LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 173

KIM LAÊNG THANH LÖÔNG VIEÄN VAÊN ÍCH

THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC

**SOÁ 1991**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1991**

**KIM LĂNG THANH LƯƠNG VIỆN VĂN ÍCH**

**THIỀN SƯ NGỮ LỤC**

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

*vaø Voâ ñòa ñòa nhaân Quaùch Ngöng Chi bieân taäp.*

Sö huùy Vaên Ích, hoï Leã, ngöôøi Dö Haøn. Naêm baûy tuoåi, Sö xuaát gia vôùi Thieàn Sö Toaøn Vó ôû vieän Trí Thoâng, Taân Ñònh. Naêm 20 tuoåi, Sö thoï giôùi cuï tuùc ôû chuøa Khai Nguyeân taïi Vieät Chaâu, Sö chuù muïc vaøo giôùi luaät nghe Luaät Sö Hy Giaùc, giaùo hoùa höng thònh ôû chuøa Duïc Vöông taïi Maäu Sôn, Minh Chaâu. Sö ñeán döï thính ñeå nghieân cöùu yeáu chæ vi dieäu cuûa Luaät. Sö coøn ñeán tröôøng Vaên Nhaõ ñeå nghieân cöùu theâm saùch Nho. Luaät Sö Hy Giaùc khen raèng ñaây laø Töû Du, Töû Haï cuûa Phaät phaùp. Do huyeàn cô moät phen daáy leân, nhöõng vieäc taïp nhaïp ñeàu buoâng boû. Sö choáng gaäy veà Nam. Ñeán Phuùc chaâu, Sö tham yeát vôùi Tröôøng Khaùnh, Song khoâng kheá ngoä. Sau ñoù, Sö keát baïn vôùi Thieàu Tu, Phaùp Tieán. Ba ngöôøi cuøng nhau ñi tham cöùu. Khi ñeán vieän Ñòa Taïng thì trôøi trôû tuyeát, neân ba ngöôøi taïm döøng taïi ñaây. Coù laàn trôøi laïnh cuøng vaây quanh loø Söôûi, Thieàn Sö Queá Saâm truï trì vieän Ñòa Taïng hoûi: Caùc OÂng ñi ñaâu?

Sö ñaùp: Ñi haønh cöôùc

Ñòa Taïng hoûi: Theá naøo laø vieäc haønh cöôùc? Sö ñaùp: Khoâng bieát

Ñòa Taïng noùi: Khoâng bieát raát thaân thieát. Laïi keå vôùi ba ngöôøi veà caâu noùi cuûa Trieäu Luaän: “Trôøi ñaát cuøng vôùi ta ñoàng caên”. Vaäy sôn haø ñaïi ñòa cuøng vôùi Thöôïng toïa ñoàng hay khaùc?

Sö ñaùp: Khaùc

Ñòa Taïng ñöa hai ngoùn tay.

Sö noùi: Ñoàng

Ñòa Taïng ñöa hai ngoùn tay roài ñöùng daäy ñi. Ñeán khi tuyeát tan, ba ngöôøi töø bieät ñi nôi khaùc.

Ñòa Taïng ñöa ba ngöôøi ra cöûa hoûi: Bình thöôøng Thöôïng toïa noùi: Tam giôùi duy taâm, vaïn phaùp duy thöùc.

Roài chæ phieán ñaù noùi: Vaäy phieán ñaù döôùi saân kia laø trong taâm hay ngoaøi taâm?”

- Sö ñaùp: ÔÛ trong taâm.

Ñòa Taïng hoûi: Ngöôøi haønh cöôùc, côù sao laïi ñeå phieán ñaù trong

taâm?

Sö cuøng quaån khoâng ñaùp ñöôïc, lieàn deïp haønh lyù vaøo chuøa, xin ôû

laïi tham cöùu. Hôn moät thaùng, Sö trình kieán giaûi noùi ñaïo lyù Sö noùi: Con ñaõ heát lôøi cuøng lyù roài.

Ñòa Taïng baûo: Neáu luaän Phaät phaùp, thì taát caû hieän thaønh. Qua caâu noùi naøy Sö ñaïi ngoä.

Sau khi khai ngoä, ba huynh ñeä moãi ngöôøi truï moät nôi. Rieâng

Sö laäp am ôû chaâu Cam Giaù. Coøn Phaùp Tieán vaø Thieäu Tu muoán ñi khaép tuøng laâm ôû mieàn Giang Bieåu neân ruû Sö cuøng ñi ñeán Laâm Xuyeân. Chaâu Muïc thænh Sö truï trì vieän Suøng Thoï. Khai ñöôøng, ngaøy ñaàu tieäc traø chöa xong, boán chuùng vaây quanh thaùp toøa. Khi aáy coù Taêng baïch Sö raèng:” Boán chuùng ñaõ vaây quanh phaùp toøa Hoøa thöôïng roài”. Sö noùi:

Moïi ngöôøi thaät Söï tham yeát thieän tri thöùc ”. Sö lieàn thaêng toøa. Taêng thöa: Ñaïi chuùng vaân taäp thænh Sö cöû xöôùng.

Ñaïi chuùng ñöùng luùc laâu Sö môùi noùi:

Moïi ngöôøi ñeàu ôû ñaây, sôn taêng khoâng theå khoâng noùi moät phöông tieän coå nhaân cho ñaïi chuùng. “Traân troïng!” lieàn xuoáng toøa.

\* Sö Thöôïng toøa. Töû Phöông töø Tröôøng Khaùnh ñeán, Sö noùi keä cuûa Hoøa thöôïng Tröôøng Khaùnh Laêng hoûi raèng: Theá naøo laø trong vaïn töôïng chæ rieâng baøy thaân? Töû Phöông ñöa phaát traàn.

Sö noùi: Theá thì hieåu ñaâu ñöôïc. Toân yù Hoøa thöôïng theá naøo?

Theá naøo laø trong vaïn töôïng rieâng baøy thaân. Coå nhaân khoâng chuyeån xoay vaïn töôïng.

Trong vaïn töôïng chæ rieâng baøy thaân mình, noùi gì xoay vôùi khoâng

xoay.

Töû Phöông hoaùt nhieân ñaïi ngoä, thuaät keä ñaàu thaønh, töø trong hoäi

caùc nôi, coù ngöôøi bieát, hôïp nhau maø ñeán. Luùc ñaàu thònh haønh nhö vaäy. Sö kích ñoäng haêng haùi daãn ñeán khaâm phuïc. Chuùng ñeán tham hoïc raát

ñoâng ñaûo.

\* Sö thöôïng ñöôøng, ñaïi chuùng ñöùng laâu, Sö beøn baûo: Chæ theá aáy thì giaûi taùn ñi, laïi coù Phaät phaùp hay khoâng? Thöû noùi xem? Neáu khoâng thì ñeán ñaây laøm gì? Neáu coù thì trong chôï choã nhieàu ngöôøi tuï hoäi cuõng coù, caàn gì phaûi ñeán ñaây. Caùc vò moãi ngöôøi ñaõ töøng xem Hoaøn Nguyeân Quaùn Baùch Moân, Nghóa Haûi Luaän, Hoa Nghieâm, Kinh Nieát Baøn caùi naøo trong caùc kinh saùch raát nhieàu kinh, coù thôøi tieát aáy? Neáu coù thöû noùi xem! Chaúng phaûi laø trong kinh noùi nhö theá. Ñaây laø thôøi tieát gì? Coù gì giao thieäp? Sôõ dó noùi ngoân ngöõ vi teá treä vaøo taâm, thöôøng laøm moâi tröôøng cho duyeân löï. Thaät teá ôû tröôùc maét doái laø caûnh töôùng, laïi laøm sao doái neáu ñaõ doái roài thì laøm sao ñöôïc chaùnh, neáu chæ nieäm kinh saùch theá aáy, coù duøng vaøo choã naøo.

Coù vò Taêng hoûi: Theá naøo laø vaïch baøy? Töùc ñöôïc cuøng ñaïo töông

öùng.

- Khi naøo oâng vaïch baøy töùc cuøng ñaïo khoâng töông öùng. Hoûi: Khi saùu choã khoâng tri aâm thì theá naøo?

Nhaø oâng quyeán thuoäc moät ñaøn

Sö laïi noùi: Laøm sao hieåu? Chôù noùi, ñeán hoûi theá aáy beøn chaúng ñöôïc

ñaïo cuûa oâng. Saùu choã khoâng tri aâm, choã maét khoâng tri aâm, choã tai khoâng tri aâm? Nhö vaäy choã caên baûn ñaâu hieåu laø khoâng ñöôïc.

Coå nhaân noùi: Lìa thinh saéc, maéc danh saéc, lìa danh töï maéc danh töï. Do ñoù, coõi trôøi Voâ töôûng tu ñöôïc, traûi qua taùm muoân ñaïi kieáp, moät hoâm cuõng phaûi thoái ñoïa moïi vieäc roõ raøng. Bôûi vì khoâng bieát caên baûn chaân thaät, tu haønh theo thöù lôùp, ba ñôøi saùu möôi kieáp, boán ñôøi moät traêm kieáp, nhö theá ñeán ba A-taêng-kyø quaû môùi troøn.

Ngöôøi xöa coøn noùi: Khoâng baèng moät nieäm duyeân khôûi voâ sinh, vöôït qua nhöõng caùi thaáy cuûa Tam thöøa quyeàn hoïc. Laïi noùi khaûy moùng tay vieân thaønh taùm vaïn moân. Saùt na dieät heát nghieäp ba kyø. Cuõng caàn theå hoäi roát raùo. Nhö theá duïng bao nhieâu khí löïc?

Taêng hoûi: Ngoùn tay thì khoâng hoûi, theá naøo laø maët traêng? Caùi naøo laø ngoùn tay khoâng hoûi.

Taêng hoûi: Maët traêng thì khoâng hoûi, theá naøo laø ngoùn tay? Maët traêng.

Hoïc nhaân hoûi ngoùn tay, sao Hoøa thöôïng laïi traû lôøi maët traêng? Vì oâng hoûi ngoùn tay.

Giang Nam quoác chuû, ñaïo troïng Thaày, ñoùn ôû vieän Baùo AÂn cuûa Thieàn Sö Tònh Hueä.

Taêng hoûi: Hoàng chung môùi ñaùnh, ñaïi chuùng vaân taäp thænh Sö nhö

theá.

öng?

Sö noùi: Ñaïi chuùng hieåu ñaâu gioáng oâng hieåu. Hoûi: Theá naøo laø gia phong coå Phaät?

Choã naøo xem khoâng ñuû?

Hoûi: Trong möôøi hai thôøi, theá naøo laø haønh viù, ñöôïc vôùi ñaïo töông

Taâm thuû xaû thaønh xaûo nguî.

Hoûi: Coå nhaân truyeàn y ñaùng nhôù ngöôøi naøo? Sö noùi: OÂng thaáy coå nhaân truyeàn y ôû ñaâu?

Hoûi: Möôøi phöông hieàn Thaùnh ñeàu vaøo Toâng naøy. Theá naøo laø

Toâng naøy?

Möôøi phöông hieàn Thaùnh ñeàu vaøo.

Hoûi: Theá naøo laø ngöôøi höôùng thöôïng Phaät? Phöông tieän goïi laø Phaät.

Hoûi: Theá naøo laø quyeån kinh cuûa ngöôøi hoïc? Ñeà muïc raát roõ raøng.

Hai chöõ thanh saéc ngöôøi naøo hieåu ñöôïc?

* Sö daïy chuùng raèng: Chö Thöôïng toøa haõy noùi Taêng naøy ñaõ hieåu ñöôïc chöa? Neáu hieåu ñöôïc choã Taêng naøy hoûi, thì hieåu thanh saéc khoâng khoù.

Hoûi: Caàu tri kieán Phaät ñöôøng naøo ngaén nhaát? Khoâng qua ñaây.

Hoûi: Coû xanh khoâng taøn thôøi theá naøo?

- Lôøi khinh maïn.

Ñaïi chuùng vaân taäp thænh. Sö voäi vaøng giaûi quyeát löôùi nghi. Baøn luaän trong lieâu xaù, baøn luaän trong nhaø uoáng traø.

Hoûi: Maây tan thaáy maët trôøi thì theá naøo? Thaät laø lôøi khinh maïn.

Hoûi: Theá naøo laø choã troïng yeáu cuûa Sa-moân?

Neáu coù moät maûy may troïng yeáu thì khoâng goïi laø Sa-moân. Hoûi: Ngaøn traêm öùc Hoùa thaân, trong ñoù theá naøo laø Phaùp thaân Thanh tònh?

Chính laø.

Hoûi: Xuùm xích ñi leân yù Sö theá naøo?

* Laø maét hay khoâng phaûi maét.

Hoûi: Toaøn thaân laø nghóa gì thænh Sö moät quyeát ñònh.

* Nghóa oâng töï phaù.

Hoûi: Theá naøo laø taâm coå Phaät?

* Tuoân ra töø bi hyû xaû.

Hoûi: Nhaø toái traêm naêm, moät caây ñeøn coù theå phaù. Theá naøo laø moät caây ñeøn?

* Luaän traêm naêm gì?
* Theá naøo laø ñaïo chaùnh chaân?
* Moät nguyeän daïy oâng laøm, hai nguyeän daïy oâng laøm. Hoûi: Theá naøo laø maûnh ñaát moät chaân?
* Ñaát thì khoâng moät chaân.
* Theá naøo laø ñöùng thaúng?
* Chuyeån khoâng giao thieäp. Hoûi: Theá naøo laø coå Phaät?
* Thì nay cuõng khoù hieàm nghi.
* Trong möôøi hai thôøi, haønh viù theá naøo?
* Böôùc böôùc ñaïp nhaøo.
* Göông xöa chöa môû laøm sao hieån chieáu?
* Ñaâu haún hai, ba.
* Theá naøo laø huyeàn chæ Chö Phaät?
* Laø oâng cuõng coù.
* Thöøa giaùo coù noùi, theo voâ truï voán laän taát caû phaùp. Theá naøo voâ truï boån?
* Hình ñaõ thaønh nhöng chöa chaát, teân khôûi nhöng chöa teân.
* Taêng maát, y chuùng nhaân xöôùng, y Toå Sö ngöôøi naøo xöôùng?
* OÂng xöôùng ñöôïc Taêng maát y gì?
* Keû phoùng ñaõng veà queâ thì theá naøo?
* Laáy gì phuïng hieán.
* Khoâng coù vaät.
* Ngaøy cho gì?
* Sau khi Sö ôû Thaïch Söông, thöôïng ñöôøng noùi: Ngöôøi xuaát gia phaûi tuøy thôøi tieát maø ñöôïc. Laïnh thì laïnh, noùng thì noùng, muoán bieát nghóa Phaät taùnh neân quaùn thôøi tieát nhaân duyeân, coå nhaân phöông tieän raát nhieàu. Khoâng thaáy Thaïch Ñaàu Hoøa thöôïng nhaân xem Khôûi Tín Luaän noùi: Ngöôøi bieát vaïn vaät laø mình chæ coù Thaùnh nhaân ö?

Choã khaùc noùi: Thaùnh nhaân khoâng vì mình, chaúng phaûi ñieàu khoâng phaûi cuûa mình. Coù ngoân ngöõ goïi laø Tham ñoàng theá.

Maït Thöôïng noùi: Taân ñaïi tieân ôû Thieân Truùc khoâng qua lôøi naøy. Trung gian chæ tuøy thôøi noùi.” Thöôïng toïa! Nay muoán hoäi vaïn vaät laø chính mình ñi, bôûi vì ñaïi ñòa khoâng coù moät phaùp coù theå thaáy. OÂng ta laïi daën: Thôøi gian chôù luoáng uoång qua. Vöøa ñeán noùi vôùi Thöôïng toøa chæ tuøy

thôøi tieát maø ñöôïc, neáu ñoåi dôøi thôøi tieát maát, töùc laø uoång phí thôøi gian, trong phi saéc hieåu laø saéc. Thöôïng toøa! Trong phi saéc hieåu laø saéc, töùc laø dôøi maát thôøi gian. Haõy noùi saéc laø hieåu phi saéc, coøn ñaùng hay khoâng ñaùng. Thöôïng toøa! Chæ giöõ phaàn tuøy thôøi gian. Traân troïng!

* Taêng hoûi: Theá naøo laø gia phong Thanh Löông. Hoûi: Theá naøo laø caùc phaùp khoâng töôûng?
* Phaùp naøo?

Thöôïng toøa noùi: Ñaâu coù theå laø trôøi chieàu. Sö noùi: Lôøi noùi nhaøn.

Hoûi: Quaùn thaân nhö huyeãn hoùa, quaùn trong cuõng vaäy, laø theá naøo?

* Coù ñöôïc theá khoâng?

Taêng hoûi: Quoác Sö goïi thò giaû, yù laø gì?

* Haõy ñi ñi luùc khaùc ñeán.

Hoûi: Muoán voäi töông öng, chæ noùi khoâng hai. Theá naøo laø lôøi noùi khoâng hai?

* Laïi theâm moät chuùt ñöôïc khoâng? Hoûi: Theá naøo laø Phaùp thaân?
* Caùi naøy laø ÖÙng thaân.
* Theá naøo laø Ñeä nhaát nghóa?
* Ta noùi vôùi oâng laø Ñeä nhò nghóa.

Sö hoûi Tu Sôn chuû: “Haøo ly coù sai, trôøi ñaát caùch xa, huynh hieåu theá naøo?

* Haøo ly coù sai, trôøi ñaát caùch xa.
* Ñôøi ñôøi ñaâu hieåu ñöôïc.
* Hoøa thöôïng theá naøo?
* Haøo ly coù sai, trôøi ñaát caùch xa. Tu Sôn leã baùi.

(Ñoâng Thieân Teà noùi: Sôn chuû traû lôøi nhö theá vì sao khoâng chòu thænh hoûi. Phaùp moân cuõng chæ noùi theá, laïi ñöôïc ñi, haõy noùi nghi, sai ôû choã naøo, neâu xem thaáu ñöôïc, noùi Thöôïng toøa coù nguyeân do. Nguõ Toå daïy: Phaùp Nhaõn beøn ñaùnh.

Baûo Minh Duõng noùi: Tu Sôn chuû luùc aáy cuõng toát, noùi vôùi Phaùp Nhaõn hieåu nhö theá ñaâu ñöôïc.

Kính Sôn Caûo noùi: Phaùp Nhaõn vaø Tu Sôn chuû tô ñeán luïa ñi, mieân mieân maät maät, ñôõ moân phong Ñòa Taïng, coù theå goïi ñaày maét aùnh saùng sinh.

Neáu laø moân haï Kính Sôn laïi mua giaày coû haønh cöôùc môùi ñöôïc. Vì sao haøo ly coù sai trôøi ñaát caùch xa ñöôïc tin töùc naøy choã naøo.)

Nhaân Taêng ñeán tham Sö laáy tay chæ vaøo reøm, tìm thaáy coù hai Taêng cuøng ñi cuoán reøm. Sö noùi: Moät ñöôïc moät maát.

(Ñoâng thieân Teà noùi: Thöôïng Toïa hieåu theá naøo. Coù noùi: Vì y khoâng roõ yù chæ, beøn cuoán reøm.

Cuõng coù noùi: Ngöôøi chæ thì hieåu, ngöôøi khoâng chæ maø ñi thì maát, hieåu nhö theá ñöôïc hay khoângñöôïc. Ñaõ khoâng cho hieåu nhö theá. Laïi khoâng cho hieåu nhö theá. Laïi maát.

Hoaøng Baù Thanh noùi: Phaùp Nhaõn nhö kieám baùu trong tay soáng cheát taïm thôøi, hai oâng Taêng cuøng cuoán reøm. Haõy noùi ai ñöôïc ai maát, coù hieåu khoâng. Vieäc ñôøi chæ töôùng coâng noùi ñoaïn, loøng ngöôøi khoâng cuøng vôùi vaønh traêng.)

* Vaân Moân hoûi Taêng: Töø ñaâu ñeán?
* Giang Taây ñeán.
* Giang Taây moät ñoäi laõo tuùc noùi lôøi ru nguõ? Taêng khoâng ñaùp.

Sau ñoù Taêng hoûi Sö: Khoâng bieát yù chæ Vaâân Moân theá naøo? Sö noùi Ñaïi,Tieåu Vaân Moân bò taêng naøy khaùm phaù.

Vaân Moân hoûi Taêng: Töø ñaâu ñeán?

* Töø ñaïo traøng ñeán.
* Saùng hôïp, toái hôïp. Taêng khoâng ñaùp.

Sö sai taêng laáy ñaát theâm vaøo boàn sen.

Taêng laáy ñaát ñeán Sö noùi: Laáy caàu ñoâng hay laáy caàu taây?

* Laáy caàu ñoâng.
* Laø chaân thaät hay hö voïng?
* Sö hoûi Taêng: Töø ñaâu ñeán?
* Töø Baùo AÂn ñeán.
* Chuùng taêng coù an khoâng?
* An.
* Uoáng traø ñi.
* Sö hoûi Taêng: Töø ñaâu ñeán?
* Töø Töù Chaâu leã baùi Ñaïi Thaùnh ñeán. Naêm nay Ñaïi Thaùnh coù ra thaùp khoâng?
* Coù.
* Sö laïi hoûi Taêng beân caïnh, oâng noùi: Ñeán Töù Chaâu hay laø khoâng

ñeán?

(Phuø Sôn Vieãn noùi: Taêng naøy ñeán thì ñeán Töù Chaâu, chæ laø khoâng

thaáy Ñaïi Thaùnh.

Ñaïo Traøng Toaøn noùi: Taêng naøy thaáy thì thaáy Ñaïi Thaùnh, khoâng töøng bieát Phaùp Nhaïn,

Ñoâng Thieàn Quaùn noùi: Taêng naøy ñeán thì ñeán Töù Chaâu, thaáy cuõng thaáy Ñaïi Thaùnh, bieát cuõng bieát. Phaùp Nhaõn chæ laø töï thaûo ñaàu khoâng thaáy.)

Sö hoûi tröôõng laõo Baûo Tö: Coå nhaân noùi:” Sôn haø khoâng ngaên caùch aùnh saùng khaép nôi ñeàu thaáu.” Theá naøo laø aùnh saùng khaép nôi thaáu?

* Bôø ñoâng ñaùnh thanh la.

(Quy Toâng Nhu noùi: Hoøa thöôïng nghó ngaên ngaïi) Sö chæ caây truùc hoûi Taêng: Coøn thaáy khoâng?

* Thaáy.
* Truùc ñeán maét hay maét ñeán truùc.
* Ñeàu khoâng theá.

Sö cöôøi noùi: Cheát mau theá.

(Phaùp Ñaêng noùi: Luùc aáy ñaùnh vaøo maét Sö.

Quy Toâng Nhu noùi: Hoøa thöôïng chæ laø khoâng tin con).

* Coù tuïc só daâng cho Sö caùi maøn che. Sö xem roài hoûi: OÂng kheùo tay hay kheùo taâm?
* Kheùo taâm.
* Caùi naøo laø taâm oâng? Tuïc só khoâng ñaùp.

(Quy Toâng Nhu thay noùi: Con ngaøy nay laïi thaønh deã daøng) Taêng hoûi: Theá naøo laø maët traêng thöù hai?

* Sum la vaïn töôïng.
* Theá naøo laø maët traêng thöù nhaát.
* Sum la vaïn töôïng.
* Sö thöôïng ñöôøng noùi: Möôøi phöông theá giôùi bao la, khoâng coù ñaàu moät sôïi tô, neáu coù moät sôïi tô töùc laø moät sôïi tô.

(Phaùp Ñaêng noùi: Neáu coù moät sôïi tô khoâng phaûi laø moät sôïi tô) Sö chæ caùi gheá noùi: Bieát ñöôïc caùi gheá, khaép voøng coù dö.( Vaân Moân noùi: Bieát ñöôïc caùi gheá, trôøi ñaát caùch xa.

Tuyeát Ñaäu noùi: Ñaàm roäng nuùi saâu lyù coù theå phuïc baùo.

Vaân Ngoä noùi: Tuyeát Ñaäu noùi theá chöa roõ, roõ lôøi kia, moät chuùt lôøi kia laø cheâ hay khen.

Kính Sôn caûo noùi: Bieát ñöôïc caùi gheá nhö cao ñaäu röûa chaân. Tuy vaäy ngöôøi hieåu laàm raát nhieàu).

* Nhaân luùc Sö ñau chaân, Taêng hoûi, Sö noùi:
* Phi nhaân ñeán thôøi khoâng theå ñoäng. Cho ñeán ngöôøi ñeán ñoäng cuõng

khoâng ñöôïc. Haõy noùi: Trong Phaät phaùp khoâng ñöôïc lôøi gì?

Taêng noùi: Hoøa thöôïng coøn vui ñöôïc moät tyù.

Sö khoâng chòu, töø bieät noùi: Hoøa thöôïng ngaøy nay nhö giaûm. Taêng hoûi: Theá naøo laø vieäc traàn kieáp?

* Ñeàu ôû ngaøy nay

Sinh phaùp Sö noùi: Ñaùnh vaøo hö khoâng laøm tieáng vang, ñaùnh vaøo caây khoâng coù tieáng. Sö boãng nghe tieáng, goïi thò giaû noùi coù nghe khoâng? Vöøa ñeán neáu nghe nhö nay khoâng nghe, nhö nay neáu nghe.

Vöøa ñeán khoâng nghe, hieåu khoâng?

* Nhaân ñaøo gieáng bò caùt vaøo maét. Sö noùi maét khoâng bò caùt laøm trôû ngaïi, ñaïo maét khoâng thoâng bò caùi gì trôû ngaïi? Taêng khoâng ñaùp. Sö noùi thay: Bò maét ngaïi.
* Sö thaáy Taêng khieâng ñaát, beøn laáy cuïc ñaát ñeå treân gaùnh cuûa Taêng aáy roài noùi: Ta giuùp oâng.

Taêng noùi: Caûm ôn Hoøa thöôïng töø bi.” Sö khoâng nhaän. Moät Taêng khaùc noùi: Hoøa thöôïng laø taâm haïnh gì?

Sö beøn thoâi.

Sö thöôïng ñöôøng noùi: Chö thöôïng toøa! Khi laïnh caàn gì leân. Haõy noùi leân hay khoâng leân?

Coù moät thöôïng toøa noùi: Khoâng leân thì toát. Choã naøo khoâng phaûi laïi caàn leân laøm gì? Moät thöôïng toøa khaùc noùi. Y khoâng ñöôïc moät beà, phaûi tôùi choã Hoøa thöôïng môùi ñöôïc. Chö thöôïng toøa haõy noùi!: Hai ngöôøi naøy ôû trong Phaät phaùp coøn coù höôùng tieán khoâng?”

* Thöôïng Toïa thaät khoâng ñöôïc, ñeàu khoâng ít cho höôùng tieán. Coå nhaân goïi laø chuøy saét khoâng loã, muø baåm sinh, ñieác baåm sinh khoâng khaùc.

Coù moät Thöôïng toøa böôùc ra noùi: Hai ngöôøi kia ñeàu khoâng ñöôïc, vì sao vaäy? Vì y chaáp tröôùc cho neân khoâng ñöôïc.

Chö Thöôïng Toïa! Ñeàu gioáng nhö haønh cöôùc, ñeàu gioáng nhö baøn luaän, coøn tính gì laø laïi chæ caàn laøm nheách meùp, laïi coù ñeàu tính toaùn tröôùc. Soâ y chaáp tröôùc. Laïi chaáp tröôùc caùi gì, laø laïi chaáp tröôùc lyù, chaáp tröôùc Söï, chaáp tröôùc saéc, chaáp tröôùc khoâng. Neáu laø lyù, lyù laøm sao chaáp. Neáu laø Söï, Söï laøm sao chaáp, chaáp tröôùc saéc khoâng cuõng vaäy. Cho neân bình thöôøng sôn taêng noùi vôùi chö Thöôïng toøa möôøi phöông Chö Phaät, möôøi phöông thieän tri thöùc thöôøng ruû tay choã chö Thöôïng toøa thöôøng tieáp nhaän, möôøi phöông Chö Phaät, thöôøng ruõ tay coù choã naøo laø choã chö Thöôïng toøa thöôøng tieáp nhaän, coøn coù choã hoäi hoäi thuû. Neáu chöa hoäi ñöôïc chôù noùi thöôøng ñeàu ñeán vieân thuû, chö Thöôïng Toïa nhaø moät beân

haønh cöôùc phaûi roõ tinh thaùi moät chuùt, chôù chæ baøy ra chuùt trí tueä qua ñi thôøi gian.

Sö goïi ñöùa beù noùi: Nhaân con bieát ñöôïc cha con, cha con teân gì? Ñöùa beù khoâng ñaùp. Phaùp Ñaêng thay noùi: Chæ laáy tay aùo che maët.

Sö laïi hoûi Taêng: Neáu laø ngöôøi con hieáu thuaän laïi haï ñöôïc moät chuyeån ngöõ. Haõy noùi,haï ñöôïc chuyeån ngöõ gì? Taêng khoâng ñaùp.

Sö thay noùi: Noù laø ngöôøi con hieáu.

Sö hoûi Taêng giaûng luaän Baùch Phaùp. Taêng ñaùp “Baùch Phaùp” laø theå duïng ñeàu baøy.” Minh Moân” laø naêng sôû ñeàu neâu. Toøa chuû laø naêng, phaùp toøa laø sôû laøm sao neâu caû hai, (Coù laõo tuùc thay noùi: Toâi goïi laø Phaùp toøa. Quy Toâng Nhu noùi khoâng nhoïc Hoøa thöôïng nhö theá.

Laõo tuùc Tuyeát Ñaäu noùi: Hoøa thöôïng naøy phaân nöõa cho toâi môùi ñöôïc). Ngaøy noï, Sö luaän ñaïo vôùi Lyù Vöông xong, cuøng xem hoa Ñoã Quyeân, Vöông sai laøm keä.

Sö lieàn phuù raèng:

*Caàu loâng ñoái röøng xanh Voán laø höôùng khoâng ñoàng Toùc baïc töø ngaøy nay*

*Hoa laø hoàng naêm ngoaùi Töôi ñeïp theo saùng baøy Muøi thôm theo gioù chieàu Ñaâu caàn ñôïi möa rôi Sau naøy môùi bieát khoâng Neân ñoán ngoä yù naøy.*

* Sö daïy chuùng: Tuï taäp ôû ñaây choác laùt. Vì Thöôïng toøa trong Taêng ñöôøng. ÔÛ ñaây tuï taäp choác laùt vì ñaàu ba cöûa thöôïng thöôïng, ôû ñaây tuï taäp choác laùt vì Thöôïng toïa ôû trong lieâu xaù, laïi noùi loãi Thöôïng toøa khoâng coù ñaïo lyù. Trong hoï coù maáy toân tuùc ñaùp.

Moät ngöôøi noùi: Chö Phaät ra ñôøi cuõng coù phöông tieän naøy. Moät ngöôøi noùi: Ngaøy nay lìa chöông nghóa.

Moät ngöôøi noùi: OÂng noùi y ôû ñaâu.

Moät ngöôøi noùi: Thaép ñeøn ñôïi Thöôïng toøa ñeán laâu roài. Moät ngöôøi noùi: Choã naøo ñeán tuï taäp.

Sö baûo moân ñeä raèng: Trieäu Chaâu noùi: Chôù phí Söùc, gioáng nhö ngoân ngöõ ñeàu khoâng nhö cuû. Cho neân Chö Phaät chö Toå chæ ñöôïc trong caùi vaãn nhö cu,û nhö chuoâng ñaàu ñeâm, khoâng thaáy coù khaùc ñi maûy loâng, ñöôïc khôùp nhö theá khi nghe khoâng coù moät tieáng oàn. Vì sao? Vì kòp thôøi tieác, voâ taâm noùi cheát, laïi khoâng theå cheát, chæ ôû taát caû, chæ vì khoâng

cuû. Boãng nhieân nghe, moïi ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân noùi, chuoâng ñoå kyø laï. Nhö nay noùi thaùng tö noùng daàn töùc khoâng theå, môùi caùch moät ngaøy, coù theå hieäu nghieäm bao nhieâu, thaùng naêm moät ngaøy noùi beøn thaønh doái, phaûi bieát hieäu nghieäm tô toùc khoâng ñöôïc ôû trong phöông tieän. Noùi vôùi Thöôïng toøa. Khoâng phaûi thôøi, bôûi vì löøa cho neân khoâng cuû.

Baûo Coâng noùi: Taïm thôøi töï chòu khoâng truy tìm, traûi qua nhieàu kieáp ñaâu töøng khaùc ngaøy nay. Coù hieåu chöa?

Ngaøy nay chæ laø nhieàu kieáp qua, chæ aên côm maëc aùo, ñi ñöùng naèm ngoài, saùng tham chieàu thænh, taát caû y nhö cuû, beøn laø ngöôøi voâ Söï.

Sö laïi noùi: Thaáy ñaïo laø goác, saùng ñaïo laø coâng, môùi coù theå ñöôïc Söùc ñaïi trí tueä. Neáu chöa ñöôïc nhö theá, thì vieäc ñaùng yeâu thích, trong tam giôùi phaûi daïy deïp heát vöøa môùi coù maûy may laïi laø chöa theå. Nhö caùc oâng khi nguû chaúng saân beøn hyû, ñaây laø caûnh giôùi hoân loaïn huaân taäp ñaõ thuaàn thuïc ôû trong Tam giôùi. Bôûi duyeân caùc oâng taïp loaïn, neân ngöôøi xöa goïi ñoù laø ñoàng vaøng hoùa ra laàm cho laø vaøng roøng, noù chaúng baèng vaøng trong moõ. Neáu thaáy toät xöông thaáu tuûy aáy laøSöùc sieâu thoaùt cuûa caùc oâng. Neáu chöa ñöôïc nhö theá, neân quan saùt, ñieän caùc laâu ñaøi gì, Chö Thaùnh chöa haún naém tay oâng ñi, oâng chöa haún nhôø maø ñi ñöôïc. Xöa nay nhö theá, Sö coù baøi tuïng raèng:

*Lyù cöïc vong tình vò Lyù toät goïi queân tình. Nhö haø höõu duï teà Laøm sao coù duï baèng*

*Ñaùo saàu Söông daï nguyeät Ñeán cuøng traêng Söông ñeâm saùng Nhaäm vaän laïc tieàn kheâ Daàn daø rôi tröôùc khe*

*Quaû thuïc kieâm vieân troïng Quaû chín vöôïn öa thích Sôn tröôøng taïo loä meâ Nuùi daøi tôï ñöôøng meâ,*

*Cöû ñaàu taøn chieáu taïi Xoay ñaàu roài chieáu hieäp Nguyeân thò truï cö teâ Voán laø ôû phöông Taây.*

# TAM GIÔÙI DUY TAÂM

*Tam giôùi duy taâm Tam giôùi duy taâm Vaïn phaùp duy thöùc Vaïn phaùp duy thöùc Duy thöùc duy taâm Duy thöùc duy taâm Nhaõn thinh nhó saéc Maét thanh tai saéc Saéc baát ñaùo nhó Saéc khoâng ñeán tai Thinh haø xuùc nhaõn Thanh ñaâu chaïm saéc Nhaõn saéc nhó thinh Maét saéc tai thanh*

*Vaïn phaùp thaønh bieän Vaïn phaùp thaønh xong Vaïn phaùp phi duyeân Vaïn phaùp chaúng duyeân*

ñònh.

*Khôûi quaùn nhö huyeãn Ñaâu quaùn nhö suyeãn Ñaïi ñòa sôn haø Sôn haø ñaïi ñòa*

*Thuøy kieân thuøy bieán Gì beàn gì ñoåi*

# *Tuïng:* HOA NGHIEÂM LUÏC TÖÔÙNG NGHÓA

(Nghóa Saùu töôùng Hoa Nghieâm)

*Ñoàng trung hoaøn höõu dò Trong ñoàng laïi coù dò Dò nhöôïc dò ö ñoàng Dò neáu dò ôû ñoàng*

*Toaøn phi Chö Phaät yù Chaúng phaûi yù Chö Phaät Chö Phaät yù Toång bieät YÙ Chö Phaät ñeàu khaùc Haø taøng höõu Dò ñoàng Ñaâu töøng coù dò ñoàng.*

Nam töû thaân trung nhaäp Trong taâm keû nam khi nhaäp ñònh thôøi

Nöõ töû thaân trung baát löu yù Trong thaân ngöôøi nöõ khoâng löu yù. Baát löu yù tuyeät danh töï Khoâng löu yù tuyeät danh töï.

Vaïn töôïng minh minh voâ lyù Söï Vaïn töôïng roõ raøng khoâng lyù söï. Sö hoûi Thöôïng toøa Giaùc: Ñi thuyeàn hay ñi boä?

* Ñi thuyeàn.
* Thuyeàn ôû choã naøo?
* Thuyeàn ôû trong bieån.

Giaùc thoái lui. Sö hoûi Taêng beân caïnh: OÂng noùi Taêng naøy vöøa ñeán

coù maét hay khoâng coù maét?

Thieàn Sö Quang Hieáu Tueä Giaùc ñeán choã Sö. Sö hoûi: Töø choã naøo ñeán?

* + Trieäu Chaâu.
  + Thöøa nghe Trieäu Chaâu coù noùi caây baù phaûi khoâng?
  + Khoâng?
  + Ñeán ñi ñeàu baûo

Taêng hoûi: Theá naøo laø yeáu chæ Thieàn Toâng?

Trieäu Chaâu noùi: Caây baù tröôùc saân. Thöôïng toøa ñaâu ñöôïc noùi khoâng.

Huyeàn Giaùc noùi: Tieân Sö thaät khoâng noùi theá, Hoøa thöôïng chôù huûy baùng tieân Sö.

(Kính Sôn Caûo noùi: Neáu coù lôøi naøy sai laàm Giaùc Thieát Chuûy. Neáu noùi khoâng lôøi naøy laïi sai laàm Phaùp Nhaõn.

Neáu hai beân ñeàu khoâng can thieäp laïi sai laàm Trieäu Chaâu.

Duø ñeàu khoâng theá, chaúng coù thaáu thoaùt moät ñöôøng vaøo ñòa nguïc nhö teân baén.

Coå Sôn Khueâ noùi: Giaùc Thieát Chuûy teân khoâng hö ñöôïc, chæ laø khoâng töøng moäng thaáy Trieäu Chaâu).

\* Sö cuøng nhoùm löûa vôùi Thieàn Sö Ngoä Khoâng ñöa thìa höông leân noùi: Khoâng ñöôïc goïi laø thìa höông. Huynh goïi laø gì?

Ngoä Khoâng noùi: Thìa höông. Sö khoâng chòu.

Thieàn Sö Ngoä Khoâng sau 20 ngaøy môùi roõ lôøi naøy.

Moät hoâm Sö thöôïng ñöôøng, Taêng hoûi: Theá naøo laø moät gioït nöôùc nguoàn Taøo Kheâ?

Laø moät gioït nöôùc nguoàn Taøo Kheâ. Taêng mòt môø lui ra.

Khi aáy Thieàu Quoác Sö ngoài moät beân hoaùt nhieân khai ngoä. Thieàu beøn ñem sôû ngoä cuûa mình trình cho Sö.

Sö noùi: OÂng sau naøy seõ laøm Thaày cuûa quoác vöông, cho ñeán laøm saùngtoû Toå ñaïo, ñeán ta cuõng khoâng baèng.

Quoác Sö sau naøy coù keä:

*“Ñænh nuùi thoâng huyeàn Khoâng phaûi nhaân gian Ngoaøi taâm khoâng phaùp Nuùi xanh ñaày maét”*

Sö nghe keä noùi: Baøi keä naøy ñaùng khôûi Toâng ta.

Thieàn Sö Linh AÅn Thanh Toøng, ngöôøi Phuùc Chaâu, luùc ñaàu tham hoïc vôùi Sö, Sö chæ möa noùi:Töøng gioït rôi trong maét Thöôïng toïa.”

Thanh Toøng luùc ñaàu khoâng hieåu. Sau ñoù nhaân xem kinh Hoa Nghieâm maø caûm ngoä,ñöôïc Sö aán khaû.

Baùch Tröôïng Ñaïo Haèng tham Sö, nhaân thænh ngoaïi ñaïo hoûi Phaät: Khoâng hoûi coù noùi, khoâng hoûi khoâng noùi, noùi chöa heát. Sö noùi truï truï. OÂng nghó ñeán choã Theá Toân chôø hoài laâu môùi hieåu. Baùch Tröôïng nhaân ñaây ngoä nhaäp.

Thieàn Sö Vónh Minh Ñaïo Tieàm ngöôøi phuû Haø Trung luùc ñaàu tham yeát Sö. Sö hoûi:OÂng ngoaøi tham thænh coøn xem kinh gì?

* + Kinh Hoa Nghieâm.
  + Saùu töôùng: Toång, bieät, ñoàng, dò, thaønh, hoaïi. Thuoäc cöûa naøo?

Vaên ôû trong thaåm Thaäp Ñòa. Theo lyù thì taát caùc phaùp theá gian vaø xuaát theá gian ñeàu ñuû saùu töôùng.

* + Hö khoâng coù saùu töôùng khoâng? Thaát chi khoâng ñaùp
  + OÂng hoûi ta noùi cho oâng

Tieàm hoûi: Hö khoâng coù saùu töôùng khoâng?

* + Khoâng?

Tieàm nhaân ñaây khai ngoä vui möøng leã taï.

* + Sö noùi oâng hieåu gì?
  + Hö khoâng töùc nhö vaäy.

Moät hoâm, boán chuùng só nöõ vaøo vieän Sö hoûi Tieàm: Trong luaät noùi: Caùch vaùch nghe tieáng voøng xuyeán thì goïi phaù giôùi, thaáy nhìn kim ngaân hôïp tan, ñaày caû luïa laø phaù giôùi hay khoâng phaù giôùi?

Nhö ngöôøi vaøo ñöôøng.

Sau naøy oâng coù 500 sôïi loâng, ñöôïc vöông haàu troïng.

* Vaên Toaïi Ñaïo Chaâu, ngöôøi Haøng Chaâu thöôøng nghieân cöùu Kinh Thuû Laêng Nghieâm yeát kieán Sö roài thuaät laïi sôû nghieäm cuûa

mình raát phuø hôïp vôùi yeáu chæ kinh.

Sö noùi: Laêng Nghieâm ñaâu khoâng phaûi coù taùm nghóa hoaøn.

* + Ñuùng vaäy.
  + Minh hoaøn caùi gì?
  + Minh hoaøn maët trôøi
  + Maët trôøi hoaøn gì? Khoâng ñaùp.

Sö sai ñoát ñi nhöõng vaên coù chuù giaûi.

Töø ñoù khaâm phuïc thænh thöa, noùi queân moät trí giaûi.

Thieàn Sö Huyeàn Taéc ngöôøi Veä Nam Hoaït Chaâu, luùc ñaàu hoûi Thanh Phong. Theá naøo laø chính hoïc nhaân?

Ñoàng töû Bính ñinh ñeán tìm löûa. Sau ñoù yeát kieán Sö. Sö hoûi: Töø ñaâu ñeán?

* + Töø Thanh Phong ñeán.
  + Thanh Phong coù noùi caâu gì khoâng?

Taéc neâu leân lôøi tröôùc ñaây khi ôû Thanh Phong cho Sö nghe. Sö noùi: Thöôïng toøa hieåu gì?

* + Bính ñinh thuoäc löûa. Maø laïi tìm löûa nhö chính mình tìm mình.
  + Hieåu theá ñaâu ñöôïc.
  + Con chæ hieåu nhö the,á chöa roõ Hoøa thöôïng theá naøo?
  + OÂng hoûi ta noùi cho oâng.

Hoûi: Theá naøo laø chính hoïc nhaân?

* + Ñoàng töû Bính Ñinh ñeán tìm löûa. Nhaân ñoù Taéc ñöôïc ngoä.
* Thieàn Sö Caån ñöùng haàu, Sö hoûi moät Taêng: Töø ñaâu ñeán?
  + Vaøo nuùi.
  + Khoâng deã.
  + Khoâng can thieäp ñeán nhö nhieàu nuùi soâng
  + Nhö nhieàu nuùi soâng khoâng gheùt. Taêng kia khoâng ñaùp.

Caån nhaân ñaây tænh ngoä.

Thieàn Sö Quy Toâng Huyeàn Saùch ngöôøi Taøo Chaâu, luùc ñaàu leân Tueä Sieâu yeát kieán Sö hoûi: Theá naøo laø Phaät?

* + OÂng laø Tueä Sieâu.

Töø ñaây Tueä Sieâu toû ngoä.

(Vieân Ngoä noùi: Coù ngöôøi noùi Tueä Sieâu laø Phaät, cho neân Phaùp Nhaõn ñaùp thay. Coù ngöôøi noùi: Gioáng nhö cöôõi traâu tìm traâu.

Coù ngöôøi noùi: Choã hoûi laø ñuùng coù gì giao thieäp: Neáu hoûi nhö theá chæ coù phuï chính mình, cuõng laø khuaát phuïc coá nhaân.

Tuyeát Ñaäu tuïng raèng:

*(Gioù xuaân giang quoác thoåi khoâng noåi. Chim keâu trong khoùm hoa*

*Ba laàn soùng cao caù hoùa roàng*

*Ngöôøi ngu nhö vuõng nöôùc ban ñeâm).*

Coâng aùn: Xöa coù hai vò am chuû ôû trong am, caû tuaàn khoâng gaëp nhau, boãng moät hoâm gaëp nhau. Thöôïng am chuû hoûi Haï am chuû: Laâu roài khoâng gaëp nhau, oâng ñi ñaâu?

Haï am chuû: ÔÛ trong Am döïng phaùp Voâ phuøng.

Thöôïng am chuû: Toâi muoán xaây döïng moät caùi nay ñeán huynh möôïn kieåu thaùp.

Haï am chuû noùi: Sao khoâng noùi sôùm, cho ngöôøi khaùc möôïn roài. Sö noùi: Haõy noùi, möôïn kieåu thaùp hay khoâng möôïn?

Neân ngaøy xöa coù moät laõo tuùc nhaân Taêng hoûi: Sö töû baét thoû cuõng heát Söùc, baét voi cuõng heát Söùc, chöa roõ heár Söùc gì?

Söùc khoâng nheï.

Sö noùi khoâng hieåu lôøi coå nhaân.

Neâu xöa coù moät laõo tuùc veõ moät chöõ Taâm leân cöûa Am, veõ moät chöõ taâm leân cöûa soå.

Sö noùi: Treân cöûa chæ vieát moät chöõ cöûa, treân cöûa soå chæ vieát chöõ cöûa soå. Treân vaùch chæ vieát chöõ vaùch.

(Huyeàn Giaùc noùi: Treân cöûa khoâng caàn vieát chöõ cöûa, treân cöûa soå khoâng caàn vieát chöõ cöûa soå, treân vaùch khoâng caàn vieát chöõ vaùch. Vì sao? Vì chöõ nghóa roõ raøng)

***Coâng aùn:*** Xöa coù moät laõo tuùc noùi trong ñaùm ruoäng naøy ñeán nhieàu

thôøi ta ñöùng ôû ñaát ñôïi oâng keùo ñi.

Sö noùi: Sôn Taêng nay nhö ngoài ôû ñaát ñôïi oâng keùo ñi coøn coù ñaïo lyù khoâng? Ngöôøi naøo thaân, ngöôøi naøo sô, thöû caét ñöùt xem.

Coâng aùn: Xöa coù moät laõo tuùc nuoâi moät ñoàng töû, nhöng khoâng bieát pheùp taéc, coù moät Taêng haønh cöôùc ñeán beøn daïy leã nghi. Toái ñeán thaáy Thaày ñi veà beøn ñeán chaøo hoûi, laõo tuùc ngaïc nhieân beøn hoûi ñoàng töû: “Ai daïy oâng?”

Thöôïng toøa kia trong phaùp ñöôøng

Laõo tuùc goïi Taêng aáy ñeán hoûi: Thöôïng toøa haønh cöôùc nhaø beân caïnh taâm haïnh theá naøo?

Ñoàng töû naøy ñöôïc nuoâi ba naêm roài, thaät laø ñaùng thöông. Laõo tuùc hoûi: Ai vaäy?

Thöôïng Toïa daïy phaù hoaïi y, mau mau cuoán goùi ñi. Trôøi hoaøng hoân, möa taàm taû laïi bò ñuoåi ñi.

Sö Trieät noùi: Coå nhaân hieån loä moät tí gia phong thaät kyø laï. Haõy noùi yù ôû ñaâu?

Coù ngöôøi hoûi Taêng: Thaép ñeøn gì?

* + Ñeøn töôøng minh
  + Luùc naøo thaép
  + Thaép naêm ngoaùi
  + Töôøng minh ôû ñaâu? Taêng khoâng ñaùp.

Tröôøng Khaùnh thay noùi: Neáu khoâng nhö theá, bieát oâng bò ngöôøi khinh maïn

Sö noùi: Quaân töû lôïi ñoäng.

Thò giaû ôû ñaàu thaùp Töù Chaâu kòp thôøi khoùa cöûa.

Coù Taêng hoûi: Ñaõ laø Thaày ba coõi vì sao bò ñeä töû khoùa? Thò giaû khoâng ñaùp.

Sö thay noùi: Ñeä töû khoùa hay ñaïi Sö khoùa?

Tröôùc thaùp Töù Chaâu coù moät Taêng leã baùi, coøn thaáy Ñaïi Thaùnh khoâng?

Sö thay noùi: OÂng noùi leã baùi laø nghóa gì?

Xöa coù thí chuû nöõ vaøo vieän caáp tieàn cho chuùng Taêng haøng naêm. Taêng noùi: Tröôùc thaùp moät phaàn.

Thí chuû noùi: Thaùnh Taêng tuoåi bao nhieâu? Taêng khoâng ñaùp.

Sö thay noùi: Taâm mong khaép nôi töùc bieát.

* Xöa coù Ñaïo Löu ôû tröôùc ñieän Phaät nhöng ngoài quay löng vôùi

Phaät

Taêng noùi: Ñaïo só chôù ngoài vaäy

Ñaïo Löu noùi: Ñaïi ñöùc noùi trong boån giaùo, thaân Phaät khaép phaùp

giôùi choã naøo ngoài cuõng ñöôïc.

Taêng khoâng ñaùp

Sö thay noùi: Bieát ñöôïc oâng.

Treân caàu Hoàng Ñöôøng ôû Phuùc Chaâu coù vò Taêng ñang ngoài. Quan nhaân hoûi: ÔÛ ñaây coøn coù Phaät khoâng?

Taêng khoâng ñaùp

Sö thay noùi: OÂng laø ngöôøi theá naøo?

ÔÛ Quaûng Nam coù vò Taêng ôû trong am, Quoác chuû ñi saên, taû höõu baùo cho Am chuû raèng: Ñaïi Vöông ñeán xin ñöùng daäy.

Am chuû noùi: Ñuùng vaäy.

Thaáy Sö vì sao khoâng ñöùng daäy. Sö thay noùi: Chuû ñuû baùo aân.

Quan nhaân hoûi Taêng: Teân gì? Voâ Ñaùn.

Quan Nhaân noùi: Boãng nhieân ñem cheùn caùt cho Thöôïng toøa laïi theá

naøo?

Caûm ôn Quan nhaân cuùng döôøng.

Sö noùi: Ñaây coøn laø Ñaùn nöôùc Cao Ly xöa ñeán tieàn Ñöôøng, khaéc

töôïng Quaùn Aâm roài ñöa leân thuyeàn, cuoái cuøng böng khoâng lay ñoäng, nhaân ñoù thænh vaøo chuøa Khai Nguyeân Minh Chaâu cuùng döôøng.

Sau ñoù coù ngöôøi hoûi: Khoâng moät saùt na khoâng hieän thaân, Thaùnh töôïng vì sao khoâng ñeán nöôùc Cao Ly.

Tröôøng Khaùnh Laêng noùi: Hieän thaân tuy khaép, thaáy töôïng sai leäch Sö noùi: Bieát ñöôïc Quan AÂm ñeán.

Coâng aùn: Theá Toân môùi haï sinh, moät tay chæ trôøi, moät tay chæ ñaát, böôùc ñi baûy böôùc maét nhìn boán phöông noùi: Treân trôøi döôùi ñaát chæ coù ta laø quyù nhaát.

Vaân Moân noùi: Ta luùc aáy neáu thaáy, ñaùnh moät gaäy cho cheát roài cho choù aên, quyù ôû tính cho thieân haï thaùi bình.

Sö noùi: Vaân Moân khí theá raát lôùn nhöng laïi khoâng coù ñaïo lyù Phaät

phaùp.

Coâng aùn: Quyû Vöông Chöông Teä laõnh hoäi quyeán thuoäc caùc phaùp,

moät ngaøn naêm theo Boà taùt Kim Cang Teà, tìm choã khôûi nguyeân do maø khoâng ñöôïc.

Boà taùt noùi: Ta khoâng nöông vaøo coù truï maø truï, voâ truï maø truï, nhö

theá maø truï. Sö noùi: Quyû Vöông khoâng thaáy Kim Cang Teà lieàn theo, chæ nhö Kim Cang Teà coøn thaáy Quyû Vöông khoâng?

Coâng aùn: Sô Toå Toân Giaû Ca Dieáp, ngaøy noï ñaïp buøn, coù Sa di thaáy lieàn hoûi: Toân Giaû sao töï laøm?

Neáu ta khoâng laøm thì ai laøm cho ta?

Sö noùi: Luùc ñoù neáu thaáy ta loâi ñeán ñaïp buøn.

* Luïc Toå daïy chuùng raèng: Ta coù moät vaät khoâng ñaàu khoâng ñuoâi, khoâng danh khoâng töï, khoâng löng, khoâng maët, moïi ngöôøi coù bieát khoâng?

Luùc aáy Haø Traïch Thaàn Hoäi ra noùi: Laø boån nguyeân caùc phaùp, laø Phaät taùnh cuûa Thaàn Hoäi.

Toå beøn ñaùnh moät gaäy noùi: Löôõi Sa di naøy ta goïi laø moät vaät coøn khoâng truùng, haù boån nguyeân Phaät taùnh?

Gaõ naøy neáu coù laáy che ñaàu cuõng chæ thaønh ngöôøi hieåu bieát toâng

ñoà.

Sö noùi: Coå nhaân thoï kyù cho ngöôøi thaät khoâng nhaàm. Nhö nay laäp

tri giaûi laøm toâng, töùc laø Haø Traïch.

Coù ñaïi ñöùc hoûi Nam Nhaïc: Nhö göông ñuùc töôïng, töôïng thaønh chöa roõ aùnh saùng soi ñeán choã naøo?

Nhö ñaïi ñöùc laøm ñoàng töû thì töôùng maïc ôû ñaâu. Sö noùi: Caùi naøo laø töôïng maø ñaïi ñöùc thaønh.

Coâng aùn: Thieàn Sö Taây Ñöôøng Trí Taïng giöõa ñöôøng gaëp Thieân Söû.

Thieân Söû giöõ laïi thoï trai. Chôït con löøa keâu, Thieân Söû noùi: Ñaàu ñaø”.

Taây Ñöôøng ngöôùc ñaàu, Thieân Söû laïi chæ con löøa, Taây Ñöôøng laïi chæ Thuû Thieân Söû, Thieân Söû khoâng ñaùp.

Sö noùi: Chæ laøm con löøa keâu.

Coâng aùn: Ñaëêng AÅn Phong ôû trong phaùp ñöôøng phaù oai nghi Töông Chaâu, chæ maëc aùo ngaén, mang caùi chaøy beân hoâng, ñöa chaøy noùi: Noùi thì khoâng ñaùnh”. Luùc aáy ñaïi chuùng im laëng. AÅn Phong beøn ñaùnh moät caùi.

Sö noùi: Ñaëng AÅn Phong, kyø quaùi thaät kyø quaùi, laïi phaûi ñaùnh khoâng

ñöôïc.

Laïi noùi: Luùc aáy moät chuùng ra ngaãu nhieân.

***Coâng aùn:*** Toøa chuû Löôïng tham Maõ Toå. Toå hoûi: Giaûng Kinh gì?

Taâm kinh. Laáy gì giaûng?

Laáy taâm giaûng.

Taâm nhö ngöôøi hoïa só, ngöôøi yù nhö hoïa kyû xaûo ñaâu bieát giaûng

ñöôïc kinh?

Laïi laø hö khoâng giaûng ñöôïc. Löôïng phaát tay aùo boû ñi.

Toå vôøi laïi noùi: Toøa chuû! Löôïng quay ñaàu.

Töø sinh ñeán chæ laø ngöôøi naøy. Löôïng nhaân ñoù ngoä.

Sö noùi: Xem coå nhaân töø bi daïy ngöôøi nhö theá, nhö nay laøm sao hieåu. Chôù tuï ñaàu ôû ñaây maø voïng töôûng.

***Coâng aùn:*** Phuø Dung tham Quy Toâng hoûi: Theá naøo laø Phaät? Quy Toâng ñaùp: Ta noùi oâng coøn tin khoâng?

Lôøi Hoøa thöôïng chaân thaønh ñaâu daùm khoâng tin. Chính oâng laø ñuùng.

Laøm sao giöõ gìn.

Maét bò nhaëm, hoa ñoám hö khoâng loaïn xaï.

Sö noùi: Neáu khoâng coù lôøi sau, choã naøo tính ñöôïc Quy Toâng. Coâng aùn: Nam Tuyeàn hoûi Duy Na. Hoâm nay phoå thænh laøm gì?

Keùo ñaù maøi.

Ñaù maøi töø oâng keùo, khoâng ñöôïc ñoäng ñeán caây giöõ ñaù maøi. Duy Na khoâng noùi.

Sö thay theá thì khoâng kheùo.

Coâng aùn: Moät hoâmï, Dieâm Quan baûo chuùng: Hö khoâng laø troáng, Tu di laø chuøy, ngöôøi naøo ñaùnh ñöôïc?

Chuùng khoâng ñaùp.

Coù Taêng noùi laïi cho Nam Tuyeàn. Tuyeàn noùi: Vöông laõo Sö, khoâng ñaùnh troáng beå naøy.

Sö noùi: Vöông laõo Sö khoâng ñaùnh.

***Coâng aùn:*** Dieâm Quan döïng phaát traàn hoûi: Taêng giaûng Kinh Hoa Nghieâm. Ñaây laø loaïi phaùp giôùi thöù maáy?

Toøa chuû traàm ngaâm.

Töï maø bieát löï maø hieåu, laø trong nhaø quyû, maët trôøi chieáu xuoáng boùng ñeøn leû loi, quaû nhieân maát chieáu.

Sö voã tay ba caùi.

Coâng aùn: Thieàn Sö Ñaïi Töø Hoaøn Trung nhaân taêng töø bieät beøn hoûi: Ñi ñaâu?

Ñi Giang Taây.

Ñem laõo Taêng ñi ñöôïc khoâng?

Chaúng nhöõng Hoøa thöôïng, coøn hôn Hoøa thöôïng cuõng khoâng ñem

ñi.

Sö noùi: Hoøa thöôïng neáu ñi toâi chöa noùi.

Neâu Ñaïi Töø Thöôïng ñöôøng noùi: Sôn Taêng khoâng lôøi giaûi ñaùp, chæ coù theå bieát beänh. Khi aáy coù taêng ra, Ñaïi töø trôû veà phöông tröôïng.

Sö noùi: Trong chuùng goïi laø beänh tröôùc maét khoâng bieát.

***Coâng aùn***:Taêng hoûi Ñaïi Chaâu: Theá naøo laø Phaät? Thanh ñaøm ñoái maët, chaúng Phaät thì ai?

Chuùng ñeàu khoâng hay bieát. Sö noùi laø khoâng giao thieäp.

***Coâng aùn:*** Coù Taân Ñaùo noùi vôùi Trieäu Chaâu: Töø Tröôøng An ñeán, gaùnh ngang caây gaäy, khoâng tröø saïch moät ngöôøi.

Chính laø gaäy cuûa ñaïi ñöùc ngaén. Taêng khoâng ñaùp.

Sö thay noùi: “Ha ha”

***Coâng aùn:*** Taêng hoûi Trieäu Chaâu: Thieàn Sö coù noùi, khi theá giôùi hoaïi, taùnh naøy khoâng hoaïi. Theá naøo laø taùnh naøy?

Töù ñaïi nguû uaån.

Ñaây coøn laø hoaïi. Theá naøo laø taùnh naøy? Töù ñaïi nguû uaån.

Sö noùi laø moät caùi hay hai caùi, laø hoaïi hay khoâng hoaïi, laïi laøm sao hoäi thöû ñoaùn xem.

Coâng aùn: Hoøa thöôïng Bí Ma thöôøng caàm caùi moùc baèng goã, moãi khi thaáy Taêng ñeán leã baùi, lieàn moùc coå noùi: Noùi ñöôïc moùc xuoáng cheát, noùi khoâng ñöôïc moùc xuoáng cheát. Noùi mau! Noùi mau! Hoïc ñoà ít coù ngöôøi ñaùp.

Sö thay noùi: Xin maïng! Xin maïng!

***Coâng aùn:*** Ñöùc Sôn daïy chuùng:” Ñeâm nay khoâng lôøi ñaùp, ngöôøi hoûi 30 gaäy. Luùc aáy coù Taêng ra leã baùi, Ñöùc Sôn lieàn ñaùnh.

Con noùi chöa hoûi, sao Hoøa thöôïng ñaùnh con. OÂng laø ngöôøi naøo?

Ngöôøi Taân La.

Chöa vöôït qua maïn thuyeàn, ñaùng cho 30 gaäy. Sö noùi: Ñaïi tieåu Ñöùc sôn noùi laøm hai maûnh.

***Coâng aùn:*** Taêng hoûi: Tuyeát Phong ñöa chuøy döïng phaát traàn, khoâng ñaùng Toâng thöøa, chöa roõ Hoøa thöôïng theá naøo?

Tuyeát Phong döïng phaát traàn.

Taêng beøn oâm ñaàu ñi ra. Tuyeát Phong khoâng nhìn. Sö thay noùi: Ñaïi chuùng! Xem vieân ñaïi töôùng naøy.

Laïi neâu Tuyeát Phong baûo Kinh Thaùnh: Xöa coù laõo tuùc daãn quan

nhaân tuaàn ñöôøng noùi: Moät chuùng nay ñeàu laø hoïc Phaät phaùp Taêng.

Quan nhaân noùi: Vaøng vuïn tuy quy laïi theá naøo? Laõo tuùc khoâng ñaùp.

Kính Thanh thay noùi: So ra neùm gaïch daãn ngoïc. Sö noùi quan nhaân ñaâu ñöôïc ñem cuûa quyù ta che maét.

***Coâng aùn:*** Taêng hoûi Giaùp Sôn: Theá naøo laø caûnh Giaùp Sôn? Vöôïn oâm con veà nuùi xanh, chim ngaäm hoa rôi tröôùc nuùi. Sö noùi: Ta 20 naêm chæ laøm caûnh noùi hieåu.

Coâng aùn: Long Nha hoûi Ñöùc Sôn: Gaäy kieám baùu cuûa hoïc nhaân ñònh laáy ñaàu Sö thôøi theá naøo?

Ñöùc Sôn ñöa coå ra noùi: Ra tay.

Sö thay noùi: OÂng xuoáng tay choã naøo.

***Coâng aùn:*** Ñaàu Töû hoûi Taêng: Sô Sôn Cöông Ñaàu danh tieáng ñaõ laâu phaûi khoâng?

Taêng khoâng ñaùp

Sö noùi thay: Laïi nghe tieáng Hoøa thöôïng laâu roài.

Laïi neâu Taêng hoûi: Gioáng nhö laø nöôùc vì sao nöôùc bieån maën, nöôùc soâng laït?

Ñaàu Töû noùi: Sao treân trôøi, caây döôùi ñaát. Sö noùi nhö traùi nhau.

Laïi neâu hoûi Taêng: Töø ñaâu ñeán?

Töø Ñoâng Taây Sôn leã baùi Toå Sö ñeán.

Giaùp Sôn noùi: Toå Sö khoâng ôû Ñoâng Taây Sôn. Taêng khoâng ñaùp. Sö thay noùi: Hoøa thöôïng bieát Toå Sö.

Thieàn Sö Baïch Maõ Ñaøm Chieáu thöôøng noùi: Vui veõ, vui veõ, Ñeán khi laâm chung noùi: “Khoå khoå”.

Laïi noùi Dieâm Vöông ñeán baét ta.

Vieän chuû hoûi raèng: Hoøa thöôïng luùc aáy bò tieát ñoä Sö keùo vaøo trong nöôùc, thaàn saéc baát ñoäng. Nhö nay sao ñöôïc theá.

Chieáu ñöa gôûi leân noùi: OÂng noùi laø luùc aáy hay laø ngaøy nay. Vieän chuû khoâng ñaùp.

Sö thay noùi: Luùc aáy chæ bòt tai ñi ra.

Töôùng Baèng Dieân Dó ôû Giang Nam cuøng vôùi maáy Taêng daïo Chung Sôn ñeán moät ngöôøi ôû suoái, nhieàu ngöôøi ñaâu ñöôïc.

Moät vò Taêng ñaùp raèng: Khoâng daïy thieáu.

Dieân Dó khoâng chuïi, beøn noùi: Ngöôøi naøo thieáu. Sö noùi: Ai laø ngöôøi khoâng ñuû.

Hoàng Chaâu Thaùi Thuù Toáng Linh Coâng, moät hoâmTaêng Chuû Ñaïi

Ninh baøy xin thænh ñeä nhò toøa khai ñöôøng.

Coâng noùi: Sao khoâng thænh ñeä nhaát toøa? Chuùng khoâng noùi.

Sö thay noùi: Khoâng nhuïc nhö theá.

Long Nha hoûi Thuùy Vi: Töø khi ñeán Hoøa thöôïng phaùn lòch thöôøng thöôøng thaêng ñöôøng, khoâng nhôø moät phaùp chæ daïy, yù ôû ñaâu?

Thuùy Vi ñaùp: Hieàm caùi gì?

Sau ñoù, Long Nha ñeán Ñoäng Sôn cuõng noùi nhö vaäy. Ñoäng Sôn noùi: Ñaâu laï ñöôïc laõo Taêng.

Sau ñoù laïi hoûi Sö, Sö noùi: Toå Sö ñeán.

(Tuyeát Ñaäu Hieån noùi: Hai laõo giaø nay bò Taêng naøy xoû muõi ñi

Chæ coù Phaùp Nhaõn cho oâng ta cuøng tham, neáu laø moân haï Tuyeát Ñaäu aên gaäy ñuoåi ra).

***Coâng aùn:*** Baéc Vieän Toâng hoûi Giaùp Sôn: Tröôùc maét khoâng coù moät phaùp, yù ôû tröôùc maét. Khoâng phaûi phaùp ôû tröôùc maét, chaúng phaûi chôø cuûa tai maét, haù khoâng phaûi laø lôøi cuûa Hoøa thöôïng? Giaùp Sôn noùi ñuùng vaäy.

Baéc Vieän lieàn laät ñoå göôøng thieàn voøng tay ñöùng. Giaùp Sôn ñöùng daäy ñaùnh moät gaäy, Baéc Vieän lieàn ñi xuoáng.

Sö noùi: OÂng ta laät ñoå giöôøng thieàn sao khoâng ñi lieàn, phaûi ñôïi Giaùp Sôn ñaùnh moät gaäy roài môùi ñi, yù ôû choå naøo?

Tu Sôn chuû hoûi Thieàn Sö Ñaêng Nguyeân: Caøn Thaùt Baø Vöông taáu nhaïc, nuùi Tu Di lay chuyeån, nöôùc bieån noåi, Ca Dieáp ñöùng daäy muùa, laøm sao hieåu?

Ca Dieáp vaøo ñôøi quaù khöù laøm ngöôøi haùt nhaïc, taäp khí chöa tröø. Tu Di lay chuyeån, bieån noåi soùng laïi laøm sao hieåu?

Ñaêng Nguyeân beøn thoâi.

Sö thay noùi: Chính laø taäp khí.

Sö hoûi Tu Sôn Chuû: Cöûa cuûa Ngöôõng Sôn saùng, öùng vaøo maét thì tai toaøn thaân, öùng vaøo tai thì maét toaøn thaân - huynh laøm sao hieåu?

* + Maét laø duïng cuûa tai, tai laø duïng cuûa maét. Sö noùi ñoù chính laø laøm tinh hoàn.

Tu laïi hoûi: Hoøa thöôïng theá naøo? Sö laïi neâu laàn nöõa.

Tu Sôn môùi tænh.

Tröôùc ñaây Sö tham Tröôøng Khaùnh Laêng, sau ñoù laïi keá thöøa Ñòa Taïng. Trong hoäi Tröôøng Khaùnh coù chuû toïa Töû Chieâu, tröôùc ñaây cuøng coù Sö baøn luaän ngoân cuù Coå Kim. Chieâu môùi nghe trong loøng töùc giaän. Moät hoâmï, ñaëc laõnh chuùng ñeán Phaù Chaâu traùch hoûi Sö. Sö bieát ñöôïc beøn

cöû chuùng ra ñoùn, tieáp ñaõi noàng nhieät treân vò khaùch chuû moät phaát traàn vaø moät caây traø. Chieâu boãng bieán saéc gaéng hoûi:

Tröôûng laõo khai ñöôøng ngöôøi naøo keá thöøa? Ñòa Taïng.

Sao laïi coù phuï tieân Sö Tröôøng Khaùnh? Cuøng ôû trong hoäi hôn maáy möôi naêm, baøn luaän coå kim, khoâng heà giaùn ñoïan, vì sao Ñòa Taïng noái thöøa?

Sö noùi: Con khoâng bieát moät chuyeån nhaân duyeân cuûa Tröôøng Khaùnh.

Chieâu noùi: Sao khoâng ñeán hoûi?

Tröôøng Khaùnh noùi: Trong vaïn töôïng chæ baøy ñöôïc thaân yù laøm

sao?

Chieâu Khaùnh döïng phaát traàn, Sö quaùt noùi: Chuû toïa! Ñaây laø luùc ñoù

hoïc ñöôïc chaúng laøm sao.

Chieâu Khaùnh khoâng noùi.

Sö noùi chæ nhö trong vaïn töôïng chæ loä mình thaân, laø xoay vaïn töôïng hay khoâng xoay vaïn töôïng?

Khoâng Sö noùi hai caùi. Luùc aáy tham tuøy moät chuùng cuøng tieáng noùi xoay vaïn töôïng.

Sö noùi trong vaïn töôïng chæ loä thaân. Chieâu Khaùnh vaø moät chuùng daàn thoái lui.

Sö chæ coät truï noùi: Chuû toïa gieát cha gieát meï, coøn khoâng saùm hoái. Phæ baùng ñaïi Baùt-nhaõ.

Chieâu Khaùnh khoâng ñaùp. Töø ñaây laïi tham döï, phaùt minh ñaõ thaáy laïi khoâng khai ñöôøng. Sö ôû Kim Laêng, ba laàn ngoài ñaïo traøng saùng chieáu phoâ daãn yeáu chæ.

Luùc aáy moïi ngöôøi ôû choán Toøng laâm ñeàu tuaân theo phong hoùa, nôi ñaát laï maø coù ngöôøi cung kính phaùp cuûa Ngaøi, töø xa ñeán, chaùnh Toâng Huyeàn Sa.

Trung Höng ôû Giang Bieåu. Sö ñieàu cô thuaän vaät, chieát phuïc hoân meâ nhaèm neâu tam muoäi cuûa moïi ngöôøi, hoaëc ngöôøi vaøo thaát trình giaûi, hoaëc ngöôøi goõ cöûa thænh thöa.

Ngaøn ñieàu öùng beänh cho thuoác, tuøy caên cô ngoä nhaäp, khoâng theå thaéng kyû cöông.

Ngaøy 17 thaùng 7 naêm Maäu Tuaát, nieân hieäu thöù naêm Chu Hieån Ñöùc, Sö thò tòch Quoác chuû ñích thaân phong leã; Ngaøy 5 thaùng nhuaàn, Sö taém goäi xong töø giaõ chuùng ngoài kieát giaø maø thò tòch, nhan maïo nhö luùc coøn soáng.

SOÁ 1991 - KIM LAÊNG THANH LÖÔNG VIEÄN VAÊN ÍCH THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC 380

Sö thoï 74 tuoåi, 54 haï laïp, Caùc töï vieän trong thaønh, ñuû oai nghi ngheânh ñoùn.

Töø baäc coâng khanh lyù kieán huaân trôû xuoáng ñeàu khaâm phuïc. Ñeä töû xaây thaùp thôø nhuïc thaân Sö ôû Ñan Döông huyeän Giang Ninh, teân thuïy laø Ñaïi Phaùp Nhaõn Thieàn Sö, Thaùp hieäu laø Voâ Töôûng. Veà sau Lyù chuû vieän Baùo Töø sai moân nhaân cuûa Sö laø Huyeàn Giaùc, goïi teân thuïy khai phaùp cuûa Sö laø Ñaïi Trí Taïng Ñaïi Ñaïo Sö.