ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 2**

Ñeä töû noái phaùp Thieàn sö tueä Nhaät, truï trì thieàn vieän Naêng nhaân ôû Kính sôn laø Uaån Vaên kính daâng.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo, sö oâng Vaân Ñoan noùi: Neáu ñöôïc moät gioït moà hoâi cuûa Vaân Ñoan nhoû leân moät coïng coû thì lieàn hieän thaønh laàu quyønh ñieän ngoïc. Coøn neáu chöa ñöôïc moät gioït moà hoâi cuûa Vaân Ñoan nhoû leân moät ngoïn coû thì cho duø coù laàu quyønh ñieän ngoïc cuõng bò ngoïn coû che laáp.

Sö baûo: Treân moät ngoïn coû hieän ra laàu quyønh ñieän ngoïc chaéc chaén laø ñieàu ñaùng tin. Laàu quyønh ñieän ngoïc bò moät ngoïn coû che laáp chöù khoâng bò oâng ta coi thöôøng. Kính Sôn noùi gì? Vì noùi chính mình ñaõ laø ngöôøi nhoû ñöôc gioät moà hoâi. Neáu laø ngöôì chöa nhoû ñöôïc gioït moà hoâi thì khoâng caét ñöùt ñöôïc ñieàu nghi.

Tieát Thieân Thaân, sö Thöôïng ñöôøng ñaûnh leã ñaáng Naêng Nhaân Tòch maëc ôû theá gian, baäc chöùa nhoùm voâ löôïng phöôùc ñöùc cao quyù, laø baäc Kim Luaân thoáng trò boán thieân haï, ban ñeán cho khaép chuùng sinh söï an oån vui söôùng. Coøn tri aân, baùo aân gì? Im aëng hoài laâu, sö noùi: Moät naêm ba traêm saùu möôi ngaøy chæ coù hoâm nay laø ngaøy toát. Sö Thöôïng ñöôøng neâu, ngaøi Baùch Tröôïng hoûi cö só Baøng Uaån:

* Thaïch Ñaàu ñöôïc söùc caâu cuoái cuøng, coù töøng neâu ra caâu gioáng ngöôøi hay khoâng?
* Cuõng ñaõ töøng neâu ra caâu gioáng ngöôøi. Baùch Linh hoûi: Neâu ra caâu gioáng ngöôøi naøo? Cö só chæ vaøo ngöïc mình, ñaùp: Baøng Coâng.

Baùch Linh hoûi: Ngay caû Dieäu Ñöùc khoâng sinh cuõng khoâng kòp khen ngôïi.

Baøng cö só laïi hoûi Baùch Linh: Thaày Thaïch Ñaàu ñöôïc naêng löïc caâu cuoái ñaõ töøng neâu ra caâu gioáng ngöôøi chöa?

Linh ñaùp: Ñaõ töøng neâu ra caâu gioáng ngöôøi? Baøng cö só hoûi: Neâu ra caâu gioáng ngöôøi naøo?

* Baùch Linh ñoäi muõ boû ñi.

Sö baûo: Caâu noùi ñaàu löôõi. Neáu chaúng phaûi laø Baøng Uaån thì ñaõ neâu ra caâu sai gioáng ngöôøi. Tuy nhö vaäy nhöng baùch Linh cuõng ñaõ thua Baøng Uaån kia moät keo. Vì sao? Vì ngay luùc aáy neáu khoâng xeù ñöôïc caùi noùn ñeå che ñaàu laâu thì coøn maët muõi naøo ñeå gaëp oâng ta vaø Baøng Uaån kia.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Töôûng ñieân ñaûo sinh thì sinh töû sinh; töôûng ñieân ñaûo dieät thì sinh töû chaám döùt. Choã sinh töû chaám döùt laø taùnh khoâng Nieát-baøn; choã taùnh khoâng Nieát-baøn laø maït caùm trong maét. Nieát-baøn ñaõ khoâng thì goïi caùi gì laø maït caùm trong maét? Maây traéng boãng bay ñeán ngoïn nuùi cao, traêng saùng khoù noùi chieáu xuoáng Bích Thieân.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Voâ Tröôùc ñeán nuùi Nguõ ñaøi ñaûnh leã ngaøi Vaên-thuø

Ngaøi Vaên-thuø hoûi:

* Ñaïi ñöùc töø ñaâu ñeán?
* Toâi töø phöông Nam ñeán.
* Laøm theá naøo gìn giöõ Phaät phaùp ñöôïc ôû phöông Nam?
* Tyø-kheo thôøi Maït phaùp ít vaâng giöõ giôùi luaät.
* Coù ñöôïc bao nhieâu Tyø-kheo?
* Khoaûng tröø ba ñeán naêm traêm vò.

Voâ Tröôùc laïi hoûi: Hoøa thöôïng ôû ñaây laøm theá naøo giöõ gìn ñöôïc Phaät phaùp?

Vaên-thuø ñaùp: Phaøm Thaùnh ôû chung, raén roàng laãn loän. Voâ Tröôùc hoûi: Chuùng nhieàu hay ít?

Vaên-thuø ñaùp: Tröôùc ba ba, sau cuõng ba ba.

Sö baûo: Neáu ngay luùc aáy Kính Sôn thaáy thì ñaõ ñeán noùi vôùi oâng ta: Hoøa thöôïng truï trì nhö theá thaät laø khoâng deã.

Sö thôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ngaøi Tuyeát Phong naêm laàn baûy löôït ñeán Ñoãng Sôn. Vì sao laïi thaønh ñaïo ôû Mieát Sôn?

Sö ñaùp: Nhaø buoân baùn ôû Döông chaâu.

Sau ñeán ôû am tranh, coù vò Taêng goõ cöûa, Tuyeát Phong ra hoûi: Ai

ñoù?

Taêng cuõng hoûi: Ai ñoù? Nhö vaäy coù hôn keùm gì khoâng? Hôn thì taát caû ñeàu hôn, keùm thì taát caû ñeàu keùm.

Taêng hoûi: Vì sao Tuyeát Phong cuùi ñaàu trôû veà am tranh? Sö ñaùp: Nghi ngôø laø gieát cheát moïi ngöôøi trong thieân haï.

Taêng hoûi: Coù gioáng nhö tröôøng hôïp ngaøi Nham Ñaàu khoâng? Nham Ñaàu ñaùp: Ñuùng thôøi ta seõ ñeán, oâng ta noùi moät caâu sau roát.

Ngöôøi trong thieân haï ñaâu caám ñöôïc laõo Tuyeát! Theá naøo laø caâu sau roát?

Sö ñaùp: Khoâng nguû chung göôøng ñaâu bieát trong chaên coù raän?

Taêng hoûi: Ngaøi Nham Ñaàu noùi: Tuyeát Phong vaø ta cuøng sinh chöù khoâng cuøng töû, bieát caâu sau roát laø ñaây. YÙ chæ theá naøo?

Sö ñaùp: Ngöôøi xöa noùi: daây leo xoaén quanh moät thaân caây ñeå leo leân, cöù leo, leo maõi ñeán taän ngoïn tuøng. Maây traéng baøng baïc vöôït khoûi thaùi hö. Muoân phaùp voán vaéng laëng, chæ coù con ngöôøi laøm naùo ñoäng. Laïi trong giaùo noùi: phaøm phu thaáy caùc phaùp vaø chuyeån theo töôùng cuûa noù. Hoï khoâng hieåu phaùp voán voâ töôùng, vì theá khoâng thaáy Phaät. Sö beøn ñöa Phaát traàn leân, noùi:

* Ñaây laø töôùng, kia laø voâ töôùng. Sum la muoân töôïng hieän ñang baøy ra tröôùc maét. Maét thaáy, tai nghe, taát caå ñeàu laø phaùp thì ñaâu töøng oàn naùo. Ñaõ khoâng töøng oàn naùo thì ñaâu theå noùi vaät chuyeån theo töôùng.

Sö laïi ñöa caùi phaát traàn leân, baûo:

* “Caùi naøy laø voâ töôùng”, laïi vì sao? Ñaõ khoâng hieåu roõ thì ñeán choã naøo gaëp Phaät? coøn baûo ngöôøi xöa noùi raát ñuùng, trong giaùo raát ñuùng. Ñuùng laø ñuùng caùi gì? Neáu phaân tích kyõ caøng vaán ñeà naøy thì ñöôïc tho- aùt ra. Phaät Thích-ca khoâng tröôùc, Phaät Di-laëc khoâng sau, tuy nhö vaây nhöng chöa traùnh khoûi bò caùi phaát traàn cuûa sôn Taêng xoû qua loã muõi.

Sö laïi ñöa phaát traàn leân, baûo:

* Tuøy töôùng chuyeån. Bò phaát traàn xoû qua loã muõi laø khoâng tuyø töôùng chuyeån. Bò phaát traàn xoû qua loã muõi; baûy Ñöùc Phaät cuõng bò phaát traàn xoû qua loã muõi. Roài sö quay sang nhìn ñaïi chuùng, hoûi: phaûi laøm theá naøo ñeå thoaùt khoûi ñöôïc loãi naøy, nöôùc cuoái cuøng chaûy veà bieån, maây nhaát ñònh bay veà nuùi. Sö voã giöôøng Thieàn, xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù moät vò Taêng hoûi Meã Hoà:

* Töø xöa caùc baäc Hieàn coù thaáu ñaït ñöôïc lyù chaân thaät hay khoâng?

Meã Hoà baûo laø thaáu ñaït ñöôïc.

Taêng hoûi: Laøm sao thaáu ñaït ñöôïc chaân lyù?

Meã Hoà ñaùp: Luùc aáy boãng moät tia saùng loeù leân giaû baùn thaønh baïc cho Thieàn Vu (vua nöôùc Hung Noâ) thì ngöôøi naøo ghi soå saùch?

Vò Taêng khoâng ñaùp ñöôïc.

Sö baûo: Neáu luùc aáy Kính Sôn laø vò Taêng naøy thì ñaõ haï ñöôïc caâu chuyeån ngöõ ñeå bòt mieäng laõo giaø naøy, haõy noùi haï caâu gì?

Sö im laëng hoài laâu, noùi: Neáu giaùo deã ñöôïc thì xem thöôøng.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Hoâm nay, sôn Taêng naáu chaùo cuùng döôøng ñaïi chuùng. AÊn chaùo xong, ñaïi chuùng ñoàng ñeán ñieän Long Vöông tuïng nieäm. Tuïng nieäm roài xin ñem cuûa caûi cuûa hoùa chuû ñi ñoát. Nhieàu vieäc nhö theá, neáu laø yù chæ maàu nhieäm cuûa Thieàn toâng thì chöa coù coâng phu gì

ñeå noùi ñöôïc. Sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Tieân sö Vieân Ngoä ôû Giaùp Sôn daïy chuùng raèng: Thoâng thaân laø maét thaáy khoâng ñeán; thoâng thaân laø tai nghe khoâng roõ; Thoâng thaân laø mieäng noùi khoâng dính maéc; thoâng thaân laø taâm soi khoâng ra; thoâng thaân laø buoâng boû. Coù ngöôøi noùi: neáu khoâng coù maét thì laøm sao thaáy; khoâng coù tai thì laøm sao nghe; khoâng coù mieäng thì laøm sao noùi; khoâng coù tam thì laøm sao soi göông. Neáu ñeán ñaây döùt boû ñöôïc moät tuyeán ñöôøng thì mau ñoàng tham vôùi coå Phaät. Haõy noùi, ngöôøi naøo tham?

Sö ñaùp: Tieác thaät! Khoâng coù Kính Sôn ôû ñaây! Neáu coù moät ñoùm löûa thì chieáu soi ñöôïc bao nhieâu göông maët laõo Haùn? Töùc laø ngöôøi beân caïnh, hoâm nay khoâng cam loøng ñöùng ra noùi. Hoøa thöôïng cuõng laø ngöôøi Phoå Chaâu thì laøm sao ñeùn ñoù noùi: Taây Thieân chaët ñaàu caét tay, trong ñaây töï laõnh laáy.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Tröôùc ngaøy 15 caâu noùi cuûa moïi ngöôøi coøn dinh maéc, lôøi noùi cuûa Kính Sôn thì khoâng dính maéc. Sau ngaøy 15 caâu noùi cuûa Kính Sôn bò dính maéc coøn caâu noùi cuûa moïi ngöôøi thì khoâng dính maéc. Coøn lôøi noùi ngay ngaøy 15 thì theá naøo?

Im laëng hoài laâu, sö ñaùp: Khaép caû.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Hö khoâng bít laáp thì theá naøo? Sö lieàn heùt.

Taêng thöa: Ngaøi Vaên-thuø, Phoå Hieàn ñeán.

Sö ñaùp: Hö khoâng bít laáp, choã naøo cho Kính Sôn gaëp.

* Taêng cuõng heùt moät tieáng.

Sö baûo: Vaên-thuø, Phoå Hieàn do loãi gì maø ôû döôùi goùt chaân oâng?

Taêng suy nghó, sö lieàn ñaùnh, baûo: Ñaïo Vónh Gia, roõ raøng thaáy khoâng moät vaät, khoâng coù ngöôøi cuõng khoâng coù Phaät, taát caû muoân vaät ñeàu gioáng nhö boït nöôùc trong bieån ñaïi thieân sa giôùi; taát caû Thaùnh hieàn gioáng nhö ñieän chôùp. Coù moät laõo tuùc duøng tay boùp laïi, hoûi:

* Ñaõ khoâng moät vaät thì thaáy caùi gì thoâng suoát roõ raøng?

Sö ñaùp: Haõy noùi laõo tuùc noùi caùi gì? coøn ñuû hai maét khoâng?

Sö Thöôïng ñöôøng baûo, vua Thieát Luaân ra saéc leänh trong moät vuøng. Thaùng hai, Phong Can côûi coïp vaøo chôï. Thaùng ba, moät con ba ba lôùn chuyeån minh trong maét con tieâu minh. Sö caàm gaäy, baûo: khoâng coù caùi gì ñoàng sinh ñoàng töû. Ñi ra thì gaëp Kính Sôn choáng gaäy. Im laëng hoài laâu, sö noùi: thaáy vieäc nghóa chaúng laøm thì coù duõng khí gì? Sö neùm gaäy.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Taâm sinh phaùp dieät, taùnh khôûi tình vong. Ngoä ñöôïc lyù naøy, boû caùi chaáp quaùi gôû kia coù gì khoù. Sö ñöa phaát traàn leân baûo: Xem ñaây, nhìn ñaây, Quaùn aâm, Di-laëc, Phoå Hieàn, Vaên-thuø, taát caû

ñeàu ñeán nhoùp hoïp treân ñaàu caùi phaát traàn cuûa Kính Sôn, phaù ñaäp daây mô reã maù. Neáu thaû ra thì mieäng noùi nhoïc ñoäng löôõi. Neáu giöõ laïi thì khoâng caàn laáy caùi phaát traàn, sö phaát moät caùi, voã vaøo giöôøng thieàn, xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Muïc Chaâu hoûi Taêng Chaùnh: Giaûng ñöôïc luaän Duy Thöùc khoâng?

Taêng Chaùnh ñaùp:

* Khoâng daùm, luùc coøn nhoû ñaõ ñoïc qua vaên töï. Ngaøi Muïc Chaâu caàm caùi baùnh ñöôøng beû laøm hai, hoûi: Hai nöûa naøy goïi laø gì?

Taêng Chaùnh im laëng.

Muïc Chaâu hoûi: Goïi laø baùnh ñöôøng hay chaúng phaûi baùnh ñöôøng? Taêng Chaùnh ñaùp: Chaúng theå khoâng goïi laø baùnh ñöôøng.

Ngaøi Muïc Chaâu laïi goïi chuù sa di ñeán hoûi: Hai maûnh naøy goïi laø

gì?

Sa-di ñaùp: Goïi laø baùnh ñöôøng.

Muïc Chaâu baûo: OÂng cuõng giaûng ñöôïc luaän Duy Thöùc.

Sö baûo: Ñuùng thaät, Taêng Chaùnh vaø Sa-di giaûng ñöôïc luaän Duy

Thöùc. Nhöng chæ khoâng theå bieát caùi baùnh ñöôøng ñeå ñeán nôi. Laõo Muïc Chaâu tuy laø Thieän tri thöùc cuûa moät vuøng, nhöng neáu laø “ba coõi Duy taâm, muoân phaùp Duy thöùc” thì roát cuoäc khoâng hieåu ñöôïc lyù.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Ba laàn chuyeån phaùp luaân nôi ñaïi thieân. Phaùp luaân aáy thöôøng thanh tònh. Trôøi ngöôøi ñaéc ñaïo, ñoù ñaõ chöùng minh Tam baûo thò hieän ôû theá gian. Sö doäng gaäy ba laàn, roài baûo: Ñaõ ba laàn chuyeån phaùp luaân roài, coøn tin caùi naøo laø Tam baûo thò hieän ôû theá gian?

Im laëng hoài laâu, sö baûo: Trong kho vua cuûa ta khoâng gioáng nhö ñao naøy. Roài sö voã baøn moät caùi.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Xöa kia Phaät baûo naêm traêm vò Toân giaû haøng phuïc moät con roàng döõ. Caùc Toân giaû ñeàu vaän thaàn thoâng nhöng khoâng haøng phuïc ñöôïc. Boãng coù moâït Toân giaû ôû nôi khaùc ñeán, Phaät baûo Toân giaû aáy haøng phuïc roàng döõ. Toân giaû ñeán tröôùc roàng buùng ngoùn tay, roàng lieàn quy phuïc.

Sö noùi: Thaàn thoâng cuûa naêm traêm vò Toân giaû cuõng baèng vôùi moät Toân giaû phöông khaùc, vì sao khoâng haøng phuïc ñöôïc roàng döõ? Thaàn thoâng cuûa moät Toân giaû nôi khaùc cuõng baèng thaàn thoâng cuûa naêm traêm Toân giaû nhöng taïi sao haøng phuïc ñöôïc roàng döõ? Sö ñöa phaát traàn leân hoûi:

* Hieåu khoâng? Tranh theâu ñoâi chim uyeân öông xuaát phaùt töø cung vua. Ñöøng so saùnh saøng vôùi ngöôøi. Sö voã giöôøng thieàn, xuoáng toøa.

Traàn Baûng Nhaõn ñeán phaùp toøa, baûo: Trong giaùo noùi, luùc ta khoâng thaáy thì choã naøo khoâng thaùy caùi ta khoâng thaáy? Neáu thaáy caùi khoâng thaáy

thì ñöông nhieân chaúng phaûi laø töôùng kia khoâng thaáy. Neáu khoâng thaáy caùi choã ta khoâng thaáy thì töï nhieân chaúng phaûi laø vaät. Vì sao chaúng phaûi laø ngöôi. Sö oâng Baïch Vaân tuïng raèng:

*Tröôùc thieàn ñöôøng laâu ñaõ mang thai Sao khoâng sinh ñöùa treû xinh ñeïp Chöa hieåu ngoân ngöõ ñaõ laøm phuù*

*Sau naøy chaéc chaén ñoã Traïng nguyeân.*

Sö noùi: Xin hoûi caùc vò, caùc vò bieát sö oâng rôi vaøo nôi naøo khoâng? Neáu bieát thì môùi hieåu ñöôïc Traïng nguyeân. Neáu khoâng bieát thì Kính Sôn chæ cho oâng. Coù lôi, khoâng coù lôïi ñeàu coù theå ñi vaøo chôï. Neáu coøn chaáp moät caùi thì seõ rôi vaøo thöù hai.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Thuyù Nham daïy chuùng raèng, muøa haï noï caùc huynh ñeä cuøng noùi chuyeän ñoâng chuyeän taây, xem loâng maøy cuûa Thuyù Nham ôû ñaâu? YÙ chæ theá naøo?

Sö ñaùp: Töø ñaàu voán laø toäi aáy.

Taêng hoûi: Baûo Phöôùc noùi, laøm giaëc maø taâm roãng tueách thì laøm gì ñöôïc?

Sö ñaùp: Con löøa choïn choã aåm öôùt ñeå ñi tieåu.

Taêng hoûi: Tröôøng Khaùnh laø sinh, Vaân Moân noùi laø quan, phaûi laøm theá naøo?

Sö ñaùp: Ñoå moät gioû phaân vôùi choåi lau cuøn.

Vò Taêng hoûi: Sau coù vò laõo tuùc noùi: Thuyù Nham khoâng gío maø noåi saùng, laøm sao thaáy ñöôïc? Roäng khaép nhöng chaúng phaûi Thaùnh cuõng khoâng do döï chaàn chöø. Che saéc, kî thanh hoaøn toaøn nhôø vaøo söùc cuûa hoï. Chö Phaät laáy ñaây ñeå ñoä sinh; naïp Taêng laáy ñaây laøm sinh maïng, phôi baøy roõ reät, thoaùng ñaõng töï nhieân nhöng khoâng theå naém baét ñöôïc. Ñi vaãn ñi, ngoài vaãn ngoài; ñoùi thì aên côm, laïnh thì ñeán hô löûa. Xoay vaàn theá naøo cuoái cuøng goïi laø naïp Taêng? Khoâng nghe sö oâng Baïch Vaân noùi: “Coù khi ñaàu chaøy nôû hoa. ” Coù luùc Phaät ñoái dieän traêm thöù xaáu, Lyù Coâng say meøm, töï laø Tröông Coâng, uoáng röôïu ñoát heát loâng mi. LoäTruï voã tay cöôøi ha ha v. v… Haõy noùi Loä Truï voã tay ñaõ thaønh töïu ñöôïc söï nghieäp gì?

Tham.

Sö Thöôïng ñöôøng, cö só Lieãu Nhaân doïn chaùo cuùng döôøng taát caû caùc baäc long töôïng trong thieàn ñöôøng. AÊn xong treo baùt ñeå laøm taám göông cho taát caû nhöõng ngöôøi töø Taây sang.

Hoâm qua laø ngaøy gioã Hoøa thöôïng Vieân Ngoä, sö nieâm höông noùi: Baäc Toân Töø naøy ngaøy xöa khí tieát laãy löøng, boán phöông thieân haï neã vì, taøi naêng vöôït baäc, duøng lyù trí phaân tích söï vieäc thaáu suoát saâu xa, töï noùi,

ta coù theå duøng caây moäc hoaïn töû ñeå ñoåi laáy con maét cuûa moïi ngöôøi trong thieân haï. Thaät khoâng ngôø bò ñöùa con baát hieáu xoû muõi, xaùch ñaàu ñaõ ôû trong tay Kính Sôn, haõy noùi, laáy gì laøm kinh nghieäm. Roài sö ñoát höông, nguyeän: “Laáy ñaây laøm kinh nghieäm. ”

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Naêm ngoaùi ngöôøi ngaém traêng trung thu, naêm nay ngöôøi ngaém traêng trung thu. Ngöôøi cuûa naêm nay cuõng laø ngöôøi cuûa naêm ngoaùi; traêng naêm nay cuõng laø traêng naêm ngoaùi. Sao vaãn coù ngöôøi nhìn vieäc naøy baèng moät con maét? Neáu nhìn ñöôïc, Kính Sôn chia nöûa vieän cho y ôû. Coøn neáu xem khoâng ñöôïc thì trôû veà thieàn ñöôøng uoáng traø.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Ngöôøi xöa noùi laø ñaõ hieåu roõ muoân vieäc roài. Saùng hoâm nay laø muøng moät thaùng chín, caùc ngöôi ñaõ laøm gì roài? Boãng sö caàm gaây baûo: khoâng ñöôïc goïi caàm gaäy thì lieàn hieåu roõ, naém baét ñöôïc, ñaõ khoâng goïi laø caàm gaây thì goïi laø gì? sö neùm gaäy baûo: sai moät ly ñi moät daëm.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Ngaøi Vaân Moân ñaõ noùi bieát choã ñeán. Haõy noùi vaøo kieáp naøo khoâng coù Toå sö. Töï Ñaïi noùi: Ngaøy ñoù vaø ngaøy nay khoâng lieân can gì vôùi nhau.

Sö noùi: Vaân Moân cuõng laøm giaëc, taâm roãng khoâng. Kính Sôn thì khoâng nhö vaäy. Ñaõ bieát choã ñeán haõy noùi vaøo kieáp naøo khoâng coù Toå sö? Khoâng ñònh ñaäp coû maø muoán raén sôï.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Saùng nay laø ngaøy muøng naêm thaùng naêm, trôøi nöûa ngaøy möa, nöûa ngaøy taïnh, maét muõi cuûa naïp Taêng nhaát ñònh phaûi kieâng hoøa, buøn troän ñaát. Roài sö ngoaùi nhìn ñaïi chuùng, baûo:

* Lo sôï chính laø lo sôï; lanh lôïi cöù vieäc lanh lôïi, hoûi phôùt qua möôøi ngöôøi thì naêm ngöôøi khoâng bieát. Ñaõ lo sôï coøn lanh lôïi! Vì sao khoâng bieát rôi vaøo choã naøo? Vì khoâng thaáy ñaïo neân phaûi daën doø.

Sö Thöôïng ñöôøng caàm caây gaäy daïy chuùng raèng: Ngöôøi ngu si daïi doät goïi ñaây laø caây gaäy, ngöôøi ngoä ñaïo cuõng goïi ñaây laø caây gaäy. Tuy meâ ngoä coù khaùc nhöng caùi thaáy thì khoâng khaùc. Caùi thaáy ñaõ khoâng khaùc thì ngöôøi meâ laø theo söï daïy baûo maø meâ; ngöôøi ngoä laø do söï daïy baûo maø ngoä, taát caû ñeàu chaúng phaûi do vieäc naøy. Sö laïi hoûi: hoâm nay trong maét caùc ngöôi laø meâ, hay khoâng thaáy, hay khaùc? Sö heùt moät tieáng, doäng gaäy, noùi: Laø töø ñaàu khôûi leã Tham Chính ñeán Thieân truùc ñeå leân toøa phaùp.

Taêng hoûi: Leã baùi Ñöùc Thích-ca maø khoâng vaùi chaøo Ñöùc Di-laëc thì theá naøo?

Sö ñaùp: Seõ goïi Hoøa thöôïng queân töø choái. Taêng hoûi: OÂng nhôù thì thöû noùi xem.

Taêng hoûi: Tuy noùi khoâng ñöôïc nhöng cuõng muoán khoâng maát. Sö ñaùp: Nguyeân do laø khoâng hieåu.

Taêng hoûi: Söï vieäc ñeán nay ñaõ göûi gaém cho ai? Sö ñaùp: Göûi gaém cho oâng laõo muø.

Taêng hoûi: Toâng Laâm Teá hoaøn toaøn döïa vaøo söùc mình. Sö ñaùp: Vieäc naøy khoâng lieân can gì ñeán oâng.

Taêng hoûi: Baûy coâ gaùi hieàn thuïc ngaøy xöa ñi ñeán röøng Thi-ñaø daïo chôi, moät coâ noùi: Thaây cheát ôû ñaây, ngöôøi seõ ñem ñi ñaâu?

Coâ khaùc hoûi: Laøm gì, laøm gì?

Töùc thôøi baûy coâ ñeàu ngoä Voâ sinh phaùp nhaãn. Sö ñaùp: Laáy trong caùi ñaàu laâu.

Taêng hoûi: AÙnh saùng laáp laùnh ñeïp ñeõ xöa nayvöôït khaép trôøi ñaátvuõ

truï.

Sö ñaùp: Kho luùa naøy xaáu quaù.

Vò Taêng hoûi: Töù chuû baï hieän giôø ôû ñaâu? Sö ñöa phaát traàn leân, ñaùp: ÔÛ trong ñaây.

Taêng hoûi: Ma-kieät löu truyeàn ngaøn xöa, beøn noùi:

- Kheùo ñaøo ñaát tìm trôøi, neáu hieåu lyù thì roõ chaân voïng ñeàu khoâng.

khaûi caùo, ñeán noãi taâm taâm khoâng tieáp xuùc vôùi muoân vaät; nieäm nieäm caét ñöùt phan duyeân. Quaùn phaùp giôùi trong moät haït buïi; thaáy haït buïi ñaày khaép phaùp giôùi. Traàn traàn, nieäm nieäm, phaùp phaùp ñeàu laø giaùo thöøa, chöa phaûi laø choã naïp Taêng xaû boû thaân maïng. Neáu bieát ñöôïc choã cuûa naïp Taêng xaû boû thaân maïng thì vaøo töû ra sinh ñöôïc töï taïi hoaøn toaøn. Laáy sinh töû laøm saân khaáu vui ñuøa maø khoâng bò sinh töû laøm trôû ngaïi. Vieäc aáy khoâng ñöôïc vì chöa khoûi saén bìm. Taùnh maàu troøn saùng laø lìa danh töôùng. Xöa nay, khoâng coù theá giôùi, khoâng coù chuùng sinh. Vì voïng coù sinh, do sinh neân coù dieät. Sinh dieät goïi laø voïng; döùt voïng goïi laø chaân. Sö beøn quay laïi nhìn ñaïi chuùng: Hoâm nay Tham Chaùnh Töôùng Coâng vì queân Nam chuû maát heát baûy thaàn maïng, sôn Taêng leân toøa naøy tuyeân döông cho ñaïi chuùng nghe. Taêng tuïc ñeàu ñeán hoäi naøy tham vaán, laø caùi gì? Neáu noùi laø doái hieän thì nay noùi phaùp, nghe phaùp, traûi qua nhieàu kieáp vaãn truyeàn baù moät thöù aùnh saùng ñoäc nhaát, laïi laø vaät gì? Neáu maét laø voïng thì thaáy ñöôïc saéc gì? Tai neáu laø voïng thì nghe ñöôïc aâm thanh gì? Neáu muõi laø voïng thì ngöõi ñöôïc muøi gì? Neáu löôõi laø voïng thì neám ñöôïc vò gì? Neáu thaân laø voïng thì coù ñöôïc caûm giaùc gì? Neáu yù laø voïng thì seõ phaân bieät ñöôïc gì? Maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù; saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp khoâng thuoäc veà voïng thì “nhaát chaân” nöông vaøo ñaâu? Noù ñaõ khoâng choã y cöù thì chaéc chaén bình ñaúng. Taân ñaây môùi bieát chuû Baïc. Tuy ngaøy xöa sinh nhöng voán

khoâng heà sinh, ngaøy nay tuy dieät nhöng voán khoâng heà dieät. Ñaõ baát sinh baát dieät thì coøn goïi gì laø taùnh maàu troøn saùng! Chaân voïng, danh töôùng ñaâu coù choã an truï. Sao göûi gaém taát caû? Moät khi ñaèng thaân thì thaân vöôït ngoaøi thaùi hö, loã muõi theo söï toân kính tröôùc thaùp. Sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Phaùp thaân chaân thaät cuûa Phaät gioáng nhö hö khoâng. Sö caàm phaát traàn ñaäp vaøo giöôøng thieàn moät caùi, baûo: ÖÙng vaät hieän hình nhö traêng döôùi ñaùy nöôùc. Sö laïi ñöùng leân, baûo: Coù maét nhö muø. Neáu noùi thaáy thì haõy noùi ñi. ÔÛ trong, ôû ngoaøi, ôû giöõa hay ôû xung quanh caùi phaát traàn naøy? OÂng noùi khoâng ôû trong, khoâng ôû ngoaøi, khoâng ôû giöõa thì sao thaáy roõ raøng ñöôïc? moân haï cuûa Kính Sôn thích aên gaäy. Sö voã giöôøng thieàn, xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Baøng Sôn noùi con ñöôøng höôùng thöôïng ngaøn Thaùnh khoâng truyeàn. Töø Minh noùi con ñöôøng höôùng thöôïng ngaøn Thaùnh khoâng ñuùng. Kính Sôn noùi con ñöôøng höôùng thöôïng tieáng chim oan öông hoùt. Sö xuoáng toøa.

Xuaát Höông Quy thöôïng ñöôøng cöû: Phaùp sö Trieäu noùi ñoäng nhö maây bay, döøng nhö hang thaàn. Ñaõ voâ taâm ôû ñaây, kia haù coù voi ñi veà. Tu Sôn chuû noùi ñi ñi thaät chaúng ñi, giöõa ñöôøng thích laøm laønh, lai lai thaät chaúng laïi, treân ñöôøng khoâng gaëp nguy.

Sö baûo: Hai laõo giaø naøy. Tieác thaät! Khoâng coù Kính Sôn ôû ñaây. Neáu coù thì cho troùi hai oâng laïi quaêng xuoáng soâng Tieàn Ñöôøng. Vì sao con ngöôøi, soâng nuùi vaø maët trôøi maët traêng xöa nay, laïnh thì khaép trôøi khaép ñaát ñeàu laïnh. Noùng thì noùng khaép trong trôøi ñaát, ñi ñi laïi laïi ñoäng ñoäng tónh tónh laïi coù loãi gì? Coù moät naïp Taêng böôùc ra noùi: Kính Sôn noùi gì thì cuõng coät vaøo moät boù quaêng xuoáng soâng Tieàn Ñöôøng. Sôn Taêng laïi naáu nöôùc pha traø roài ñöa cho y uoáng. Vì sao nhö theá? Ñaïi tröôïng phu vuoát raâu hoå, chaúng leõ laø phaàn ngoaøi ö?

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Ngaøn lôøi noùi, muoân lôøi noùi khen ngôïi huyû nhuïc, an laäp maø noùi, hay thuaän theo theá tuïc maø noùi; noùi roõ raøng hay noùi khoâng roõ raøng ñeàu laø oaûn ñaït khaâu. Sö ñöa gaäy leân noùi: Ngay ngöôøi ñaây, bieát giöõ laáy caùi naøy thì khoâng bò sinh töû xoay chuyeån; khoâng bò noùng laïnh ñoåi dôøi, coù naïp Taêng ñeán ñaïo traøng naøy cuõng chæ laø caây gaäy. Duøng caùi bieát ñeå laøm gì? Hieän nay coù moät loaïi caây Ñoå Tuyeån Hieàn Hoøa, phaàn nhieàu laø kieåu kieán giaûi naøy.

Sö neùm gaäy, xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng, ngaøy 15 thaùng chaïp, tuyeát rôi laø ñieàm toát, ñieàm laønh, chaúng phaûi laø luoáng suoâng. Ngaøi Vaên-thuø hieän ra töôùng löôõi roäng daøi, Ñaïi só Phoå Hieàn ñöôùc moät caây coïc. Caây coïc aáy laø theá naøo? Khaùn coá

loä buoäc vao sinh thieát.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu: Sai soùt moät maûy loâng thì theá naøo?

Ngaøi Trieäu Chaâu ñaùp: Caùch nhau nhö trôøi vôùi ñaát. Taêng hoûi: Khoâng sai soùt moät maûy loâng thì theá naøo?

- Trôøi ñaát xa caùch nhau.

Sö noùi: Caùc ngöôøi coù hieåu caâu noùi cuûa Trieäu Chaâu hay khoâng?

Taäp quaùn töø loãi tröôùc laàu nguõ phuïng. Thuû oác kim tieân gia thaùi bình.

Sö Thöôïng ñöôøng, ñöa caây gaäy leân, baûo: Saùng nay laø ngaøy 25 thaùng chaïp, moïi nôi ñeàu haùt khuùc Vaân moân. Kính Sôn theo leä hoøa aâm thanh vaøo.

Noùi roài, sö doäng gaäy xuoáng ñaát, hoûi: Coù nghe gì khoâng? Khoâng ai caám ñaù laøm neân ngoïc.

Leã kyû nieäm ngaøy khai sôn, sö Thöôïng ñöôøng baûo: Leã hoäi hoâm nay, toå sö Nhaát Ñaïi Giaùc ôû nuùi naøy vì caùc ngöôøi maø höôùng ñeán taát caû moïi nôi chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng. Taát caû ñeàu laø thôøi tieát ñeán noãi ñaïi ñòa luïc chuûng, möôøi taùm töôùng rung chuyeån vang ra aâm thanh lôùn. AÂm nhaïc cuûa caùc vò trôøi khoâng troãi maø töï vang, phaøm caùc thöù ca vònh töï nhieân hoøa taáu treân hö khoâng, hoa baùu cuøng luùc rôi xuoáng. Ngay luùc aáy laø gì? Traàn sa chö Phaät, caùc Ñaïi Boà-taùt, caùc A-la-haùn, thieân long, baùt boä, quyû thaàn… Moãi loaøi ñeàu nhoùm hoïp ñeán hoäi, ñeàu raát vui möøng khen ngôïi: Hay thay! Ít coù thay! Toå sö Ñaïi Giaùc kheùo noùi phaùp naøy. Taát caû chuùng toâi ñoàng ñeán ñaây ñeå chöùng minh. Chöùng minh thì khoâng coù gì maø khoâng ñöôïc, theá naøo laø phaùp naøy?

Im laëng hoài laâu, sö ñaùp: Maây coù theá bay ra khoûi nuùi; aâm thanh cuûa nöôùc khoâng ñoå vaøo khe.

Ngaøy muøng moät teát, sö Thöôïng ñöôøng baûo: Ngaøy naøy naêm ngoaùi cuõng chæ laø caùi naøy. ngaøy naøy naêm kia cuõng chæ laø caùi naøy ngaøy naøy cuûa nhöõng naêm tröôùc cuõng chæ laø caùi naøy. Ngaøy naøy cuûa nhöõng naêm tröôùc tröôùc nöõa cuõng chæ laø caùi naøy. Ngaøy naøy naêm sau cuõng chæ laø caùi naøy. Ngaøy naøy cuûa nhöõng naêm sau nöõa cuõng chæ laø caùi naøy. Ngaøy naøy cuûa nhöõng naêm sau sau nöõa cuõng chæ laø caùi naøy. Haõy noùi caùi naøy laø caùi gi? Nieân hieäu Nguyeân Chaùnh môû ra muoân vaät ñeàu môùi, ngay luùc aáy Naïp Höïu Khaùnh khoâng coù gì chaúng hôïp nghi. Sö heùt moät tieáng baûo: Tuïc khí khoù tröø.

Tri huyeän hoï Traàn thænh sö leân toøa, Toå sö noùi:

Thoâng ñaït boån taâm phaùp; chaúng coù phaùp, chaúng coù phi phaùp. Laïi goïi gì laø boån phaùp? Boån phaùp laøm sao sinh thoâng ñaït? OÂng giaø maët vaøng

noùi: Taâm khoâng voïng chaáp phaùp quaù khöù, cuõng khoâng tham chaáp vieäc töông lai, khoâng ôû hieän taïi maø coù choå truï. Hieåu roõ ba ñôøi ñeàu vaéng laëng. Sao caùc ngöôøi coøn uûy phoù cho taát caû? Neáu chöa uyû phoù heát thì roõ raøng caùc vò laø chuù phaù. Khoâng truï hieän taïi, aáy goïi laø ñònh. Khoâng dính maéc vaøo töông lai aáy goïi laø tueä. Khoâng chaáp vaøo quaù khöù goïi laø trí, cuõng goïi laø thieàn Nhö Lai, thieàn Toå sö. Neáu duøng hai trong saùu thôøi moãi ngaøy, nhö theá laø thoâng ñaït, nhö theá laø lieãu ngoä. Ñònh aáy, tueä aáy moãi thöù ñeàu nhö hö khoâng, khoâng coù bôø meù. Ñònh tueä trí ñaõ khoâng coù bôø meù thì ngöôøi ngaøy nay duøng aùnh saùng thaàn thoâng cuõng khoâng coù bôø meù. Phaùp moân giaûi thoaùt Ba-la-maät ñaõ khoâng coù bôø meù, taâm voâ truï naøy cuõng khoâng coù bôø meù. Vì taâm voâ truï naøy khoâng coù bôø meù neân ngaøy nay Kính Sôn duøng taâm khoâng bôø meù naøy ñeå noùi phaùp khoâng bôø meù. Phuïng vì thaàn töû Traàn AÙ Khanh, chuùc Ngoâ Quaân Thoï laâu daøi nhö trôøi ñaát cuõng khoâng bôø meù. Ngay luùc ñoù thì theá naøo? Neáu y cöù vaøo thôi vaø tieát thì moät caâu laøm sao noùi? Sö ñöa phaát traàn leân, baûo: ñem thaân taâm naøy thôø phuïng traàn saùt thì goïi laø baùo aân vua ta. Sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng, ngaøy 14, 15 thaùng gieâng, Kính Sôn khua chieân goõ troáng, muoán bieát dieäu chæ Thieàn toâng, xem nôi naøo laø thoân ca xaõ muùa.

Moät ngaøy ñeïp trôøi noï, hoaøng ñeá Huy Toâng thöôïng ñöông, sö nieâm höông roài lieàn leân toøa baûo:

- Thaân töø trong voâ töôùng maø thoï sinh, gioáng nhö huyeãn maø taïo hoùa ra caùc hình töôùng. Taâm thöùc huyeãn voán laø khoâng, toâi phöôùc ñeàu khoâng, khoâng coù choã truï. Treân töø caùc baäc Thaùnh khoâng vò naøo chaúng töø choã voâ sôû truï ñeå thaønh töïu chuùng sinh. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän giaùng thaàn vao trong baøo thai möôøi thaùng. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän ñaûn sinh. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän ñi baûy böôùc. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän vaøo trong cung vua. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän xuaát gia. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän tu haønh khoå haïnh. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän ngoài döôùi goác Boà-ñeà thaønh chaùnh giaùc. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän haøng phuïc ma quaân. ÔÛ trong choãû truï thò hieän ngoài trong ñaïo traøng chuyeån phaùp luaân ñoï höõu tình. ÔÛ trong choã voâ sôû truï thò hieän thoï kyù cho caùc Boà- taùt A-naäu-ña-la Tam-mieäu Tam-boà-ñeà. ÔÛ trong choã voâ sôû truï laøm Phaät söï roài thò hieän Nieát-baøn. Sö nhoùm hoïp ñaïi chuùng ñeán, daïy raèng: Töø treân caùc baäc Thaùnh ñaõ thò hieän nhö theá, hoâm nay thaàn Taêng Toâng Caûo cuõng noùi phaùp nhö theá. Chæ ñem phaùp nhö theá cung kính, vì Huy Toâng Thaùnh Vaên nhaân ñöùc loä roõ hieáu hoaøng ñeá vaø cung kính hoaøng haäu, duøng ñeà trang nghieâm tieân giaù. Kính nguyeän khoâng giöõ töï taùnh, khaép hieän trong

traàn sa, thaân vöõng chaéc gioáng nhö baäc thöôïng nhaân kia truï trong bieån giaûi thoaùt, chaúng theå nghó baøn. Sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Taâm aáy chính laø Phaät. Phaät khoâng xa ngöôøi. Voâ taâm laø ñaïo, ñaïo khoâng ngoaøi vaät, chö Phaät ba ñôøi duøng taâm naøy noùi phaùp, duøng ñaïo naøy ñoä sinh. Laáy ñaïo naøy ñoä sinh, voâ chuùng sinh ñeå ñoä, duøng taâm naøy noùi haùp, voâ coù phaùp ñeå noùi. Voâ coù phaùp ñeå noùi môùi laø chaân thaät noùi phaùp. Voâ chuùng sinh ñeå ñoä môùi laø ñoä sinh chaân thaät. Neân bieát, chö Phaät ba ñôøi cuõng nhö theá, hieän tieàn ñaïi chuùng cuõng nhö theá, sö ñöa phaát traàn leân, hoûi: Coù ung dung töï taïi khoâng? Roài voã vaøo giöôøng thieàn, baûo: Ñuùng theá, ñuùng theá!

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ngöôøi khoâng laøm baïn vôùi muoân phaùp thì theá naøo?

Sö ñaùp: Treân trôøi, döôùi ñaát ôû ñaâu khoâng coù ngöôøi naøy. Taêng hoûi: Vì sao laïi ôû döôùi toøa cuûa Kính Sôn?

Sö ñaùp: Nhaø khoâng nhoû khieán khoâng thaønh quaân töû. Lieàn baûo: Buïi buïi, coõi coõi khoâng moät maûy loâng. Theå hieän oai nghi chöõng chaïc trong cuoäc soáng haèng ngaøy. Chö Phaät ba ñôøi ñöùng ôû döôùi gioù, Toå sö nhieàu ñôøi hoàn bay ñaûm taùn. Haõy noùi, y cöù vaøo ñaïo lyù gì? Laïi ñöôïc caùi kyø ñaëc gì? Coù töï do khoâng? Neáu ñaõ töï taïi thì moät nieäm laø muoân naêm, muoân naêm laø moät nieäm, neáu chöa ñöôïc töï taïi thì ngöôøi phía Ñoâng ngoài ôû rìa Ñoâng, ngöôøi ôû phía Taây ngoài ôû rìa Taây.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo:

Vöøa heát moät naêm, xin chuùc möøng naêm môùi. Saùng hoâm nay laø ngaøy muøng 1 thaùng 2, vaøo choã chöùng khoâng theå baøn baïc. Ma-ha Baùt-nhaõ Ba- la-maät.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Phaät vaøng khoâng chòu noãi loø nung. Phaät goã khoâng chòu ñöôïc löûa. Phaät buøn khoâng chòu noåi nöôùc. Phaät chaân thaät ñang ngoài trong nhaø. Hoøa thöôïng Trieäu Chaâu thoå loä taâm tình nhö theá laø baùo ñaùp, coù ai bieát aân, baùo aân khoâng? Sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng caàm phaát traàn ñaùnh vaøo giöôøng thieàn, baûo: Hoaøng thaân nöôùc Ma-kieät-ñeà thi haønh lònh naøy. Chö Phaät ba ñôøi, maét gioáng nhö loã muõi. Naïp Taêng chia phaàn treân thaønh vieäc gì? Khoâng coù ñaïo thì ñöôïc gì? Töù laêng thaùp ñòa noùi seõ ñem moät caâu tôùi, neáu noùi khoâng ñöôïc thì Kính Sôn töï noùi ñi. Sö lieàn xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Boø cuûa Hoaøi Chaâu aên luùa, ngöïa cuûa Ích Chaâu caêng buïng, thieân haï ñi tìm thaày thuoác. Quay nöôùng heo, phanh thaây xeù xaùc noù ra nhieàu phaàn laø thaàn thoâng dieäu duïng, laø phaùp aáy nhö vaäy.

Sö baûo: Cuõng chaúng phaûi thaàn thoâng dieäu duïng, cuõng chaúng phaûi phaùp aáy nhö vaäy.

Taêng hoûi: Roát cuoäc thì theá naøo?

Sö ñaùp: Loâng mao döôùi caàm daøi taùm meùt. Ñaïi ñaïo chæ ôû tröôùc maét, quan troïng laø ôû tröôùc maét maø khoù thaáy. Muoán bieát chaân theå cuûa ñaïi ñaïo thì khoâng neân lìa thanh saéc vaø ngoân töø, neáu töø thanh saéc vaø ngoân töø ñeå tìm chaân theå cuûa daïi ñaïo thì gioáng nhö ôû trong ñieän Haøm Nguyeân coøn tìm Tröôøng An. Noùi chung laø chaúng ñöôïc gì, roát cuoäc thì theá naøo? Möa xuoáng, chim traû trôû mình beân laù sen; coø traêng xung phaù khoùi Truùc Laâm.

Sö taém Phaät roài thöôïng ñöôøng, noùi:

Trong vöôøn Tyø-lam khoâng heà sinh, döôùi caây song laâm khoâng heà dieät, baát sinh baát dieät thaáy Cuø-ñaøm, trong maét laïi coøn theâm maït vuïn.

Cuoái muøa haï, sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Ngaøy naøy khaép nôi trong toøng laâm khoâng ai chaúng y cöù vao Boà-taùt thöøa ñeå tu haïnh vaéng laëng. Laáy ñaïi vieân giaùc laøm giaø lam cuûa ta. Thaân taâm an cö, bình ñaúng trí taùnh. Kính Sôn laïi khoâng nhö vaäy. Trong chín möôi ngaøy thöôøng caùc chö naïp töû cuøng aên côm khoâng gaïo, uoáng nöôùc khoâng öôùt. Noùi lôøi hoa hoeø moäng mò, coøn noùi ñeán vieäc tu haønh gì? Cho chö Taêng ôû caùc nôi giaûi haï roâi, bao nhieâu ngöôøi cuøng ñi. Im laëng hoài laâu, sö baûo:

- Ñem thaâm taâm naøy phuïng thôø traàn saùt chö Phaät thì goïi laø baùo aân

Phaät.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Thaân, mieäng, yù thanh tònh thì goïi laø Phaät

ra ñôøi, thaân mieäng yù khoâng thanh tònh thì goïi laø Phaät dieät ñoä. Nay ta giao vieäc naøy cho oâng ñaûm nhieäm, khoâng heà luoáng doái. Vieäc naøy phaûi laøm theá naøo? Phaûi ñaûm nhieäm ra sao? Haù khoâng thaáy Taêng hoûi ngaøi Quy Toâng: Theá naøo laø Phaät?

Ngaøi Quy Toâng ñaùp: Ta noùi cho oâng nghe, oâng coù tin khoâng! Taêng hoûi: Hoøa thöôïng noùi lôøi thaønh thaät chöù?

Quy Toâng ñaùp: Maét keùo maøng thì khoâng thaáy hoa ñoám laêng xaêng treân hö khoâng.

Sö baûo: Quy Toâng ñaõ boû moät caùi nguy lôùn roài lieàn thaâu laïi. Luùc aáy, vò Taêng naøy voã tay cöôøi ha ha. Laõo giaø Quy Toâng ñeân choã naøo ñeå baøy toû maët muõi naøy? Xin hoûi caùc vò, hoâm nay hôïp taùc theá naøo? Moät phen baát ngoân ñeàu höõu töôïng, nôi naøo muoân linh choái töø voâ tö?.

Sö Thöôïng ñöôøng, ngaøy 25 thaùng 4 trôøi quang maây taïnh boãng ñoå möa. Truùc Ñoä Ñaïi Tieân taâm thaàm trao cho khaép nôi. Vieäc naøy gioáng nhö laø nhaân duyeân thôøi tieát chöù chaúng phaûi phaïm truø cuûa moân haï naïp Taêng.

Haõy noùi, theá naøo laø phaøm truø cuûa moân haï naïp Taêng?

Im laëng hoài laâu, sö baûo: Con hoå lôùn ôû nuùi Baéc caén cheát con hoå ôû nuùi Nam. Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Cao Ñình laàn ñaàu tieân tham vaán Ñöùc Sôn, Cao Ñình ñöøng beân naøy soâng thaêm hoûi ngaøi Ñöùc Sôn ôû beân kia soâng. Ñöùc Sôn ñöa tay vaãy goïi, Cao Ñình boãng nhieân toû ngoä, lieàn baêng ngay qua soâng, chaïy ñeán choá Ñöùc Sôn. Ngaøi Ñöùc Sôn cho pheùp y laøm moät naïp Taêng lanh lôïi. Neáu muoán noái phaùp Ñöùc Sôn thì chöa ñöôïc, vì sao caùch moät con soâng maø ñöôïc gaëp Ñöùc Sôn?.

Sö Thöôïng ñöôøng hoûi: theá naøo laø trôøi xa thaêm thaúm, ngaøn lôùp maây chæ laø söï ñoät nhieân, ngöôøi xöa ñaõ noùi gì? Raát gioáng maét nhaëm thaáy hoa ñoám giöõa hö khoâng. Kính Sôn thì khoâng nhö vaäy. Theá naøo laø khoâng sinh voïng töôûng, hieåu thoâng suoát xöa nay laø maùnh khoùe cuûa loaøi khæ.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Leâ Vuõ Ñoan Coâng leân maây ôû ñeå caûm ôn möa, Ñoan Coâng hoûi ngaøi Hoaèng Giaùc: Möa töø ñaâu ñeán?

Hoaèng Giaùc ñaùp: Töø choã Ñoan Coâng hoûi maø ñeán.

Ñoan Coâng leã ba leã roài vui veû lui ra. Ñi ñöôïc vaøi böôùc, Hoaèng Giaùc laïi goïi giaät laïi: Ñoan Coâng!

Ñoan Coâng lieàn quay ñaàu laïi, Hoaèng Giaùc hoûi: Töø ñaâu ñeán? Ñoan Coâng khoâng traû lôøi, trôû veà nhaø ba ngaøy sau thì qua ñôøi.

Sö baûo: Leâ Vuõ Ñoan Coâng khoâng noùi trôû veà nhaø ba ngaøy sau thì cheát chính laø ñang gaõi choã ngöùa cuûa Hoaèng Giaùc. Nhöng khoâng bieát linh ñoäng, cöù khö khö moät ñöôøng. Ban ñaàu, ñôïi y hoûi töø ñaâu ñeán roài coøn y theo tröôùc leã ba leã roài vui veõ lui ra laøm Hoaèng Giaùc khôûi nghi suoát ba möôi naêm.

Sö Thöôïng ñöôøng ñöa gaäy leân, hoûi ñaïi chuùng: Coù thaáy khoâng?

Roài sö doäng gaäy, hoûi: Coù nghe khoâng? Neáu noùi thaät thaáy, thaät nghe thì chính laø keû theo aâm thanh tìm saéc.

Sö laïi ñöa caây gaäy leân hoûi: Coù thaáy khoâng?

Sö laïi doäng gaäy xuoáng, hoûi: Coù nghe khoâng? Neáu noùi khoâng thaáy khoâng nghe chính laø keû neù saéc troán thanh. Cuoái cuøng thì theá naøo?

Sö neùm gaäy, baûo: Caùnh chim nhaïn bò chín choã caûn trôû neân khoù bay leân cao. Ngöïa khoâng theå chaïy ngaøn daëm maø coi thöôøng söùc gioù.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Loã Toå baûo: Heã coù vò Taêng naøo ñeán tham vaán thì lieàn xoay maët vaøo vaùch. Ngaøy noï Nam Tuyeàn ñeán, Toå cuõng ngoài xoay maët vaøo vaùch. Nam Tuyeàn ñeán chöôûng vaøo löng moät chöôûng.

Toå hoûi: Ai?

Nam Tuyeàn ñaùp: Phoå Nguyeän. Toå hoûi: Laøm gì?

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 2 338

Nam Tuyeàn ñaùp: Cuõng laø taàm thöôøng.

Sö baûo: Thoøng moùc caâu xuoáng bieån chæ mong caâu ñöôïc roàng döõ. Xem xeùt huyeàn cô beân ngoaøi laø tìm tri kyû. Laõo giaø Nam Tuyeàn tuy coù caên cô toát nhöng vaãn bieát nôi döøng. Coøn noùi chöa bieát Loã Toå rôi vaøo choã naøo? Hoâm nay trong ñaïi chuùng coù ai bieát Loã Toå rôi vaøo choã naøo hay khoâng? Gaàn ñeán ngaøy gioã, caùc vò haõy vaøo hang quyû boùi moät queû xem.

Giang Baûo thænh sö leân toøa, sö baûo: sinh laø sinh cuûa töû; töû laø töû cuûa sinh. Neáu hai ñöôøng thaûn nhieân baèng phaúng thì chaúng coù kia cuõng chaúng coù ñaây. Ñaõ khoâng coù sinh töû laïi khoâng coù kia ñaây thì roõ ñaàu traêm ngoïn coû, roõ yù cuûa Toå sö. Gioáng nhö trôøi che chôû taát caû; ñaát naâng ñôõ taát caû. Moät nieäm töông öùng nhaát thôøi thanh tònh. Sö nhoùm hoïp ñaïi chuùng ñeán daïy: Ñaõ khoâng sinh töû chæ laø Ñaøn-vieät caáp söï. Naêm möôi baûy naêm veà tröôùc laø caùi gì? Naêm möôi baûy naêm veà sau laø caùi gì? Im laëng hoài laâu, sö tieáp: Ñaïi chuùng cuøng luùc môû to maét ra xem loâng maøy ta coù bao nhieâu coïng?