ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 5**

Ñeä Töû noùi phaùp Thieàn sö Tueä Nhaät, truï trì Thieàn vieän Naêng nhaân ôû Kính Sôn laø Uaån vaên kính daâng.

Ngaøy 23 thaùng 11 nieân hieäu Thieäu Höng naêm thöù 26, sö chuøa Baùo aân Quang hieáu, ôû Minh chaâu, khai ñöôøng. Sau khi ñoïc sôù, nieâm höông chuùc Thaùnh thoï roài sö lieàn ñeán toøa. Hoøa thöôïng Thieân Ñoàng ñaùnh baïch chuøy baûo:

- Phaùp hoäi cuûa haøng Ñaïi thöøa phaûi quaùn nghóa Ñeä nhaát.

Sö baûo: Nghóa ñeá ñeä nhaát. Hoøa thöôïng Thieân Ñoàng ñaùnh moät tieáng kieàn chuøy maø ñaâu coù ai tri aân baùo aân.

Vò Taêng hoûi: Baûo Thoï khai ñöôøng, Tam Thaùnh hoaønh thaân ñeàu ñoàng yù giuùp ñôõ, ñeä töû hieän muoán nghe chuùc Thaùnh.

Sö ñaùp: Da traâu bòt ngoaøi truï coät.

Vò Taêng hoûi: Trôøi cao ñaát daøy voâ cuøng voâ taän, coâng ñöùc cuûa Phaät thaät khoù suy löôøng.

Sö baûo: Ngaøn Thaùnh cuøng truyeàn baùt khoâng ñaùy. Vò Taêng hoûi: Baây giôø thì theá naøo laø chim moå?

Sö ñaùp: Neáu khaùn thì coù phaàn.

Vò Taêng hoûi: Coù phaûi laø vieäc bieát aân baùo aân hay khoâng? Sö ñaùp: Maëc cho khoan ngoïc, ñaäp ngoùi.

Vò Taêng hoûi: Khoâng tính ñeán ñöùc cuûa Thöôïng thuø thieân töû chædöïa vaøo traàm höông ngaøy hoâm nay.

Sö ñaùp: Töông ñoái roõ raøng hôn moät tí

Hoûi: Ñöùc Theá Toân ñöa caønh hoa sen leân, ngaøi Ca-dieáp mæm cöôøi.

Ñöùc Theá Toân noùi: “Ta coù chaùnh phaùp nhaõn taïng Nieát-baøn dieäu taâm, nay giao phoù cho Ma-ha Ca-dieáp”. Theá naøo laø chaùnh phaùp nhaõn taïng?

Sö ñaùp: Nhoå caây ñinh trong maét.

Vò Taêng hoûi: Theá naøo laø Nieát-baøn dieäu taâm? Sö ñaùp: Haõy mau leã ba leã.

Vò Taêng hoûi: Neáu vöøa roài con trình baøy vaán ñeà naøy thì laøm sao bieát ñöôïc toaøn boä cô phong Phaùp vöông ñaõ hieän baøy?

Sö ñaùp: Bieát.

Vò Taêng hoûi: Nhö phaùp hoäi ngaøy nay coù khaùc gì vôùi phaùp hoäi Linh Sôn hay khoâng?

Sö ñaùp: Cuøng khaép.

Vò Taêng hoûi: Vì sao töø ñaây maët trôøi Phaät theâm saùng, gioù ñaïo maõi thoåi maùt.

Sö ñaùp: Vaãn laø nöôùc ñuïc baén vaøo ngöôøi.

Taêng leã baùi, sö lieàn baûo: Phaät phaùp saâu xa maàu nhieäm, lìa töôùng lôøi noùi, ngoân ngöõ, lìa töôùng vaên töï, lìa töôùng taâm duyeân, khoâng theå duøng höõu taâm ñeå tìm caàu; khoâng theå duøng voâ taâm maø naém baét ñöôïc, khoâng theå duøng ngoân ngöõ ñeå taïo taùc, khoâng theå duøng söï vaéng laëng maø thoâng hieåu ñöôïc. Gioáng nhö maët troáng boâi chaát ñoäc, moät khi nghe tieáng troáng aáy thì naõo vôõ thaønh traêm maõnh, gioáng nhö löûa döõ, ñeán gaàn noù laïi coøn chaùy lan ra phía tröôùc. Ñuùng laø vaùch ñöùng cao muoân tröôïng, deïp heát Thaùnh phaøm, duø coù trí nhö Thu Töû bieän taøi nhö Duy-ma chö Phaät ba ñôøi ñoàng thôøi xuaát hieän, thì cuõng phaûi ñoän thoå ba thöôùc, coù töï taïi nhö theá, coù thaàn thoâng nhö theá thì chæ chaát ngöôøi cho laõo Hoà bieát chöù khoâng ñoàng yù cho laõo Hoà hieåu. Cho ñeán nheùt gieû vaøo mieäng thì laøm sao haù ñöôïc. Nhöng cho duø khoâng dung chöùa moät caây kim maø tö thoâng vôùi xe ngöïa ñeå phoùng treân moät tuyeán ñöôøng thì vaãn phaûi coù baøn luaän vôùi nhau.

Boãng sö doâïng gaäy, hoûi: Coù nghe hay khoâng? Taát caû chöôùng ngaïi thì cuoái cuøng cuõng toû ngoä, ñöôïc nieäm maát nieäm chaúng phaûi khoâng giaûi thoaùt, thaønh phaùp, phaù phaùp ñeàu goïi laø Nieát-baøn, trí tueä, ngu si ñeàu chung vôùi Baùt-nhaõ.

Sö laïi doäng gaäy, baûo: Vaàng maët trôøi ngaäp traøn con maét, muoân daëm khoâng treo nôi moät aùng maây. Phaät xöa vaø Loä Truï giao tieáp nhau, Taân-la vaø Chieâm-ba chieán ñaáu nhau thì baát luaän. Caùc oâng haõy y theo lôøi Maõ Toå noùi: ngay nôi taâm naøy chính laø Phaät, laøm sao baøn baïc, laïi uûy taát chaêng? Thaùi Bình voán laø Töôùng Quaân Trí, theá maø laïi cho Töông Quaân, gaëp Thaùi Bình. Sö laïi doäng gaäy xuoáng ñaát, neâu: Quoác Vöông Taây Thieân hoûi Toân giaû Ba-la ñeà raèng: Ta muoán thaønh Phaät nhöng khoâng bieát theá naøo laø Phaät?

Toân giaû ñaùp: Thaáy taùnh laø Phaät Vua hoûi: Sö thaáy taùnh chöa?

Toân giaû ñaùp: Ta thaáy Phaät taùnh. Vua hoûi: Phaät Taùnh ôû ñaâu?

Toân giaû ñaùp: Taùnh ôû taùc duïng.

Vua hoûi: Taùc duïng laø gì maø nay ta khoâng thaáy.

Toân giaû ñaùp: Hieän giôø laø taùc duïng ngay caû baûn thaân vua cuõng khoâng thaáy.

Vua hoûi: Coù ôû trong ta khoâng?

Toân giaû ñaùp: Chaúng phaûi vua khoâng coù taùc duïng maø laø vuakhoâng duøng, cho neân khoù gaëp.

Vua hoûi: Neáu phaûi duøng thì choã naøo xuaát hieän. Toân giaû ñaùp: Neáu luùc xuaát hieän thì coù taùm nôi. Vua hoûi: Haõy noùi cho ta nghe taùm nôi Phaät taùnh?

Toân giaû ñaùp: ÔÛ trong thai goïi laø thaân, ôû ñôøi goïi laø ngöôøi; ôû maét goïi laø thaáy, ôû tai goïi laø nghe, ôû muõi goïi laø phaân bieät muøi, ôû löôõi goïi laø baøn noùi, ôû tay goïi laø caàm naém, ôû chaân goïi laø di chuyeån, chaïy ñi. Hieän khaép ñaày ñuû. Haèng haø sa giôùi thaâu nhieáp trong moät haït buïi. Ngöôøi hieåu bieát laø Phaät taùnh, ngöôøi khoâng hieåu goïi laø tinh hoàn.

Vua nghe lôøi noùi aáy taâm lieàn toû ngoä.

Sö baûo: Xin hoûi phaùp hoäi cuûa Ñaïi chuùng, haõy noùi quoác vöông Taây thieân coù ngoä ñöôïc Phaät taùnh khoâng? Coù ngoä ñöôïc tinh hoàn hay khoâng? Neáu noùi theo taùm choã thì ngoä ñöôïc, chæ laø tinh hoàn, neáu lìa taùm choã thì caùi gì goïi laø Phaät taùnh? ÔÛ ñaây ñaõ nhieàu laàn baùo ñaùp ñöôïc ñaày ñuû ôn Phaät, aân vua. Neáu ñaõ khoâng baùo ñaùp ñöôïc thì vua A-duïc vì nhöõng ngöôøi döôùi maø giaûi thích.

Im laëng hoài laâu, sö ñaùp: Chim loan, chim traïc, kyø laân ñeàu xinh ñeïp, höông chieân ñaøn cuõng gioáng nhö höông hoa. Hoøa thöôïng Thieân Ñoàng laïi ñaùnh baïch chuøy, baûo: laëng quaùn phaùp cuûa baäc Phaùp vöông, phaùp cuûa baäc Phaùp vöông nhö vaäy, sö nhoùm hoïp ñaïi chuùng hoûi raèng:

- Caùc ngöôøi haõy ghi nhôù lôøi cuûa Hoøa thöôïng Thieân Ñoàng. Sö lieàn xuoáng toøa.

Moät hoâm, sö vaøo vieän baûo truï trì nhoùm hoïp ñaïi chuùng, daïy raèng: loø reøn duøng ñeå toâi luyeän yù nghóa caùi soáng caùi cheát, gheùt caùi keàm caùi chuøy, khoâng laï gì chuû nhaân khoâng maët muõi. Phaùp nhö theá neân khoâng göôïng laøm. Phaùp ñaõ nhö vaäy neân khoâng cöôõng laøm. Haõy noùi: Caâu ñaàu tieân laø gì? Coù uûy taát khoâng? Beû heát caàn caâu laïi troàng truùc, baát luaän coâng trình lieàn nghæ ngôi.

Moät hoâm, sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ñoät xuaát phaù vôû troøng con maét, boán phöông taùm höôùng voït leân, phía Ñoâng voït leân phöông Taây bieán maát. Chæ nhö ba böôùc cuûa Döông Kyø böôùc ñi nhuùn nhaûy cuûa con löøa, yù chæ nhö theá naøo?

Sö ñaùp: Chaúng coù yù chæ

Vò Taêng hoûi: Chaúng phaûi chæ choã naøy laø choã thoï duïng cuûa Döông Kyø phaûi khoâng?

Sö ñaùp: Laø choã thoï duïng cuûa Döông Kyø.

Vò Taêng hoûi: Theá naøo laø queùt saïch ngoïc kyû phong vaø ngöôøi luùc aáy ñeàu chaép tay?

Sö ñaùp: Phaåm töïa, thöù nhaát.

Vò Taêng hoûi: Chaúng hay coøn dính maéc choã naøo, rôi vaøo choã naøo? Sö hoûi: OÂng haõy noùi rôi vaøo choã naøo?

Vò Taêng hoûi: Sö laø Phaùp vöông, ñoái vôùi phaùp ñöôïc töï taïi. Saùng ñeán Taây thieân, chieàu veà Ñoâng ñoä thì theá naøo?

Sö ñaùp: Quaûy chieác deùp coû.

Vò Taêng hoûi: Caûm ôn Hoøa thöôïng chæ daïy Sö hoûi: OÂng ñöôïc caùi gì?

Vò Taêng ñaùp: Ngaøy hoâm nay ñích thaân con thaáy Ñaïi Thieàn sö.

Sö ñöa caùi phaát traàn leân hoûi: OÂng ôû tröôùc caùi phaát traàn nhìn thaáy hay ôû sau phaát traàn maø nhìn thaáy?

Vò Taêng thöa: Tröôùc sau nhaát thôøi ñeàu gom laïi.

Sö baûo: Xuyeân qua caùi loã muõi oâng, ñoåi laïi con ngöôi oâng Vò Taêng thöa: Hoøa thöôïng phí söùc laøm gì?

Sö heùt moät tieáng, beøn neâu: Hoøa thöôïng Nam Tuyeàn môùi vaøo vieän, tri söï Thuû Ñaàu thænh vaøo phöông tröôïng.

Coù vò Taêng hoûi: Sö trôû veà tröôïng thaát seõ chæ daïy cho ñeä töû ñieàu

gì?

Ngaøi Nam Tuyeàn ñaùp: Canh ba hoâm qua ñaõ maát traâu, saùng nay

thöùc daäy laïi maát löûa.

Sö baûo: Ñaàu tieân, Dieäu Hyû ôû choã vua A-duïc cuõng chöa töøng maát traâu, chöa töøng maát löûa. Coù ngöôøi hoûi: Sö trôû veà tröôïng thaát seõ chæ daïy cho ngöôøi hoïc ñieàu gì? Sö noùi vôùi oâng ta: ñoùi thì aên, khaùt thì uoáng, raûnh roãi thì ngoài, meät nhoïc thì nguû. Haõy noùi: Ta vaø ngaøi Nam Tuyeàn gioáng nhau hay khaùc nhau. Neáu noùi ñöôïc thí chaáp thuaän oâng laø naïp Taêng. Neáu noùi khoâng ñöôïc thì ba möôi naêm sau môùi vaøo trong phöông tröôïng naøy seõ noùi vôùi oâng. Sö lieàn xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ngaøi Ñaïi Mai noùi Taâm aáy chính laø Phaät. Ngaøi Maõ Toå noùi chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi Phaät. Vaäy ai ñuùng ai sai?

Sö ñaùp: Caû hai ñeàu ñuùng.

Vò Taêng hoûi: Vaøng khoâng theå ñuïc vaøng, nöôùc khoâng röûa ñöôïc

nöôùc.

Sö ñaùp: Sao oâng bieát?

Vò Taêng hoûi: Höông thôm coû daïi ngaøn naêm tröôùc ai cuøng bieát, gioù

maùt xoaùy ñaát ñaâu coù cuøng cöïc?

Sö ñaùp: Laïi bò gioù thoåi vaøo trong ñieäu khaùc

Vò Taêng hoûi: Trong giaùo noùi: Lìa töôùng noùi naêng, töôùng vaên töï, lìa töôùng taâm duyeân thì cuoái cuøng bình ñaúng khoâng coù ñoåi dôøi. Xin Hoøa thöôïng lìa ngoân ñaúng khoâng coù ñoåi dôøi. Xin Hoøa thöôïng lìa ngoân ngöõ noùi töôùng.

Sö ñaùp: Hoâm nay oâng ôû choã naøo an thaân laäp maïng?

Vò Taêng hoûi: Loâng maøy cuûa Hoøa thöôïng keát xoaén laïi vôùi nhau, hoûi ñaùp ñeàu ñaày ñuû.

Sö ñaùp: Toát laém, lìa lôøi noùi töôùng.

Vò Taêng hoûi: Traéc traéc bình bình ñeà khoâng dính maéc, lo lo buoàn buoàn noùi vaãn laø khoâng.

Sö ñaùp: Beû ñaàu ngoïn cuûa caàn truùc kính mong lieân taâm, sö baûo: Saùng nay laø moàng moät thaùng chaïp. Haøng naêm ñeán thaùng naøy laø moïi vieäc saép xong. Quaù khöù, hieän taïi, vò lai nhaát thôøi ñeán nhaäp.

Noùi roài sö ñöa phaát traàn leân baûo: Chæ coù caùi naøy laø khoâng vaøo ñeå giöõ gìn xaõ taéc. Vì sao nhö theá? Caùc ngöôi khoâng nghe noùi coù theå laø chuû cuûa muoân vaät khoâng suy taøn theo thôøi tieát boán muøa.

Moät hoâm, Thieân Ñoàng thænh sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi:

- Taïm möôïn moät caâu hoûi cho laø boùng coû thì theá naøo? Sö ñaùp: Chaúng luoáng uoång coâng phu naøy.

Vò Taêng hoûi: Neáu khoâng thuaän tieän thì Hoøa thöôïng coù traû lôøi khoâng?

Sö ñaùp: Vaâng.

Vò Taêng hoûi: Hoâm nay laøm theá naøo ñeå nghe ñöôïc nhöõng ñieàu chöa nghe?

Sö ñaùp: Ñaõ nghe ñöôïc ñieàu gì?

Vò Taêng hoûi: Tröôùc kia chöa ñaùnh troáng maø ñaõ nghe Hoøa thöôïng noùi roài.

Sö hoûi: Nghe ñöôïc ñieàu gì?

Taêng thöa: Con ñaâu bieát Hoøa thöôïng coù luùc nhôù, coù luùc khoâng? Sö baûo: Sai laàm ôû döôùi goùt chaân.

Vò Taêng hoûi: Ngaøi Trieäu Chaâu hoûi moät am chuû raèng coù gì? Coù gì?

An chuû ñöa naém tay leân.

Trieäu Chaâu baûo: Choã nöôùc caïn khoâng theå cheøo thuyeàn, yù naøy theá

naøo?

Sö ñaùp: Quyeàn.

Vò Taêng thöa: Ngaøi Trieäu Chaâu coøn hoûi am chuû, am chuû cuõngñöa

naém tay leân, vì sao ngaøi Trieäu Chaâu laïi noùi coù daáu veát thì coù ñoaït laáy?

Sö ñaùp: Chæ laø caùi naém tay.

Vò Taêng thöa: Ñaõ laø caùi naém tay, vì sao hai choã ñeàu baøn luaän? Sö baûo: OÂng neân xem hai choã aáy.

Vò Taêng thöa: Chaúng hay hoâm nay Hoøa thöôïng coù gaëp Thieân Ñoàng vaø ñaïi chuùng ôû moät nôi khoâng?

Sö ñaùp: Coù.

Vò Taêng thöa: AÂn lôùn khoù ñaùp ñeàn, lieàn leã sö ba leã thöa:

Thaû löôõi caâu xa muoân daëm nhöng oâ chuøy truï ngaøn daëm. Löôùi trôøi giaêng buûa ñeå ñaùnh baét caù coân caù kình. Ñaây laø duïng taàm thöôøng cuûa laõo Thieân Ñoàng. Hoâm nay, vua A-duïc ñaõ baét ñöôïc, ñaõ vaøo nuùi chieâm ngöôõng leã baùi. Khaùch nghe chuû phaân tích roài lieàn leân toøa naøy. Ñeán trong ñaây noùi caùi gì thì ñöôïc? Coù phaûi laø noùi taâm noùi taùnh hay khoâng? Noùi huyeàn noùi dieäu, noùi lyù noùi söï ñöôïc khoâng? Taát caû ñaõ khoâng ñöôïc. Khoâng theå nghó ngôïi gì. Ñaõ khoâng theå nghó ngôïi coøn khoâng theå noùi taâm, noùi taùnh, noùi huyeàn, noùi dieäu, noùi lyù, noùi söï, ñaâu khoâng theå löu boá thí ñoù ñöôïc? Vaäy laøm sao goïi laø thuaän buoàm xuoâi gioù, ñoù chöa phaûi laø choã duïng cuûa naïp Taêng. Tuy vaäy nhöng taïm möôïn uy quang cuûa chuû nhaân cho ñaïi chuùng döï vaøo thôøi tieát, haõy noùi hoâm nay laø thôøi tieát gì? Loaøi saâu ño uoán thaân laø muoán duoãi ra. Ñaäp naùt hoät ñaøo môùi thaáy ñöôïc nhaân beân trong, nhaân ôû trong ñaõ thaáy thì ñaïo naøy neâu ra thöôøng tình. Haõy noùi ra moät caâu thöôøng tình laø gì? Coøn göûi gaém hay khoâng?

AÙnh saùng cuûa con maét laáp laùnh phaù tan boán thieân haï, chuû minh ñaây noùi laø ngöôøi laøm ruoäng. Laïi noùi: Vöøa ñeán Moâng ñöôøng ñaàu laõo nhaân,

Vò Taêng hoûi ngaøi Höông Laâm: Theá naøo laø naïp y haï sö. Höông laâm ñaùp: Thaùng chaïp löûa ñoát nuùi.

Sö baûo: Ñaây laø lôøi noùi cuûa Höông Laâm Thöôïng Ñaàu. Hoâm nay cho vua A-duïc ñeán Laâu saáu chöa daùm höùa. Vì sao chöa daùm höùa? Choïn ngöôøi laøm Phaät neáu khoâng nhö maét naøy thì cho duø ngaøn naêm vaãn laø troø heà.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Cuøng gaëp nhau neân khoâng neâu ra, neâu yù thì lieàn bieát coù. Ñaáng söøng söõng baát ñoäng, chaân böôùc khoâng rôøi ñaát. Ñaõ laø ñaáng Baát ñoäng thì ñaâu coøn ñi. Sö heùt moät tieáng, baûo:

Y hi tôï khuùc môùi chòu nghe laïi bò gioù thoåi vaøo ñieäu khaùc.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Ngaøi Ñan Haø ñoát töôïng Phaät goã, loâng mi

cuûa vieän chuû rôi, chim bay loâng rôùt xuoáng ñaát, caù loäi nöôùc ñuïc. Sö heùt moät tieáng, hoûi: Laø gì? Phaûi bieát kyø laân thaät söï chæ coù moät caùi söøng. Tham!

Ngaøy ñaàu naêm, sö Thöôïng ñöôøng baûo: Moät naêm coù ba traêm saùu möôi ngaøy. Saùng nay laø ngaøy ñaàu cuûa naêm. Moïi ngöôøi coù caùi chuû nhaân oâng, traâu nöôùc ngaäm caùi ñuoâi chuoät giaø. Thaäm sa vui ñoù laø hyû. Töø ñieän Phaät ñi ra ba cöûa, Taêng ñöôøng thaúng vaøo trong nhaø kho, nhaø truø. Xin hoûi ñaïi chuùng coù nghóa dôøi hay khoâng?

Töï noùi: Coù, laøm sao khoâng dôøi nghóa leänh haønh chaùnh cuûa vua truyeàn veà höôùng Ñoâng, hoa nôû treân caønh caây höôùng Nam.

Ñeán luùc Tö Phöôùc thænh sö Thöôïng ñöôøng, cöû Hoøa thöôïng Höông Thaønh Thuaän tuïng baøi Hoaøng Long Tam Quan raèng: Laõo Hoøa thöôïng Hoaøng Long, coù ba caâu noùi choát. Sôn Taêng noái phaùp ngaøi, hoâm nay vì vua neâu. Vì vua neâu, meøo con ñaõ môû troùi cho chuoät giaø. Thieàn sö Quaûng Giaùm Anh thaáy baøi tuïng naøy, lieàn noùi. Toát thì toát, chæ sôï ngöôøi hoïc laøm vieäc luoáng uoång.

Sö baûo: Laønh thay lôøi noùi thaät, Sôn Taêng hoâm nay cuõng coù baøi tuïng raèng.

Lôøi noùi cuûa Hoaøng Long bao truøm caû ñaát trôøi, töø xöa kín ñaùo khoâng thoâng gioù, haøng con chaùu theo leä naøy thöøa höôûng. Toùm laïi, meøo con thaû chuoät.

Ñeán luùc Ngaøi Tuyeát Ñaäu thænh sö Thöôïng ñöôøng, caâu bình thöôøng voâ sinh; caâu dieäu huyeàn voâ tö, caâu theå minh voâ taän. Moät muõi teân nhoïn baén phaù ba caâu then choát. Nhaø kia voán ñaõ coù chöùng côù, sao laø nhaø kia voán ñaõ coù chöùng côù? Khoâng ai coøn laïi vì töø tröôùc ñaõ coù nhieàu yù khí.

Nhaø kia ñaõ töøng ñaïp leân thöôïng ñaàu quan sö, laïi neâu: Taêng hoûi Thieàn sö Minh Giaùc: Theá naøo laø boån nguyeän cuûa chö Phaät?

Thieàn sö Minh Giaùc ñaùp: Vuõ Trích Nham hoa. Sö noùi: Thieân Phong haøn saéc, vuõ trích nham hoa (ngaøn muõi nhoïn laïnh ngaét, möa rôi xuoáng caùnh hoa treân nuùi cao). Hoâm nay cöù ñuùng thôøi ñuùng tieát, neáu laø boån nguyeân cuûa chö Phaät thì khoâng ñöôïc ñoäng vaøo. Vì sao khoâng ñöôïc ñoäng vaøo? Chæ coù mình chuû nhaân Tuyeát Ñaäu ôû ñaây.

Ñeán luùc Khaûi Haø thænh sö Thöôïng ñöôøng, sö baûo, vöøa ñeán Thieàn sö Moâng Ñöôøng Ñaàu Phaùp Thuùc neâu ngaøi Laâm Teá hoûi nhaân duyeân Long Quang. Khaùch nghe chuû phaân tích ñaâu daùm khoâng y theo nghieâm leänh löôïc cho caùc nhaân haï chuù cöôùc. Long Quang ngoài y treân toøa, tuy khoâng noùi nhöng nghe nhöõng ñieàu aáy nhö seùt ñaùnh beân tai. Ngaøi Laâm Ñöôøng Ñaàu Phaùp Thuùc noùi: Trong ñoù laø choã oâng baïi chaéc. Dieäu Hyû noùi: “Ñeâm

daøi, ñöôøng xa, thoâi ñem löûa”, moïi ngöôøi ñeàu thoåi taét löûa, ñi trong boùng ñeâm.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Moät hoâm, Ngöôõng Sôn cuøng Laïi An ngaém möa. An noùi: Thích möa tòch xaø-leâ. Ngöôõng Sôn hoûi: Thích ôû choã naøo?

- Laïi An khoâng ñaùp ñöôïc.

Ngöôõng Sôn baûo: Moå giaùp laïi noùi ñöôïc. Laïi An hoûi: Thích ôû choã naøo?

Ngöôõng Sôn duøng tay chæ möa. Laïi An lieàn thoâi hoûi.

Sö baûo: Moät ngöôøi chæ bieát xem möa, moät ngöôøi chæ bieát chæ möa. Xem xeùt kyõ caøng ôû töông lai raát gioáng nhö caây ñinh dao ñoäng maùi cheøo. Baáy giôø, A-duïc ñôïi, oâng ta noùi ñöôïc choã naøo? Chæ noùi vôùi oâng ta: Gioït nöôùc xuyeân qua troøng con maét ngaâm cho thoái röõa caùi loã muõi, coù moät vò naïp Taêng ñi ñeán, baûo: Vua A-duïc cuõng laø caây ñinh dao ñoäng maùi cheøo, coøn höùa cho oâng coù ñuû hai maét.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Sö oâng Nguõ Toå noùi: coù moät vò Taêng hoûi Ngaøi Trieäu Chaâu: Theá naøo laø dieäu chæ Thieàn toâng?

Trieäu Chaâu ñaùp: Caây Baù tröôùc saân.

* Sao bieát? Tieän thì khoâng phaûi vaäy.
* Theá naøo laø dieäu chæ Thieàn toâng?
* Sao bieát?
* Môùi vöøa baét ñaàu vaäy.

Sö baûo: Coù neân bieát sö oâng Nguõ Toå khoâng? Sau naõo thaáy maët chaúng ai tôùi lui sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi:

* Tham Thieàn phaûi thaáu roõ ñöôïc voõng traàn lao, hoïc ñaïo phaûi heïn luùc thoaùt ra voøng giaø sinh. Nuùi baïc vaùch saét khoâng höôùng boái, loàng vaøng vaø caây taùo gai khoâng thöôøng tranh giaønh. Ñaây laø choã duïng taàm thöôøng cuûa hoïc, chaúng hay choã thaáy cuûa Hoøa thöôïng theá naøo?

Sö ñaùp: Ngaøy muøa xuaân trôøi trong taïnh, chim hoaøng anh hoùt. Vò Taêng thöa: Hoâm nay ít ra cuõng ñaïi ngoä.

Sö baûo: Nghe tieáng nöôùc treân bôø ñoå xuoáng doøng soâng.

Vò Taêng thöa: Töø treân baäc Thaùnh roát cuoäc seõ laø gì? Phaùp laøm sao baèng ngöôøi?

Sö ñaùp: Seõ laø gì? Phaùp vì sao baèng ngöôøi?

Vò Taêng hoûi: Sao goïi Truùc beà laø xuùc, khoâng goïi truùc beà laø boái? Sö ñaùp: Tín nhaän vaâng laøm, mau leã ba leã.

Taêng leã baùi, sö baûo: Saùng nay laø ngaøy 20 thaùng 2, coøn laø Thanh minh haøn thöïc. Linh Vaân khoâng thaáy hoa ñaøo, ñaâu tin trong khuùc cong

coù ñoaïn thaúng. Sö lieàn doäng gaäy, baûo: laø khuùc cong hay? Laø ñoaïn thaúng? Sö neùm gaäy, baûo: luoáng doái nhieàu khoâng baèng thaät ít. Tham!

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Tu sôn chuû baûo: laø caây truï maø khoâng thaáy caây truï, chaúng phaûi caây truï khoâng thaáy caây truï. Thò phi ñaõ döùt tröø roài, trong phaûi quaáy tieán thuû.

Sö nhoùm hoïp ñaïi chuùng roài daïy: Phaûi quaáy ñaõ boû roài moãi ngöôøi phaûi xeùt laïi mình. Haõy noùi quan saùt chính mình laø gì?

Im laëng hoài laâu sö baûo: Chaúng phaûi meänh leänh baûo ñaùnh vaøo caây truï ôû ngoaøi ñoàng.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Coù khoâng? Coù khoâng? Am Chuû ñöa naém tay leân, coøn laø ñaàu moâi khoâng? Sö lieàn xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Ngöôøi xöa noùi thì giaû ñoát höông thaønh nhieàu vieäc. Ñaïi chuùng hoûi han chuyeån caùi chaáp mau ñeán choã saâu kín. Noùi gì maø raát gioáng nhö khoâng bò beänh maø chaâm cöùu. AÁn maét thaáy hoa ñoám giöõa hö khoâng, neáu laø vua A-duïc thì khoâng phaûi vaäy. Thò giaû ñoát höông chaúng phaûi laø phaàn ngoaøi ñaïi chuùng hoûi han, lyù phaûi nhö vaäy. Neáu laøm vieäc Phaät phaùp maø baøn baïc thì thaân coøn soáng ñoïa vaøo ñòa nguïc. Sö xuoáng toøa.

Ngaøy leã taém Phaät, sö Thöôïng ñöôøng baûo, chöa lìa khoûi coõi trôøi Ñaâu-suaát ñaõ giaùng sinh vaøo cung vua, chöa rôøi khoûi thai meï ñaõ ñoä taát caû moïi ngöôøi. Ñoù laø söï hieän neâu ra, phu nhaân Ma-da ôû trong vöôøn Tyø Lam vòn caønh caây voâ öu, beân hoâng phaûi sinh ra Thaùi töû Taát-ñaït. Cho ñeán chín roàng töø ñaát phu nöôùc taém thaân vaøng Thaùi töû. Töø döôùi ñaát voït leân hoa sen vaøng ñeå naâng chaân Thaùi töû. Ñaây laø phaàn töïa. Moät tay chæ trôøi moät tay chæ ñaát, roáng tieáng roáng sö töû. Treân hö khoâng cho ñeán boán duy khoâng ai chaúng toân kính. Ñaây laø phaàn Chaùnh toâng. Hoâm nay A-duïc chuyeân laøm vieäc löu thoâng. Sö lieàn doâïng gaäy xuoáng ñaát moät caùi, baûo: OÂng giaø Thích-ca ñeán. Roài sö ñöa gaäy leân baûo: Tònh phaùp giôùi Thaân voán khoâng hieän ra vaø maát ñi, nguyeän löïc ñaïi Bi thò hieän thoï sinh. Boán giai ñoïan khaùc nhau ñaõ neâu treân thaâu quy veà khoa treân. Sö neùm gaäy noùi haï toïa vaø ñaïi chuùng ñoàng ñeán treân ñieän, laïi giaûng kinh ñaàu tieân.

Chaâu xaù nhaân thænh sö leân toøa, coù vò Taêng hoûi: Chö Phaät ba ñôøi ñaõ noùi roài, Hoøa thöôïng laøm gì?

Sö ñaùp: Leänh naøy nöôùc Ma-kieät-ñaø ñích thaân thi haønh. Vò Taêng hoûi: Vieäc hoâm nay khoâng nhö theá sao?

Sö ñaùp: Kieám ñaõ boû laâu roài, oâng vöøa khaéc thuyeàn.

Vò Taêng hoûi: Con bieát Hoøa thöôïng caét ñöùt ñaàu löôõi cuûa Thieân

haï?

Sö ñaùp: Quaû thaät khoâng phaûi nhö vaäy sao?

Vò Taêng hoûi: Noùi ñaàu moái thì roõ raøng nhö ban ngaøy, môû maét thì ngöôøi rôi vaøo nhaø tuø, vò Taêng lieàn leã baùi.

Hoûi: Thích-ca Di-laëc vaãn coøn laø toâi tôù, chaúng hay hoï laø ai?

Sö baûo: OÂng laø ngöôøi ôû thoân Nhaát mai. Chôù coù vì hoï maø an danh laäp teân. Sö noùi: Ngöôøi ôû thoân aáy coù teân gì?

Vò Taêng hoûi: Lôøi noùi tröôùc ôû ñaâu?

Sö ñaùp: Roát raùo oâng noùi ngöôøi kia laø ai?

Vò Taêng thöa: Nhaø khoâng nhoû khieán khoâng thaønh quaân töû. Sö baûo: Chöa traùnh khoûi ngöôøi di chuyeån theo ñoâi chaân.

Hoûi: Theá naøo laø yù lôùn cuûa Phaät phaùp?

Sö ñaùp: Laõo Taêng khoâng coù yù lôùn cuõng chaúng phaûi nhö theá.

Vò Taêng hoûi: Ñaõ laø khoâng thì laøm sao Hoøa thöôïng ñöôïc tin töùc

naøy?

Sö ñaùp: Vua A-duïc cuõng khoâng coù tin töùc naøy. Tin töùc naøy, chö

Phaät ba ñôøi noùi khoâng kòp, Toå sö nhieàu ñôøi truyeàn khoâng ñeán. Ñaõ noùi khoâng kòp, truyeàn khoâng ñeán thì Trieäu Chaâu, Di-laëc cuõng laø teân goïi suoâng. Thích Ca, Di-laëc ñaõ laø teân goïi suoâng thì goïi caùi gì laø toâi tôù? Goïi caùi gì laø chuû? Caùi naøo laø sinh? Goïi caùi gì laø töû? Caùi naøo laø xöa? Caùi naøo laø nay? Ñaõ voâ sinh laïi voâ töû, ñaõ khoâng xöa cuõng khoâng nay, saïch troïi trôn, döùt thöøa ñöông. Traàn truøng truïc khoâng coù toå hang. Nhö vaäy thì thöôøng theá giôùi möôøi phöông khoâng trong khoâng ngoaøi. Ñoù laø coõi Phaät Tònh Dieäu, laø Phaät khoâng theå suy nghó, baøn luaän, laø coõi Phaät khoâng theå löôøng, laø coõi Phaät khoâng theå noùi. Ñaõ coù nhöõng coõi Phaät nhö theá. Nhö xaù nhaân cung söû nay môøi Dieäu Hyû neâu leân ñoaïn naøy vì moät nhaân duyeân lôùn laø truy tieán tieân tyû Thaùi Phu nhaân hoï Du. Haõy noùi, Phaät ôû ñaâu?

Im laëng hoài laâu, Sö baûo: Moät haït buïi moät coõi Phaät, moät chieác laù moat Ñöùc Phaät Thích-ca.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Vöøa heát haï naêm ngaøy, caây coät giöõa ñoàng laïi bieát ñaàu moái boãng ñaäp vaøo caùi chuïp neon, khaép vì moïi ngöôøi vaøo nhaø, coøn coù ai bieát hoå bieát theïn hay khoâng? Im laëng hoài laâu, sö baûo: Maây traéng boãng döng bay ñeán maây xanh, traêng saùng khoù chieáu xuoáng trôøi trong.

Vaøo ngaøy vía, sö Thöôïng ñöôøng gioáng nhö ngöôøi caàm thöôùc ño hö khoâng, laïi coù ngöôøi ñeám böôùc chaân ñi cuûa chính mình. Hö khoângchaúng theå coù bôø meù, tuoåi thoï cuûa vua cuõng gioáng nhö theá. Lyù thì nhö vaäy, coøn thì theá naøo. Sö xuoáng toøa cuøng ñaïi chuùng ñeán tröôùc Voâ Löôïng Thoï Nhö Lai, naêm voùc saùt ñaát, khaûi kieán ñaïo traøng Thieân Thaân Thaùnh tieát. Kính

can baïch.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Ngaøi Muïc Chaâu vöøa thaáy vò Taêng, baûo:

* Hieän Thaønh coâng aùn, ñaùnh cho oâng ba möôi heøo. Taêng thöa: Moã giaùp nhö vaäy.

Trieäu chaâu lieàn ñaùnh.

Sö baûo: Tuy saùo khoâng loã nhöng voã vaøo chieân ñeå quyeát ñònh. Chính laø naêm aâm thoâng suoát saùu luaät haøi hoøa, chuù yù xem xeùt ôû töông lai. Chöa khoûi bò ngöôøi baøng quan cheâ cöôøi. Haõy noùi: Ai laø ngöôøi baøng quan? Im laëng hoài laâu, sö baûo: khoâng ñöôïc ñoäng vaøo. Ñoäng vaøo laø ñaùnh gaõy löng löøa cuûa oâng.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Hoâm nay laø saùng moàng 5 thaùng 5 trôøi möa taàm taû. Ngaõi nhaân vaø moân thaàn nhoùm hoïp chuyeän troø vôùi nhau. Haõy noùi, hoï noùi gì? Thieàn sö Tuyeát Ñaäu duøng moät caùi mieäng nuoát Phaät Toå.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Moät hoâm noï ngaøi Phoå Hoùa ôû tröôùc Thieàn Ñöôøng cuûa Ngaøi Laâm Teá aên rau soáng. Laâm Teá thaáy, baûo: Raát gioáng con löøa.

Phoå Hoùa lieàn giaû tieáng löøa keâu. Laâm Teá maéng: Laø teân giaëc.

Phoå Hoùa baûo: Giaëc! Roài lieàn ñi ra.

Sö baûo: Moät tieáng löøa keâu, hai tieáng giaëc, ñeå cho caùc nôi laøm nguyeân taéc. Giaëc chính, giaëc coû thì khoâng caàn baøn luaän. Môû cöûa ñeå ñaïi thí khoâng bít laáp.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Ñaõ maéc vaøo xöôûng Taøo seõ ñi töø sai ñeán sai. Côõi leân Thaùnh Taêng thì cöù maõi an vui. Long töôïng chaø ñaïp, giaøy xeùo chaúng phaûi laø choã laøm cuûa löøa. Nöïc cöôøi caùc nôi voïng sinh xuyeân taïc. Thoâi ñöøng xuyeân taïc, kyø laân toát chæ coù moat söøng.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo, hoâm nay laø saùng muøng 5 thaùng 7, haõy ñaùnh troáng thænh khaép, xem trôøi trong xanh khoâng moät gôïn maây. Gioáng nhö thieáu hôn moät nöõa. Theá naøo laø moät nöõa ñoù, im laëng hoài laâu, sö baûo khoâng coù ngöôøi quaù giaù ñaùnh cho nhaát quaùn.

Sinh nhaät cuûa Kinh Thò Lang, thænh sö thaêng toøa coù vò Taêng hoûi: Vì sao con löøa ôû Döông kyø chæ coù ba chaân.

Sö ñaùp: Sa-di aên coû nöôùc.

Vò Taêng hoûi: Nhö theá sao laø tröôùc maët taëng quaø nhau coøn khoâng dung hôïp.

Sö ñaùp: Chôù coù löøa bòp Minh Ñaàu.

Vò Taêng thöa: Ñaõ laø côõi con löøa ngöôïc cao to trôû veà, vì sao coøn gieát Hoaøng Phieân Xöôùc?

Sö ñaùp: Chaúng phaûi caûnh giôùi cuûa oâng?

Vò Taêng thöa: Quaû taùo naøo laø quaû taùo cuûa ngaøy hoâm nay? Sö ñaùp: Vaãn khoâng coâ phuï laõo Taêng.

Taêng thöa: AÂn lôùn khoù ñaùp ñeàn. Lieàn leã baùi.

Sö baûo: Con löøa ôû Döông kyø chæ coù ba chaân, oâng ñaõ côõi leân moät con löøa cao to trôû veà, coøn gieát Hoaøng Phieân Xöôùc. Dieäu Hyû ba möôi naêm tröôùc ñaõ chuù cöôùc (ñaõ ñaïp leân, nay bò laõo Taêng naøy ñoái) tröôùc chuùng trôøi ngöôøi chia caét moät phaàn ôû treân. Khoâng gioáng tieåu tieåu, ñeán noãi Hoøa thöôïng Döông Kyø voã tay cöôøi ha ha. Nuùi soâng ñaát ñai, muoân töôïng sum la nhaát thôøi ca muùa. Luùc naøo seõ nhö theá, haõy noùi, ngöôøi naøo laøm chöùng minh? Cho neân noùi: Khaép nôi ñeàu laø choã chaân thaät, ñaët vaøo nôi chaân thaät. Moãi haït buïi ñeàu laø ngöôøi xöa nay. Lôøi noùi chaân thaät thì aâm thanh khoâng hieän, chaùnh theå ñöôøng ñöôøng khoâng coøn thaân. Theá naøo laø ñöôøng ñöôøng chaùnh theå chöa rôøi coõi trôøi Ñaâu-suaát ñaõ giaùng sinh vaøo cung vua? Chöa ra khoûi thai meï ñaõ ñoä taát caû moïi ngöôøi? Haù chaúng phaûi laø ñöôøng ñöôøng chaùnh theå ö? Neáu laø hoäi cuûa ñöôøng ñöôøng chaùnh theå thì coâ phuï Thích-ca, Laõo Töû. Neáu chaúng phaûi laø hoäi cuûa ñöôøng ñöôøng chaùnh theå thì coâ phuï chính mình, chính mình ñaõ coâ phuï thì laøm sao ñöôïc gaëp oâng giaø Thích-ca. Neáu vaøo trong ñaây kheâu ñöôïc moät tuyeán ñöôøng thì môùi bieát oâng giaø Thích-ca ñang ôû cung trôøi Ñaâu-suaát. Nöông vaøo vaàng maët trôøi, voi saùu ngaø giaùng vaøo thai cuûa phu nhaân Ma-da, vieäc naøy chæ laø thò hieän. Luùc sinh Thaùi töû, thôøi tieát raát ñaïp. Ñeán khi moät tay chæ trôøi moät tay chæ ñaát, thaùi töû noùi: “Treân trôøi, döôùi theá gian chæ coù ta laø toân quyù. ” Cuõng laø chæ cho ta vì taát caû maø thò hieän töôùng sinh. Neáu vaøo ñaây thaáy ñöôïc thì khoâng rieâng oâng giaø Thích-ca haø hôi thôû moät hôi maø cuøng vôùi cha meï haø hôi. Khoâng rieâng sinh thaân cha meï haø hôi maø cuøng vôùi luoân luoân loaøi höõu tình thôû moät hôi thôû. Ngay luùc ñoù haõy noùi, nöông vaøo aân löïc cuûa ai, im laëng hoài laâu, sö baûo: Muùa kieám vung rìu, khai thò cho ngöôøi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu. Hoøa thöôïng caàu chi, coù ai hoûi ñieàu gì thì chæ ñöa moät ngoùn tay leân, laïi töï giaû troø, baûo: Ta ôû choã trôøi roàng ñöôïc Thieàn ôû ñaàu moat ngoùn tay, thoï duïng caû ñôøi khoâng heát. Sau naøy Long Da coù baøi tuïng raèng.

Caâu-chi ñöa moät ngoùn tay noùi cho vua bieát, saùng sinh dieàu haâu bay treân trôøi cao. Neáu khoâng coù khaû naêng bay ñeán ñænh Baït sôn thì ngaøn daëm quaï vaø ngöïa khoâng deã côõi.

Sö baûo: Neáu Hoøa thöôïng Döông Chi khoâng ñöôïc Long Da haø hôi thì döôøng nhö ñaõ choân vuøi thieàn ôû ñaàu moät ngoùn tay naøy roài. Dieäu hyû ñaõ neâu nhö theá sao, khoâng khoûi theo sau cuõng coù chuù cöôùc. Moät ngoùn tay

cuûa Hoøa thöôïng Caâu-chi, aên côm no roài môùi thoâi. Löng quaán möôøi muoân voøng, cöôõi haïc bay ñeán Döông chaâu.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Möa laâu khoâng taïnh, vöøa taïnh laïi möa. Thieân ñaïo bieán hoùa, muoân vaät ñöôïc choã nôi. Möa laâu khoâng taïnh, im laëng hoài laâu, sö laïi nhoùm hoïp ñaïi chuùng ñeán daïy: laõo giaø Vaân Moân khoâng baèng loøng. Tham!

Teát Trung thu, sö Thöôïng ñöôøng neâu: Coù laàn Ngöôõng Sôn vaø Tröôøng Sa ngaém traêng. Ngöôõng Sôn ñöa tay chæ traêng baûo: Moïi ngöôøi ñeàu coù maët traêng naøy, nhöng duøng khoâng ñöôïc Tröôøng Sa ñaùp:

Vaäy thì môøi oâng duøng.

Ngöôõng Sôn baûo: Laøm sao duøng?

Tröôøng Sa böôùc gaàn tôùi tröôùc ñaïp nhaøo Ngöôõng Sôn. Ngöôõng Sôn lieàn baûo: Xuoáng phía döôùi gioáng nhö con hoå.

Sö baûo: Moät vaàng traêng trong aùnh saùng laïnh chieáu soi caû muoân daëm, ngöôøi lanh lôïi thì chieác laù rôi caûm nhaän ñöôïc muøa Thu. Noùi lôøi chaân thaät nghe traùi tai. Nghæ khoâng nghæ, thoâi chaúng thoâi, Tieåu Thích-ca coù cô hoäi laáp hang hoå. Hoå giaø laïi khoâng coøn raêng nanh. Luùc ñang nhaûy leân ñaâu voäi vaøng. Boãng nhieân loän nhaøo chaúng baèng oâng. Trong chuùng coù ngöôøi xuaát gia taïi gia naøo ñöôïc hai laõo naøy neâu ra hay khoâng? Im laëng hoài laâu sö baûo: Neáu coù thì cuõng ñöa gaäy ñaùnh traêng.

Sö Thöôïng ñöôøng, Trieäu Chaâu töø vieän Ñoâng ñi ñeán vieän Taây. Nhaø kín naùt nhö buøn, khoeùt taùm loã cho troøng aùo ñôn vaøo, ñaát trô troïi veõ caùi saøng xaûy gaïo, sö heùt moät tieáng, hoûi laø caùi gì? Ñaàu maùi hieân dieâm möa nhoû gioït, gaø ñeán canh naêm thì gaùy.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Hoøa thöôïng Baøng Sôn noùi: Gioáng nhö Kính Sôn ngoïn nuùi cao leû loi voøi voïi nhö Thaïch Haøm ngoïc, chaúng bieát ngoïc khoâng moät daáu veát. Neáu ñöôïc nhö theá thì môùi laø xuaát gia chaân thaät.

Sö baûo: Vua A-duïc thì khoâng nhö vaäy. Neáu nhö vaäy thì duïi maét thaáy hoa ñoám giöõa hö khoâng.

Hoøa thöôïng Thieân Ñoàng göûi thö ñeán. Sö nhaän thö baûo: Ngöôøi xöa noùi: Moät caâu roát sau môùi ñeán cöûa nhaø lao phaûi döùt tröø beán meâ, khoâng chung cho Phaøm Thaùnh. Roài sö caàm buùt vieát. Ñaây laø caâu roát sau cuûa Hoøa thöôïng Thieân Ñoàng döùt tröø boán meâ. Thöôøng neâu leân tin töùc. Coøn göûi gaém khoâng? Neáu nhö chöa göûi gaém thì laïi thænh Duy-ma phaân tích roõ raøng. Noùi roài, sö lieàn lean toøa, baûo: Côø phaùp ñaåy coät phaùp gaõy, soâng phaùp khoâ caïn, maét phaùp tieâu dieät. Tuy nhö vaäy nhöng chính laø lôøi noùi chaân thaät cuûa Thieân Ñoàng. Haõy noùi söï theá naøo? Tri aâm tri haäu coøn ai bieát?

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 5 384

Ngaøy muøng moät teát, sö Thöôïng ñöôøng baûo, hoâm qua laø ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng 12, hoâm nay laø ngaøy ñaàu tieân cuûa naêm môùi. Traâu ñi hoå ñeán nhanh that, lònh Ñoâng quaân ñaõ thi haønh, theá sao laø ñaõ thi haønh lònh? Thuïy tuyeát laø theá giôùi traûi baïc roài, moïi ngöôøi naém tay ôû cuûa Phoå Hieàn.

Vì Hoøa thöôïng Phaät Trí Duï dôøi thaùp, duøng tay chæ huyeät, baûo: Dieäu Hyû vaø sö huynh ñeàu laø baäc vieân ngoä. Dieäu hyû dôøi ñeán Kính

Sôn, sö huynh dôøi ñeán ñaây. Tuy cuøng sö huynh ñoàng sinh nhöng khoâng cuøng sö huynh ñoàng töû, taùm laïng vaø nöûa caân. Xanh hoàng ñoái vôùi bích tím. Coù hôïp thôøi khoâng? Neân trôû veà coäi nguoàn ñeå chæ moät caâu thì theá naøo? Im laëng hoài laâu, sö ñaùp; su huynh ca haùt, traâu buøn gaàm roáng, sö ñeä coù leõ queân töôùng ngöïa goã keâu, chôït môû maét ngöôøi soáng treân ñaûnh. Döôùi nuùi Maäu Sôn laø chaân quy.