nhôø taác daây maø ra ñöôïc, ngöôøi naøy töùc ñaùp taây laïi yù cho oâng.

Gaàn ñaây Hoøa thöôïng Söôùng Hoà Nam xuaát theà cuõng laø ngöôøi noùi Ñoâng noùi Taây.

Thaïch Söông goïi Sa di, keùo ra moät töû thi. Sau ñoù Sö hoûi Ñam Nguyeân: Laøm sao ngöôøi trong gieáng ra ñöôïc. Ñam Nguyeân quaùt ñoà ngu, ai ôû trong gieáng.

Sö hoûi Quy Sôn, Quy Sôn goïi Hueä Tòch Sö ñaùp “Daï”. Quy Sôn noùi ra.

Sau naøy Sö thöôøng neâu lôøi tröôùc ñaây baûo chuùng raèng: “Ta ôû vôùi Ñam Nguyeân ñöôïc teân, ôû Quy Sôn ñöôïc ñaát.

Khi Sö laøm Sa di tuïng kinh lôùn tieáng. Hoøa thöôïng Nhöõ Nguyeân quaùt: Sa di naøy tuïng kinh nhö khoùc.

Sö noùi: Hueä Tòch chæ nhö theá. Chöa roõ Hoøa thöôïng theá naøo?

Nhöõ Nguyeân quay nhìn. Sö noùi nhö theá ñaâu khaùc khoùc. Nhöõ Nguyeân beøn thoâi.

Sö ñeán tham vaán Thieàn Sö Nhö Hoäi ( truï trì Ñoâng Töï ). Ñoâng Töï hoûi: OÂng laø ngöôøi ôû ñaâu?

Ngöôõng Sôn thöa: Ngöôøi Quaûng Nam.

Nhö Hoäi noùi: Ta nghe Quaûng Nam coù haït minh chaâu traán haûi phaûi khoâng?

Sö ñaùp: Phaûi.

Nhö Hoäi hoûi: Haït chaâu ñoù theá naøo? Sö noùi: Ba möôi thì aån, raèm thì hieän.

Nhö Hoäi hoûi: Ñem ñeán ñaây ñöôïc khoâng? Sö ñaùp: Ñem ñeán ñöôïc.

Nhö Hoäi noùi: Sao khoâng trình töông tôï cho Laõo Taêng.

Sö khoanh tay ñeán gaàn noùi: Hoâm qua ñeán Quy Sôn cuõng bò ñoøi chaâu naøy. Beøn khoâng lôøi coù theå ñaùp, khoâng lyù coù theå trình baøy.

Nhö Hoäi khen: Ñuùng thaät laø Sö töû con roáng raát gioûi.

Sö leã baùi xong, vaøo khaùch vò, ñuû oai nghi laïi boâi nhaân Söï. Nhö Hoäi thaáy noùi: Ñaõ gaëp roài.

Sö noùi: Gaëp nhö theá chaúng phaûi khoâng ñaùng. Nhö Hoäi veà phöông tröôïng ñoùng cöûa laïi.

Sö trôû veà neâu cho Quy Sôn nghe.

Quy Sôn noùi: OÂng ta taâm haïnh theá naøo? Neáu khoâng theá ñaâu bieát ñöôïc y.

(Baûo Phuùc Tieãn noùi: Ngöôõng Sôn gioáng con muoãi ñaäu treân con traâu saét.

Thöøa Thieân Toâng noùi: Ngöôõng Sôn bieát ñöôïc Nhö Hoäi, göông noùi ñaïo lyù töùc khoâng theå. Giaû Söû Quy Sôn ñi cuõng chöa gaëp Nhö Hoäi.)

Sö hoûi Nhö Hoäi: Moät ñöôøng qua beân kia ñöôïc khoâng?

Nhö Hoäi ñaùp: Sa-moân Ñaïi phaøm khoâng theå chæ moät ñöôøng laïi coù khaùc khoâng?

Sö laëng hoài laâu, Nhö Hoäi laïi hoûi: Möôïn moät con ñöôøng qua beân kia ñöôïc khoâng?”

Sö noùi: Sa-moân Ñaïi phaøm khoâng theå chæ moät ñöôøng, laïi coù khaùc khoâng?

Nhö Hoäi ñaùp: Chæ coù ñaây.

Sö noùi: Thieân Töû Ñaïi Ñöôøng quyeát ñònh hoï Kim.

Sö ôû Trung AÁp Taï giôùi, Trung AÁp vaõ mieäng ra laøm tieáng “Hoøa hoøa”. Sö töø Taây qua Ñoâng. Trung AÁp laïi vaõ mieäng thaønh tieáng: hoøa hoøa. Sö töø Ñoâng qua Taây.

Trung AÁp laïi vaõ mieäng thaønh tieáng “hoøa hoøa”. Sö luùc ñoù ñöùng ôû giöõa, sau ñoù taï giôùi Trung AÁp noùi: Choã naøo ñöôïc tam muoäi naøy.

Sö noùi: Nôi caùi aán ôû Taøo Kheâ thoaùt ñi.

Trung AÁp: OÂng noùi Taøo Kheâ duøng Tam muoäi naøy nhaän ngöôøi

naøo?

Sö noùi: Tieáp moät ñeâm giaùc ngoä.

Sö noùi: Hoøa thöôïng ñöôïc Tam muoäi naøy ôû ñaâu? Trung AÁp: Toâi ôû nôi Maõ Ñaïi Sö ñöôïc Tam muoäi naøy.

(Lang Gia Giaùc noùi: Ngöôøi buoàn chôù noùi vôùi ngöôøi buoàn) Sö hoûi: Theá naøo ñöôïc thaáy nghóa Phaät taùnh?

Trung AÁp: Ta noùi moät thí duï cho oâng: Thí nhö moät nhaø coù saùu cöûa,

beân trong coù moät con khæ, beân ngoaøi coù con khæ, töø khoùa ñoâng goïi ñöôøi öôi, ñöôøi öôi ñaùp, saùu cöûa ñeàu goïi ñeàu ñaùp nhö theá.

Sö leã taï ñöùng daäy noùi: Mong nhôø Hoøa thöôïng thí duï ñeàu hieåu roõ. Laïi coù moät vieäc chæ nhö con khæ beân trong ñang nguõ, con beân ngoaøi muoán gaëp, laø theá naøo?”

Trung AÁp xuoáng giöôøng caàm tay Sö muùa noùi: Ñöôøi öôi gaëp oâng roài. Thí nhö saâu boï laøm oå ôû treân my maét con muoãi, höôùng ñeán ngaõ tö ñöôøng goïi raèng: “Ñaát roäng ngöôøi thöa ít gaëp ngöôøi.”

(Vaân Cö Tích noùi:Trung AÁp luùc aáy neáu khoâng ñöôïc Ngöôõng Sôn noùi moät caâu naøy choã naøo coù Trung AÁp.)

Suøng Thoï Truø noùi: Coù ngöôøi naøo ñònh ñöôïc lyù naøy khoâng? Neáu ñònh khoâng ñöôïc chæ laø, chaân tay, coá tình huyeãn hoaëc ngöôøi, nghóa Phaät taùnh ôû ñaâu.

Huyeàn Giaùc noùi: Neáu khoâng phaûi Ngöôõng Sôn ñaâu ñöôïc thaáy Trung AÁp).

Sö tham kieán Nham Ñaàu, Nham Ñaàu ñöa phaát traàn ra. Sö traûi toïa

cuï, Nham ñaàu neùm phaát traàn ra sau löng, Sö vaùc toïa cuï treân vai roài ñi ra.

Nham Ñaàu noùi: Ta khoâng chòu oâng thaû, chæ chòu oâng naém. Coù laàn Sö cuøng Tröông Sa ngaém traêng.

Sö noùi: Ai ai cuõng coù caùi naøy. Chæ laø khoâng duøng ñöôïc.

Tröôøng Sa noùi: Vöøa laø oâng cho möôïn duøng. Sö noùi: OÂng duøng nhö theá.

Tröôøng Sa cho moät ñaïp vaøo hoâng. Sö noùi: Khoán, thaät gioáng hoå.

(Tröôøng Khaùnh Laêng noùi: Taát caû taùc gia tröôùc, sau ñaây khoâng phaûi taùc gia. Sö noùi: Taø phaùp khoù dôû.

Baûo Phuùc Trieån noùi: Nhö moät vaàng traêng ñeïp chæ laø duïng löïc raát nhieàu. Bò oâng ta ñaäp phaù laïi thaønh hai caùi. Moïi ngöôøi ñeàu noùi, Saám Ñaïi truøng kyø ñaëc phaûi bieát Ngöôõng Sôn coù cô choân vuøi coïp.

Ñöùc Sôn Maät thay noùi: Laïi cho moät ñaïp.

Lang Gia Giaùc noùi: Lyù Laêng tuy kheùo tay ñaâu khoûi thoû vuøi thaân.

Kính Sôn caâu noùi: Saùng trong moät voøng, boùng laïnh vaïn daëm, keû lanh lôïi thaáy laù rôi bieát muøa thu. Lôøi noùi thaät traùi tai, nghæ hay khoâng, xong hay khoâng.

Tieåu Thích-ca coù cô vuøi hoå, hoå giaø khoâng moùng vuoát.Luùc aáy moät ñaïp voäi vaøng. Boãng nhaøo xuoáng ñaát, chaúng phaûi ngaãu nhieân.

Trong chuùng coøn coù ngöôøi truy toá hai laõo naøy ra khoâng? Hoài laâu noùi: Thieát coù cuõng laø dô gaäy ñaùnh traêng)

Sö Tham Hoøa thöôïng Coå Ñeà noùi: Ñi! OÂng khoâng coù Phaät taùnh. Sö voã tay ñeán tröôùc ba böôùc ñaùp “daï”

Coå Ñeà cöôøi noùi: OÂng ñöôïc tam muoäi naøy ôû ñaâu?

Con ñöôïc teân ôû choã Ñam Nguyeân, ñöôïc ñaát ôû choã Quy Sôn. Chaúng phaûi laø con cuûa Quy Sôn khoâng?

Theá Ñeá thì khoâng theå khoâng, Phaät phaùp thì khoâng daùm. Sö laïi hoûi Hoøa thöôïng ñöôïc tam muoäi naøy ôû ñaâu?

Töø choã Chöông Kính.

Sö than raèng: Khoâng theå nghó baøn ngöôøi ñeán khoù hoäi hôïp. Sö ñeán Xöû Vi ôû Kieàn Chaâu, Xöû Vi hoûi: OÂng teân gì?

Sö ñaùp: Hueä Tòch

Xöû Vi: Caùi naøo laø Hueä caùi naøo laø Tòch? Sö ñaùp: Chæ ôû tröôùc maét.

Xöû Vi hoûi: Coøn coù tröôùc sau.

ñeán?

Sö ñaùp: Tröôùc sau gaùc moät beân, Hoøa thöôïng thaáy caùi gì? Xöû Vi hoûi: Uoáng traø ñi.

Sau ñoù, Sö khai phaùp ôû Vöông Boân Sôn hoûi Taêng: Vöøa töø choå naøo

Taêng thöa: Loâ Sôn.

Sö hoûi: Töøng daïo Nguõ Laõo Phong khoâng? Taêng thöa: Khoâng töøng ñeán.

Sö baûo:- Xaø-leâ khoâng töøng daïo nuùi.

(Vaân Moân Vaên Yeån noùi: Lôøi naøy laø vì laø töø bi, coù lôøi rôi coû.

Quy Sôn Tuù noùi: Ngöôøi naøy ñeàu noùi vì töø bi coù noùi rôi coû, chæ bieát thaùng daøi khoâng bieát soâng saâu. Boãng nhö Vaân Moân luùc aáy caån

thaän moâi meùp, chöa roõ. Sau neáu laø noùi hoäi nhö Söùa khoâng maét, tìm thöùc aên caàn noùi nhaùi.

Hoaøng Long Taâm noùi: Vaân Moân Ngöôõng Sôn chæ coù taâm nhaän ngoïc, khoâng coù yù caét thaønh, thaät khoâng bieát bò Taêng naøy cuøng luùc laõnh qua.

Hoaøng Long ngaøy nay laøm thoác cheát, ngöïa beøn laáy phaát traàn ñöa cho Taêng. Taêng ñònh laáy beøn ñaùnh.

Quy Sôn Trieát noùi: Ngöôõng Sôn coù theå goïi tröôùc saùng sau döùt. Vaân Moân tuy nhieân Ñeà cöông Toâng yeáu.( khai kieång ) kieàn chuøy naïp taêng trong thieân haï. Sö baûo: Chaúng daùm mong caùc oâng coù khaû naêng soùng ngöôïc nöôùc.

Taêng thöa: Töø Loâ Sôn ñeán. Hoaøng Long Chaán beøn xuoáng chaân noùi: Ngöôõng Sôn ñaõ maát ñi loã muõi” Vaân Moân coù choã naøo cöùu gaáp. Ta thì khoâng nhö vaäy.

Vöøa töø choã naøo ñeán, noùi: Loâ Sôn”.

Sö hoûi: Töøng ñeán Nguõ Laõo Phong khoâng? Taêng thöa: Khoâng töøng ñeán.

Chæ noùi caùi saønh thoåi höông cuùng döôøng ngöôøi naøy)

Thöôïng ñöôøng caùc oâng moãi ngöôøi töï hoài quan phaûn chieáu, chôù nhôù lôøi ta. OÂng voâ thæ kieáp ñeán nay boû saùng theo toái, goác reã voïng töôûng saâu khoù coù theå nhoå saïch, cho neân giaû baøy phöông tieän, ñoaït thöùc thoâ cuûa oâng.

Nhö ñem laù vaøng doã con nít khoùc, coù caùi gì laø phaûi. Nhö ngöôøi ñem caùc thöù haøng hoùa cuøng vaøng laáp phoá ñeå baùn. Baùn haøng hoùa chæ nghó thích hôïp vôùi ngöôøi mua vì theá noùi: Thaïch Ñaàu laø phoá vaøngthaät. Choã ta laø phoá taïp hoùa. Coù ngöôøi tìm phaån chuoät, ta cuõng laáy cho keû khaùc; ñeán tìm vaøng thaät ta cuõng trao cho.

Taêng hoûi: Phaân chuoät thì khoâng caàn, xin Hoøa thöôïng vaøng thaät. Sö noùi: Raêng nhoïn nghæ môû mieäng, naêm löøa cuõng chaúng hieåu.

Taêng khoâng ñaùp ñöôïc.

Sö noùi: Tìm hoûi thì coù trao ñoåi, khoâng tìm hoûi thì khoâng ta. Neáu noùi baûn thaân Thieàn Toâng caàn moät ngöôøi baïn cuõng khoâng huoáng gì coù naêm baûy traêm chuùng? Ta neáu noùi ñoâng noùi taây thì aét giaønh nhau löôïm laët. Nhö naém tay khoâng ñeå gaït con nít troïn khoâng coù thaät. Hay ta phaân minh noùi vieäc beân Thaùnh vôùi oâng, chôù ñem taâm tuï hoäi, chæ nhaàm vaøo bieån taùnh cuûa mình maø tu haønh nhö thaät, khoâng caàn tam minh luïc thoâng. Vì sao?

Vì ñaây laø vieäc beân choùt cuûa Thaùnh. Nhö nay caàn Thuùc taâm ñaït boån, chæ ñöôïc caùi goác chaúng lo caùi ngoïn. Sau naøy luùc khaùc, seõ töï ñaày ñuû. Neáu chöa ñöôïc goác duø ñem cho taâm hoïc y cuõng khoâng ñöôïc. Caùc oâng haù khoâng nghe Hoøa thöôïng Quy Sôn noùi: Tinh Phaøm Thaùnh heát, baøy hieän chaân thöôøng, Söï lyù khoâng hai töùc laø nhö nhö Phaät.

Taêng hoûi: Theá naøo laø yù Toå Sö?

Sö laáy tay veõ treân hö khoâng töôùng Phaät daïy Taêng. Taêng khoâng noùi.

Sö goïi ñeä nhaát toøa baûo: Khoâng nghó thieän, khoâng nghó aùc, ngay luùc ñoù laø theá naøo?

Chính ngay luùc ñoù laø choã buoâng thaân maïng cuûa con. Sö baûo: Sao khoâng hoûi laõo Taêng.

Ñeä nhaát toøa ñaùp: Luùc ñoù khoâng thaáy coù Hoøa thöôïng. Sö baûo: Ñôõ toâng giaùo cuûa ta khoâng noåi.

Sö hoûi: Taêng töø ñaâu ñeán? Taêng ñaùp: U Chaâu

Ta cuõng caàn ngöôøi U Chaâu tin, gaïo laøm giaû caû.

Luùc con ñeán khoâng qua chôï, ñaïp gaãy caùi caàu. Sö beøn thoâi. Sö thaát Taêng ñeán döïng phaát traàn, Taêng beøn heùt.

Sö noùi heùt thì khoâng theå khoâng, haõy noùi: laõo Taêng qua choã naøo? Hoøa thöôïng khoâng laáy caûnh daïy ngöôøi.

Sö beøn ñaùnh.

Coù moät vò Taêng töø treân khoâng ñeán. Sö hoûi: Vöøa ôû ñaâu ñeán?

Taêng thöa: ÔÛ Taây Thieân.

Sö hoûi: Rôøi Taây Thieân luùc naøo? Taêng thöa: Luùc nay

Sö baûo: Sao maø chaäm theá.

Taêng thöa: Vì coøn daïo nuùi xem nöôùc.

Sö baûo: Thaàn Thoâng du hyù thì chaúng khoâng, Xaø-leâ Phaät caàn trao laïi cho laõo Taêng môùi ñöôïc?

Taêng thöa: Ñònh sang Ñoâng ñoä leã Vaên-thuø laïi gaëp Tieåu Thích-ca, beøn ñem saùch chöõ phaïn vieát treân laù boái trao cho Sö laøm leã roài nöông hö khoâng maø ñi. Töø ñoù Sö coù hieäu laø Tieåu Thích-ca. (Ñoâng Laâm Toång noùi: Ngöôøi môùi baøn luaän nhö gai caây, noùi heát gaõ hoà maét xanh naøy, ñeán khoâng daáu, ñi khoâng veát. Chính laø tröôùc saùng sau döùt. Neáu khoâng phaûi Ngöôõng Sôn cuõng khoù maø ñoïat. Chö Thieàn ñöùc! Thaät khoâng bieát gaõ hoà maét xanh naøy nöông hö khoâng maø ñeán nöông hö khoâng maø ñi, moät ñôøi chæ laøm vieäc trong hö khoâng.

Coù gì saùng tröôùc sau döùt quang tieàn tuyeät haäu. Ñaïi Tieåu Ngöôõng Sôn bò oâng ta laáy nöôùc dô doäi treân ñaàu. Luùc aáy Taäp Vaân Phong xuoáng, töï coù leänh chính ñaâu ñöôïc thi haønh. Ñaïi chuùng haõy noùi theá naøo laø chaùnh leänh quaùt.

Hoaøng Long Taân noùi: Ñaïi Tieåu Ngöôõng Sôn bò vò Taêng naøy noùng maét laïi ra nhieàu saùch chöõ, beøn ñaùnh vöøa leân. Nhö nay laïi coù Taêng laï nöông hö khoâng ñeán. Moân haï Vaân Nham goïi ñi röûa chaân.

Ñaøm chuaån noùi: Ñaùng tieác Ngöôõng Sôn phoùng qua gaõ naøy.

Luùc aáy neáu laø Ñaäu Phong laïi cho baét ôû, phaûi daïy Duy na tröôùc Taêng ñöôøng ñaùnh troáng vaân taäp chuùng, traùch nhö ñuoåi ra. Huoáng gì Phaät phaùp khoâng xöùng tình ngöôøi. Ñaõ xöng La-haùn, caùc laäu ñaõ taän; phaïm haïnh ñaõ laäp, vì sao khoâng veà nhaø aån, chæ maëc tình giao du sôn thuûy.

Chieâu Giaùc Caàn noùi: Ñaùnh traâu cuûa noâng phu, ñoaït thöùc aên cuûa ngöôøi ñoùi, laø töø treân nanh vuoát. La Haùn naøy coù nhieàu thaàn thoâng dieäu duïng, ñeán tröôùc Ngöôõng Sôn ñaùng ñöôïc tröøng maét baëm moâi. Vì sao?Nhaïn coù Haïc höõu cöõu cao teân cöõu cao khoù caét caùnh, khoâng phaûi ngöïa thieân lyù löøa ñuoåi gioù.

Ñaïi Quy Thaùi noùi:Ñaïi chuùng! Ngöôõng Sôn chæ bieát tieán tôùi ñuoåi nai khoâng bieát thaân rôi vaøo löôùi. La Toân giaû ngaãu nhieân thaønh vaên, coù naïp Taêng giaän döõ, neáu ngöôøi bieát ñöôïc, cho oâng laø vuoát raâu coïp.)

Khi Sö ôû Ñoâng Bình, Quy Sôn sai Taêng ñöa thö vaø göông cho Sö. Sö thöôïng ñöôøng ñeà khôûi daïy chuùng: haõy noùi laø kính Quy Sôn hay kính Ñoâng Bình, neáu noùi laø göông cuûa Ñoâng Bình, laïi laø Quy Sôn ñem tôùi. Neáu noùi laø göông cuûa Quy Sôn, laïi ôû trong tay Ñoâng Bình, noùi ñöôïc thì giöû laïi, noùi khoâng ñöôïc thì boäc phaù ñi.

Chuùng leõ noùi: Sö beøn boäc phaù, rôøi xuoáng toøa.

(Nguõ Toå daïy: Beøn xin Hoøa thöôïng noùi ñaïo lyù xem-boãng ñoaït ñaõ

phaù) Taêng tham beøn hoûi: Hoøa thöôïng coù bieát chöõ khoâng?

Tuøy phaàn.

Taêng laáy tay veõ töôùng voøng troøn daâng kinh. Sö phaát tay aùo

Ñi Taêng laïi laøm töôùng voøng troøn trình, Sö laáy hai tay laøm theá neùm vöùt. Taêng nhìn. Sö cuoái ñaàu. Taêng nhieãu quanh Sö moät voøng. Sö beøn ñaùnh, Taêng ñi ra. Sö ngoài coù Taêng ñeán leã baùi, Sö khoâng nhìn.

Taêng aáy hoûi: Sö bieát chöõ khoâng? Tuøy phaàn.

Taêng ñi beân phaûi moät voøng noùi: Laø chöõ gì? Sö vieát chöõ thaäp thaønh chöõ vaïn.

Taêng veõ töôùng voøng troøn laáy hai tay naâng nhö theá Tu La ñaùnh maët trôøi maët traêng noùi: Laø chöõ gì?

Sö beøn veõ chöõ vaïn ñaùp. Taêng laøm theá raát coù ñöùc.

Sö noùi: Nhö theá! Nhö theá! Ñaây laø choã Chö Phaät hoä nieäm, oâng cuõng nhö vaäy, ta cuõng nhö vaäy, kheùo töï hoä trì. Taêng aáy leã taï roài nöông hö khoâng ñi. Luùc aáy coù moät ñaïo giaû thaáy, qua naêm ngaøy sau beøn hoûi Sö.

Sö noùi: OÂng coøn thaáy khoâng?

Ñaïo Giaû noùi: Thaáy ra cöûa nöông hö khoâng maø ñi.

Sö ñaùp: Ñaây laø La-Haùn Taây Thieân, muoán ñeán tìm ñaïo ta.

Ñaïo Giaû noùi: Con tuy thaáy nhieàu loaïi tam muoäi khoâng phaân bieän ñöôïc lyù.

Sö noùi: Ta laáy nghóa giaûi thích cho oâng. Ñaây laø taùm loaïi tam muoäi laø giaùc haûi bieán thaønh nghóa haûi theå thì ñoàng. Nghóa naøy hôïp coù nhaân coù quaû, töùc thôøi khaùc thôøi Toång bieät ñeàu chaúng khoâng lìa AÅn thaân tam muoäi. Nhaân phaïn Taêng AÁn Ñoä ñeán tham, Sö veõ treân ñaát töôùng nöõa maët traêng. Taêng ñeán tröôùc laøm theâm töôùng troøn, laáy chaân boâi ñi. Sö xoøe hai tay. Taêng phaát tay aùo ñi ra.

Sö hoûi Taêng: Gaàn rôøi töø choã naøo? Taêng ñaùp: Phöông Nam.

Sö dô gaäy noùi: Laõo tuùc trong ñoù coù noùi caùi naøy khoâng? Khoâng noùi.

Ñaõ khoâng noùi caùi naøy coøn noùi caùi kia khoâng? Khoâng noùi.

Sö goïi ñaïi ñöùc: “Taêng ñaùp “daï”; Sö noùi tham ñöôøng ñi!

Taêng beøn ra.

Sö laïi goïi “Ñaïi ñöùc”.

Taêng quay ñaàu. Ñeán tröôùc ñaây. Taêng ñeán tröôùc.

Sö laáy gaäy goõ treân ñaàu moät caùi “Noùi ñi!”

(Vaân Moân Yeån noùi: Ngöôõng Sôn nhö khoâng coù lôøi ñaâu bieát ñöôïc ngöôøi.)

Ngaøy noï Sö ngoài trong phaùp ñöôøng thaáy moät Taêng töø ngoaøi ñeán, hoûi Sö xong, höôùng beân ñoâng khoanh tay ñöùng nhìn Sö. Sö duoãi chaân traùi xuoáng. Taêng laïi voã tay ñöùng beân taây. Sö duoãi chaân beân phaûi xuoáng. Taêng voã tay ñöùng ôû giöõa. Sö co chaân laïi. Taêng leã baùi Sö noùi: laõo Taêng töï ôû ñaây chöa töøng ñaùnh moät ngöôøi. Taêng beøn nöông hö khoâng maø ñi.

Sö chæ Sö töû Tuyeát hoûi: Chuùng coù ngöôøi qua ñöôïc maøu naøy khoâng?

Chuùng khoâng ñaùp.

(Vaân Moân noùi: Luùc aáy ñaùng cho teù nhaøo.

Tuyeát Ñaäu Hieån noùi: Vaân Moân chæ bieát ñaåy nhaøo, khoâng bieát ñôõ daäy) Sö coù laàn ñang naèm, Taêng hoûi: Phaùp thaân coøn bieát thuyeát phaùp khoâng?

Ta noùi khoâng ñöôïc, rieâng coù moät ngöôøi noùi ñöôïc. Taêng hoûi: Ngöôøi noùi ñöôïc ôû ñaâu?

Sö ñaåy goái ra. Quy Sôn nghe noùi: Hueä Tòch duïng vieäc treân kieám

beùn.

(Kính Sôn caûo noùi: Quy Sôn thöông treû leû bieát xaáu. Ngöôõng Sôn

ñaåy goái ra ñaõ tieát laäu taïm laïi chaáp danh döï. Goïi laø vieäc trôn kieám beùn. Laàm doøng ngoân ngöõ hoïc khaùc. Laïi theá thöøa hö khoâng nhaân tieáng vang, löu thoâng ñem ñeán. Dieäu Hyû tuy möôïn nöôùc daâng hoa, nhöng lyù khoâng khuùc ñoaïn. Töùc nay khoâng coù ngöôøi moät beân chòu ra. Ta muoán hoûi oâng ñaåy caùi goái ra. Coøn ñaùng ñöôïc phaùp thaân thuyeát phaùp khoâng.

Thieàn Ñoàng Hoa noùi: Neáu laø vieäc treân kieám beùn Hueä Tòch ñaâu töøng bieát duøng. Boãng coù Taêng böôùc ra hoûi: Phaùp thaân coøn bieát thuyeát phaùp khoâng? Noùi vôùi oâng ta khoâng ñöôïc rieâng coù moät ngöôøi noùi ñöôïc.

Laïi hoûi: Ngöôøi noùi ñöôïc ôû ñaâu? Chæ noùi vôùi oâng ta: Ba ñôøi 60 kieáp.

Linh AÅn Nhaïc noùi: Ngöôõng Sôn töø tröôùc moät caùnh tay chaéc cöùng nhö saét bò taêng ñeø beøn töù laêng ñaïn ñaát.

Quy Sôn moät khi nhaãn khoâng caám, khoâng bieát naát ñi moät maét. Boãng coù Taêng hoûi: Phaùp thaân cha toát coøn bieát thuyeát phaùp khoâng? Beøn naém ngöïc ñaïp teù nhaøo y ñöùng daäy giaû laøm töï nhieân thoaûi maùi. Khoâng

thaáy noùi: Nhaân ñaïo ngaém traêng moïc Söøng. Voi bò saám chôùp kinh sôï coù laàn hoa vaøo raêng.)

Sö ngoài nhaém maét coù taêng ñeán ñöùng moät beân. Sö môû maét Sö laøm töôùng treân ñaát nhìn Taêng y. Taêng khoâng noùi.

Coù laàn Sö caàm gaäy ñi, Taêng hoûi: Trong tay Hoøa thöôïng laø caùi gì? Sö beøn ñeå sau löng hoûi thaáy khoâng?

Taêng khoâng noùi.

Sö hoûi moät vò Taêng: OÂng bieát gì? Taêng ñaùp: Bieát boùi.

Sö dô phaát traàn noùi: Caùi naøy trong 64 queû xeáp vaøo queû naøo? Taêng khoâng ñaùp.

Sö töï noùi thay vöøa ñeán nhö laø saám trôøi, nhö nay bieán thaønh ñaát löûa baøy bieän hoûi Taêng: Teân gì?

Taêng ñaùp: Linh Thoâng. Sö noùi: Xin vaøo loàng ñeøn. Taêng ñaùp: Sôùm vaøo roài.

(Phaùp nhaõn noùi theá naøo laø loàng ñeøn.)

Hoûi: Coå nhaân noùi thaáy saéc laø thaáy taâm. Giöôøng thieàn laø saéc. Xin Hoøa thöôïng lìa saéc. Chæ taâm hoïc nhaân.

Sö noùi: Caùi naøo laø giöôøng thieàn, chæ ra xem. Taêng khoâng ñaùp.

(Huyeàn Giaùc noùi: Boãng nhieân bò y chæ giöôøng thieàn, laøm sao ñoái vôùi y. Coù vò Taêng noùi: Laïi thænh Hoøa thöôïng noùi. Huyeàn Giaùc thay voã tay ba caùi.)

Hoûi: Theá naøo laø Sö Tyø Loâ. Sö beøn quaùt.

Taêng noùi: Theá naøo laø Hoøa thöôïng Sö? Chôù voâ leã.

Sö cuøng moät vò Taêng noùi, vò Taêng beân caïnh ñaùp: Noùi laø Vaên- thuø, im laø Duy Ma. Sö noùi khoâng noùi im phaûi laø oâng khoâng? Taêng maëc nhieân.

Sö noùi: Sao khoâng hieän thaàn thoâng.

Taêng ñaùp: Khoâng töø choái hieän thaàn thoâng. Chæ sôï Hoøa thöôïng thu laøm giaùo.

Sö noùi: Choã oâng ñuïc ñeán chöa coù maét ngoaøi giaùo. Hoûi: Thieân ñöôøng ñòa nguïc caùch nhau bao nhieâu? Sö laáy gaäy veõ moät ñöôøng döôùi ñaát.

Khi Sö ôû Quaùn AÂm, xuaát baûng noùi: Coù laàn xem kinh, khoâng ñöôïc

hoûi vieäc. Coù Taêng ñeán hoûi thaêm: Thaáy Sö xem kinh, Taêng lieàn ñöùng moät beân ñôïi.

Sö xeáp kinh laïi hoûi: Bieát khoâng? Con khoâng xem kinh, ñaâu ñöôïc hieåu. Sö noùi: OÂng sau naøy hieåu.

Vò Taêng aáy ñeán Nham Ñaàu, Nham Ñaàu hoûi: Töø ñaâu ñeán? Taêng thöa: Töø Quan AÂm, Giang Nam ñeán.

Hoøa thöôïng coù daïy caâu gì khoâng? Taêng neâu laïi nhö tröôùc.

Laõo Sö naøy ta seõ bò giaáy cuû choân ñi, voán laø coøn.

Taêng AÂn Khích hoûi: Thieàn Toâng ñoán ngoä, cuoái cuøng vaøo cöûa yù nghóa theá naøo?

YÙ naøy raát khoù, neáu laø moân haï Toå toâng, thuoäc haøng thöôïng caên thöôïng trí thì moät nghe, ngaøn ngoä, ñöôïc ñaïi Toång trì. Coøn haïng cô haï lieät, neáu khoâng an thieàn tænh löï, thì ñeán ñaây ñeàu mòt muø.

Tröø moät ñöôøng naøy. Rieâng coù moät choã vaøo khoâng? Sö noùi: Coù

Taêng ñaùp: Vì sao laø theá? Sö hoûi: OÂng ngöôøi naøo? Taêng ñaùp: Ngöôøi U Chaâu.

Sö hoûi: OÂng coøn suy nghó choã kia khoâng? Thöôøng suy nghó.

Caùi suy nghó laø taâm, caùi ñöôïc suy nghó laø caûnh. Laâu ñaøi, vöôøn röøng, ngöôøi ngöaï, bieàn ñieàn choã kia oâng nghó laïi coù nhieàu thöù khoâng?

Con ñeán ñaây ñeàu khoâng thaáy coù.

OÂng hieåu coøn ôû nôi taâm, tìn vò thì ñöôïc, nhaân vò thì chöa. Tröø ñi caùi naøy, rieâng khoâng thì khoâng kham.

Ñeán ñaây vì so laø theá?

Theo choã hieåu cuûa oâng, chæ ñöôïc moät huyeàn, ñöôïc ngoài maëc aùo, cho neân khoâng thaáy.

Quy Sôn hoûi Sö: Nhaân duyeân Baùch Tröôïng laïi tham Maõ Toå. Hai toân tuùc naøy yù chæ theá naøo?

Ñaây laø hieån ñaïi cô ñaïi cung.

Maõ Toå sinh ra 84 thieän tri thöùc, maáy ngöôøi ñöôïc ñaïi cô, maáy ngöôøi ñöôïc ñaïi duïng.

Baùch Tröôïng ñuôïc ñaïi cô. Hoaøng Baù ñöôïc ñaïi duïng. Ngoaøi ra ñeàu laø Sö xöôùng ñaïo.

Nhö theá! Nhö theá!

Quy Sôn neâu lôøi daõ hoà Baùch Tröôïng hoûi Sö. Sö noùi: Hoaøng Baù thöôøng duøng coû naøy.

Quy Sôn noùi: OÂng noùi trôøi sinh ñöôïc hay töø ngöôøi ñöôïc? Cuõng laø baåm thoï Sö thöøa, cuõng laø töï taùnh Toâng Thoâng. Quy Sôn noùi: Nhö theá nhö theá.

Quy Sôn neâu Baùch tröôïng hoûi Hoaøng Baù töø ñaâu ñeán. Baù noùi: Döôùi nuùi Ñaïi Huøng haùi naám ñeán.

Con thaáy hoå khoâng?

Hoaøng Baù laïi laøm töôùng hoå. Baùch Tröôïng ñöa rìu laøm theá chaët.

Hoaøng Baù beøn ñaùnh Baùch Tröôïng moät caùi.

Baùch Tröôïng ngaâm ngaâm cöôøi trôû veà. Thaêng ñöôøng daïy chuùng. Döôùi nuùi Ñaïi Huøng coù con hoå, caùc oâng caàn thích xem, laõo giaø Baùch Tröôïng ngaøy nay gaëp moät caùi mieäng hoûi Sö: Theá naøo?

Sö noùi Hoøa thöôïng theá naøo?

Quy Sôn noùi Baùch Tröôïng luùc aáy hôïp moät rìu cheùm gieát, vì sao ñeán nhö theá?

Sö noùi: Khoâng ñuùng.

Quy Sôn noùi: OÂng coøn nhö theá.

Sö noùi: Baùch Tröôïng chæ giaûi cöôõi ñaàu coïp maø khoâng giaûi naém ñuoâi coïp.

Sö noùi: OÂng coù caâu nuùi hieåm.

Quy Sôn neâu: Nam Tuyeàn hoûi Hoaøng Baù: Ñònh, tueä hoïc: thaáy roõ Phaät taùnh, lyù naøy theá naøo?

Hoaøng Baù noùi: Trong 12 thôøi khoâng nöông nhôø moät vaät. Nam Tuyeàn noùi: Chôù cho laø choã tröôõng laõo thaáy.

Hoaøng Baù noùi: Khoâng daùm.

Nam Tuyeàn: Tieàn nöôùc töông haõy boû qua, tieàn giaày coû ai traû. Hoaøng Baù: Thoâi ñi.

Hoûi Sö: Chaúng phaûi Hoaøng Baù daét thì Nam Tuyeàn khoâng ñöôïc phaûi khoâng?

Sö noùi: Khoâng ñuùng. Phaûi bieát Hoaøng Baù coù cô vuøi hoå. Quy Sôn noùi: Choã oâng thaáy nhieàu khoâng?

Hoaøng Baù laøm thö toïa ôû Nam Tuyeàn. Ngaøy noï böng baùt ngoài choã Nam Tuyeàn. Nam Tuyeàn vaøo ñöôøng thaáy hoûi: Tröôûng laõo haønh ñaïo bao nhieâu naêm?

Hoaøng Baù ñaùp: Tröôùc Oai AÂm Vöông. Coøn laø con chaùu Vöông laõo Sö.

Hoaøng Baù qua ngoài choã cuûa ñeä nhò Toøa Nam Tuyeàn beøn thoâi. Quy

Sôn noùi: Khinh ñòch thì maát maïng.

Sö noùi: Khoâng nhö vaäy, phaûi bieát Hoaøng Baù coù cô vuøi hoå.

Quy Sôn noùi: Choã oâng thaáy nhieàu khoâng. Quy Sôn neâu Hoaøng Baù daïy chuùng: Caùc oâng ñeàu laø gaõ uoáng caën röôïu. Haønh cöôùc nhö theá choã naøo coù ngaøy nay, coøn bieát trong nöôùc Ñaïi Ñöôøng khoâng coù thieàn Sö?

Khi aáy coù Taêng noùi: Chæ nhö caùc vò Söûa sang laïi vieäc laõnh chaúng phaûi chuùng laø theá naøo?

Hoaøng Baù noùi: Khoâng noùi khoâng thieàn, chæ laø khoâng Thaày hoûi Sö laø theá naøo?

Sö noùi: Ngoãng chuùa choïn vuù khoâng löïa loaøi vòt. Quy Sôn noùi: Ñaây thaät khoù bieän.

\* (Coù laàn Quy Ngöôõng Sö, coå xöôùng nieâm bình, cô ngöõ tuynhieàu.

Noùi ñuû trong Laâm Teá Luïc. Ñaây khoâng ghi laïi.)

Thöôïng Toïa Tueá, Nhaân ñeán Baùch Tröôïng. Baùch Tröôïng noùi: Xaø- leâ coù vieäc hoûi ñöôïc khoâng?

Thöôïng toïa noùi: May töï chaúng lôøi ñaâu caàn ñaùp.

Baùch Tröôïng: Thu ñöôïc ñaët ôû phía Nam, coøn lo laáp kín ôû phía

Baéc.

Tueá Baù: Vaïch ngöïc ra noùi: Cuøng hay khoâng cuøng Baùch Tröôïng: Khoù neâu, khoù neâu.

Tueá Thöôïng toïa: Bieát thì ñöôïc, bieát thì ñöôïc.

Sö noùi: Neáu coù ngöôøi bieát choã rôi cuûa hai ngöôøi naøy nhö theá naøo

khoâng ngaïi kyø daïc. Neáu phaân bieän khoâng ñöôïc. Raát töông tôï nhö meâ loä trong ngaøy.

Neâu Nguõ Phong hoûi taêng: Töø ñaâu ñeán? Trang thöôïng ñeán.

Nguõ Phong: OÂng coù thaáy traâu khoâng? Taêng noùi: Thaáy.

Nguõ Phong hoûi: Thaáy Söøng traùi hay thaáy Söøng phaûi? Taêng khoâng ñaùp.

Nguõ Phong ñaùp thay: Thaáy khoâng phaûi, traùi. Sö noùi coøn bieän Phaûi traùi khoâng? Coù moät haønh giaû theo phaùp Sö vaøo ñieän Phaät.

Haønh giaû höôùng ñeán Phaät nhoå nöôùc boït.

Phaùp Sö noùi: Haønh giaû ít ñi ñeán sao laïi nhoå nöôùc boït Phaät.

Sö noùi: Ñem choã khoâng Phaät ñeán cuøng choã con nhoå. Phaùp Sö khoâng ñaùp.

Quy Sôn noùi: Nhaân giaû laïi khoâng nhaân giaû, khoâng nhaân giaû laïi laø nhaân giaû. Sö ñaùp thay Phaùp Sö: Chæ nhoå haønh giaû.

SOÁ 1990 - VIEÂN CHAÂU NGÖÔÕNG SÔN TUEÄ TÒCH THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC 353

Laïi noùi: Haønh giaû neáu coù noùi töùc noùi vôùi y. Coøn ta ñeán choå khoâng haønh giaû.

Sö tieáp cô lôïi vaät laøm tieâu chuaån Toâng moân, laïi ñôøi ñeán Ñoâng Bình. Saép ñeán giôø thò tòch, vaøi Taêng ñöùng haàu. Sö laáy keä daïy noùi: Sö duøng keä daïy: Dòch:

Nhaát, nhò, tam, töû (Moät, hai, hai, ba con

Bình muïc phuïc ngöôõng thò Maét thöôøng laïi ngöôùc xem Löôõng khaåu nhaát voâ thieät Hai mieäng moät khoâng löôõi Thöû thò ngoâ Toâng Chæ Ñaây laø Toâng chæ ta).

Sö coù laøm baøi keä: Dòch:

*Nieân maõn thaát thaäp thaát (Naêm ñaày baûy möôi baûy Laõo khöù thò kim nhaät Chính laø ngaøy toâi ñi*

*Nhaïm taùnh töï phuø traàm Maëc taùnh töï chìm noåi Löôõng thuû phan quaät taát” Hai tay ngoài boù goái )*.

\* Noùi xong, Sö ngoài hai tay boù goái tòch, thoï 77 tuoåi. Naêm sau, Nam Thaùp Duõng Thieàn Sö dôøi linh coát Sö veà Ngöôõng Sôn. Thaùp ôû döôùi nuùi Taäp Vaân. Vua ban teân thuïy laø Trí Thoâng thieàn Sö, thaùp hieäu laø Dieäu Quang.