HƯ ĐƯỜNG HÒA THƯỢNG NGỮ LỤC

**QUYỂN 5**

Ñöùc Theá toân leân coõi trôøi Ñao-lôïi noùi phaùp cho meï, vua Öu-ñieàn nhôù Phaät. AÙnh saùng vaøng tím chieáu khaép nuùi soâng. Nhaân gian treân trôøi nhieàu yù khí, töøng sai Vaên-thuø thoáng laõnh ñoà chuùng. Trong thaønh Tyø -da hoûi Duy-ma.

Theá toân, nhaân vua Caøn-Thaùt-Baø taáu nhaïc. Luùc aáy, nuùi doâng ñaát ñai ñeàu leân tieáng ñaøn. Ca-dieáp ñöùng daäy muùa, vua Caøn-Thaùt-Baø hoûi Ca-dieáp: Haù chaúng phaûi laø A-la-haùn, caùc laäu ñaõ heát, sao laïi coù taäp khí dö thöøa?

Ñöùc Theá toân noùi: Thaät khoâng coù taäp khí döï thöøa, chôù phæ baùng phaùp. Coù kieám ba thöôùc, coù theå yeát kieán nöôùc Trieäu, maét troâng ngaøn daëm, khoù thaáy sôïi tô. Ñöôøng ñöôøng voøi voïi, Ñaïi sö ba coõi. Ñöùc Theá toân nhaân ngoaïi ñaïo hoûi: baát luaän coù lôøi hay khoâng lôøi, Phaät im laëng hoài laâu.

Coù ngöôøi söùc maïnh ñeàu laø khaùc. Ñôïi nhaøn ruõ tay lieàn töông öng.

Theá naøo nöûa ñeâm maët trôøi Phuø tang ñaåy leân taàng treân heát nuùi Tu-di.

Vua nöôùc Keá-taân, caäy kieám hoûi Toân giaû Sö Töû:

Ñeâm khuya thanh vaéng chaân trôøi rôi xuoáng chaäu vaøng, treân goái khoâ, ngoâ ñoàng taøn chuyeån môùi, ñoåi nöôùc thöông gioù nheï nhaøng chæ, keo khoù noái ñöôïc ngöôøi ñöùt ruoät.

Baø giaø ñoát am.

Vaùch saét vaø maây tan töøng aùng, nuùi ñen boãng xuaát hieän traêng troøn ñeán truùng choã toái saùng, ngoaøi trôøi xuaát ñaàu ai giaûi xem.

Ñoàng Töû Thieän Taøi tham hoïc naêm möôi ba vò thieän tri thöùc. Cuoái cuøng ñeán laàu caùc Di-laëc.

Caûnh giôùi ñaïi nhaân thaät khoù ñeán. Sau khi ñeán laøm sao noùi cho ngöôøi, chaúng phaûi söùc tri kieán cuûa ñöông nhaân. Chôù duøng tri kieán phaân bieät thaân sôû.

Ñaït-ma yeát kieán Löông Vuõ Ñeá.

Tieáng ngoïc thoåi ñeán ñaøi phuïng hoaøng. Ñieän xöa thaâm traàm saùng

chöa môû. Ñaày ñaát hoa rôi xuaân ñaõ qua, raäm raïp khoâng tan vaãn reâu xanh.

Kinh Laêng-nghieâm noùi: Luùc ta khoâng thaáy, sao chaúng thaáy choã ta khoâng thaáy?

Ñaù nhuoäm chaúng phaûi ngoïc, nöôùc trong chaúng phaûi vaøng, Ñaïi vuõ quyeát veà Taây. Boàn choàn khoùc loùc maø chìm treân caïn.

Ñeïp heà, xa heà, ñaù xöa coái nay.

Xöa coù vò laõo tuùc, moät muøa haï khoâng noùi phaùp cho Sö Taêng.

Trôøi laïnh buoát, khoùc buoàn hang thu, môùi bieát bieån xanh, beøn cheøo thuyeàn xa thaúm. Nghe noùi nguyeân do töøng röûa tai. Ñaùng thöông Saøo phuû lieàn ñaùnh traâu.

Kinh Duy-ma cheùp: Ngöôøi thí cho oâng khoâng goïi laø ruoäng phöôùc. Nuùi xanh maây traéng, khe xanh traêng laønh, veõ hoå thaønh caùo, chæ ñöôïc moät caùi.

Ñaïi sö Trí giaû ôû Nam Nhaïc ngoä Tam-muoäi Phaùp Hoa.

Thaät duøng chaân phaùp cuùng döôøng Nhö lai. Hoa ôû nuùi sau nôû choã hieåm nguy. Moät ñeâm cuoàng phong thoåi nuoát heát. Coû hoa voâ soá ñieåm reâu xanh. Laõo töû noùi: Nhìn khoâng thaáy goïi laø Di. Laéng khoâng nghe goïi laø hieám, naém khoâng ñöôïc goïi laø nhoû, ba thöù naày khoâng theå vaën hoûi.

Tieân traâu xanh: Ñi khoâng hö truyeàn thöôøng duøng rôi vaøo beân ñoaïn trong hö khoâng. Töï laø moät ñôøi nhieàu vaän xaáu. Ñeâm khuya chæ ñöùng tröôùc coå hoaøng.

Thieàn sö Nam Nhaïc Tö Ñaïi nhaân Chí coâng sai ngöôøi truyeàn ngöõ, moät hôùp nuoát heát Chö Phaät ba ñôøi. Raêng nhö caây kieám, maét nhö chuoâng, daây ñaøn ñöùt keo noái khoâng ñöôïc. Chæ caàn tri aâm laéng tai nghe.

Phu Töû noùi: Saùng nghe ñaïo chieàu cheát cuõng cam.

Taám bieån môùi baøy thaáy baäc Thaùnh. Chôù ñem sinh töû so thaân sô, Ñaøi xanh lòch ngaøy phieàn anh xem, moät naêm phaûi coù moät muøa xuaân.

Gaùi ñeïp lìa hoàn.

Ñi ñieáu phaûi coù hoa ñaøo, sau xe tang laø giaáy tieàn, khaùch moân haï laõo Hoà thaø xuoáng suoái vaøng.

Ñieàu Ñaït phæ baùng Phaät.

Ñaàu nuùi muoân tröôïng boû ñi ñöôïc. Khoâng bieát nôi naøo tìm thaây cheát, gioù nghieäp thoåi leân soáng tænh laïi, laïi hoûi nhö nay laø luùc naøo?

Coâ gaùi xuaát ñònh.

Soâng queâ noåi thuyeàn nheï. Khoùi aám sanh rau ñoû, toái ñeán nhìn treân hoà. Ñaày ngöôøi ñi ñaùnh caù.

Vöông Thöôøng Thò hoûi: Laâm Teá hoûi: Nhaát ñöôøng Taêng coøn xem

kinh khoâng?

Vieäc ñeán voâ taâm khoâng neân khinh, quaï ñen ngoãng traéng coøn hoaøi nghi. Töï chaúng ñích thaân thaáy laõo ñaàu vaøng, ñaâu daùm gaëp ngöôøi tieát loä cho y.

Döông Ñaïi Nieân tham Hoøa thöôïng Quaûng Tueä Lieân, phaùt minh coù baøi tuïng, taùm goác maøi ñi trong baøn khoâng. Sö töû loâng vaøng bieán thaønh choù. Ñònh laáy thaân che Baéc Ñaåu, caàn phaûi chaép tay saùng trôøi Nam.

Ñaù traéng ñuïc ñuïc, daáu ngoïc ñeïp cuûa anh. Nhaïc naøy cuûa Quaân Töû, traàn thaùo thöôïng thö, moät ngaøy cuøng caùc quan leân laàu. Nhìn thaáy caùc vò Taêng coù moät vò quan noùi: Ñeán ñaây ñeàu laø Taêng haønh cöôùc.

Thöôïng thö noùi: chaúng phaûi.

Vò quan noùi: sao bieát laø chaúng phaûi?

Thöôïng Thö noùi: Ñôïi gaàn cuøng caùc oâng khaùm qua.

Choác laùt Taêng ñeán. Thöôïng Thö vôøi ñeán noùi: Thöôïng toïa! Taêng ngöôõng ñaàu.

Thöôïng Thö noùi: khoâng tin ñaïo.

Lyù ñeàu töøng goø ao, tuy bieán khoù phaân giuùp töï troán, ñöa ngöôøi laàu cao thoâi ngoùng. Roõ raøng coù theå thaáy loâng thu.

Baøng cö só saép thò tòch, ñaàu döïa vaøo goái cuûa Ñòch Töôùng Coâng, daën raèng: Chæ nguyeän roãng khoâng caùc ñieàu coù, caån thaän chôù thaät caùc ñieàu khoâng. Muoán bieát choã cuøng nguoàn, ngöôøi naøo laø chæ meâ. Boùng trôøi ngoaøi gaø choù. Ñaøo maän töï thaønh loái ñi.

Buøi Töôùng Quoác hoûi vò Taêng: xem kinh gì? Vò Taêng ñaùp: Xem kinh Voâ Ngoân Ñoàng Töû. Buøi noùi: Coù maáy quyeån?

Coù hai quyeån.

Ñaõ laø voâ ngoân vì sao laïi coù hai quyeån. Vò Taêng khoâng ñaùp ñöôïc.

Töøng rôi hoát ngoaøi coû söông ñaù, laïi ñôõ ñi thoâ ñeán Ñöôøng Thieân, chæ laáy boán bieån ruû khaên tay, toâm cua caù roàng laøm moät xaâu.

Hoaøng baù ôû choã Nam Tuyeàn laøm Thuû toïa, baèng loøng leã xin thí

taøi.

Neùm qua neùm laïi roài trinh thí. Tröôùc cöûa ñòa nguïc quyû maét saùng,

nhìn phaù ñaàu laâu ngoaøi gan ruoät, treân ñænh Ma-eâ moät lôùp saùng. Luïc Haèng Ñaïi Phu hoûi Nam Tuyeàn: Phaùp sö Trieäu cuõng kyø quaùi.

Ghi cheùp muoán goõ cöûa nhaø trôøi, thöôøng khoâng coù ngöôøi ñeå cuøng baøn. Nhaân ñöôïc giaø soáng nhe tay boû, gioù ñeán baát chôït toái maát hoàn.

Traán Söû Thieàn Ñöôøng ôû treân giôùi, heã thaáy Taêng lieàn hoûi:

Neáu kheá hôïp thì giöõ laïi ôû moät ñeâm. Coù hai vò Taêng, töø choã Maõ Ñaïi Sö ñeán, lieàn hoûi: Ñaïi Sö coù phöông tieän gì?

Vò Taêng noùi: Töùc taâm laø Phaät, lieàn bò ñuoåi ñi. Laïi coù hai vò Taêng ñeán, oâng cuõng hoûi nhö tröôùc. Taêng noùi phi taâm phi Phaät, cuõng bò ñuoåi ñi.

Döôùi töôùng laøng xanh laäp coâng huaân, thao löôïc xong toaøn rieâng thaáy anh. Vöøa töø loøng son ñeán baùo quoác, beân chöôùc ñaâu chöa töøng nghe. Haøn Sôn, Thaäp Ñaéc bieát tröôùc Quy Sôn ñeán Quoác Thanh thoï giôùi. Linh Sôn moät beà bia kyù, ba laàn ñích thaân laøm quoác vöông, caây gaäy laïi tìm bieát xa gaàn. Roõ raøng trôøi ñaát löôùt vaøng ñen. Luïc Toå goïi moân nhaân noùi: ta muoán veà Taân Chaâu.

Höng khôûi ôû trôøi taän ñaàu trôøi Nam, chöa ñi tröôùc ñaõ ñeán Taân Chaâu. Khi ñeán khoâng mieäng ñi khoâng baïn, ñaâu laïi man maùc laù vaøng thu. Hoøa thöôïng Nhöôïng noùi: Ñaïo Nhaát noùi phaùp ôû Giang Taây, chaúng thaáy gôûi tin töùc ñeán.

Taâm laõo baø ngaøy ngaøy lo laéng, sôï rôi vaøo trong huû gia vò nhaø ngöôøi. Tin töùc ñeán sau Hoà Loaïn, Giang Taây Toâng phaùi löu thoâng toát. Trung Quoác sö hoûi Töû Laân cung phuïng.

Töø ñaâu ñeán?

Töø thaønh Nam ñeán. Thaønh Nam coû maàu gì? Coû maàu vaøng.

Sö lieàn hoûi Ñoàng töû: Thaønh Nam coû maàu gì? Coû maàu vaøng.

- Chæ Ñoàng Töû cuõng coù theå tröôùc reøm ban cho Töû Ñoái Ngöï Ñaøm huyeàn.

Muoán ñaûo loän heát ruoät khoâ, ra cöûa baát chôït laïi daën doø, khuyeân anh neân trôû veà sôùm. Chôù ñôïi gioù xuaân maét lieãu xanh.

Maõ Toå nhaân Baùch Tröôïng taùi tham.

Cô loaïi nhaùi laïi khaùc nhau. Lao bay löûa tung ñaàu laâu khoâng, taâm troäm cheát ñeàu khoù laøm soáng, boãng thaáy Kim oâ ra bieån ñoâng.

Baùch Tröôïng vaø choàn hoang.

Khoâng rôi vaøo nhaân quaû, chôït xuaát hieän choàn hoang. Taâm ngöôøi nhö saét, pheùp quan nhö loø löûa. Khoâng meâ môø nhaân quaû, thoaùt ñöôïc thaân choàn. Treân ñænh khoâng xöông, döôùi caèm coù raâu.

Hoaøng Baù nhaân Laâm Teá töø Ñaïi Ngu veà.

Nhoå caây gioù thoåi xaøo xaïc, maây möa che phuû trong ñoù. Ngaøn muoân soùng voã kinh trôøi ñaát. Ñeán bieån môùi bieát tin chaúng thoâng. Höông Sôn

boán laàn ñaùnh troáng:

Giaøy coû laø ñoäi thoâng laøm caøi, gioáng nhö thanh nhaõn traùi maét. Ngöõ aâm chæ ôû döôùi hieän gioù, suoát ngaøy khoâng ngöôøi chaúng ñeán theàm.

Giaùp Sôn noùi: Giöõa ñöôøng thaáy raén cheát chôù ñaùnh cheát. Chieác gioû khoâng ñaùy ñöïng ñem veà.

Keû vaùc baûn khoâng raøng buoäc, Thuû Döông Sôn cheát ñoùi, theà khoâng aên gaïo nhaø Chu.

Giaùp Sôn noùi: Ta hai möôi naêm ôû nuùi naøy, khoâng heà neâu moät vieäc trong toâng moân. Coù vò Taêng hoûi: Thöøa Hoøa thöôïng coù noùi hai möôi naêm ôû nuùi naøy, khoâng heà neâu moät vieäc trong toâng moân phaûi khoâng?

Sôn noùi: Ñuùng.

Taêng xoâ nhaøo giöôøng thieàn. Sôn lieàn thoâi.

Ñeán hoâm sau, phoå thænh ñaøo moät caùi hoá, sai thò giaû thænh vò Taêng noùi lôøi thoaïi hoâm qua ñeán.

Sôn noùi: Laõo Taêng hai möôi naêm chæ noùi lôøi voâ nghóa, nay xin Thöôïng toïa ñaùnh cheát laõo Taêng, choân döôùi haàm. Neáu khoâng ñaùnh cheát Laõo Taêng thì Thöôïng toïa töï ñaùnh cheát choân trong haàm naøy, vò Taêng naày cuoán haønh trang leøn ñi.

Haûi Lieân Baèng baän roän naém trôøi traêng, aùnh saùng ñeâm thaáu beân sao Ñaåu ngöu. Chaúng chæ ñaët kieám nhieàu keá soáng, Ba tö maét loøa ñaày ñaïi ñöôøng.

Moät hoâm, Ma coác ngoài trong tröôùng giaáy, duøng khaên tay che ñaàu. Phi vaân vaøo thaáy lieàn laøm tieáng khoùc, hoài laâu ñi ra phaùp ñöôøng nhieãu quanh giöôøng thieàn moät voøng roài trôû laïi. Coác boû khaên tay ñi vaø ngoài. Vaân noùi: Trong caùi cheát ñöôïc soáng, trong muoân khoâng coù moät. Coác xuoáng giöôøng laøm theá keùo toïa cuï. Vaân ñeán ñöùng gaàn noùi: Tröôùc cheát sau soáng, oâng coù chòu khoâng?

Coác noùi: chòu thì chòu, sö hoûi laøm gì?

Vaân ñaåy ra noùi: bieát, lôøi noùi tröôùc cuûa oâng khoâng phuï lôøi sau. Naêm möôi cöôøi oâng ta tröôùc traêm böôùc. Laøm sao cöôõi ngöïa hôn cöôõi traâu? Khoâng caàn so saùnh nhieàu hay ít. Veà ñeán nuùi nhaø thì thoâi. Phong Huyeät nhaân vò Taêng hoûi im laëng, noùi nang lieàn quan ñeán lìa söï maàu nhieäm.

Laáy ngoïc laøm chim boå caùc, laáy chuoät laøm chaâu, roõ raøng hö khoâng bao la.

Thuû Sôn daïy chuùng: Caùc Thöôïng toïa khoâng ñöôïc heùt muø heùt loaïn. Bình thöôøng noùi vôùi oâng, khaùch thì thæ chung khaùch. Chuû thì thæ chung chuû, khaùch chaúng coù hai khaùch, chuû chaúng coù hai chuû.

Neáu coù hai khaùch hai chuû, hai ngöôøi thì ñeàu thaønh keû muø. Cho neân ta ñöùng oâng phaûi ngoài, ta ngoài oâng phaûi ñöùng. Ngoài thì ngoài vôùi oâng, ñöùng thì ñöùng vôùi oâng, tuy nhö theá, maét nhanh choáng môùi ñöôïc khaùch chuû coù ñeàu sai khieán beân ngoaøi. Haønh Taêng caàn phaûi ra khoûi thöôøng tình, khoâng döøng ôû choã nöôùc môû cöûa. Nöûa ñeâm traêng ñeán khoâng daùm saùng.

Nam vieän, nhaân vò Taêng hoûi treân cuïc thòt ñoû, vaùch ñöùng ngaøn thöôùc haù chaúng phaûi laø lôøi cuûa Hoøa thöôïng ö?

Vieän noùi: Ñuùng vaäy.

Vò Taêng xoâ nhaøo giöôøng thieàn. Vieän noùi: OÂng xem keû muø laøm loaïn. Vò Taêng suy nghó.

Vieän lieàn ñaùnh, ñuoåi ra.

Trôøi traêng khoâng saùng gieát khí noåi. Ca saáu trôøi coå chieán vöôïnkhæ. Ñaùnh goïi ñöôïc thaúng xuoáng laàn löôït, keû kia khoâng coøn ngaång ñaàu leân.

Ñaëng aån phong töø bieät Maõ Toå, Toå noùi: Ñi ñaâu? Ñeán Thaïch Ñaàu.

Ñöôøng Thaïch Ñaàu trôn.

Ngaøn caây tuøy thaân, gaëp tröôøng laøm vui, lieàn ñi. Ñeán Thaïch Ñaàu nhieãu quanh giöôøng thieàn moät voøng, doäng tích tröôïng moät caùi, hoûi: Laø Toâng chæ gì?

Ñaàu noùi trôøi xanh trôøi xanh.

Phong khoâng ñaùp ñöôïc, trôû veà neâu cho Maõ Toå nghe, Maõ Toå noùi:

OÂng ñi ngay, ñôïi oâng ta noùi trôøi xanh trôøi xanh oâng beân höû hai tieáng. Phong laïi ñi, vaãn hoûi nhö tröôùc, Ñaàu beøn höû hai tieáng, Phong khoâng ñaùp ñöôïc, trôû veà neâu cho Maõ Toå, Toå noùi: Ta noùi cho oâng nghe ñöôøng Thaïch Ñaàu trôn, ñöôøng Thaïch Ñaàu nguy hieåm ngöôøi khoù ñeán. Ngöôøi ñeán môùi bieát trôn nhö reâu, hai laàn qua ba laàn veà tuy teù nhaøo, toaøn thaân caû baøn laïi ñi veà.

Nam Tuyeàn ôû Am, baáy giôø coù moät vò Taêng ñeán. Tuyeàn noùi: Ta leân nuùi laøm vieäc, giôø thoï trai aên côm xong ñem moät phaàn côm ñeán. Vò Taêng aáy aên xong, ñem vieäc nhaø moät luùc ñaäp naùt, leân giöôøng naèm maõi. Tuyeàn thaáy laâu khoâng ñeán, trôû veà thaáy vò Taêng naèm, Tuyeàn cuõng ñeán naèm, vò Taêng boû ñi.

Quaàn ngaén aùo daøi khaên traéng, oâ hoâ döôùi traêng, mau ñaåy voøng, gaëp nhau treân ñöôøng Laïc Döông, ñeàu laø ngöôøi buoân baùn qua laïi. Nam Tuyeàn noùi: Taâm chaúng phaûi Phaät, trí chaúng phaûi Ñaïo. Hoâm qua nhaân ñi qua Truùc Vieän Taây, boïn treû nhaø beân khoùc caùch khe. Nuùi laïnh nöôùc

troâi nöûa vaøng rôi. Voâ soá chim veà ñaäu treân caønh. Caøn phong daïy chuùng: Phaùp thaân coù ba thöù beänh, hai thöù aùnh saùng. Ñuû laù caàm ñeán roõ sôù naøy. Töï xöng linh nghieäm, ñôøi khoâng ai baèng. Vaãn trôû laïi, ngöôøi ñôøi Ñöôøng dòch, môùi coù ngöôøi bieát laø Phaïm Thö, Lang Da nhaân vò Taêng hoûi thanh tònh boån nhieân.

Khoâng baøy caïm baãy, khoâng vung kieám nhoïn, moät muõi xuyeân caønh döông maét thaàn khoâng nhaùy. Nghó laïi ngaøy xöa Lyù töôùng Quaân. Cô baén hoå coøn keùm.

Ñaïi Töø daïy chuùng: Sôn Taêng chaúng bieát lôøi ñaùp, chæ laø bieát beänh?

Luùc aáy, coù vò Taêng ra. Ñaïi Töø lieàn veà phöông tröôïng.

Nheï nhö boâng, naëng nhö nuùi, chaân trôøi goùc ñaát ñi laïi veà. Laù vaøng taøn khi tieát thaùo baøy, beân ao vaãn laø ñaù saëc sôõ.

Ñöùc Sôn khaát thöïc.

Choã nghó Ñöùc Sôn hoûi Nham Ñaàu, ñöa ñeán toaøn nhaø moät khoái saàu, cha laïi chuù con, con chuù cha. Oan oan töông baùo bao giôø thoâi.

Tuyeát Phong hoûi vò Taêng: Töø ñaâu ñeán? Töø Trieát Trung ñeán.

Ñi thuyeàn hay ñi boä?

Khoâng lieân can ñeán thuyeàn, boä. Laøm sao ñeán ñaây ñöôïc?

Coù gì caùch ngaïi? Phong ñaùnh ñuoåi ra.

Sau möôøi naêm vò Taêng laïi ñeán, Phong laïi hoûi: Töø ñaâu ñeán?

* Töø Hoà Nam ñeán

Hoà Nam caùch ñaây bao xa?

* Khoâng caùch.

Phong döïng ñöùng phaát traàn noùi: Coøn caùch caùi gì?

* Neáu caùch thì khoâng ñeán Phong laïi ñaùnh, ñuoåi ra.

Sau Taêng ôû, heã thaáy ngöôøi lieàn maéng Tuyeát Phong.

Coù baïn ñoàng haønh nghe ñöôïc hoûi: Huynh ñeán Tuyeát Phong coù ngoân cuù gì? Lieàn maéng nhö theá, vò Taêng neâu lôøi tröôùc bò baïn Ñoàng haønh maéng noùi roõ cho oâng ta. Luùc aáy, buoàn khoùc, thöôøng ban ñeâm ñoát nhang xa leã Tuyeát Phong.

Nghe noùi nuùi Maân coù nhieàu truøng ñoäc. Ngaøn phöông traêm keá traùnh khoâng ñöôïc. Trong caùi cheát coù hoàn ma thuùc giuïc, moät maïng veà phöông khaùc môùi thoâi.

Tuyeát Phong ôû am. Coù vò Taêng goõ cöûa. Phong ñích thaân ra noùi: Laø

gì?

Taêng cuõng noùi: laø gì? Phong cuùi ñaàu trôû veà am.

Taêng noùi vieäc naøy Cho Nham Ñaàu, Ñaàu noùi:

Luùc aáy neáu ta noùi caâu cuoái cuøng vôùi y, thì thieân haï khoâng laøm gì

ñöôïc Tuyeát Phong.

Ñôõ qua caàu nöôùc hoûng. Baïn veà thoân traêng saùng, chæ bieát ñöôøng ñi xa, baát giaùc laïi hoaøng hoân.

Tuyeát Phong nhaân Tam Thaùnh hoûi: Caù vaøng vaøo löôùi, laáy gì laøm thöùc aên.

Gaäy taân-la lieàn troâng baùt, Phong gia naïp töû ñieàu gì khoâng gioáng nhö xem ñeán ñen nhö möïc, ai coù theå naëng so vôùi nheï.

Tuyeát Phong töï laøm baøi minh treân thaùp raèng: Gioù laïnh coû Kieâm möa laøm Thu, töïa cöûa voâ yù ra maét caùc quan, naêm tôùi laïi quyeát traän roàng raén. Laáp baéc an Nam moät ñöôøng thaâu. Tuyeát Phong noùi: chö Phaät ba ñôøi höôùng vaøo löûa ñoû, xoay baùnh xe ñaïi phaùp.

Vaân Moân noùi: löûa ñoû noùi phaùp cho Chö Phaät ba ñôøi. Chö Phaät ba ñôøi ñöùng laéng nghe.

Löûa ñoû röïc laïi laø khi noùi. Traêm ngaøn Chö Phaät ñeàu cau maøy. Phaïm aâm saâu xa khoù giaûi thích, chæ cho Thieàu Döông Laõo Tuyeát bieát. Thuyeàn Töû daën Giaùp Sôn: sau naày, choã aån thaân cuûa oâng phaûi khoâng coù daáu veát. Thuoác daùn roõ raøng noùi ñöôïc thaân. Chaúng bieát beân trong chaân hay nguïy. Sieâng naêng daïy baûo ngöôøi nöõ si. Chôù duøng phöông thö meâ ngöôøi sau.

Ban ñaàu Giaùp Sôn truï chuøa Kinh Khaåu, nhaân vò Taêng hoûi: Theá naøo laø Phaùp thaân?

Sôn noùi: Phaùp thaân voâ töôùng. Laïi hoûi: Theá naøo laø phaùp nhaõn?

Sôn noùi: Phaùp nhaõn khoâng daáu veát. Luùc aáy, Ñaïo Ngoâ ôû döôùi toøa baät cöôøi.

Sôn thöa: sau ñoù giaûi taùn chuùng. Roài tham Thuyeàn töû coù sôû ngoä, sau ñoù veà nhoùm hoïp ñoà chuùng, Ñaïo Ngoâ sai vò Taêng ñeán hoûi:

Theá naøo laø Phaùp thaân?

Sôn noùi: phaùp thaân voâ töôùng. Laïi hoûi: Theá naøo laø phaùp nhaõn? Phaùp nhaõn khoâng daáu veát.

Taêng trôû veà noùi laïi vôùi Ñaïo Ngoâ.

Ngoâ noùi: Keû ñoù laàn naøy môùi thaáu suoát.

Môùi thaáy hoa xuaân veàchoã treân ôû. Laïi gaëp laù thu rôi vaøo töôøng

cung, suy nghó vieäc ñôøi nhö laät baøn tay, ai ñöôïc soáng maõi maø khoâng cheát.

Trieäu Chaâu nhaân vò Taêng töø bieät, beøn daën: Choã coù Phaät khoâng ñöôïc ôû, choã coù Phaät, khoâng Phaät khoâng ñöôïc ôû. Ngoaøi ba ngaøn daëm khoâng choã nöông. Trieäu chaâu ñöôïc maát da mieäng saùng. Laïi laø giaû Taêng bieát ra sao.

Trieäu Chaâu hoûi Thuø Du.

Ñöôøng ñôøi soùng gioù chæ töï bieát, thaáy ngöôøi phaàn nhieàu khoâng nhöôùng maøy, goïi ñeøn caùch ñeâm vieát goïi giaáy, chaúng hay nhaø giaøu laïi thaáy ai.

Caây Baù tröôùc saân cuûa Trieäu Chaâu.

Coù hoûi töï bieát khoâng choã ñaùp. Laïi ñem caây baù ôû tröôùc saân.

Gioù taùp möa sa bao naêm thaùng, khoâng gioáng goác thoâng coù naám

sinh.

Löu khaéc Ma hoûi Quy Sôn.

Xuaân nuùi aám ñaøo thöù lôùp hoàng, chaäp chôøn chuù böôùm ñaäu caønh

thôm. Boãng nhieân, moät traän cuoàng phong ñeán, neùp vaøo caønh hoa chaúng thaáy ñaâu.

Nam tuyeàn, Quy Toâng, Ma Coác cuøng ñi leã baùi Trung Quoác sö, moãi ngöôøi ñem taøi saûn mình coù ñi kinh doanh. Leân nöôùc nhö trôøi toát theo tình, chöa ra khoûi cöûa tröôùc toan tính, laøm sao ñeán ñöôïc thaønh Phöôïng Hoaøng, Ñan Haø hoûi Trung Quoác sö: Gaëp sö ñang nguû, thaáy thò giaû Ñam Nguyeân.

Daáu veát voán töø laâu laùnh Taàn, cöûa ñoäng voøng saâu xuaân ñaøi xöa, hoa rôi chæ bieát chaûy theo doøng, coù keû tìm muøi thôm ñeán ngöôøi xinh. Huyeàn Sa hoûi Kính Thanh: Khoâng thaáy moät phaùp laø loãi laàm raát lôùn, Tuyeát Phong cöûa cao caùc con thònh. Laïi coù theå naëng tình quyù hôn trôøi. Laáy vieäc nhaø tuy töôïng töï, cuõng coù ngöôøi tham coû chaúng rôi. Huyeàn Sa hoûi Thöôïng toïa Thaùi Nguyeân Phu:

Vöøa gaëp ñaùnh nöôùc treân laàu nöôùc. Sa noùi: nhìn nhau.

Phu noùi: ñaõ gaëp nhau roài.

Sa noùi: Gaëp nhau trong kieáp naøo? Phu noùi: Chôù nhaém maét nguû.

Sa thöa vôùi Tuyeát Phong raèng: Ñaõ khaùm phaù roài. Phong hoûi: Khaùm phaù caùi gì?

Sa noùi lôøi tröôùc ñoù cho Tuyeát Phong nghe. Phong noùi: OÂng laøm giaëc roài.

Voi ñaàu ñaøn voi con ñeàu theo nhau. Ngöôøi treân bôø xem hai chaân daãm xeùo, coû thôm aên kyõ bieát no ñuû, trôû veà khoâng ñôïi ñaàu ngaøy cuùi.

Nham Ñaàu daïy chuùng: Heã xöôùng giaùo thì phaûi töø trong söï voâ duïc tuoân ra ba caâu, chæ laø lyù luaän. Nhai ñi nhai laïi, muoán ñi khoâng ñi, muoán ôû khoâng ôû, coù khi moät beà khoâng ñi, coù khi moät beà khoâng ôû.

Tam Vaên Maïi moø tìm con soùng, moø heán moø cua ñöôïc maáy naêm, Nghòch Thuaän, khuyeát öu khoûi phaûi noùi.

Nhaø ai beáp maø khoâng coù khoùi.

Nham Ñaàu nhaân Sa Thaûi qua haï taïi nhaø Cam Chí, ñang vaù y thì chí ñi qua. Ñaàu laáy kim laøm theá ñaâm, Chí lieàn söûa y muoán taï loãi, vôï hoûi: Laøm gì vaäy?

Chí noùi: noùi khoâng ñöôïc.

Vôï noùi: cuõng phaûi cho moïi ngöôøi bieát.

Chí neâu lôøi tröôùc ñoù cho vôï nghe. Vôï noùi caùch ba möôi naêm sau ai muoán bieát moät laàn uoáng nöôùc moät laàn ngheïn.

Con gaùi nghe noùi: Ai bieát taùnh maïng ngöôøi khaép ñaïi ñòa bò muõi nhoïn Thöôïng toïa ñaâm vaøo ñem ñi.

Nöõa ñeâm canh ba ñeán tìm löûa. Ta maéng oâng, oâng maéng ta.

Goïi nhau qua laïi ñaõ veà chöa. Cuõng coù keû khoâng y ngoài trong coû.

Thaïch Ñaàu nhaân Döôïc Sôn hoûi: ba thöøa möôøi hai phaàn giaùo ñeä töû coøn muø môø.

Moät lôùp nuùi, moät lôùp maây. Ñi heát chaân trôøi thaät khoå thay. Boãng nhieân veà ngoài trong nhaø ghi cheùp. Hoa rôi chim hoùt laø moät Xuaân, Quy Sôn noùi: laõo Taêng sau traêm naêm laøm con traâu trong nhaø ñaøn vieät ôû tröôùc nuùi.

Sau traêm naêm con sôï khoâng ngöôøi bieát, teân hoï vaãn ñeà ôû hoâng traùi.

Vaøo nöôùc vaøo buøn khoù thaû chaên. Ngöôõng Sôn chæ ñöôïc cöôõi nöûa beân.

Quy Sôn hoûi Ngöôõng Sôn: Töø ñaâu ñeán? Töø trong ruoäng ñeán.

Moät ngaøy phaûi ñeán naêm, ba laàn. Coù khi vui veû, coù khi giaän hôøn.

Thay ñaàu ñoåi maët thoâi chôù nghi. Voán laø ngöôøi ôû döôùi böùc reøm.

Coå Sôn Yeán Quoác Sö daïy chuùng: Moân haï coå sôn khoâng ñöôïc ho hen, trong hö khoâng moät muõi teân chín lôùp thaønh. Moân phong laõo Tuyeát ñeàu coù tieáng. Chæ noùi caám ban tuyeân hieäu leänh. Beân naøo laø khoâng cho ngöôøi ñi.

Hoøa thöôïng Phaùp Hoa Cöû hoûi Lang Da:

Bôø xanh Tró gaám keâu, nöôùc chieáu caù laân vaøng, ñaâu ñöôïc khaùch ôû kinh ñoâ, cuøng haùt treân ñaøi xuaân.

naøo?

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

Hoøa noùi: Ñaùnh vaøo trung gian.

Buïi khoùi aûi Baéc bao naêm laëng, coû caây Giang Nam boán thôøi töôi

khoâng caàn ñaëc bieät chia cöông giôùi, muoân daëm nuùi soâng gioáng tay baêng Hoøa thöôïng Ñoãng Sôn Thoâng töøng töï gaùnh cuûi leân nuùi, giöõa ñöôøng gaëp moät vò Taêng hoûi: treân nuùi coù cuûi sao laïi gaùnh leân nuùi?

Sôn thaû cuûi xuoáng ñaát noùi: Hoäi khoâng? Taêng ñaùp: khoâng hoäi.

Sôn noùi: Ta phaûi ñoát.

Laàn naøy ñi chaúng ñònh bao giôø veà. Laàn naøy ñi phaûi ñeán nuùi Nguõ Ñaøi, neáu qua choã Maïn-thuø phaùt ra aùnh saùng. AÂn caàn laø ta nhôù trôû veà. Vaân Moân daïy chuùng: Taùch nöûa xeû ba, loã kim ôû choã naøo? Vì ta moãi moãi laáy ra xem. Töï noùi thay: Treân, giöõa, döôùi. Naêm xöa töøng goõ cöûa Muïc Chaâu. Phuï nghóa queân aân luùc ñôïi nhaân.

Nghe noùi tieáng Ngoâ (ñaát ngoâ) ñeàu bieán heát. Ngoân ngöõ gioáng nhö ñaát Nam Man.

Vaân Moân noùi: Ngöôøi cheát treân ñaát baèng voâ soá keå.

Tieáng nhö ngoïc keâu laëng beân nghe. Khoâng tin ngöôøi aån chaúng thaáy oâng. Hoa troâi veà bieån thöôøng vaéng laëng, aùo gaám coøn ñem xoâng xaï höông, ñeâm ñoâng Ñoãng Sôn uoáng traø.

Gaäy choáng trôøi choáng ñaát ñen nhö sôn, khoâng chia ngaøy ñeâm laø vaät gì. Laáy ñeán neùm ñi trong haàm phaân. Höông sen trong löûa phaûng bay qua. Hoøa thöôïng Baûo Phöôùc Trieån nhaân vò Taêng hoûi: Tuyeát Phong bình sanh coù ngoân cuù gì? Ñöôïc nhö linh döông treo söøng.

Ta khoâng theå laøm ñeä töû cuûa Thuyeát Phong ñöôïc.

Moät ñôøi chöa roõ ngoân cuù gì. Ñöôïc nhö linh döông hoùc mang söøng, ñaùnh voã töï nhieân ñeàu cuøng muùa. Khoâng caàn deâ con maëc caùnh maây thoåi. Hoøa thöôïng Ñaïi Tuøy Chaân nhaân vò Taêng töø bieät.

Tuøy hoûi: ñi ñaâu?

Ñi Nga My leã baùi Phoå Hieàn.

Tuøy döïng nhaát traàn noùi: Vaên-thuø Phoå Hieàn ôû trong ñaây. Taêng veõ moät töôùng voøng troøn, neùm veà phía sau löng.

Tuøy noùi: Thò giaû ñem coác traø cho vò Taêng ñi.

Bao la muoân caây möa hoa leâ. Ngoïc ñoáng beân bôø nöôùc muoán troâi khoaûnh khaéc Döông OÂ leân Thaùi Baïch. Luùc naøo thì khoâng thaáy daáu chaân. Hoøa thöôïng Phaùp Vaân Caûo daïy chuùng: Laõo Taêng ôû trong maøn tröôùng ba naêm vui veû. Phöôïng bay ôû Phuû cuøng baøy toû. Naêm aáy nuùi Hoa lôû naùt taùm

möôi daëm, caùc oâng haäu sanh nhö ca baàu, nôi naøo bieát ñöôïc.

Caùch nöôùc ngöôøi naøo ca caønh truùc. Ñoäng tình ngöôøi suy cuøng u thaúm. Ñeâm khuya vaøo ñôn vaøo ñieäu. Gioù maùt traêng thanh ít ngöôøi nghe.

Long Teá daïy chuùng: Ñaày ñuû phaùp phaøm phu, phaøm phu khoâng bieát. Ñaày ñuû phaùp baäc Thaùnh, baäc Thaùnh khoâng hoäi.

Dung Phong göôïng muoân tröôïng, chöa noùi ñuû ñau loøng, neáu duyeân maây khoâng ñi. Ñaâu bieát sao Ñaåu laïnh.

Ba Tieâu daïy chuùng: oâng coù gaäy ta cho oâng gaäy.

OÂng coù phaûi cho ngay maët, haén khoâng tay löng ñoaït ñem ñeán, boãng nhieân ban ñeâm hoùa roàng ñi. Maây ñen chim gioù xe trôøi ñaát. Hoøa thöôïng Quaûng Ñöùc Chaâu nhaân vò Taêng hoûi: Thöøa giaùo coù noùi A-Daät-Ña khoâng döùt phieàn naõo, khoâng tu thieàn ñònh. Phaät thoï kyù ngöôøi naøy thaønh Phaät khoâng nghi, lyù naøy theá naøo?

Ñöùc noùi: Muoán laïi heát, tro laïi khoâng.

Vò Taêng noùi: Muoán heát, tro khoâng, thì theá naøo?

Ñöùc noùi: Ngöôøi saàu chôù noùi vôùi ngöôøi saàu, noùi vôùi ngöôøi saàu, saàu cheát ngöôøi.

Naém thaû tuøy thôøi tuy coù chuaån, ra cöûa vaøo cöûa e khoù baøn.

Ñöôøng Tröôøng An anh phaûi ñeán, chôù ñeán thoân vaéng ngoài trong coû. Tö Phuùc daïy chuùng: Caùch soâng thaáy Tö Phuùc döïng phöôùn lieàn veà. Nhìn thaáy döïng phöôùn quay ñaàu ñi, ba möôi goùt chaân khinh cheá ñaùp. Ngöôøi noùi hoa vöôøn treân ôû ngaøn caây, khoâng thaéng nhaø tieân möôøi hai laàu.

Laõo toå heã thaáy vò Taêng ñeán tham thì lieàn ngoài xoay maët vaøo vaùch. Tuyeàn Thaïch beänh naëng khoâng theå chöõa. Chuoâng saùng ngaân ñeán luùc chieàu. Caâu thieân nhieân roát cuoäc khoù ñöôïc, maáy laàn tröôùc gioù baäm mieäng cau maøy.

Tu Sôn Chuû, Ngoä Phoøng, Phaùp Nhaõn ñi hoùa ñaïo ñeán vieän Ñòa Taïng ñuït möa, nhoùm löûa noùi ñaïo. Ñòa Taïng vaøo phuï löûa lieàn hoûi.

Nuùi soâng ñaát ñai vôùi Thöôïng toïa laø ñoàng hay khaùc. Ñòa Taïng giô hai ngoùn tay roài boû ñi.

Thoaïi ñaàu loø löûa bao nhieâu thöù. Chính mình cuøng luùc laøm sao

xem.

Thaúng xuong ñöùng leân trình hai tay, nuùi soâng ñaát ñai ñen bao la.

Thuùy Vi cuoái haï daïy chuùng: Moät haï cuøng huynh ñeä noùi Ñoâng noùi Taây. Phaùt ngoân tröôùc phaûi loøng khoâng theïn. Sai vieäc caàn phaûi xöû lyù ñuùng, chôù hoïc keá khoâng tin daëm töôøng. Töø saùng ñeán toái baøn luaän sai. Tuyeát Ñaäu ôû Thuùy Phong. Luùc aáy, coù maáy Taêng ñeán Tuyeát Ñaäu noùi: Phaûi môùi ñeán

khoâng?

Taùng noùi: phaûi.

Ñaäu noùi: Tham ñöôøng ñi.

Vò Taêng vöøa ñi, Ñaäu laïi goïi noùi: ñeán ñaây! Vò Taêng quay ñaàu.

Ñaäu noùi: Ñoäng Ñình khoù ñöôïc sö Taêng ñeán, cho oâng uoáng moät coác traø. Caâu vaøo cöûa tröôùc ñaõ baùo. Goïi ñi goïi laïi ñaàu thöù hai, ngöôøi ñeán ñaây khoâng bieát vò traø. Loän xoän khoâng mua thuyeàn Ñoäng Ñình.

Phaàn Döông daïy chuùng: bieát ñöôïc caây gaäy, vieäc haønh cöôùc xong, bình maïn hoïc ñoà roàng. Ngöôøi noùi uoång phí coâng, töø ngöôøi chaúng thaân ñeán, khoù luaän baøn cuøng thoâng.

Töø Minh nhaân Tuyeàn Ñaïi Ñaïo ñeán tham, Minh noùi: AÙng maây vaøng ôû mieäng hang.

Moät vaên moät voõ cuøng giao nhau. Noùi heát anh huøng moãi khaùc nhau, cuøng ñeán Tröôøng an chaàu Thaùnh chuùa, taùnh danh ñeàu laø ñaït thoâng trôøi.

Hoaøng Long trong thaát noùi: nieäm taùn treân laàu chuoâng.

Tieáng taùn treân laàu giuùp saéc thaùi, boãng nhieân ñoät xuaát laõo giaø nua, xa xa ñöôøng xöa khoâng caùch trôû, moät maét nhö linh ai daùm hoûi.

Döông Kyø thieát traïi ngaøy kî cuûa Töû Minh.

Moät töôïng goã khaéc thaønh, nöûa hình Thaàn nöûa hình quyû.

Ca coå luùc tan trôøi chöa saùng. Coøn laïi maûnh traêng laïnh naõo nuøng.

Hoøa thöôïng Baïch Vaân Thuû Ñoan noùi: vieäc naøy nhö ñaàu nuùi muoân thöôùc. Ñeàu bieát buoâng tay laïi ñeán ñaùy. Chæ laø boû maïng khoâng ñöôïc, Phaùp hoa ngaøy nay khoâng ñoäng ñaàu sôïi loâng. Daïy moïi ngöôøi ñi ñeán neùm gaäy xuoáng.

Nghó töø choã hieåm buoâng thaân, ngöôøi naøo baøn luaän khoâng cau maøy, baát ñoäng maây may ñích thaân ñeán, da maét che laáp nuùi Tu-di. Hoøa thöôïng Böûu Minh Duõng daïy chuùng.

Thích-ca boán möôi chín naêm noùi phaùp, khoâng heà noùi moät chöõ. Öu-Ba Cuùc Ña, tröôïng thaát ñaày theû, khoâng heà ñoä moät ngöôøi. Ñaït-ma khoâng ôû Thieáu Thaát, Luïc Toå khoâng ôû Taøo Kheâ.

Ai laø con chaùu, ai laø ngöôøi giaùc ngoä tröôùc.

Khoùi aám ñaát dính khí daân ñoäng, vöøa môùi möa phaù ruoäng xuaân, bôø ñeâ xa tít voâ bôø meù. Coû ñoàng hoa nhaøn laàn löôït sanh. Hoøa thöôïng Nguõ Toå Dieãn nhaân vò Taêng hoûi: Vieäc veà Laâm Teá theá naøo?

Toå noùi: Ngöôøi phaïm naêm toäi nghòch nghe saám.

Ngöôøi phaïm naêm toäi nghòch nghe saám raát aân haän, bình thöôøng ñaâu daùm noùi vôùi ngöôøi, töø sau saùu möôi ñaùp nheï nhaøng.

Löøa Teá Baéc goïi laø baát laõng truyeàn.

Nguõ toå nhaân vò Taêng hoûi: Theá naøo laø Phaät?

Toå noùi: mieäng laø cöûa hoïa, haàm haàm hoá hoá, hieåm hieåm nguy nguy, moät lôøi deã phaùt, boán ngöïa khoù ñuoåi theo.

Phaät Nhaõn daïy chuùng: Ngaøn noùi muoân noùi khoâng baèng chính maët thaáy daãu khoâng noùi cuõng töï roõ raøng. Duï veà dao baùu cuûa Vöông Töù. Duï veà nhöõng ngöôøi muø sôø voi. Trong thieàn hoïc, vieäc caùch soâng vaãy tay, vieäc Ñình Voïng Chaâu gaëp nhau, vieäc nuùi saâu cao voøi voïi, ñaây ñeàu chính maét thaáy khoâng phaûi noùi.

Thaø bieän nhaân gian ñuùng vaø sai, ñôøi sau gaëp maët laïi nhö maøy, khoâng nhaân noùi vieäc naêm nay. Muoân xöa ngaøn thu naøo bieát ñöôïc. Thieàn sö Hoå Khöu Long tham hoïc vôùi Töû Taâm.

Taâm hoûi: oâng laø Taêng gì? Khöu noùi: laø Taêng haønh cöôùc.

OÂng laø Taêng thoân naøo? Maø ñi chaân löøa chaân ngöïa?

Khöu noùi: Quaûng Nam Man noùi gì? Sao khoâng lôùn tieáng noùi? Taâm noùi: Laïi coù naïp Taêng nín thôû, beøn giöõ laïi qua haï.

Trong khaùch cheâ nhaø naùt, chaân trôøi nhieàu ngöôøi xöa, kheùo nhôù vieát voâ xöù, thoaïi xöa ñöôïc baøn laïi. Tuyeát tan ñaù chöa maát. Mai ñaøo tröôùc phaù xuaân. Boài hoài ñaàu coù heïn. Ñeán ñaây noái muøi traàn.

Ñaïi Tueä ôû trong thaát noùi: goïi laøm caønh truùc thì ñaùnh daõ can keâu. Maát heát sanh nhai, khoâng deã môû mieäng.

ÖÙng Am noùi: Caâu noùi khoâng ñöôïc, Khoâng ôû Thieân Thai, ñònh ôû Nam Nhaïc.

Sau khi Kyø-baø ñi khoâng tín töùc, ngöôøi beänh long bong ngaøy goõ cöûa, traêm coû töï bieát ngöôøi khoâng bieát, buoàn raàu öùa leä ôû bôø raøo.

Maät Am ñaäp vôõ chaäu caùt.

Laø ñaäp vôõ chaäu caùt, xoâ nhaøo beân nuùi toái, ñænh moân keû muø thaät ngaøn xöa luïy chaùu con.

Sö toå Tuøng Nguyeân, Laâm Teá thò tòch coù ñeå laïi ngöõ luïc, ngöôøi ñaïi löïc löôïng vì sao keùo chaân khoâng noåi.

Choã söùc khoù kheùo noùi cho anh, ngöïa hay ñaâu nhoïc laïi bò roi, vöøa vuït leân taàng trôøi ba möôi saùu, ñeán khi coát phaøm cuõng thaønh tieân.

Môû mieäng khoâng ôû treân ñaàu löôõi.

Haøm hoà moät ñôøi khoâng phaân roõ, môû mieäng khoâng heà ôû ñaàu löôõi. Gioù nghieäp muoân xöa thoåi khoâng heát. Laïi theo traêng saùng qua La-phuø. Naïp Taêng Minh Nhaõn, vì sao döôùi goùt chaân tôï luïa hoàng khoâng ñöùt.

Döôùi chaân khoâng ñöùt tôï luïa hoàng, ñaùnh vôõ trôøi ñaát töï taïi ñi.

SOÁ 2000 - HÖ ÑÖÔØNG HOØA THÖÔÏNG NGÖÕ LUÏC, Quyeån 5 961

Laáp hang laáp hoá khoâng nôi naøo coù, trôû veà vaãn laø hai maøy ngang, Döông Huøng Tröôùc Ñaïi Huyeàn:

Lieàn noùi: ñôøi khoâng ai bieát ta, luùc aáy coù Töû Vaân soáng laïi, ñaây cuõng laø lôøi hoå theïn. Nhôø con hoï Thích, söï che chôû cuûa Ñaïi Thaùnh. Moãi khaùi nieäm tueä maïng naøy nhö tô treo. Laøm nhieàu aên ít, laïi khaån chí heát söùc laâu ngaøy môùi ñöôïc.

Ñi tuaàn leã caùc Toå khaép Hoà Töông. Ñoái caûnh suy ngöôøi beøn laáy cô duyeân tinh aùo.

Luùc aáy laøm baøi tuïng.

Töø khe roài laïi nuùi, chæ hôn boán möôi taéc. Haï Taân Söûu taï söï, Chi Phong. Phaân reøm baøy hang. Duyeân döùt hang saâu. Laïi laáy Phaät Toå trôû xuoáng. Ñeàu laø keû coâng khaùch tuïc naïp cô kheá ñôøi Ñöôøng. Cuoái cuøng thaønh moät traêm taéc. Luùc ñaàu khoâng choïn söï hôn keùm cuûa Nho, Thích, Ñaïo. Chæ tìm söï ngay thaúng chaân chaùnh maø thoâi.

Luùc aáy, hoaëc ngöng, hoaëc chaûy. Hoaëc soáng hoaëc cheát, chaúng theå troùi buoäc, khoâng theå lyù sai. Ngöôøi trong ñoù, vöøa thaáy lieàn toû, ñaâu daùm leùn thöôûng thöùc. Kích tieát vôùi nhau, thaúng muoán baùo moät trong muoân phaàn Phaät Toå laø ñieàu ta nguyeän.

Ngaøy toát naêm Nhaâm Daàn nieân hieäu Thuaàn Höu thöù 2, Trí Ngu kính ghi.