ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 10**

Theá Toân chöa rôøi Ñaâu-suaát ñaõ xuoáng cung vua, chöa ra thai meï ñoä ngöôøi ñaõ xong.

Ñao lôïi coù maät khoâng caàn lieám, nöôùc nhaø coù truøng ñoäc chôù neám, khoâng lieám khoâng neám ñeàu khoâng phaïm, ngay ngaén aùo gaám töï veà queâ. Theá Toân môùi sinh, moät tay chæ trôøi, moät tay chæ ñaát noùi:

- Treân trôøi, döôùi theá gian chæ coù ta laø toân quyù nhaát.

Tuïng raèng: Laõo giaø môùi sinh laïi baän roän, ñi khaép baûy böôùc gioáng ñieân cuoàng, doái ngöôøi voâ haïn nam nöõ si, môû maét ñöôøng vaøo vaïc nöôùc soâi.

Theá Toân nieâm hoa. Tuïng raèng:

Giô leân moät caønh hoa, phong löu ra laøm vieäc nhaø, neáu noùi phoù taâm phaùp, vieäc thieân nhö gai.

Ngoaïi ñaïo hoûi Phaät. Tuïng raèng: Hai caùi chuoàng cöûa ñoùng khoâng thoâng, maây traàn khoâng ñoäng töï traùi toâng, boãng nhieân göông nghieäp vôõ traêm maûnh, Cuø-ñaøm maët vaøng maát. Ñaït-ma xoay vaøo vaùch. Tuïng raèng:

Ngao vaøng vöøa ñoäng bieån xanh thoâi, chuùng töø thuyeàn nhoû roäng bao la, ngaøy nay khoâng theå caâu khoùi soùng, khoâng caàn traêng môùi laïi laøm caâu.

Nhò Toå an taâm. Tuïng raèng.

Tìm taâm khoâng coù laøm sao an, nhai naùt thoâng moät khoái saét hoàng, duø khieán maét môû baøy yù khí, ñaâu nhö khoâng bò laõo hoà khinh. Coâ gaùi xuaát ñònh tuïng: Xuaát ñöôïc xuaát khoâng ñöôïc, laø ñònh chaúng phaûi ñònh, khoâng saùng vôùi Vaên-thuø maát ñi cuøng taùnh maïng.

Maõ Toå ba möôi naêm khoâng thieáu töông muoái. Tuïng raèng:

Thaáy ñöôïc roõ raøng bieát ñöôïc thaân, neâu leân coøn töï qua ñöôøng trình. Duø khoâng coù ngöôøi phaïm phaûi may. Cuõng laø ñöa baùnh ngoït chæ ngöôøi. Baùch Tröôïng laïi tham Maõ Toå. Tuïng raèng:

Ngöïa caâu heùt maát heát gia phong, boán bieån töø ñaây tin töùc thoâng, trong aùnh löûa ñoû sôø ñöôïc traêng, voøi voïi ngoài rieâng nuùi Ñaïi huøng.

Quoác sö ba laàn goïi thò giaû. Tuïng raèng:

Ngöôøi caâm ñöôïc moäng noùi vôùi ai, thöùc daäy töông ñoái maët ñaày gai, ñaõ chòu khaâm phuïc ôû tröôùc ngöôøi. Theo giaùo oâng töï tìm tieän nghi.

Höõu cuù voâ cuù cuûa Quy Sôn. Tuïng raèng:

Neáu duøng lôøi naøy ñònh cöông toâng, coâ phuï Minh Chaâu maét chaïm roàng, trong cöôøi boãng phaân ñöôøng buøn nöôùc, môùi bieát ngaøn daëm vôùi gioù. Hoå cuûa Minh Chieâu sinh baûy con. Tuïng raèng:

Con thöù baûy nhoû nhoû khoâng ñuoâi, aên traâu thôû ñaõ khoe khoang, tuøng laâm töùc giaän ñaâu moàm meùp, coù maáy haønh nhaân ñeán nhaø naøy.

Chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi vaät cuûa Nam Tuyeàn. Tuïng raèng: Loän ruoät loän gan noùi vôùi anh, khoâng bieát vì sao coøn traàm ngaâm, maø nay laïi hung haêng caàm giöõ, phoù cho ngöôøi voâ söï theá gian.

Taâm chaúng phaûi Phaät, trí chaúng phaûi ñaïo cuûa Nam Tuyeàn. Tuïng raèng: Sau khi möa tan maây tuï, voøi voïi maáy möôi nuùi, töïa coät maõi ngoùng troâng, quay ñaàu cuøng vôùi ai.

Caùc oâng laø keû uoáng röôïu caën cuûa Hoaøng Baù. Tuïng: treân thaânmaëc aùo môùi khoûi laïnh, beân mieäng noùi aên môùi khoûi ñoùi, thieàn laõo baø trong nöôùc ñaïi ñöôøng, ngaøy nay vì anh phaù heát roài.

Phaøm thaáy Taêng vaøo cöûa lieàn heùt cuûa Laâm Teá. Tuïng: vaøo cöûa lieàn heùt, toaøn khoâng loã muõi, daãn ñöôïc con chaùu, laøm hôi chaùo côm. Ma Coác hoûi Laâm Teá möôøi hai dieän Quaùn AÂm tuïng:

Laïi vua chæ tay laïi coù ngöôøi vaøo veõ ñöôïc thaønh.

Laâm Teá hoûi Taêng töø ñaâu ñeán, Taêng beøn heùt, Laâm Teá laùo ngoài. Taêng suy nghó. Teá lieàn ñaùnh. Laïi moät Taêng vaøo, Teá döïng phaát traàn. Taêng leã baùi. Teá lieàn ñaùnh. Laïi thaáy Taêng ñeán cuõng döïng phaát traàn, Taêng khoâng nhìn, Teá cuõng ñaùnh. Tuïng: vieát luùc ngaøy 5 thaùng 5, mieäng ñoû löôõi ñoäc ñeàu tieâu tröø, laïi duø voäi vaøng nhö beänh luaät khoâng caàn veõ nheän treân cöûa.

Laâm Teá voâ vò chaân nhaân, tuïng raèng:

Sau thaùng chaïp thaáy Taêng thoân tai, môû maét ra to roài laøm moäng, tuy nhieân ñuoåi ñöôïc chuù chuoät, moät gaäy ñaùnh beå bình daàu.

Trieäu Chaâu hoûi Laâm Teá, tuïng raèng: Moät ngöôøi maét gioáng troáng chuøy, moät ngöôøi ñaàu nhö thìa goã, hai laõo naøy khoâng bieát theïn, ñeán nay khoâng coù choã ñoå an. Taâm bình thöôøng laø ñaïo cuûa Nam Tuyeàn. Tuïng raèng: xem anh khoâng phaûi nhoïc tinh thaàn, goïi laø bình thöôøng chuyeån khoâng thaân. Laïnh nhaït toaøn nhieân khoâng muøi vò, moät laàn neâu leân moät laàn thoâi.

Trieäu Chaâu khieán ñöôïc möôøi hai thôøi, tuïng raèng: Khieán ñöôïc möôøi

hai giôø thìn, goïi ñeán roài daïy haõy ñi, nöông quan caäy theá khinh ngöôøi, meânh moâng khoâng goác ñaùng y cöù.

Trieäu Chaâu hoûi Thuø Du, tuïng raèng: Saâu caïn laïi laáy gaäy tìm, boãng nhieân ñaát baèng noåi soùng, nghieâng soâng, nghieâng nuùi sôï trôøi ñaát, ñeán bieån môùi bieát heát trôøi ñaát.

Moät hoâm, Trieäu Chaâu töø treân ñieän qua beøn goïi thò giaû moät tieáng, thò giaû ñaùp “daï”.

Chaâu noùi: Nhö moät ñieän coâng ñöùc, thò giaû khoâng ñaùp, tuïng raèng: Nhö moät ñieän coâng ñöùc, ñeàu laø phaät quaù khöù, traêm phöôùc töôùng nghieâm thaân, chaúng khaùc gì chieân-ñaøn, ngaøy ngaøy khoùi höông ñeâm ñeâm ñeøn, xem ñeán laøm nhieàu cuû caûi khoâ.

Trieäu Chaâu hoûi Ñaàu Töû: Ngöôøi cheát soáng laïi thì theá naøo? Ñaàu töû ñaùp: khoâng cho ñi ñeâm, ñeán saùng phaûi tôùi, tuïng raèng: Luùa khoâng nhôø maët trôøi toát, ñua nhau troàng ñaøo xuaân, laïi sai söùc ngöôøi caøy, nöûa laøm ngöôøi baùn hoa. Trieäu Chaâu khaùm phaù, tuïng raèng: Thieàn hoøa thieân haï noùi khaùm phaù, ñaâu bieát Trieäu Chaâu ñaõ noùi ñoïa, daãn ñöôïc con chaùu khoâng tröôïng phu, ngöôøi ngöôøi ñieåm qua naèm ñaát laïnh.

Trieäu Chaâu hoûi Nam Tuyeàn: Coù bieát ngöôøi ñi höôùng naøo?

* Laøm con traâu ñöïc trong nhaø Ñaøn-vieät tröôùc nuùi.
* Caùm ôn lôøi sö ñaùp.
* Hoâm qua canh ba, traêng ñeán song cöûa, tuïng raèng: Löôïng theå caét y, löôïng nöôùc laáy chaøy, sôïi toùc khoâng sai, coøn ôû ngoaøi cöûa. Moät hoâm, Trieäu Chaâu ôû trong phöông tröôïng, nghe Sa-di heùt tham. Chaâu noùi vôùi thò giaû: daïy y ñi, thò giaû môùi daïy, Sa-di beøn traân troïng. Trieäu Chaâu noùi vôùi vò Taêng beân caïnh. Sa-di ñöôïc vaøo cöûa, thò giaû ôû ngoaøi cöûa, baøi tuïng raèng:

Gioù vi vu caây thoâng Möa taàm taû caây coái Sö töû caén ngöôøi

Choùn haøn theo khoái ñaát.

Moät hoâm, Trieäu Chaâu ôû Ñoâng Ty thaáy Vaên Vieãn ñeán lieàn goïi Vaên Vieãn, Vieãn ñaùp daï.

Chaâu noùi: Ñoâng Ty khoâng theå noùi Phaät phaùp cho oâng, tuïng raèng:

Trieäu Chaâu coù Maät ngöõ. Vaên vieãn khoâng phí taøng, dieãn ra Ñaïi taïng giaùo, coâng ñöùc thaät khoù löôøng.

Moät hoâm, Trieäu Chaâu ñi vôùi Vaên Vieãn, boãng chæ ñaát tröôùc maët noùi: ÔÛ ñaây nhö laøm tuaàn phuû.

Vieãn beøn ñeán tröôùc xoøe hai tay noùi: Laáy töôùng coâng nghieäm ñeán,

Chaâu cho moät thoi.

Vieãn noùi: Coâng nghieäm roõ raøng quaù.

Tuïng raèng: Moät chaùnh moät taø, moät teù moät daäy. Vaên Vieãn Trieäu Chaâu, trong giaøy ñoäng ngoùn. Moät hoâm, Trieäu Chaâu ôû treân ñieän Phaät, thaáy Vaên Vieãn leã phaät laáy gaäy ñaùnh moät caùi.

Vieãn noùi: Leã Phaät laø vieäc toát.

Chaâu noùi: Vieäc toát ñaâu baèng khoâng coù. Baøi tuïng raèng: Vaên Vieãn tu haønh chaúng laic khoâng, thôøi thôøi chieâm leã töû kim dung. Gaäy cuûa Trieäu Chaâu tuy laø ngaén, sau thaùng chaïp aùnh saùng laïi moät lôùp. Trieäu Chaâu noùi con choù khoâng coù Phaät taùnh, tuïng raèng: Coù ngöôøi hoûi con choù coù Phaät taùnh hay khoâng? Trieäu Chaâu ñaùp laø khoâng, ngay lôøi noùi dieät toäc Hoà, vaãn laø khoâng tröôïng phu.

Trieäu Chaâu noùi: Phaät vaøng khoâng ñoä ñöôïc loø, Phaät goã khoâng ñoä ñöôïc löûa, Phaät buøn khoâng ñoä ñöôïc nöôùc. Phaät thaät ngoài ôû trong, baøi tuïng raèng:

*Chín möôi baûy loaïi dieäu töôùng Nhìn buùt ñoû thaät khoù gioáng Maét Trieäu Chaâu tinh anh*

*Nhìn thaáy ruoät gan naêm taïng.*

Thanh Chaâu aùo vaûi, baøi tuïng raèng: AÙo baûy caân Thanh Chaâu, heát söùc ñöa khoâng noåi, ñaû phaù cuûa Trieäu Chaâu, ñeàu laø nhaø cuûa mình.

Cuû caûi Traán chaâu, tuïng raèng: Tham kieán Nam Tuyeàn Vöông laõo sö, Traán Chaâu cuû caûi laïi khoâng rieâng, laáy ñeán laáp ñi mieäng phaûi quyù©, khuùc tuyeát döông xuaân töø chaúng roõ.

Trieäu Chaâu choã coù Phaät khoâng ñöôïc ôû, tuïng raèng:

Choã coù phaät khoâng ñöôïc ôû, saét soáng, caân chuyø bò moït truøng, choã khoâng phaät mau ñi qua, ñaùnh vaøo nuùi cao phaù beáp rôi, ngoaøi ba ngaøn daêm chôù neâu laàm, hai ngöôøi ñaù keà tai nhau noùi, nhö theá thì khoâng ñi, lôøi naøy ñaõ ñi khaép thieân haï, haùi hoa döông haùi hoa döông, aùn ma ni ñaùt ly hoàng baùt tra.

Trieäu Chaâu hoûi vò Taêng: Töø ñaâu ñeán.

* Töø Tuyeát Phong ñeán.
* Tuyeát Phong coù ngoân cuù gì daïy ngöôøi?
* Tuyeát Phong bình thöôøng noùi: Caû maët ñaát laø moät maét cuûa sa- moân, caùc oâng ñaïi tieåu tieän ôû ñaâu?

Chaâu noùi: Neáu Thöôïng toïa trôû veà, gôûi caùi caøy ñi. Tuïng raèng: Giöõa ñöôøng ba tra maáy möôi chaâu, truyeàn lôøi ñöa ngöõ laøm phong löu, chaúng bieát döôùi chaân buøn sinh gai, ñaïp phaûi ñaàu ngoùn chaân cuûa ngöôøi. Baûo

Thoï hoûi Hoà Ñình Giao, tuïng raèng: Duø cho ñinh ñöôïc ngaên veát may, xem xeùt töông lai chaúng kheùo tay, ñaùng tieác hai laõo thieàn oâng, noùi vieäc xaáu trong nhaø vôùi ngöôøi theá tuïc.

Sô Sôn xaây thoï thaùp, tuïng raèng: Ñuïc phaù ñaát thöôøng truï möôøi phöông, ba ñoàng kieán heát baøy haøi coát, La Sôn Phaät coå tuy linh nghieäm, chua khoûi ñem thaân choân moät choã.

La Sôn ôû Haø Sôn ñöa cuû tröôûng laõo ñoàng haønh ra cöûa, Sôn laáy gaäy neùm tröôùc maët.

Cuû khoâng noùi: Sôn baûo: Traâu ñaù ngaên ñöôøng xöa, moät ngöïa chôù hai caâu (ngöïa caâu). Sau coù vò Taêng neâu cho Sô Sôn.

Sôn noùi: Traâu ñaù ngaên ñöôøng xöa, moät ngöïa sinh giôø daàn, tuïng

raèng:

Ra cöûa naém tay noùi roài keùo, ñöôøng xöa xa thaúm ñi chôù tìm, laïi cöôøi

ngöôøi soùng taâm sai kieám, khö khö khoâng nhôù luùc khaéc thuyeàn.

Ñöùc Sôn gaù baùt, tuïng raèng: Vöøa gaõi boâi ñoäc nghe ñeàu maát, thaân ôû trong ñoù chaúng khoâng bieát gì, laõo oâng taùm möôi vaøo tröôøng oác, thaät chaúng phaûi laø ñöùa treû ñuøa.

Vaân Moân noùi: Theá giôùi bao la laø nhö theá, vì sao nghe tieáng chuoâng maëc y baûy ñieàu, tuïng raèng: Nghe tieáng chuoâng maëc Uaát-ña-la, gaõ hoà maét xanh bieát laøm sao, moät muõi nhoïn, moät ñieäu tuøy tay rôi, xöa nay voán laø ngoãng trong haøng raøo.

* Ñöùc Sôn thaáy Taêng vaøo cöûa lieàn ñaùnh, tuïng raèng:

Vaøo cöûa lieàn ñaùnh, xöùng ñaùng khoâng ít, thöïc haønh theo ñoù, Hoà Ma Tö kích. Baùch Tröôïng vaø choàn hoang tuïng raèng: Khoâng rôi khoâng laàm, khoái ñaát thaïch ñaàu, gaëp nhau giöõa ñöôøng, nuùi baïc phaán naùt, voã tay cöôøi ha ha.

Minh Chaâu coù boá ñaïi.

* Hai Thöôïng toïa thaâm vaø minh cuøng ñi, thaáy caù nhaûy ra löôùi, tuïng

raèng:

Maïnh thay! Vöøa nhaûy thaáu lôùp saâu, seùt ñaùnh tìm ñi khoâng veà, laïi

cöôøi Long Moân ñoát ñuoâi. Vaãn laø ñieåm saùng ôû soùng.

* Nam tuyeàn ñaäp vôõ noài chaùo, tuïng raèng:

Nam Tuyeàn ñaäp vôõ duïng cuï nhaø nhaøn, bao la moïi ngöôøi laøm lôøi khaùn. Ngaøy nay vì oâng laïi neâu qua. Roõ raøng nhö vaäy khoâng môø mòt.

* Caây truùc Thuû sôn, tuïng raèng:

Löng chaïm chaúng ngaên hoä, roõ raøng thaúng neâu leân, thoåi loâng tuy baát ñoäng, khaép nôi laø ñau thöông.

* Thuïy Nham goïi chuû nhaân oâng, tuïng raèng:

Gia phong Thuî Nham, goïi chö nhaân oâng, hoâm qua nuùi Nam, hoå caén ñaïi truøng.

* Höng Hoùa ñoàng tham gaëp nhau tuïng raèng:

Naém laáy kieám baùu, ma trôøi hoaûng hoàn, naïp Taêng maét saùng, khoâng coøn boùi tình.

* Höng Hoùa ñaùnh Khaéc Taân, tuïng raèng:

Ñan Sôn sinh phöôïng hoaøng, sö töû sinh sö töû, gaäy xuoáng duïi nhaëm maét, luoáng khoe cô baäc thaát.

* Höng Hoùa raûi chaâu baùu trong tröôùng, tuïng raèng:

Ñoái chuùng toaøn neâu leänh Ma-kieät, haù laø nhaøn môû hai maûnh da, heùt xuoáng löøa muø ñi thaønh ñaøn, trong moäng ñaåy nhaøo naêm Tu-di.

* Höng Hoùa thöôïng ñöôøng noùi: Ngaøy nay khoâng caàn laøm theá naøo, theá naøo? Beøn xin moät dao thaúng vaøo, Höng Hoùa chöùng cöù cho oâng. Luùc aáy, coù Tröôûng laõo Maân Ñöùc böôùc ra tröôùc chuùng leã baùi, ñöùng daäy beøn heùt, Hoùa cuõng heùt, Ñöùc laïi heùt, Hoùa laïi heùt. Ñöùc leã baùi veà laïi chuùng.

Hoùa noùi: Vöøa ñeán nhö laø ngöôøi khaùc, ba möôi gaäy, moät gaäy cuõng so khoâng ñöôïc. Vì sao bò Maân Ñöùc hoäi moät heùt khoâng laïm duïng moät tieáng heùt, tuïng raèng: Trong toái daét tay leân nuùi cao, ñeán trôøi saùng moãi ngöôøi töï ñi, voâ haïn giöõa ñöôøng khaùch chöa veà, roõ raøng môû maét rôi haàm saâu.

* Tam Thaùnh noùi: Toâi gaëp ngöôøi thì ra, ra thì khoâng laøm ngöôøi. Höng Hoùa noùi: Toâi gaëp ngöôøi thì khoâng ra, ra thì beøn laøm ngöôøi, tuïng raèng:

Döông dieäm ñaâu töøng laøm thoâi khaùt, baùnh veõ coù bao giôø ñöôïc no, khuyeân anh khoâng neân troàng gai goùc, con chaùu ñôøi sau giaët may aùo.

* Nam Tuyeàn thaáy Ñaëng AÅn Phong ñeán, chæ Tònh Bình noùi raèng: Tònh bình laø caûnh, oâng khoâng ñöôïc ñoäng caûnh, laáy ñeán cho ta, Phong laáy tònh bình nghieâng nöôùc ñoå tröôùc maët Nam tuyeàn. Tuyeàn beøn thoâi, Quy Toâng noùi:
* Ñaëng AÅn Phong cuõng laø loaïn ñoå, tuïng raèng:

Trong maét khoâng nhaëm thoâi gaït ra, kính khoâng buïi khoâng caàn lau, tuøy chaân ra cöûa ñi ñöôøng lôùn, quaûy ngang caây gaäy xöôùng Sôn Ca.

Thaïch Ñaàu noùi: Nhö theá cuõng khoâng ñöôïc, khoâng nhö theá cuõng khoâng ñöôïc, nhö theá khoâng nhö theá ñeàu khoâng ñöôïc, tuïng raèng:

Gioáng nhö ñaàu lôøi ai bieát neâu, neâu ñöôïc möôøi phaàn chöa daùm höùa nhau. Tam Thaùnh hoûi Tuyeát Phong thaáu lôùp vaûy Kim cang, tuïng raèng:

Toaøn soáng trong toaøn cheát, toaøn cheát trong toaøn soáng, nhö ngôø ngöôøi baát maõn, nhö moät ngöôøi Phuùc Kieán.

* Caûnh Giaùp sôn, tuïng raèng:

Caûnh thoaïi hoäi ñeán tuy chöa phaûi, laïi hoûi nhö nay laø theá naøo, Thanh Löông voán ñaàu muõi thaúng, Giaùp Sôn vaãn laø hai mi maét naèm ngang.

* Muïc Chaâu vaùc baûn, tuïng raèng:

Muïc Chaâu vaùc baûn, ñeàu cho lieác ngoù, roäng heïp ngaén daøi, khoâng caàn theâm bôùt. Taêng hoûi Muïc Chaâu: Moät hôi coøn chuyeån ñöôïc moät ñaïi taïng kinh khoâng?

* Coù baùnh gì mau ñem ñeán ñaây, tuïng raèng:

Moät hôi chuyeån Ñaïi taïng giaùo, ñoán tieäm, thieân, vieân, quyeàn thaät, voâ bieân nghóa maàu hieän roõ raøng, voán laø moät chöõ cuõng khoâng bieát. Trong hoäi Laâm Teá hai thuû toïa ñeàu heùt, Taêng hoûi coøn coù khaùch chuû khoâng.

* Laâm Teá noùi khaùch chuû roõ raøng, tuïng raèng:

Duøng bình ñaúng ñeàn ñaùp baát bình ñaúng, phaùp vöông voán khoâng thaân thích, Laâm Teá tuy maét saùng. Cuõng laø tinh roàng vaøng.

* Phoå Hoùa ñeán Minh Ñaàu, Minh Ñaàu ñaùnh tuïng raèng:

Tieân sö trình choã chaân trong hoäi, tröôùc Laâm Teá ñöôøng uoáng traø. Ngay ñaây ba laàn baøy thuyeân saùch, oâi duyeân ñaøi naøy xin con. Moät hoâm, trôøi laïnh, Minh Chieâu thöôïng ñöôøng, ñaïi chuùng môùi nhoùm hoïp.

Chieâu noùi: Ñaàu gioù hôi cöùng, chaúng phaûi laø choã oâng an thaân laäp maïng, haõy trôû veà baøn vieäc nhaø söôûi, beøn veà phöông tröôïng, ñaïi chuùng theo ñeán ñöùng laïi.

Chieâu noùi: Môùi ñeán nhaø söôûi laïi thaáy nguû, laáy gaäy moät luùc ñuoåi xuoáng, tuïng raèng: Nöûa ñeâm sao saùng giôø ngoï hieän, keû ngu coøn ñôïi saùng gaø gaùy, ñaùng thöông phaân minh khoâng bieát thoái, laïi muoán laøm môùi töôïng töï ngöôøi.

* Baûo Thoï khai ñöôøng, tuïng raèng:

Giô leân Tu-di chuøy thöù nhaát, ñieän chôùp, xeït löûa thaät laø chaäm, choã voi ñaàu ñaøn ñi baët daáu veát, sö töû roáng leân traêm thuù nguy.

* Treân baøn coå ñöùc aên baùnh daàu, tuïng raèng:

Hoøa thöôïng khoâng ñeán thieàn ñöôøng, trang chuû taï laâm khuaát, moät chöõ vaøo cöûa coâng, xe chín traâu khoâng ra.

Huyeàn Sa noùi: Noùi veà vieäc naøy, duï moät maûnh ruoäng, boán ñeán phaàn giôùi laøm giaáy tôø baùn cho moïi ngöôøi roài. Chæ coù caây ôû giöõa, coøn thuoäc veà laõo Taêng, tuïng raèng: Ruoäng vöôøn cha oâng ñeàu baùn roài, boán beân khoâng heà giöõ laïi, vì sao coù caây vaãn ôû giöõa, naõo loaïn gioù xuaân maõi chöa thoâi.

Thuû Sôn cöôøi löøa ai daét muõi, töøng böôùc theo nhau khoâng caàn roi, veà ñeán truù ñöôøng ngöôøi khoâng bieát, töø nay löôøi bieáng ra cöûa tröôùc.

OÂ Cöõu thaáy hai Thöôïng toïa Huyeàn vaø Thieäu ñeán beøn hoûi: Nhò

thieàn baù vöøa rôøi choã naøo? Taêng noùi: Giang Taây. Cöõu beøn ñaùnh.

Taêng noùi: Nghe Hoøa thöôïng coù cô yeáu naøy ñaõ laâu.

Cöõu noùi: OÂng ñaõ khoâng hoäi, vò Taêng thöù hai ñeán gaàn, Taêng suy nghó, Cöõu cuõng ñaùnh, noùi: Cuøng haàm khoâng khaùc ñaát, tham ñöôøng ñi, tuïng raèng: Löûa maïnh khoâng tha muoãi ve, bieån lôùn ñaâu chöùa thaây cheát, maëc laø ba ñaàu vaø saùu tay, nhìn gioù khoâng theå khoâng döïng côø.

* Vaân Moân que chuøi phaân, tuïng raèng:

Vaân Moân que chuøi phaân, toaøn sieâu phaùp baùo hoùa, khoâng vieäc xuoáng nuùi daïo, traêm tieàn treo ñaàu gaäy.

* Vaân Moân nuùi Tu-di, tuïng raèng:

Voøi voïi moät toøa ñaïi di-loâ, gaùnh vaùc chaúng can ñeán söùc thoâ, cho duø khoâng theo ngoân ngöõ maø hoäi, laïi ñeán tröôùc maët chòu boâi hoà.

* Ñaïi ngu cuûa giaûi laø chuøy, tuïng raèng:

Hoûi Phaät laø theá naøo, toâng sö lieàn ñaùp ngay, teân cuûa goïi laø chuøy, ngoaùi lôøi ñoä doøng meâ.

Coù vò Taêng hoûi Höng Hoùa: Khi boán phöông taùm höôùng ñeán thì theá

naøo?

- Ñaùnh trung gian, Taêng laïi leã baùi.

Hoùa noùi: Höng hoùa ngaøy nay ñeán phoù trai trôû veà giöõa ñöôøng gaëp

möa gioù baõo buøng, laïi vaøo mieáu xöa ñeå traùnh ñöôïc qua, tuïng raèng: Trong mieáu xöa trôû veà traùnh ñöôïc, giaáy, tieàn, ñaát ruoäng thaàm than oâi! Thaàn nhaøn quyû hoang ñeàu kinh sôï, chæ laø nhaø noâng bieát saùch Phaïm.

- Tuyeát Phong mong gaëp Chaâu Ñình, tuïng raèng:

Mong Chaâu OÂ Traïch vôùi Taêng ñöôøng, nghieäp thöùc meânh moâng khoâng theå ñöông, laáy gaäy naïp Taêng ñoàng ñöa leân naêm hoà boán bieån roäng bao la.

Tröôùc maét Giaùp Sôn khoâng moät phaùp, yù ôû tröôùc maét chaúng tröôùc maét, phaùp chaúng phaûi choã ñeán cuûa tai maét, tuïng raèng:

Ngöôøi ngu tröôùc maét thoâi noùi moäng, phaûi tìm haøn laïi treân maûnh saét, roõ raøng nhö noùi vôùi ngöôøi ñieác, maëc cho beân ngoaøi nhaøn ñaùnh nhau.

Quoác sö Voâ Nghieäp noùi: Neáu ñaàu sôïi loâng tình Phaøm Thaùnh, nieäm chöa heát chöa khoûi vaøo thai löøa buïng ngöïa.

Hoøa thöôïng Baïch Vaân Thuû Ñoan noùi: Giaû söû moät sôïi loâng, tình phaøm Thaùnh nieäm tònh heát cuõng chöa khoûi vaøo thai löøa buïng ngöïa, tuïng raèng:

Dôøi thaân khoâng dôøi böôùc, dôøi böôùc khoâng dôøi thaân, luoáng ñuoåi sö

töû vaøng, baét ñöôïc kyø laân ngoïc.

Linh Vaân thaáy hoa ñaøo tuïng raèng:

Ñeàu noùi thaáy hoa ñaøo ngoä ñaïo, lôøi naøy chaúng bieát coù phaûikhoâng?

Vuõ truï bao la ngöôøi voâ soá, nam nöõ ngöôøi naøo laø tröôïng phu?

Huyeàn Sa noùi: Ñeá ñöông thaät ñeá ñöông, dam baûo laõo huynh chöa thaáu suoát, tuïng raèng: Phaù cöûa quyû roài, maút trôøi chính giöõa ngoï, moät muõi teân truùng tim hoàng, maët ñaát khoâng taác ñaát.

Ñoãng Sôn noùi: Lôøi khoâng baøy söï, ngöõ khoâng hôïp cô, ngöôøi nöông lôøi thì maát, ngöôøi treä cuù thì meâ, gaëp ngöôøi khoâng ñöôïc neâu laàm.

- Neâu Ñaïo giaû hoûi Lang Da, tuïng raèng:

Laáy ñöôïc ngoïc chaâu laïi trôû veà, quyû caên nhoû ñeàu nghi ngôø, keùo ñaém ñeán trong soùng doäi, moïi ngöôøi buoâng tay khoâng trôû veà.

Vò Taêng hoûi Phong Nguyeät, noùi nín im laëng hôïp li vi, laøm sao thoâng khoâng phaïm?

Huyeät noùi: Thöôøng nhôù thaùng ba ôû Giang nam, choã nhaïn keâu coù traêm höông hoa, tuïng raèng:

Choät oâng ra cöûa tröôùc thaáy ñöôøng, môùi röûa chaân xong laïi leân thuyeàn, thaàn tieân bí quyeát thaät chòu tieác, cha con tuy thaân chaúng theå truyeàn. Trieäu Chaâu hoûi Ñaïo Ngoâ: Ngoâ thaáy ñeán, maëc aùo da hoå, caàm gaäy ñöùng tröôùc tam moân ñôïi, ngoâ thaáy chaâu ñeán beøn lôùn tieáng xöôùng roài ñöùng.

Chaâu noùi: Tieåu taâm chæ haàu, ta laïi xöôùng leân moät tieáng roài ñi, tuïng raèng: Coù leã coù nhaïc, coù xöôùng coù ñaùp, ngöôøi thöôøng khoâng noùi:

- Nöôùc baèng khoâng chaûy, khi Laâm Teá thò tòch daïy chuùng raèng: Sau ñi ta dieät, khoâng ñöôïc phaù dieät chaùnh phaùp nhaõn taïng cuaû ta.

Tam Thaùnh böôùc ra noùi: Ñaâu daùm dieät ñi chaùnh phaùp nhaõn taïng cuûa Hoøa thöôïng.

Teá noùi: Sau naøy coù ngöôøi hoûi oâng, thì noùi gì vôùi hoï? Tam Thaùnh lieàn heùt.

Laâm Teá noùi ai bieát chaùnh phaùp nhaõn taïng cuûa ta, ngoõ haàu dieät ñi beân löøa muø, tuïng raèng: Löøa muø vöøa nhaûy chuùng ñeàu sôï, chaùnh phaùp ñaâu giao phoù cho ngöôøi, ba yeáu ba huyeàn ñeàu maát heát, ñöôøng ñöông vung tay ra khôûi thaønh.

Vò Taêng hoûi Caøn Phong: Chö Phaät ôû möôøi phöông, moät cöûa vaøo Nieát-baøn, tuïng raèng: Xeù raùch caây quaït cuûa Vaân Moân, chaët ñöùt caây gaäy cuûa Caøn Phong, hai ba ngaøn choã maëc laàu day, boán naêm traêm heûm nay hoa lieãu.

Ñaïi sö Vaân Moân noùi: Nghe tieáng ngoä ñaïo, thaáy saéc roõ taâm. Theá

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 10 450

naøo laø nghe tieáng ngoä ñaïo? Thaáy saéc roõ taâm?

Beøn noùi: Boà-taùt Quaùn Theá AÂm laáy tieàn mua baùnh hoà, buoâng tay noùi thì ra chæ laø baùnh bao, tuïng raèng:

Thaáy saéc roõ taâm vieäc ñaõ sai, nghe tieáng ngoä ñaïo vieäc caû hai, trí maàu löïc Töø bi Quaùn AÂm, röøng gai sinh ra Öu-baùt-la.

Ñaïi sö Vaân Moân giô gaäy daïy: Phaøm phu thaät cho laø coù, Nhò thöøa cho laø khoâng, Duyeân giaùc cho laø huyeãn coù, Boà-taùt ñöông theå töùc khoâng, beøn noùi: Naïp Taêng thaáy gaäy goïi laø gaäy, ñi chæ ñi, ngoài chæ ngoài, ñeàu khoâng ñöôïc ñoäng, tuïng raèng: môû ra voøng ñieän vaøng, ñaùnh ñoäng laâu chuoâng ngoïc, khoùc baøy ngaøn loaøi coû. Nhö gioù ngaâm caây thoâng.

Ñaïi phu Luïc Haèng hoûi Nam Tuyeàn: Phaùp sö Taêng Trieäu raát kyø quaùi, giaûi thích trôøi ñaát ñoàng caên vôùi ta, muoân vaät vôùi ta cuøng moät theå.

Tuyeàn chæ hoa tröôùc saân noùi vôùi Ñaïi phuù: Khi ngöôøi thaáy hoa chaâu naøy nhö moäng, tuïng raèng: Trôøi ñaát ñoàng caên vöøa môùi hoûi, chöa töøng naâng böôùc ñaõ queân nhaø, khoâng choã aâm döông hoa laïi phaùt. Ngoïc voán khoâng veát laïi coù veát.

- Huyeàn Sa ba loaïi ngöôøi beänh, tuïng raèng:

Huyeàn Sa noùi ba loaïi ngöôøi beänh, thaáu suoát Vaân Moân saùu khoâng thaâu, chôù ñôïi thò phi ñeán vaøo tai, töø xöa tri kyû traùi laø thuø.

Huyeàn Sa thaáy Taân Ñaùo môùi leã baùi. Sa noùi: Do nhaân ta ñöôïc leã oâng, tuïng raèng: Phu töû khoâng bieát chöõ, Ñaït-ma khoâng hieåu Thieàn, Huyeàn Sa khoâng lôøi naøy, deø daët chôù voïng truyeàn.

Nam vieän thöôïng ñöôøng, noùi: Vaùch ñöùng ngaøn nhaän treân cuïc thòt ñoû, haù chaúng phaûi laø Hoøa thöôïng noùi?

Vieän noùi: Ñuùng vaäy. Taêng beøn laät ngöôïc giöôøng thieàn. Vieän noùi: OÂng xem gaõ muø naøy laøm loaïn, Taêng suy nghó.

* Vieän beøn ñaùnh ñuoåi ra, tuïng raèng:

Beân cuïc thòt ñoû duïng ñöôïc thaân, chuû khaùch coù lyù ñeàu khoù baøy, hai con laïc ñaø laïi gaëp nhau, treân trôøi nhö nay khoâng ngöôøi thaúng.

Baùch Tröôïng ñôïi maõ Toå ñi nuùi veà boãng nhieân khoùc. Ñoàng söï hoûi: nhôù ba meï ö?

* Khoâng.
* Bò ngöôøi maï nhuïc ö?
* Khoâng.
* Vì sao laïi khoùc?
* Haõy hoûi Hoøa thöïông. Ñoàng söï ñeán hoûi Maõ Toå. Toå noùi:
* OÂng haõy ñi hoûi oâng ta. Ñoàng söï ñeán trong lieâu, thaáy Baùch Tröôïng cöôøi ha ha.

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 10 451

Ñoàng söï noùi:

* Vì sao môùi ñeán laïi khoùc, roài nay laïi cöôøi? Tröôïng noùi:
* Môùi ñeán khoùc maø nay cöôøi.

Ñoàng söï khoâng noùi gì, tuïng raèng: Coù khi cöôøi laïi coù khi khoùc, bi hyû cuøng nhau, toái ñaåy ra, lyù naøy laøm sao neâu cho ngöôøi, ñöùt daây ñaøn phaûi bieát noái laïi.

Hoøa thöôïng Döông Kyø hoûi vò Taêng: Coû gai oâng laøm sao nuoát? Voøng Kim cang oâng laøm sao nhaûy?

Tuïng raèng: Voøng Kim cang cuøng vôùi coû gai, Huyeàn Sa ba loaïi beänh, thaïch cuõng moät caùi cung, caét thaúng noùi cho anh, Taân-la ôû phía Ñoâng cöûa bieån.

Vò Taêng hoûi Döông Kyø.

* Theá naøo laø Phaät?
* Löøa ba chaân ñi baèng moùng.
* Laøm sao ñi?

Tröôûng laõo Hoà Nam tuïng raèng: Döông Kyø moät con löøa, chæ coù ba caùi chaân, bao la cöôõi trôû veà, boãng gieát phöôùn maøu vaøng.

Taêng hoûi Hoøa thöôïng Thanh Nguyeân Haønh tö: Theá naøo laø ñaïi yù Phaät phaùp?

* Gaïo Loâ Laêng giaù theá naøo? Tuïng raèng:

Laõo thanh Nguyeân khoâng vaù noài saønh, hoûi Phaät phaùp laïi ñaùp giaù gaïo, sai maûy may ñi moät daëm, khoâng maët muõi maø ñöôïc ngöôøi sôï.

Taêng hoûi Nham Ñaàu:

* Buoàm xöa chöa treo thì sao?
* Löøa aên coû vöôøn sau, tuïng raèng:
* Löøa aên coû vöôøn sau moät giaø moät khoâng giaø, boãng nhieân chaïm maët ñaùnh ñöôïc phaûi thôøi.

Taêng hoûi Nham Ñaàu:

* Thuyeàn xöa chöa treo thì theá naøo?
* Caù nhoû nuoát caù lôùn, tuïng raèng:
* Caù nhoû nuoát caù lôùn, ñöôøng thaúng thaät quanh co, thuyeàn xöa chôù hoûi laïi, khaép nôi ñeàu gaëp oâng.

Taêng hoûi Hoøa thöôïng Nguõ Toå Dieãn:

* Theá naøo laø vieäc cuûa Laâm teá?
* Naêm toäi nghòch nghe saám, tuïng raèng:
* Naêm toäi nghòch nghe saám, töøng tham Nhan Hoài, chæ moät haït ñaäu, ñoát ra tro laïnh. Taêng hoûi Hoøa thöôïng Vieân Ngoä:

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 10 452

* Theá naøo laø Phaät?
* Mieäng laø cöûa hoïa, tuïng raèng: Mieäng laø cöûa hoïa, ñieän chôùp saám vang, Sa-kieät ra bieån, rung chuyeån trôøi ñaát, Hoøa thöôïng Phaät nhaõn ñoïc baøi ca möôøi hai thôøi cuûa Linh Nguyeân coù baøi keä: Moät ngaøy ngaøy, moät thôøi thôøi, laõo Long Moân taâm töï bieát, tuïng raèng:

Ngaøy ngaøy, ngaøy ngaøy, thôøi thôøi, thôøi thôøi, traùi maát thôøi gian, laõo giaø chaøy cuõ. Nam Thieàn sö noùi:

* Nieäm khen treân laàu chuoâng, troàng rau döôøi chaân giöôøng laø theá naøo? Hoaøng Baù Thaéng Thieàn sö noùi: Maõnh hoå ngoài giöõa ñöôøng, tuïng raèng:

Thaúng ra thaúng vaøo, tröôùc maët khoâng bieát, laïi nghó theá naøo: thaät laø cheát voäi. Toân giaû toå thöù hai möôi boán nhaân vua nöôùc Keá taân bænh kieám ôû tröôùc, noùi: Sö ñöôïc uaån khoâng hay chöa?

Ñaùp: Ñaõ ñöôïc: Ñaõ ñöôïc uaån khoâng, lìa sinh töû hay chöa?

* Ñaõ lìa sinh töû.
* Daõ lìa sinh töû coù theå boá thí cho ta caùi ñaàu hay khoâng?
* Thaân chaúng phaûi ta coù, huoáng chi caùi ñaàu?

Vua beøn cheùm, söõa traéng voït cao maáy thöôùc, tay vua töï rôi, tuïng raèng: Gieát ngöôøi phaûi laø keû gieát ngöôøi. Ngay luùc aáy moät dao thaønh hai ñoaïn, tay ñaàu tuy thieáu kieám ñao nhoïn, ñaâu gioáng thôøi Taàn ñaùnh ñaäp daõ man.

Ba tieâu caây gaäy, tuïng raèng: Giöõa ngaõ tö ñöôøng hieän haønh haøng hoùa, ñònh muoán baøn luaän, thuøng sôn loãi laàm maët trôøi möôøi trí ñoàng chaân, tuïng raèng:

Söøng thoû loâng ruøa troàng trong maét, tröôùc maét nuùi saét cao voøi voïi, Ñoâng Taây Nam Baéc chaúng cöûa vaøo, voâ soá kieáp voâ minh thieâu ñoát.

* Vaân Moân keùo coá tuïng giaùm di, tuïng raèng:

Vaân Moân daùm di ít coù ngöôøi bieát, quaùn chuøy saét khoâng loã. Baøng cö só hoûi Maõ Toå: ngöôøi khoâng laøm baïn vôùi muoân phaùp laø ngöôøi naøo?

* Ñôïi oâng uoáng heát nöôùc Giang taây roài ta noùi cho oâng nghe, tuïng raèng: Moät hôùp uoáng heát nöôùc Giang taây, giaùp aát bính ñinh canh Maäu kyû, ñoát ñoát ñoát la la lyù.

Kinh Phaùp Hoa cheùp: Phaät Ñaïi Thoâng Trí thaéng, möôøi kieáp ngoài ñaïo traøng, Phaät phaùp khoâng hieän tieàn, khoâng ñöôïc thaønh Phaät ñaïo, tuïng raèng: Ngoài ñaïo traøng qua möôøi kieáp, moãi moãi töø ñaàu ñeàu rôi rôùt, theá gian bao nhieâu ngöôøi giöõ chaâu ngoïc, laáy gaäy ñònh ñaùnh traêng treân trôøi.

Kinh Duy-ma cheùp: Ngöôøi boá thí cho oâng khoâng ñöôïc goïi laø ruoäng phöôùc, ngöôøi cuùng döôøng cho oâng ñoïa ba ñöôøng aùc, tuïng raèng:

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 10 453

Chæ ngoài cho ai bieát, nuùi xanh ñoái bieån roäng, hoa nôû suoát caû ñeâm, chôù ñôïi saùng gioù thoåi.

Kinh Vieân Giaùc cheùp: Baát cöù luùc naøo cuõng khoâng khôûi voïng nieäm, ñoái vôùi taát caû taâm voïng cuõng khoâng dieät, truï caûnh voïng töôûng khoâng theâm roõ bieát, ñoái vôùi khoâng roõ bieát khoâng phaân bieät chaân thaät, tuïng raèng:

* Laù sen troøn troøn, gioáng chieác göông, cuû aáu nhaùm nhaùm gioáng caùi chuøy, gioù thoåi boâng lieãu loâng caàu ñi, möa doäi hoa leâ böôm böôùm bay.

Kinh Laêng Nghieâm ghi: Caùi thaáy luùc thaáy chaúng phaûi thaáy, thaáy coøn lìa thaáy khoâng theå baèng, tuïng raèng: Xuaân ñeán thì hoa nôû, thu ñeán thì hoa taøn, laõo Cuø-ñaøm maët vaøng thoâi keùo ba taác löôõi, kinh Boà-taùt Vaên-thuø Sôû Thuyeát Baùt-nhaõ ghi:

* Haønh giaû thanh tònh khoâng nhaäp vaøo Nieát-baøn, Tyø-kheo phaù giôùi khoâng vaøo ñòa nguïc, tuïng raèng: Ñeøn ôû treân vaùch, tröôùc ñöôøng baøy ñaøi röôïu, buoàn ñeán laáy ba cheùn, choã naøo ñöôïc saàu ñeán.

Kinh Laêng-giaø noùi: Naêm phaùp ba töï taùnh hai voâ ngaõ, tuïng raèng.

Giaùp nhö traâu saét baïch laïi, gia chaâu ñaïi töôïng tai ñieác, hai beänh nhö nhau, thöông thay thuøng sôn khoâng vui söôùng.

Toân giaû Öông-quaát-ma-la oâm baùt ñeán nhaø vò tröôûng giaû noï, vöøa gaëp luùc ngöôøi vôï tröôûng giaû khoù sinh. Tröôûng giaû lieàn baïch Toân giaû raèng: Toân giaû laø ñeä töû Phaät laøm sao cöùu ñöôïc vôï con khoù sinh?

Toân giaû noùi: Ta môùi vaøo ñaïo, chöa coù theå cöùu ñöôïc, seõ ñi hoûi

Phaät.

Toân giaû lieàn ñeán choã Phaät, thöa roõ vieäc aáy.

Phaät noùi oâng chæ can ñeán ñoù noùi: Ta töø phaùp Hieàn Thaùnh maø ñeán,

chöa töøng saùt sinh. Toân giaû y theo lôøi Phaät ñeán noùi vôùi tröôûng giaû. Ngöôøi vôï nghe vaäy ñöôïc thoaùt naïn. Tuïng raèng: Tröôùc nuùi Hoa aâm traêm thuôùc gieáng, trong ñoù coù suoái maùt thaáu ñeán xöông. Con gaùi nhaø ai ñeán soi boùng, khoâng soi boùng thì soi nuùi nghieâng. Hoøa thöôïng Phuø Boâi Nhaân Laêng Haønh Baø hoûi: Caâu noùi taän löïc khoâng ñöôïc göûi gaém cho ai?

Boâi noùi: Phuø Boâi khoâng thöøa lôøi. Chöa ñeán Phuø Boâi khoâng ngaïi

nghi.

* Khoâng coù öu ñieåm khoâng ngaïi neâu ra.

Baø khoanh tay khoùc noùi: Trong trôøi xanh laïi theâm oan khoå. Boâi

khoâng ñaùp ñöôïc.

* Lôøi khoâng bieát thieân chaùnh, lyù khoâng bieát ñaûo taø, vì ngöôøi töùc hoïa sinh, tuïng raèng:

Ma-ni trong tay chaúng ñoaùi hoaøi, ai coù theå hoä tieác caùi khoá meï sinh.

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 10 454

Phuø Boâi khoâng hieåu thieàn laõo baø, maõi ñeán nhö nay gaëp chaám dô. Sau ñoù, coù vò Taêng neâu cho Nam Tuyeàn nghe.

Tuyeàn noùi: Khoå thay Phuø Boâi, bò laõo baø naøy chieát phuïc. Baø nghe cöôøi noùi: Vöông laõo sö coøn thieáu then choát.

Baáy giôø, coù moät thieàn khaùch teân Tröøng Nhaát ôû U Chaâu beøn hoûi baø: Vì sao Nam Tuyeàn thieáu then choát?

Baø khoùc noùi: Ñaùng thong, ñaùng ñau loøng. Tröøng Nhaát khoâng thi thoá.

Baø beøn hoûi: Hoäi chöa? Tröøng Nhaát ñöùng chaép tay.

Baø noùi: Ngöôøi tu Thieàn ñoâng nhö meø nhö gaïo.

Sau ñoù, Tröøng Nhaát keå laïi Trieäu Chaâu nghe. Chaâu noùi: Neáu ta thaáy baø hoâi naøy hoûi giaùo mieäng caâm.

Tröøng Nhaát noùi: Chaúng hay Hoøa thöôïng hoûi gì oâng ta? Chaâu lieàn ñaùnh.

Tröøng Nhaát noùi: Vì sao laïi ñaùnh moã giaùp?

Ngöôøi tu Thieàn naøy khoâng ñaùnh thì ñôïi luùc naøo? Tuïng raèng: Ñieän chôùp xeït löûa vaãn coøn chaäm, ngöôøi tu Thieàn ñaâu ñöôïc bieát. Chuyeån maét quay ñaàu ñònh tìm xem, maët trôøi ñaõ ngaû boùng veà Taây.

Baø nghe laïi noùi: Trieäu Chaâu ñaùng aên gaäy trong tay baø. Chaâu nghe khoùc noùi: Ñaùng thöông, ñaùng buoàn.

Baø nghe lieàn khen: Trieäu Chaâu maét sang phaù tan bieán thieân haï. Chaâu nghe sai ngöôøi ñi hoûi: Theá naøo laø maét Trieäu Chaâu?

Baø giô naém tay leân. Chaâu nghe vaäy laøm tuïng tieãn raèng:

Ñöông cô thaáy maët neâu, thaáy maët ñöông cô beänh, baùo oâng Laêng Haønh Baø. Tieáng khoùc ñaâu ñöôïc maát.

Baø ñaùp raèng: Tieáng khoùc sö ñaõ hieåu. Ñaõ hieåu coøn ai bieát, beänh Ma-kieät luùc aáy, maát heát cô tröôùc maét, tuïng raèng:

Maét saùng phaù boán thieân haï, naém tay cuûa baø khoâng vaù saønh, ñöông cô thaáy maët vieäc theá naøo? Soáng löng maõnh hoå ai bieát nhaûy.

Nam Tuyeàn noùi: Chö Phaät ba ñôøi khoâng bieát coù, ly noâ baïch coâ laïi bieát coù, tuïng raèng:

Chö Phaät ba ñôøi khoâng bieát coù, giaø giaø lôùn lôùn chaïy beân ngoaøi. Da maét che heát naêm Tu-di, loän nhaøo moät caùi trong bieån lôùn. Ly Noâ Baïch Coâ laïi bieát coù, baøy ra khoâng giöõ nuùi xanh, chòu cöôøi voâ côù vöông laõo sö, nhaän laàm caùi ki laøm baøn laø.

Laâm Teá hoûi Töï Chuû: töø ñaâu ñeán?

* Chaâu trung baùn gaïo vaøng ñeán.

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 10 455

Teá laáy gaäy veõ moät ñöôøng noùi: Coøn baùn ñöôïc khoâng?

Chu beøn heùt. Teá lieàn ñaùnh. Keá laø ñieån toïa ñeán, Teá lieàn keå laïi cho Ñieån toïa nghe.

Toïa noùi: Töï chuû khoâng hieåu yù Hoøa thöôïng. Teá noùi: OÂng laïi laøm sao?

Toïa leã baùi, Teá cuõng ñaùnh, tuïg raèng khoái löûa hoàng taïnh hö khoâng, baát luaän vaøng saét thieác ñoàng. Ñi vaøo ñeàu daïy bieán thaønh nöôùc, ñaâu duïng thöù muoãi moøng ôû trong. Hoøa thöôïng Nguõ Toå neâu: Taêng hoûi Trieäu Chaâu: Theá naøo laø yù Toå sö töø phöông Taây ñeán?

* Caây baù tröôùc saân.
* Theá thì hoäi laø khoâng ñuùng roài, theá naøo laø yù Toå sö töø phöông Taây ñeán? Caây baù tröôùc saân.
* Nhö theá môùi môùi ñuùng, tuïng raèng:

Gaäp gaäp gheành gheành bình bình thaûn thaûn, choã bình bình thaûn thaûn raát gaäp gheành, boãng choác löøa queø coù theå voït, baêng qua ñuoåi gioù ngöïa caâu trôøi. Sö ôû trong thaát thöôøng ñöa caàn truùc hoûi ngöôøi hoïc: Goïi laø truùc thì ñuùng, khoâng goïi laø truùc thì sai. Chuùng haï ngöõ ñeàu khoâng kheá, nhaân vò Taêng hoûi: Lai thaønh naêm baøi tuïng ñöa cho xem, tuïng raèng: Vaân Moân giô truùc beà leân, môû mieäng bieát anh noùi ñoïa, Höông Tích coõi treân khoâng aên côm, cam phuïc ngöôøi aên hæ nhoå, Vaân Moân giô caønh truùc beà leân, thieàn hoïa deø daët chuøy nhoïn, phöôïng hoaøng khoâng ñaäu gai goác, chim thieân chaúng giöõ ao khoâng. Vaân Moân giô truùc beà leân, khaép thaân mang nöôùc laáy buøn, phuïng ñaùp tham huyeàn thöôïng só, buoâng tay doác nuùi chôù chaäm.

Vaân Moân giô truùc beà leân, suy nghó bieát anh thoáng loaïn, duø cöùu ñöôïc maét, luùc aáy maát ñi loã muõi.

Vaân Moân giô caønh truùc beà leân, baøy ra tim gan nguõ taïng, ñaùng thöông thieàn hoïa cheát, coøn töï hoàn bay gan maát.