ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 12**

Töôùng Thích-ca xuoáng nuùi.

Tröôùc nuùi chaùnh giaùc laïi gaõy goác. Trong hai möôi moát ngaøy taâm phieàn muoän. Laïi ñeán Loäc Uyeån tính tieän nghi, ñaùng cho keùo laïi moät khoái ñoän.

Vaên-thuø thaêm beänh.

Cö só khoâng heà beänh, beänh naøy do hoûi maø coù hai maét ñoái hai maét, thaày thuoác ñeàu chaép tay.

* *Ñaïi só Quaùn AÂm.*

Quaù khöù Chaùnh Phaùp Minh, hieàn tieàn Quaùn Töï Taïi, maét quaùn caùc aâm thinh, tai nghe caùc dieäu saéc, nghóa ñeàu vaéng laëng, ai nhaän lôøi noùi naày laø noùi cuõng vaéng laëng, ai ngöôøi noùi lôøi naày, naêng quaùn vaø sôû quaùn, naêng thinh vaø sôû thinh, quaùn laïi quaùn choã nghe, cuõng laø khoâng thaät coù. Lôùn thay! Quaùn Theá AÂm, öa noùi Phaùp nhö theá, phaùp aáy khoâng nghó baøn, ngöôøi nghe cuõng ít coù. Nay ta duøng sôïi loâng, löôøng khaép caû phaùp giôùi, noùi lôøi huyeãn nhö theá, khen laø töôùng chaân thaät.

* *Quaùn aâm nhaäp ñònh.*

Theá gian coù nhieàu töôùng aâm thinh, ñeàu duøng tai nghe chaúng maét thaáy, chæ maét Ñaïi só naøy coù theå quaùn. Maét saùng ñeá quaùn laøm Phaät söï ôû caûnh giôùi maét khoâng sôû thuû, tai muõi löôõi thaân yù cuõng vaäy.

Laønh thay taâm roãng möôøi phöông coõi, saùu caên cuøng hieån nghóa nhö theá, nhaõn saéc nhó thanh tæ ngöûi höông. Thaân chaïm, yù suy tính khoâng khaùc. Neân duøng quaùn naøy quaùn nhö theá. Cho ñaây laø thaät thaønh voïng töôûng. Neáu laø voïng töôûng chaáp thaät phaùp. Daàn daàn hoaëc loaïn maát boån taâm. Boån taâm ñaõ maát theo ñieân ñaûo, khoâng thaáy saéc thaân maàu Ñaïi só. Khoâng maét, tai, muõi, löôõi, thaân yù, nghóa hieån baøy cuõng vaéng laëng, cuõng khoâng ñaïi só dieäu saéc thaân, cuõng khoâng caùc thöù töôùng aâm thinh. Phaät töû haõy quaùn saùt nhö theá, lìa haún khoå sanh töû theá gian.

* *Cö só Duy-ma.*

Ngoài laëng thaønh Tyø-da, traêm beänh cuøng luùc phaùt, khoâng ñöôïc

Vaên-thuø ñeán, cô hoà khoâng ñöôïc cheát.

Toân Giaû Toå thöù chín Phaät-ñaø-maät-ña.

Ngoài im naêm möôi xuaân, khoâng vui cuõng khoâng saân, ñoâng taây ñi baûy böôùc, haêng haùi tinh thaàn xöa.

* *Sô Toå Ñaït-ma ñaïi sö.*

Luùc ñeán khoâng coù chieác raêng cöûa, luùc ñi chæ coù moät chieác giaøy.

Beân ñaàu nuùi gaëp Toáng Vaân, möôøi phaàn seõ baøy xaáu neân thoâi.

* *Phoù Ñaïi só.*

Treân trôøi khoâng Di-laëc, döôùi theá khoâng Di-laëc, goõ vaùn vaø chuøy cöûa, roát raùo laø vaät gì?

* *Thieàn sö Luïc Toå Ñaïi Giaùm:*

Keû trong thoân gaùnh cuûi baùn löûa, löôõi voán nöôùc gaïo khoâng bieát laøm sao, töï noùi khi ñeán voán khoâng mieäng, laïi treân ñaát baèng noåi soùng lôùn.

* *Tröôûng Giaû Lyù.*

Laáy moät trí ñaàu sôïi loâng, löôøng khaép phaùp giôùi khoâng, trí khoâng voâ töï taùnh, khoâng trí ôû trong ñoù.

* *Cö Só Baøng Uaån.*

Gaùi trai khoâng vôï choàng, tuøy duyeân mua gioû tre. Maàu vò bình thöôøng naøy, ñaâu cho ngöôøi ngoaøi bieát.

* *Hoøa thöôïng Trieäu Chaâu.*

Caây baù tröôùc saân khoâng coù reã hö khoâng coù xöông, hoaøn toaøn ñaàn ñoän, gioáng chim trôøi xa. Noùng ñeán thöøa maùt laïnh ñoát goác caây, ñöôïc goïi laø Trieäu Chaâu Coå Phaät.

* *Hoøa thöôïng Thuyeàn Töû.*

Mieäng vöøa uoán daây ñaøn ñöùt, Ñaïo Döôïc Sôn môùi löu truyeàn, lìa caâu ba taác khoâng tin töùc, bieån giaùc môùi nöông thuyeàn Baùt-nhaõ.

* *Hoøa thöôïng Laâm Teá.*

Treân caây chuøy naën ra nöôùc, trong caây khoâ laáy ra tuyû, hoaøn toaøn khoâng moät chuùt chöùa ñöïng, moät beà laøm mieäng moàm. Laïi noùi gì ba yeáu ba huyeàn boán loaïi choïn löïa gioáng nhö trôøi xanh ñaàu ñöôøng thaáy thaàn thaáy quyû.

* *Hoøa thöôïng Vaân Moân.*

Môû mieäng Tuyeát Phong, thôû ra Muïc Chaâu, phaát tay aùo nghieãm nhieân ñaêm ñaêm nhö hoå nhìn. Ta noùi lôøi naøy coù noùi nghóa khoâng ñaù löûa aùnh ñieân than oâi chaäm chaïp. Ca lôïi löõng thöõng bieát laø ai, coù ngöôøi noái ñöôïc caâu cuoái cuøng cho chính oâng thaáy keû noâng phu.

* *Boá Ñaïi Hoøa thöôïng.*

Ba ngaøn oai ñeàu khoâng tu, taùm muoân teá hanh khoâng ñoaùi hoaøi. Chæ

do oàn naùo nhieàu caù nhaân. Bò ngöôøi goïi laø phaù cöûa rôi. Noäi vieän Ñaâu-suaát laâu lìa boû. Daãu veà maø laïi queân ñöôøng. Cuùi laïy Di-laëc Theá toân. Ñöôïc buïng to phì nhö theá.

Vai vaùc moät caây gaäy, ñaàu gaäy treo giaøy goã, heát söùc quaûy moät tuùi vaûi lôùn, khoâng bieát trong ñoù coù gì, ngang nhieân ñi vaøo chôï, nhô nhôùp khoâng hoå theïn, neáu gaëp oâng ôû hoäi Long Hoa, nhaát ñònh ñaùnh cho gaõy raêng cöûa.

* *Thaùnh Giaû Kim Hoa.*

Thaùnh Giaû Kim Hoa ai bieát, goõ vaøo ñaàu heo lieàn aên. Tuy nhieân khoâng gheùt khoâng thöông. Ñaâu coù toån haïi, ñaâu coù lôïi ích. Khieán ñöôïc khai phaù Taêng ñoà, nghòch haïnh thuaän haïnh trôøi xanh khoù löôøng. Neáu khoâng moät caùi cuoái cuøng ñeán nay coù mieäng khoù phaân.

* *Nam An Nham Chuû.*

Trao taëng lôøi noùi, ñeàu noùi bí maät ngöõ, ai bieát laõo giaø naøy chaúng dieäu cuõng chaúng huyeàn, döùt khoaùt khoâng che laáp. Ñöông cô sen trong löûa, ngöôøi naøo roõ yù naøy, ngoài thaúng töï ñöa tay.

* *Noùi Phaùp Hoa.*

Thi Ñaø-la-ni Tam-muoäi noùi nín ñeàu khoâng quaùi ngaïi, quaûy aùo maëc ñeïp ñi ñöôøng. Vöøa bò ngöôøi ñôøi cöôøi laï, hoûi y ñang ôû choã naøo. Noùi vôùi ta nhaø noâng chaúng bieát tieán ñeán tröôùc suy nghó kyõ caøng. Than oâi! Ñoà thuøng sôn khoâng vui.

* *Thieàn sö Tuyeát Ñaäu minh Giaùc.*

Thaùi Hoà ba muoân saùu ngaøn khoaûnh meânh moâng, töùc laø mieäng sö. Ñoäng Ñình baûy traêm möôi hai ngoïn cao vôøi vôïi töùc laø löôõi cuûa sö khoâng ñoäng, mieäng khoâng lay löôõi. Ñaõ noùi ñang noùi seõ noùi, khoâng thieáu khoâng thöøa quay cuoàng khôûi ñaûo loän. Soáng aét cheát, beänh laïi naëng töùc laø sö gaùnh vaùc ñaïi phaùp. Chö theà lôøi naøy. Cho ñeán caù coân, ñaïi baèng bay trong hang, sôïi tô cuûa ngoù sen caàn phaûi Nuùi Tu-di-loâ ôû treân loâng maøy saâu boï, maø löôïng khoâng roäng leân böùc hieåm, ta sanh sau sö neân khoâng bieát sö. Nay thaáy di töôïng sö maø ngöôøi laøm lôøi naøy. Bôûi muoán moät loaïi chuùng sanh long xieån-ñeà noùi phaøm phu vaø chuùng sanh baïi thieän caên phi khí, khieán cho hoï bieát coù söï maàu nhieäm veà söï ñôn truyeàn tröïc chæ maø thoâi.

* *Hoøa thöôïng Döông Kyø.*

Haønh trong dò loaïi keùo caøy keùo böøa voøng vaøng gai goùc laø lôøi gì.

* *Hoøa thöôïng Baïch Vaân Thuû Ñoan.*

Ít choã caøng giaûm, nhieàu choã laïi theâm, Ñaït-ma khoâng hoäi.

Trôû laïi Taây Thieân ñoùi aên khaùt uoáng, khoeû ngoài meät nguû, tay ñoû gieát ngöôøi, maùu ñaày Phaïm Thieân.

* *Hoøa thöôïng Nguõ Toå Dieãn.*

Xöông ñoû söùc ñaát coù aùo khoâng quaàn, daùm cuøng thaàn bieån. Ñaâu tröôùc ñaàu phoù noùi giaûi thoaùt khoâng, gaùnh vaùc Phaät Toå, baûy, taùm vieân toaøn khoâng thaønh ba möôi laêm, Thoân Ca xaõ muùa, thaät laø ñaùng thöông. Daãn ñöôïc con chaùu laøm ñaát buøn.

* *Hoøa thöôïng Taây Dö Ñoan.*

Ñöôïc leã saùng giôø daàn, ñi ôû tuøy gioù queùt, xöng hoâ Chöông Töôùng coâng khinh maïn laõo Vieân Chieáu khoâng gaù hai tay Hoøa thöôïng ñaùnh laïi, moät caâu yeâu Taêng quay ñaàu maéng nhieác. Chæ khaùn ñöôïc cô naøy, khoâng caàn hoûi thieàn ñaïo. Chính laø sö töû loâng vaøng, choàn hoang Daõ Can luoáng keâu maïng.

* *Hoøa thöôïng Tueä Nhaät Nhaõ.*

Hoõm hoõm khoâ khoâ, loãi loãi laïc laïc. Toâi keâu quaùt maéng muoân ngöôøi khí toá. An toïa giöôøng Hoà nghieâng nuùi nghieâng soâng. Caàm kieám soáng cheát, bieát buoäc sanh töû. Khoâng ñoaï traàn duyeân ñaâu ôû vaéng laëng, boãng khai teá baéc ba yeáu ba huyeàn. Neâu leân moät caâu cuoái cuøng.

Boùng maët trôøi tueä chim vaøo trong khe. Traâu buøn ñuïng gaõy söøng kyø laân ñeïp.

* *Toân Giaû Tòch AÂm.*

Ñaàu nhö muoãng, maët nhö caây, mieäng khoâng löôõi noùi khoâng thoâi, nhö theá chaúng ñoàng maø khaùc. Loaïi hoa ñoám keùo löôïc toái. Caây cheát, raén soáng nhö moït, boâi ñoäc vaøo cöûa naøo, laø ai dieät cam loä.

* *Hoøa thöôïng Thaûo Ñöôøng Thanh.*

Reùt quaù Coâ Phong ñôøi ít coù, maét xanh saùng quaéc ñieän quang toû, keû ngheøo daïy cho baùu trong aùo. Ngöôøi giaøu daïy y veà leã nghóa. Tay ñoäc quen töøng naáu Phaät Toå, Hoàng loâ thöôøng duøng chuøy lôùn to, ma töû tieåu caên coøn bieát khoâng. Ñaây laø nhaø ta loâng mi baïc.

* *Hoøa thöôïng Vieân ngoä.*

Noùi lôøi ñuû ñaïo ñöùc. Khen Toå Sö chaân chaùnh. ÔÛ ñaây khoâng coù hai laïng vaøng. Ngöôøi tuïc uoáng röôïu ba thaêng, noùi sieâu Phaät vöôït Toå. Khen thieàn veà Sö. Voùt troøn gaäy truùc vuoâng. Giaøy laïi tím boïc loâng meøo. Daï khoâng theå noùi, chính laø giôû coät truï löøa. Ñaâu chòu laïi noùi baûy laàn ngoài ñaïo traøng, ba laàn vaâng chieáu chæ, gioáng nhö Trònh Chaâu ra cöûa laïi thích khoâng giao thieäp.

Xuoáng ngoaøi naøy cuoái cuøng theá naøo, Giang Nam Löôõng Chieát, xuaân laïnh thu noùng, gôûi lôøi ñeán caùc vò chang phaûi laém lôøi.

Gioù chôùp laøm löôõi hö khoâng laø mieäng. ÖÙng cô chuùng sanh laøm sö töû roáng, maét saùng quaéc phaù boán chaâu thieân haï. Boãng khôûi phaùp thaân che

Baéc Ñaåu. Ñaây laø Ñích Toân Döông Kyø, heùt leân nuùi Tu-di ñaûo loän.

Laõo naøy ñaát khoâng baøy cöùng maø khoâng ngheøo, baûo khoâng coù giaù maø khoâng giaøu. Nhìn chuùng thieän maø khoâng vui, gaëp ñieàu aùc maø khoâng sôï.

Luùc buoåi saùng toaøn ñeà nhö muøa thu moät chuùt khoâng loä. Coù khi daáu thaân trong löûa cheát. Laïi quay veà trong aùnh ñieän, laáp ñi cöûa Ba Huyeàn Laâm Teá.

Caét ñöùt caâu cuoái cuøng cuûa Nham Ñaàu.

* *Hoøa thöôïng Phoå Dung Bình.*

Daïy khoâng laøm töôùng chaïm vaøo troáng ñoäc. Haønh voâ duyeân töø gieát Toå gieát Phaät, nhö theá thaáy ñöôïc Phoå Dung, Dieäu Hyû coøn chöa daùm höùa. Thaúng xuoáng cuøng gioáng nhö roàng, moät duøi ñaùnh phaù thaùi hö khoâng ñeán nay vaãn thieáu khoâng ngöôøi boå.

* *Hoøa thöôïng Tröôøng Linh Traùc.*

Daøy lôùp nhö nuùi nghieâm laïnh nhö saét. Phaù aán Tyø-loâ, ngoài löôõi naïp Taêng. Phaùi xuaát nguoàn linh nguoàn xanh chaûy suoát. Chæ maët trôøi linh laïnh goïi laø ñoaùi thoû noùng. Goïi ñaây laø maït vuïn trong maét Tröôøng linh, goïi ñaây chaúng phaûi Tröôøng linh, bieát aên coøn chöa bieát nhìn. Ñuùng hay sai ñeàu laø thöøa noùi, chaân hay voïng moø traêng ñaùy nöôùc. Maø nay phaûi thaáy laõo nhaân naøy. Döïng ñöùng loâng my caàn phaân bieät. Ñaïi Töôïng ôû Gia Chaâu aên moät chuøy, traâu saét giaùp phuû chaûy ra maùu.

Hoøa thöôïng Phaät Taùnh Thaùi: quen noùi naêm nhaø toâng phaùi thieàn, chaúng laáy huyeàn dieäu truyeàn cho ngöôøi. Cuoái ñôøi moät choã chaân kyø ñaëc, aên xong duoãi thaúng hai chaân nguû.

* *Hoøa thöôïng Phaät Ñaêng Tuaân.*

Daùng trôøi xuaáy caùch ñeïp ñeõ, loøng ngöôøi laïi sôï haõi. Tuyû trong ñænh Laâm Teá. Maét trong maét Döông Kyø, ñaàu gaäy roõ cheát soáng, heùt leân loä thaân sô. Coâ ñôn khoâng beø baïn. Sö töû khoâng cuøng baày, Thích töû Chung Sôn Phaät Giaùm, hai phaùp huynh kính sôn Taêng.

Hoøa thöôïng truùc am khueâ khen ngôïi Truùc Am cuõng laø Dieäu Hyû, maéng chöûi Truùc Am cuõng laø Dieäu Hyû, maéng hay khen ñeàu coù lyù do. Ngöôøi khen laø haén, coù chính nhaõn cuûa naïp Taêng. Ngöôøi maéng laø haén, ngaám vaøo trong baàu röôïu. Hoaëc noùi: nhö truùc am laø Toâng sö khoâng theå khen, khoâng theå maéng, vaøng tinh ngoïc ñeïp töï coù ñònh giaù. Boïn khen maéng Taêng lôøi trau chuoát. Dieäu hyû nghe chæ cöôøi khoâng ñaùp, chæ goõ vaøo chaàn raêng ba caùi. Theo giaùo laïi khen ruøa ñaùnh ngoùi.

Hoøa thöôïng Thieân Ñoàng: naáu Phaät naáu Toå trong loø lôùn, luyeän phaøm luyeän Thaùnh gheùt duøi chuøy. Khôûi Taøo Ñoång ôû meù ñaõ ñoaï. Khi

chaâm cöùu beänh aét phaûi cheát, thì kheùo noùi phaùp yeáu khoâng lieân quan, lìa vi dieäu, khoâng ñöùng nôi toøa maø bieán röøng gai thaønh Cung Thieân Long Phaïm Thích nhöng voâ taùc voâ vi, gan thaàn ñònh ôû ñænh Linh Tuyeát maéc Baøng Cö só, coâng toát huyeãn xuaát khoâng cho Taêng bieát xa. Hö ñöôøng baøy ra Löông Baûo Coâng coøn meâ. Ñaây laø laõo Thieân Ñoàng duøi xöa Dieäu Hyû tri aâm laïi coù ai.

* *Hoøa thöôïng Phoå Minh Laâm.*

Choã cuùc chaïm voâ ngaïi, ñöôïc töï ñaïi hoaøn toaøn, soáng löng Ñaït-ma che naõo Thích-ca chính goïi laø Laõo Nhaân Phoå Minh, xin ñoái dieän vôùi caùc traàn.

* *Lyù Tham Chaùnh thænh taùn.*

Gaõ naøy voâ löôïng toäi loãi, khoâng neân trích daãn thi thoá. Bò y cöôøi choân giaáu dao. Gieát ñi Nguõ toå Ñaït-ma khoâng bieát coù oaùn thuø, moät beà noåi tai gieo hoïa. Thöôïng Toøa Caûo “daï”, haõy tænh tænh, chaúng daïy lôøi ñoaï.

* *Ngoâ Ñeà Hình Thænh Taùn.*

Hoøa thöôïng ôû thoân naøy ít ngöôøi ñöôïc haàu gaàn. Sôn ñen truùc beà thoâ. Phaät ñeán cuõng moät gaäy, khoâng moät chuùt tình ngöôøi. Coù naïn ngaøn khoâng gioáng. Chöõ töø bi Boà-taùt Quaùn AÂm khoâng bieát. Saân nhueá thì vua A-tu-la cuõng khoù löôøng. Treân ñôøi ngöôøi ñaùng gheùt ñaùng chaùn laø gaõ naøy. Sö theá naøo cuõng coù ngöôøi cung caáp thöùc aên.

* *Trònh Hoïc Só thænh taùn.*

Tham ñöôïc Thieàn Vieân Ngoä, gaùnh taám vaùn Muïc Chaâu thaáu qua cöûa Toå Sö, loaø ñi maét ñænh moân. Trong buïng laïi toái taêm, trongloøng thì bình thaûn, tính khí bò ngöôøi gheùt, luùc nhaùt thì khoâng maøng, uoáng bình traø cuõng huyeàn, ñaäp naùt cheùn söù Chaâu Baïch.

* *Thaùi Lang Trung thænh taùn.*

Baåm tính baïo neâu döùt ngaïo. Noùi thieàn gì, baøn ñaïo gì. Coù ngöôøi khoâng yù trí ngôù ngaån, tuøy xeáp vaøo voïng töôûng ñieân ñaûo. Thaùi Lang Trung coøn thaáy khoâng. Neáu ôû tröôùc maët kieâng kî beøn laø giaùm chuû töï troäm taëc.

* *Thaùi Tuyeân Giaùo thænh taùn.*

Trong tay chæ ñoâng veõ taây, trong mieäng noùi laàm noùi loaïn. Soáng quen ñaùnh saén bìm. Thieân chaân khoâng thuoäc taïo taùc. Coù Thaùi Chaùnh Khanh thöôøng ñeán. Nöôùc chaûy thaám löûa thì ñoát, maët ngöïa troøn traën tuøy ngöôøi öa thích.

* *Thaùi Truyeân Giaùo thænh taùn.*

Than oâi khoâng bieát nöûa ngu nöûa si. Ñaäu ñen ñoåi maét ngöôøi, möôøi phaàn thích tính tieän nghi. Moät mai cheát vaøo ñòa nguïc, ñònh roïi vaøo vaïc

daàu soâi. Phaät cöùu oâng cuõng khoâng ñöôïc, maëc oâng keâu röøng phöôïng.

* *Tröõ Ñaïi Phu thænh taùn.*

Hình Vaân Moân Dieäu Hyû, do cö só Vaân Ñaøi veõ, lôïi ñoän khoâng giuùp nhau, baøy treo tröôùc hö ñöôøng, Dieäu Hyû ñoän trong lôïi, ñoän bò muø mòt. Vaân ñaøi lôïi trong ñoän, lôïi ñöôïc vui töôi: nhö nay lôïi ñoän ñeàu treo vaùch. Sö töû trôû mình baët daáu veát, daáu veát khoâng beøn laø buøn hoà, moät luùc phaân phoù Tröõ Ñaïi Phu, aùn ma ni ñaït lyù taát lôïi loâ toâ.

* *Trieäu Thoâng Phaùn thænh taùn.*

Goïi oâng laø ngöôøi laønh ö? Thaät laø ñaùng gheùt. Goïi oâng laø ngöôøi xaáu ö? Nhö hieàn maø thích thieän. Ñoái vôùi hai ñöôøng thieän aùc khoâng ñeå haän. Nhö laø gaõ naøy noùi cao khoâng bôø meù. Thaønh Phaät thaønh Toå thì chaàm chaäm, moät taéc coâng aùn naøy göûi gaém cho Trieäu Thoâng Phaùn.

* *Höùa Tö Lyù thænh taùn.*

Choã traïm khoâng lay chính laø söùc löïc. Muoán bieát ta thaät, ra vaøo aám giôùi, moät ñaàu sôïi loâng sö töû laïi neùm, vaùch nuùi muoân thöôùc trong cuïc thòt ñoû. Kín ñaùo vaéng laëng bieát khoâng bieát. Traâu saét sanh ñöôïc meøo ngoïc.

* *Lieâu Tri Huyeän thænh taùn.*

Ta khen hình ta ai coù theå göûi gaém, löûa gioù chaùy ñoäng, ñaát nöôùc thaám khaép ñeàu thuoäc hieän löôïng, taâm suy löôøng thì maát. Roõ raøng laø voïng chaúng phaûi chaân, traû laïi laø toån ñaát caây ngoùi ñaù. Ta noùi laø noùi nhö teân baén ñích. Lìa ñaây chôù caàu huyeãn hoaëc voâ thöùc.

* *Chaâu Chuû baï thænh taùn.*

Laõo Baøng töøng ñeán Maõ Toå ñöôøng. Taây giang hôùp heát khoâng coù hai. Maø nay cö só Dieäu Hyû Chaâu nhìn maët roõ raøng khoâng che giaáu.

* *Vaên Giaùm Vuï Thænh Taùn.*

Baûo oâng raát sôï haõi, baáy giôø laïi qua bôø. Baûo oâng thaät voäi vaøng, khi hoaëc laïi dung vaät. Ñaõ laø thaày trôøi ngöôøi, môû mieäng thì xem thöôøng, trong kieáp Hieàn, trang nghieâm. Laïi khoâng Phaät nhö theá, gôûi lôøi nghe oâng noùi. Chôù tin keû giaëc naày.

* *Ñöôøng Ñaïo Nhaân thænh taùn.*

Toân töø naøy khoâng sôø moù, chôït thích roài chôït gheùt, Hyû cuõng hoøa khí nhö muøa xuaân traêm hoa nôû. Töùc giaän cuõng saám chôùp gioù möa moät luùc xaûy ra. Choã laøm nhö vaäy, nhö chaúng phaûi A-tu-la vöông. Töùc cuõng laø Kim Tieân Ñaïi Giaùo Ñöôøng, Ñaïo Nhaân khaån thaâu ñi, gaëp ngöôøi khoâng caàn môû mang, quyeän ñeán ôû goùc vaùch.

* *Giang Linh Nhaân thænh taùn.*

OÂng voán ngöôøi Tuyeân Chaâu, sanh duyeân ôû Ninh Quoác. Tröôùc khoâng toân Thích-ca. sau khoâng kính Di-laëc. Nhaø ngheøo khoâng côm aên.

Xuaát gia roài theo Phaät. Haønh khaát caùc phöông trôøi, Giang Nam khaép Giang Baéc.

Môùi tham thieàn Laâm Teá, laïi laøm moät teân giaëc. Trong maét coù con ngöôi. Trong buïng khoâng chuùt ñen, laïi nhö laø sö queø, noùi ñöôïc laøm khoâng ñöôïc.

* *Voâ Tröôùc Ñaïo Nhaân thænh taùn.*

OÂng tìm söï khen ngôïi cuûa ta, laïi khen ngôïi söï chaân chaùnh cuûa ta. Bieån lôùn khoâng coøn moät gioït nöôùc. Tu-di khoâng coù moät maûy traàn. Vì höùa laø thaúng maø chaúng thaúng, laáy quan saùt laøm toû maø chaúng toû. Voi ñaàu ñaøn voøng quanh sö töû gaàm. Taùnh khoâng theå hoäi chôït hyû chôït saân. Laøm oaùn laøm ñòch vôùi Phaät Toå, roài laøm ngöôøi thaân vôùi ngoaïi ma. Chính laø nhö vaäy maø ngöôøi chaúng phaûi oâng. Töï thaàn laø thaàn maø ngöôøi chaúng phaûi thaàn, nhö theá laøm thieän tri thöùc cuûa ngöôøi, ít aên chua ñaéng naêm, ba thaêng.

* *Sieâu Toâng Ñaïo nhaân thænh taùn.*

Moät caây gaäy traéng Phaät Toå ñeàu ñaùnh. Sieâu Toâng Thieàn Nhaân to gan khoâng sôï, veõ ta ñeán xin taùn, treo ôû treân cöûa quyû. Sau ba möôi naêm lôøi naøy löu haønh, maëc cho moïi ngöôøi khen ruøa ñaäp ngoùi.

* *Tröôûng Laõo Chu Phong caàu taùn.*

Roäng raõi bao la coù thuû coû xaû, an nhieân töï do coù thaät coù giaû. Khaùch ñeán phaûi hoûi, giaëc ñeán neân ñaùnh, moät caây truùc beà treân trôøi döôùi theá, boái xuùc ngay luùc, maëc ngöôøi traû giaù. Than oâi thoân Taêng ít noùi noùi to, naêm ruøa thu laáy treo ôû nhaø cao. Theo oâng ta khen ngôïi, theo oâng ta maéng nhieác.

* *Ñaûnh Nhu Thieàn Nhaân Caàu taùn.*

Thaân taâm nhö moät, ngoaøi thaân khoâng khaùc. OÂi löøa muø naøy, phoù cho Ñaûnh Nhu.

* *Uaån Vaên Thieàn Nhaân thænh taùn.*

Uaån Vaên nghe töï taùnh, töï taùnh laø Vaên Uaån, ta chaân cuõng nhö vaäy, vöôït qua ñænh Ngaøn Thaùnh.

* *Duïng Tuyeân thieàn Nhaân thænh taùn.*

Tuyeân truyeàn ta chaân, ta vì giaûng noùi nhìn leân mi maét, kheùo leùo nhö vuïng.

* *Tö Nhaïc Thieàn Nhaân thænh taùn.*

Hai tai döïng ñöùng cöûa mieäng heïp, hai maét nhoû ti muõi laïi roäng, moät ñôïi goác löôõi khinh lôøi leõ, khoâng heà xöôùng ñöôïc ñieäu nhaø Hoà.

* *Ngoä Boån Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Moät ngaøn baûy traêm naïp töû si, vaây quanh laõo voâ minh naøy, teá nhò

khoâng coù moät sao saùng. Thoâ thaùo laïi coù baûy, taùm ñaáu. Chöa töøng vaéng laëng vaøo thieàn ñònh. Suoát ngaøy soùng voã döôùi maùi hieân. Laøm muõi ngöôøi cuõng ñaùng cöôøi, laïi khoâng cho ngöôøi khinh môû mieäng, goâng muø gaäy loaø neân töø bi. Laø phaûi chaúng phaûi ôû coät soáng. Nhö chuû phaùp naøy laøm toâng sö, uoång noái Maâu-ni con chaùu sau.

Goác thieàn ngaøn muoân chaúng hoïc y, hoïc y vaø oâng khoâng reân ræ.

* *Phaùp baûo Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Khoâng gioáng theá gian ít coù naøy: ôû nhaø Phaät maëc aùo Phaät, aên côm Phaät, noùi Phaät sai. Nhieàu phaãn noä ít töø bi, veõ ñöôïc döôøng nhö sai maûy may, baûo thieàn giaû neân töï bieát.

* *Thuû tònh Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Saân nhueá si chöa döùt, taâm lyù thöùc ñieân ñaûo, baøn thieàn tuøy mieäng môû, ñaàu löôõi queùt laàm loaïn. Ngöôøi thí cho oâng khoâng goïi ruoäng phöôùc. Ngöôøi cuùng döôøng ñoaï ba ñöôøng aùc. Ñaây laø thoân Taêng Vaân Moânchaúng phaûi tröôûng laõo Ñoã Soaïn.

* *Toân Phaùc Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Laâm Teá ñoát thieàn baûn Hoaøng Baù. Höông Nghieâm khoùc caây gaäy Quy Sôn, oâng giaø thoân Vaân Moân nhaên maøy. Cuõng laø loaïi kheùo leùo naøy. Theá naøo laø loaïi kheùo leùo?

Truyeàn ñeán cheùn saét ñaày côm meøo, maøi naïp ca-sa vaøo chaäu ñen.

Toå oâng laøm vieäc ñeàu hoaïi roài, khoâng bieát ñem giao cho con chaùu.

* *Taêng Ngaïc Thieàn nhaân caàu thænh.*

Gaõ naøy moät ñôøi khoâng öông ngaïnh, ôû tröôùc maët ngöôøi laïi dòu daøng. Tröôùc cöûa giaûi thoaùt ñoùng chaët cöûa. Chaúng khaùc hai loaïi beänh phaùp thaân. Caét gai goùc treân ñöôøng Nieát-baøn, ñaâu bieát ñöôïc nghóa taùm choã traû veà cuûa Laêng-nghieâm, khinh cheâ thieáu laâm oáng saùo khoâng loã. Ñôïi khi nhaøn thoåi qua la loan.

* *Chaùnh Ngoân Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Löu xöông coát trong hö khoâng, laøm hang trong ñieän chôùp, coù hoûi gia phong dieäu hyû. Ngoaøi naøy laïi khoâng vaät khaùc.

* *Toå Truyeàn thieàn nhaân caàu taùn.*

Bao la hoaøn toaøn gioáng Xuyeân Taêng, töï nhieân nhö chieát khaùch, höôùng beân tình luùc chöa sanh. Laáy ra moät caùch baùo töø. Toân taùnh baát ñònh, khoâng theå suy löôøng. Thaáy moät giôø hieàm maét saâu boï roäng. Thaáy nhieàu thôøi baûo hö khoâng chaät heïp, gioáng nhö sö bình thöôøng naøy, laøm sao ñöôïc trôøi ngöôøi cuùng döôøng, ñaùnh cho moät roi vaøo maët.

* *Dieäu Ñaïo Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Thoân Taêng naøy ñaïi voâ minh, ít nhu hoøa nhieàu noùng naûy. Thích

maéng ngöôøi vui ñaàu löôõi, thoï boùng Phaät, phaù giôùi Phaät. Khoâng tinh taán, thöôøng bieáng nhaùc. Huyû baûng Baùt-nhaõ toäi ñaày trôøi. Vaøo ñòa nguïc maõi khoâng hoái haän. Ngöôøi nghe thì gheùt, ngöôøi thaáy thì laøm laï, quaáy toøng laâm khoâng theå chòu ñöôïc, maát heát tín thí ba möôi naêm. Ñôøi khaùc xuaát ñaàu thöôøng nôï cuõ. Toùm laïi chæ coù moät ñieåm öu, bieát ñaïo khe suoái roäng khoâng che.

* *Sung Maët Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Phaät Toå coù maät ngöõ, coù noùi thì khoâng maät, maät thieàn hoïa aûnh ta, maät yù ñaõ rôi rôùt nhö beû höông chieân ñaøn, moãi maûnh theå chaúng khaùc, maät yù ôû trong ñoù, maät cuõng noùi nhö theá.

* *Vaên Tuaán Thieàn Nhaân caàu taùn.*

OÂi gaõ gaùnh caây naày, xöa nay khoâng bieát gì, thöôøng qua moät traän noï, queân ñi nhieàu naêm ñoùi. Ñoäng laïi xuùc ngöôøi kî, ñaùnh ngöôøi muø khoâng bieát, bình thöôøng khoâng laøm vieäc, tay khoâng tính tieän nghi.

* *Nhö Boån Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Chaân hay laø voïng ñeàu trô troïi, laøm ñoái ñaõi phaùt trieån chaúng ñeàu. Nöôùc laïnh hö khoâng maø gioù tónh, traêng chaúng khoâng. Töùc voïng töùc chaân, thuoác ñoäc vaø ñeà hoà. Ñeán ñaây ngöôøi naøo bieát ñöôïc oâng.

* *Phaùp Hoaèng Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Khoâng heà ñoäng ñaàu löôõi, saén bìm ñaõ khaép thieân haï, ñaúng nhaøn vöøa ñaùnh hö khoâng, tuøy tay beøn thaønh vaù saønh. Phaùp Hoaèng veõ ñöôïc aûnh ta. Phaúng phaát phoå hoùa ôû Ñieàn Chaâu, nay ta vieát taùn leân ñaàu, muoán laøm giai thoaïi toøng laâm.

* *Ñöùc Quang Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Coù ñöùc thì coù aùnh saùng, aùng saùng naøy khoâng giaùn caùch, danh thaät phaûi töông xöùng, chaúng xanh vaøng ñoû traéng tham thaáu thieàn Phaät töû, khoâng phaûi ñôïi nhaøn cuoàng maét, choã ta tham ñöôïc chæ caàn duïng trong ñöôøng Nieát-baøn. Nhöng khoâng nghe Thieàn sö Ñoã Soaïn coù ba traêm taùm möôi böùc tranh, ta vì laøm chöùng minh, naêm khaùc laáy laøm qui caùch.

* *Thuû toïa Nhöôïc Hoaøi caàu taùn veà am Döông Dö.*

Ta ôû ñaát Moân coù nhaân duyeân lôùn, ñeâm naèm moäng, ngaøy suy nghó khoâng thoâi. Ngaøy noï ñònh veà laïi Döông Dö ôû troïn ñôøi trong thaát Laêng- giaø.

* *Tröôûng Laõo Tuyeát Phong Khoâng caàu taùn.*

Tueä khoâng gaõi choã ta beänh, ta töøng phaãu choã y beänh. Choã beänh, choã ngöùa ñau, khoâng cuøng ngaøn Thaùnh ñoàng ñöôøng. Haù cuøng duïng vôùi naïp Taêng. Chôù noùi truùc khoâng tieàn trong choåi tre, caønh choåi toøng laâm coät röôøng. Tuy nhieân nhaø xaáu khoâng theå neâu ngoaøi. Cuõng caàn maét muõi

moïi ngöôøi ñònh ñoäng, maø nay moãi ngöôøi baát ñaéc dó veõ ra oâng giaø muõi ñoâng. Nhöng laáy ñaàu rôi gaùc treân vaùch, khieán ngöôøi ñeán chieâm ngöôõng. Ñeâm ngaøy ñoát höông chieân ñaøn, traàm thuyû, taát-löïc-ca, ñaâu-laâu-baø ñeå cuùng döôøng cha oâng baûy ñôøi.

* *Tröôûng Laõo Sö Chieâu caàu taùn.*

Hoïa ñöôïc traêm ngaøn böùc, ñeàu loø chæ ôû ñaây, Sö Chieâu ñaùng thöøa ñöông. Döông kyø ñôøi thöù baûy.

* *Thieàn Nhaân caàu taùn.*

Than oâi dieät gioáng hoà. Maët muõi thaät ñaùng gheùt, qua caàu laïi beû caàu, ñöôïc ñöôøng laïi laáp ñöôøng, tuy muoán göôïng nhu hoøa. Cuoái cuøng ñuïng ngöôøi giaän, muoân vieäc loaïi nhö theá, ai daùm gaàn guõi nhau, xin roài tuùi voán khoâng, thöôøng khoe nöôùc ñòch giaøu. Nghe noùi vua Dieâm-la, chöa khoûi sanh sôï haõi, khoâng coøn phoùng ñaïi ngoân, e Phaät khoâng chòu laøm.

Traâu söu gioáng nhö trôøi naáu taùo, nheï nhaøng chaïm ñeán laïi phieàn naõo. Thaân maëc aùo nhö ñeán ba vieäc. Trong mieäng phæ baùng Phaät phaùp Taêng. Xöa nay coïng caûi khoâng cho ngöôøi, sôïi loâng khoâng thaønh ngöôøi khaùc tính. Boãng nhieân nhaém maét xuoáng suoái vaøng, ñònh phaûi om soøm traùch Dieâm-la. Treân khoâng mieáng ngoùi che ñaàu, döôùi khoâng coù maûnh ñaát cöùng. Xöông coát ñoû ñaày thaân vôùi ngöôøi, ñaâu nhaøn khí moät chuùt voâ minh khoâng laøm gì ñöôïc, noùi gì yù Phaät Toå töø phöông Taây ñeán. Naém chaët raén saét, khí ñoäc röïc rôõ, suy nghó khoâng ñeán mieäng laïi caàm ñuoác vaøo thaùp.

* *Vì Ngaïn Duy Na haï löûa.*

Thöôïng toïa naøy, roõ taùnh maêm uaãn khoâng, ngoä caùc phaùp voâ ngaõ, môùi bieát boán ñaïi traùi nhau. Bieát thu nhaän keát quaû ôû hai, ba ngaøy tröôùc, taém röûa goäi ñaàu ñích thaân vieát di ngoân. Hoûi ta xin moät ngoïn löûa khoâng nhìn sau ñænh. Muoân daëm thaàn quang ñaâu luyeán tröôùc maét, cöûa huyeàn vaøng tieâu heát voâ minh nghieäp thöùc si, moãi moãi töø ñaàu ñieåm qua nhö theá, laïi coù moät vieäc phaûi noùi phaù. Neáu ñeán Thieân thai nhaïn ñaõng du. Truyeàn ngöõ nuùi cao phaù vôõ ra.

* *Vì Sung Thieàn Nhaân haï löûa.*

Ngöôøi ñeàu coù boán ñaïi. Rieâng Sung thieàn coù naêm ñaïi. Ngoaøi ñaát, nöôùc, löûa, gioù coøn coù moät caùi laïp ñaïi. Laïp ñaïi naøy noäi khoâng, ngoaïi khoâng, noäi ngoaïi khoâng. Bao goàm coõi duïc, coõi saéc, coõi Voâ Saéc. Noùi nhieàu Tu-di, Thieát-vi, soâng hoà, bieån lôùn. Muoân töôïng sum la ñeàu ôû trong naøy, khoâng ngaên trôû maø nay boán ñaïi ñaõ traùi roài. Chæ coù laïp ñaïi maõi coøn hoaøi. Ñaïi laïp naøy raát kyø quaùi moät xöôùng hai xöôùng ba xöôùng, sang cuõng khoâng baùn, heøn cuõng khoâng baùn, cuoái cuøng theá naøo, ñaùnh cho Sung

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 12 473

thieàn vaøo tam-muoäi hoaû quang.

*- Vì Phaùp Ñaêng Giaùm Töï haï löûa.*

Laáy ñuoác löûa chæ nhaø tranh noùi, caùi naøy laø ñeøn phaùp ñaõ dieät. Laïi giô löûa leân noùi:

- Ñaây laø löûa trí voâ laäu. Löûa trí voâ laäu vaãn laø ñeøn phaùp, nhöng vöøa dieät vöøa voâ khoâng theå laø ñeøn. Giaùm töï coù bieát khoâng, sau khi tro bay khoùi dieät, hoa öu-ñaøm moät ñoaù.

* *Vì Sieâu Thieàn Nhaân haï löûa.*

Döôùi nuùi Taèm Maïch Hoaøng ñaõ döùt, moät ñoäi ngöôøi cheát tieãn ngöôøi soáng, ngöôøi soáng thaân nhö Kim Cöông saét, töùc nay vaøo luyeän löûa hoàng.

* *Vì Nguyeät Thieàn Nhaân nhaäp thaùp.*

Böng coát leân noùi: Linh Sôn noùi Nguyeät Taøo kheâ chæ cho traêng, Dieäu Hyû saùng nay böng traêng, ñem ñeán nghieân cöùu kyõ caøng, moät luùc chöa ñöôïc, moät luùc chöa ñöôïc caét ñöùt. Vì sao?

Bòa sö naøy ñeàu laáy then choát rôi rôùt, ñaõ rôi rôùt xem thöû laïi laø trong muøa thu, khoâng vaät chòu suy löôøng, daïy oâng noùi nhaø mình.

* *Vì Ích Chieáu Nhò Thieàn Nhaân nhaäp thaùp.*

Trình xöông tay traùi leân noùi:

* Caùi naøy laø loâng maøy Chaâu ích, trình coát xöông tay phaûi leân noùi:
* Caùi naøy laø thöùc aên chaâu Chieáu, moät ngöôøi hoäi thieàn, moät ngöôøi hoäi giaùo. Tuy moãi ngöôøi töï thöïc haønh rieâng nhöng cuoái cuøng ñeán moät luùc. Haõy noùi vieäc ñoàng thôøi ñeán laø theá naøo: nhaø ai khaùc quaùn bôø ao. Vöøa ñoái uyeân öông hoïa khoâng thaønh. Sö saép thò tòch ñích thaân vieát di chuùc daâng xong, thò giaû Taêng xin löu laïi tuïng. Sö gaéng göôïng noùi:
* Khoâng tuïng thì cheát khoâng ñöôïc, beøn vieát raèng: soáng cuõng chæ nhö theá, cheát cuõng chæ nhö theá, coù keä vaø khoâng keä, laø vì sao ñaïi noùng.

Toâng sö ruõ lôøi, deø daët chôù hoäi laàm, phaûi bieát ñöôïc choã chaân thaät thoï duïng, môùi chöùng phaùp töï taïi giaûi thoaùt an vui hoaøn toaøn.

Ngaøy muøng 10, muøa haï naêm Giaùp Thaân, nieân hieäu Long Höng Cö Só Töû Nghieâm Tröông Tuaán ghi laïi.