QUẢNG LỤC CỦA THIỀN SƯ HOẰNG TRÍ

**QUYỂN 7**

**HOØA THÖÔÏNG GIAÙC NUÙI THIEÂN ÑOÀNG MINH CHAÂU CHAÂN THAÄT KHEN NGÔÏI**

*Thò giaû Thanh Toát Phaùp Cung soaïn*

Ngoâ Truyeàn Baèng Lang Trung vieát laïi, töøng ñöôïc Lyù Baù Thôøi hoïa töôïng ñeä nhaát Toå Trung Quoác, Töôùng Nho duøng töôïng ñeå taùn, noùi keä döïa vaøo vieäc Ngaøi ñeán khoâng caàu gì, ñi cuõng khoâng ñöôïc gì. Sa maïc vaéng veû moät mình vöôït thoâng laõnh vaïn daëm. Thanh tònh truyeàn ñôøi chöø chín naêm ngoài yeân laëng, caây kim haït caûi neùm vaøo nhöng nhieäm maàu khoâng theå goïi teân, sai maûy may nhöng hö khoâng khoâng chòu noåi, bieát loãi neân söûa ñoåi, bieát khoù neân thoái lui, ai ñi ai ñeán, töï mua töï baùn. Phaûi laùnh maët ñi chöõ ñaày maét oâ hoa, nhìn taän chaân trôøi chöø caùch thaân bieån caû.

Ngoâ Höng Bieän Tröôûng laõo laáy töôïng veõ Ñaït-ma thænh taùn: Ñaïp lau vöôït soùng, quaûi chieác deùp veà Taây. Tìm phaùp khí Trung Quoác, Phoù Ñaïi só ñaøo leân chæ thaáy coøn chieác y. Ngaøi im laëng chín naêm, aán khaû linh tri cuûa Nhò Toå. Teâ giaùc bieån say traêng maø choaùng vaùng, Haøn OÂ mang tuyeát maø bay. Tröôùc cô töï ñaït ñöôïc chöõ maét ñaûnh chieáu khaép. Trong meâ gaëp nhau chöø ñaàu muõi chuùi xuoáng. Nöôùc toû thu trong chöø hoà saùng laïng, maët trôøi laën sau raëng nuùi chöø maây gaám soi.

*Chôn taùn Hoøa thöôïng Baûo Phong Chieáu*

Maây môn môûn bao quanh nuùi, nöôùc loàng caû maët trôøi maët traêng, chieáu thaáu theå tröôùc, trong suoát sau thaân. Ñaàu cô ñöôøng thoi phaân bieät roõ raøng, loã kim chæ gai buoåi ñaàu thaáu suoát. Bao haøm vaïn töôïng chöõ kia khoâng soùt laïi, ngoài döùt möôøi phöông chöø ta khoâng coøn ræ chaûy.

*Ñeä töû Baïc Hieàn Nhôn duøng böùc luïa vieát.*

Töôïng Thieàn sö Vieân Ngoä qua hang nuùi, cao ñeä laø Long Nhò ôû Hoå Khaâu ñöùng haàu, ngaøy muøng 8 thaùng 2 Bính thìn nieân hieäu Thieäu Höng, Toâi ñi khaát thöïc qua nhaø oâng aáy ôû Toâ Ñaøi, ñöa ra chæ baøy, laïi thænh nhieàu laàn lieàn tuøy hyû taùn raèng.

Toâng Phaät ôû ñôøi taâm truyeàn cho ta, moät caùi ñaám taïo keá soáng, moät tieáng heùt thaønh gia phong, boùng coû trình cô. Tam Thaùnh bò muø, vaøng roøng ñem ra luyeän. Baù Tröôïng bò ñieác, giaøu coù coøn dö roäng lôùn nhöng höng thaïnh. A-nan ña vaên, Ca-dieáp ñaàu-ñaø, Muïc-kieàn-lieân thaàn thoâng, Xaù-lôïi-phaát phaùt trí tueä, chôn ñaéc khoâng caàn möôïn öùng hieän, raát gioáng coâng khoâng laøm chuû. Traêm soâng quanh co chöø töï nhieân ñeàu veà bieån caû, vaïn töôïng sum la chöø khoâng theå cuoán vaøo khoâng.

*Thöôïng nhôn Phaùp Tröøng ñeán Tröôøng loâ, Lieãu sö huynh veõ töôïng caàu taùn.*

Ngaïo tuyeát tuøng coâ lieâu, oâm maây ñaù gaày, maàu nhieäm coù cuõng nhö khoâng coù, rieâng chieáu khoâng cuõng nhö chaúng khoâng. Vaïn töôïng khoâng theå troán khoûi aán cuûa Khoâng vöông, caùc saéc khoâng nhieãm haït chaâu linh xaø cuûa ta. Gaø vaøng keâu laïnh chöø bieát ñeâm khuya, ngoïc thoá vui ñuøa chöø thaáu ñeán baêng trong huû.

*Töø thuû toøa veõ toâi ôû giöõa tuøng ñaù xin taùn.*

Laëng leõ ngoài moät mình, döïa gaäy uû ruõ. Maây oâm ñaù maø khoâng hình töôïng, tuøng goïi gioù nhöng coù tieáng. ÖÙng hieän chöø maâm chaâu khoâng xoay maø töï quay. Trong vaét chöø gieáng ngoïc muùc nöôùc laïi caøng saâu. Caùc traàn khoâng dính chöø khoâng khí voâ cuøng trong laønh. Ba meù khoângnöông töïa chöø moät maûnh taâm nhaøn.

*Thieàn nhaân veõ taû chaân xin taùn.*

Laëng leõ truyeàn chôn, laøm sao chæ baøy. Taùnh traêng khoâng toái, hoa taâm maõi Xuaân. Thanh tònh bao dung chöø haûi aán. ÖÙng hieän khoâng traùi chöø hang thaàn. Thaáy maët trình nhau kieâng khoâng ñöôïc, phieàn anh vì toâi taây saïch thanh baàn. Khe xöa nöôùc thaáp, röøng laïnh Thu veà. Nuùi theânh thang maây töï taïi, nöôùc trong traêng hôïp laïi. Noùi taâm chaúng phaûi ñôøi öùng duïng, laïi ngaïi nôi naøo khoâng phong löu.

Ta laø ai, thích hôïp nhau. Loâng maøy moïc xuoâi ñuoâi maét, loã muõi aùp saùt moâi, laëng leõ cô luaân nôi naøo chuyeån, ngöôøi ngoïc ñaïp vôõ pheä löu ly.

Tình ñôøi kheùo luaän bieän. maét hoûm muõi loài, coù khi ñoái dieän maây nöôùc khoâng theå hieån baøy gia phong. Moäng haït naèm laïnh chöø hoàn traêng khoùc söông. Thaêm thaúm bao la nhìn khoâng thaáu chöø saéc Thu taän chaân trôøi.

Xaùc xô yeân tænh, quy taéc nghieâm khaéc. Vaïn cô thanh nhaøn, moät vò thanh ñaïm. taâm toâng neâu leân giaûn dò thaàm laëng, thuû ñoïan queùt saïch goùc nhoïn. Muøa laïnh khoâng bieán ñoåi chöø loøng roãng nhö tre, ñaïo dieäu khoù truyeàn chöø coù mieäng nhö caâm.

Buoåi ñaàu khoâ laïnh khoâng theå môû ñöôïc gia phong. thaàn laëng leõ daïo

thaáu kieáp khoâng. Beân traêm ñaàu ngoïn coû vieäc höng hoùa, töï nhieân saéc Thu nöôùc trôøi ñoàng.

Gioáng vaø khaùc töø maûy may caùch xa ngaøn daëm. Chaân vaø khoâng chaân, roäng lôùn maûy traàn. Lyù khoâng sanh chöø nhö chuyeän moäng. Nhieäm maàu baát töû cuõng nhö hang thaàn. Thaáy taän coäi nguoàn, môùi laø ta, bieát roõ bieán thaùi khoâng ai khaùc.

Thaân taâm theânh thang, vaän duïng voâ ngaïi, gioáng nhö hoa taïo maät, nhö gieáng nhìn löøa. Ngoaøi khoâng veát tích chöø hieän khaép theânh thang, trong khoâng hình töôïng chöø ñaïo troøn thöôøng roãng laëng. Ngoài moät mình queân cô chöø töï taïi khoâng chöôùng ngaïi. Naém tay cuøng ñi chöø ai daùm thaân sô.

Gaäy töïa goùc göôøng, taïm goïi laø Truï trì. Töø laâu im laëng nhö mieäng bò keïp, moät tieáng cöôøi nhöôùng loâng maøy. Maây nöôùc ai hoûi nhau, gia phong töï khoâng bieát. An cö roõ raøng chöø soâng traêng treân khoâng ñi. Laëng leõ khoâng hình töôïng chöø möa taïnh trôøi quang.

Dung maïo xöa gaày cöùng, traêng coâi giöõa maây theo nhau gioáng nhö coù, laàm nhaän hay khoâng? Trong ba ngaøn coõi giôùi, ai laø ngöôøi bieát beân ngoaøi, trong maâm möôøi hai khoâng ñeán noåi thua.

Ngoài laïnh göôøng Hoà, caùi aáy cao ngaát. Hö khoâng xöôùng chöø vaïn töôïng hoøa. Ngoä ñaïo theânh thang coù trí du hoùa, noùi khaép thieân haï khoâng coù loãi mieäng.

Gia phong laëng leõ, maây tan trôøi khoâng, traêng hieän ñeâm thaùi bình, trôøi nöôùc ñeàu Thu. Ngöôøi truyeàn maét maøy, ta noùi toät cuøng. Tua hoa thuï phaán ong laøm maät, xaâu voû chaûy hoàn söøng teâ thoâng.

Ai noùi vaät baèng nhau, ñeàu queân phaåm ñeà, khinh moâi muõi thaúng tuoät che maét döôùi hai loâng maøy thaáp, ñaïi thieân ñoàng vaøo aán, ba ñôøi chöa phaân ranh giôùi, cheùm traùn nhìn khoâng thaáu, taâm döï tính suy nghó vaãn meâ.

Ngoài khoâ trong saïch trang nghieâm, chôn toâng luaän baøn kòch lieät roõ

raøng khoâng khaùc töôùng, vaïn hoùa ñeàu ñoàng tham. Ñaàu traâu laïi bieát beänh löôøi, chim moå khoâng caàn ngaäm hoa. Cam phaän ôû nuùi ba boù nan, an nhaøn tieáp khaùch aùo baûy caân.

Hoa ñöôïc gioáng ai, aùo xanh ñen giöôøng Hoà, döôøng nhö ñi aâm thaàm, tôùi lui lôø môø. Ñoäng Sôn khaâu gaám, Vaân Nham deät luïa, coâng queân kyø dieäu taän xem tin töùc. Nöôùc ñoàng thu taøn chim traéng bay.

Maët gaøy goø maù cao, maøy goác maét saâu, im laëng khoâng choå truï. Nhieäm maàu nhöng hieän nay caù laën nöôùc laïnh, haïc moäng röøng traêng, phaân thaân öùng tieáng hieän saéc, voã tay nhaø nhaø Quan Theá AÂm.

Thaân trong moäng vieát ra, ñaïo naøy chôn khoâng chôn. Khoâ laïnh thu trong maét, nguoàn laëng mieäng leân meo, ñaïo troøn ai noùi khoâng hình töôïng, hang roãng xöa nay coù thaàn, cha con khoâng truyeàn moät chuùt dieäu, oâng laõo baïc ñaàu ñeõo baùnh xe.

Tay veõ chöa bieát nhau, taâm laëng ai cuøng bieát, ngaøn nuùi xeùt chaân maây. Traêng röûa nöôùc gôïn soùng, ngoài thoûng hai tay xaây maët vaøo töôøng ñoái duyeân hai maøy ngang. Sôï ruøa thuït ñaàu chöø theïn coù ñieàm naøy, chim khoûi löôïn chöø tình khoâng coøn troùi buoäc.

Beänh heát nhöng coøn vaøng da, thoùi quen heát khoâng voäi vaøng. Caûnh thanh nhaøn cho pheùp laõnh ñaïm, thaàm hieåu môùi laâu daøi. Linh teâ thoâng moät chuùt choaùng vaùng, trai giaø chöùa ngaøn naêm aùng saùnh, nhöng nay theo nhau khaép nôi, khaép nôi chaân thaät hieän roõ raøng.

Lôùn khoâng ngoaøi, nhoû khoâng trong. Moät chöø coù maët khaép nôi taâm ñòa thanh tònh khoâng maûy traàn, nuùi thòt an nhaøn khoâng chöôùng ngaïi. Ñaïo theânh thang döùt ñaàu moái, in treân khoâng ñaâu coù vaên veû. Gioù laïnh buoát chöø Thu vaøo nuùi saâu xa. Soùng lao xao chöø traêng baïc ngaøn bieån xanh.

Ngoài thieàn laëng leõ, roãng rang khoâng coøn traàn duyeân, ai keá thöøa tuyeát traéng. Ta ñöôïc traêm xanh, cô vaïn phaùp môû ra hai naém, ngaøn vò taêng gaùnh ñöôïc moät vai. Böôùm ñuøa sinh ñoäng chöø vaät ñeàu moäng Xuaân, bay cao thaêm thaúm, chöø chöõ cheát trong trong khoùi thu.

Khoâng phaûi hình töôïng nhö vaäy, ñaát cöùng noåi daùng veû moâ phoûng, töø xöa ñeán nay vaïn phaùp ñoàng coäi nguoàn, roát cuøng löôïng baèng hö khoâng. Beân trong hai Trieát noùi thieàn, beân ngoaøi ba soâng maïnh mieäng. AÅn saâu trong aáy, lôïp khoùi naèm maây, ñaïi duïng hieän tieàn, xuoâi thuyeàn löôùt soùng. Hoa thaønh coâng maáy phaàn, tinh thaàn khaùt trong saïch, thu cao traêng chuyeån, trôøi laïnh leõo soâng vaét ngang, xuaát gia neáu ñöôïc, xöù theá döôøng nhö voâ tình. Nhöng nay trong choán oàn aøo ngoä ñöôïc, giaõn loâng

maøy ra maét caøng saùng.

Cao cao chænh teà, quy cuõ thieàn moân, heùo heùo gaày gaày, tö thaùi caây khoâ. Toâng thöøa mieäng treo vaùch, thaày baïn maøy ñoáng tuyeát, ôû nuùi vuïng veàø ba boù nan, ñoái traêng cô keâu qua moät tô.

Giöõa loâng nghieâng ngaõ ñaàu toùc baïc, ñoàng töû xanh trong maét, aên chæ naëng moät vai. Moân phong boán vaùch roãng, caùc toâng khoâng gaëp toâng nhaø dieäu, muoân lo khoâng dao ñoäng taâm thôï gioûi. Nöôùc ñoàng noäi thu töï gaày, nuùi khoâ xuaân môn môûn, göôøng Hoà ñaët thong thaû an oån, laëng leõ ngoài queân cô. Ñieän daãn vaøo caây phaát, maây vaøo taám y. Vò phaân thieân chaùnh chöø, ñaïo vöôït ra nhoû nhaët.

Coát caùch chaát phaùt, tinh thaàn caøng ngaây thô. Thaân nhaøn khoâng bò

troùi buoäc, traàm tónh khoâng löøa nhau. Möa taïnh heát Thu chöø, thieân haø xoay chuyeån. Heát söông ñeâm taøn chöø, traêng laïnh vaøo hang.

Hai naém tay ñöa leân khoâng, moät gaùnh naëng vai, khaû naêng voán khoâng kham. Taâm voán khoâng duïng, vieän chim oanh höông cuûa hoa, nhaø ong ñong maät, khi heùt ñieác tay ba ngaøy, ñaàu muõi bò keùo ñau moät naêm.

Mieäng vuoâng muõi thaúng, maøy coù ñuoâi, maét saâu hoûm chöa laép ñöôïc nuùi non, neân laøm chöôùng ngaïi choán thieàn moân. Vaïn töïông khoâng coøn dö moät phaùp, ba ñôøi khoâng thaáy ñöôïc taâm. Baày nhaïn maát maø khoùi laïnh thôø ô, hoa laân laëng maø nöôùc Thu traàm laëng.

Chæ moät gia phong cuøng taän nhöng laïi thoâng, ôû ñoù beân trong keá thöøa beân ngoaøi tieáp noái. ÔÛ trong cho pheùp chuyeån coâng möôïn coâng, ñeán choã cuøng cöïc nhöng laëng leõ, dieäu duïng nhöng maïnh meõ, khí oân hoøa nhöng Xuaân soáng ñoäng, taâm trong laëng nhöng Thu roãng rang. Theo nhau ñeán chöø, khaép nôi ñoàng kheá ngoä.

Toùc daøi ñoäi tuyeát, xöông gaày nuùi ngang, thaân taâm laïnh nhaït, maây traêng cao nhaøn. Ba boù tre chöø, ñaïo tình töï khoâ. Naêm caùnh hoa nôû chöø, tin Xuaân naøo ít.

Ngoài toïa thieàn taâm khoâng thaàm daïo chôi, caùt laïnh tuyeát phuû lau vaøng, gioù nheï Thu phuû baïch taàn. Tænh laëng laâu chöø, nuùi caèn coãi caây giaø. Ñoäng khoâng troùi buoäc chöø, maây troâi nöôùc chaûy. Hai loâng maøy chuùi xuoáng, hai maét trong xanh, nhìn vaøo vaïn töôïng sum la, laïi khoâng thieáu dö maûy tô. Söông Thu laõo haïc moäng, traêng taøn ñeâm tan treân ñænh tuøng.

Möôïn hö khoâng laøm thaân, vaïn töôïng beân nhau laøm baïn, töï taïi khaép nôi trong loøai ngöôøi, kieåm ñieåm laïi ai bieát ñöôïc moät nöûa, xem xem! Nuùi xanh cheânh veânh, maây traéng baïc ngaøn, trong ñoù cho pheùp muïc ñoàng veà hay khoâng veà, traâu saét keùo döùt daây vaøng.

Thu ñeán caây giaø, nöôùc xuoáng caùt daâng. maøy meàm, xöông cöùng toái saùng naëng nheï, loã muõi tyù söûu quan heä nhau. Thaân taâm ñeàu saùng, tung tích löu truyeàn phaùt ñaït. Im laëng ngoài giöôøng Hoà chöø, khoâng muoán noùi ñen noùi traéng. Gaäy töïa vaùch an nhaøn chöø, ai veõ Taây chæ Ñoâng.

Toùc saép traéng nhö tuyeát, maët vaøng nhö laù cheø, xuùc chaïm maét ba goùc, queân lôøi mieäng boán phöông, traêng saùng ñaàu tuøng haïc moäng, gioù thôm döôùi sen ruøa aån, thanh tònh phaùt saùng saùng töï chieáu, hö khoâng chim in daáu khoâng roõ raøng.

Ñieàm nhieân nhìn thaúng, nuùi roãng rang nöôùc laïnh. Soâng Haùn vaét ngang nhöng nhoû beù thaám nhuaàn, maây muø gom tuï nhöng Thu theânh thang. Nhö con hoïc baùo thuø chöø, maét giaän thaønh ba goùc. Voâ vò chaân nhaân chöø, moät cuïc thòt ñoû au.

Giaø roài caûm thaáy tuyeát thaám toùc mai, thanh tònh nhö taâm Thu, ngoài khoâ laïnh nhö khuùc goã, im laëng tham thieàn laâu naêm. Phong vaän ñìu hiu chöø, gioù maùt nuùi caèn coõi. Taùnh linh trong saùng chöø, traêng rôi ñaàm saâu.

Taâm thaùi hö, thaân vaïn töôïng, traêng trô troïi trong nöôùc, Xuaân treân caønh hoa ñeïp, nhöng nay gaëp nhau khaép nôi, trong maét khoâng gaân moät ñôøi ngheøo.

Ñaït ñöôïc nguoàn thaàm laëng, khoâng caàn vaên töï giaáy möïc, coâng truyeàn ñaït hieän baøy, khoâng theå hình dung. Thu sang nöôùc ñoàng noäi, traêng soi roãng laëng, hình töôùng danh töï, vaãn goïi laø Thieân Ñoàng.

Gioù naéng raùt da maët, nuùi muøa Thu maët maøy, caûnh thanh nhaøn tan maây nöôùc. Tính chaát thô ngaây xuaát phaùt töø nai, ngaây ngoâ Thieáu Thaát chín naêm, cô cô Taøo Kheâ moät toái. Cuøng goác taän nguoàn, xuaát tuûy goõ xöông, chieáu saùng cung thoû giaø, laïnh taän hang roàng xanh. Danh maïo caùc ngöôøi chöø laéc tay khoâng ñöôïc, vaïn töôïng sum la chöø ñeàu gaät ñaàu.

Hoaøn toaøn khoâng maùnh khoùe, thaân taâm laïnh nhaït. Traêng taøn töï chieáu roõ, gian maây töï taïi, treân khoâng ñuû, döôùi coøn dö. Thieáu Thaát doái truyeàn y baùt. Taøo Kheâ khoâng bieát vieát vaên thö.

Moät daùng coâng quay veà, saám noå maây tuï, vaïn töôïng ñeàu tan. Gioù traêng veà ñeâm, hang roãng khoâng coù thaàn. Coû caây vui möøng Xuaân veà, nhöng nay nôi naøo khoâng phaân thaân.

Khi noùi khoâng möôïn mieäng, choã duøng khoâng nöông thaân. Trôøi laïnh chim khoâng bay, ñaàm trong caù khoâng loäi, môû maét toû tinh thaàn, coû ñoàng noäi hoa nhaøn haï Xuaân töï taïi.

Möa taïnh maây tan, nuùi laïnh nöôùc Thu, taâm mình töï chieáu, ngoân ngöõ hình töôïng ñeàu döùt. Traøn ñaày 10 phöông nhöng trí hieän, theânh thang ba ñôøi duøng thaàn daïo. Roãng rang beân aáy ngaïi vaùch Ñoâng Taây, traêng saùng cheøo thuyeàn ñi Nam, Baéc.

Maët muõi phong traàn, thaân taâm nhö tro laïnh, caù kình uoáng caïn nöôùc bieån, hieän baøy san hoâ. Ruøa aån vaøo buøn nhöng phuø dung nôû, thöôøng ñi laïi trong aáy, bieán thaùi cuõng nhö saám noå ñoaønh ñoaønh bieán ñoåi bieát ñaõ giaø laïnh nhöng laïi khoâ. Nuùi xöa Xuaân ñeán muoän, ñaàm trong Thu laïi sôùm. Taâm khoâng hình töôïng, boùng traêng chöa veà. Vaät khoâng ñua tranh, gioù thoåi ngaõ nghieân.

Chæ moät cuïc thòt ñoû naøy, noùi raát saïch vaø kyø laï, haèng ngaøy löôøi nhö traâu, ñoä ñôøi ngaây ngoâ nhö Boá Ñaïi. Khoâng roãng rang nhöng laïi roãõng khoâng, khhoâng töï taïi nhöng laïi töï taïi, phaùp phaùp chæ laø taâm. Traàn traàn Tam – muoäi, hoûi y laø giaû hay laø thaät, hai hình thaùi nay thi ñua.

Loâng maøy ruû xuoáng khoâng buoàn, maét saâu khoâng aùc, loã muõi duoãi

xuoáng mieäng heïp nhoû. Traêng saùng xua tan maøng ñeâm chöø, nöôùc ñoàng noäi ñeàu toû ngaùt Thu. Maát hình saéc tan maøn söông chöø, gian maây vaøo hang, hay laàm laãn. Chöõ thaäp doïc ngang chöø, vi dieäu saùng toû.

Ai bieát chôùp maét, nhöôùng maøy, moãi laàn cöôøi tay chaân quôø quaïng. Giöõ ñöôïc söï giaûn dò im laëng cuûa ngöôøi xöa, ñöôïc söï bình thöôøng cuûa Nam Tuyeàn. Taâm saùng traêng theo, vaät sinh ñoäng nhö muøa Xuaân, hung ñuùc caêng khí cuõng laø moâ phaïm lôùn nhoû, theo thieàn moân cuõng laø quy cuõ vuoâng troøn.

Thôï veõ thoaùt khoûi y, tinh thaàn roõ raøng hôn. Coû khoâng naûy maàm aån vaøo höông töôïng, hôïp raén ñoäc khoâng keõ hôû, tieáng saám Xuaân baùo hieäu cho muoân loaøi, hôi aám phaùt ñeán ngaøn hoa, töôûng laø ngöôøi Giang Bình thaáy ñöôïc cöôøi. Naêm ngoaùi vöøa qua laïi ñeán chaêng?

Maây vaø caây xanh thaêm thaúm, suoái ñaù roõ raøng, ngoài döïng gaäy trong aáy, taâm naøy töï roãng rang. Meânh moâng traêng Thu trô troïi, gioù Xuaân traûi nheï choán röøng saâu, caù daïo döôùi khe ngoïc nöôùc laïnh, nhaïn sinh con aån vaøo khoùi vuõ truï bao la.

Maét roãng khoâng khoâng coù maûy tô haït caûi, taâm roãng rang bao dung bieån nuùi, cuøng nhau nhoài thaønh moät khoái, vaãn coøn noùi cöôøi baøy toâng tích. Beân aáy treo kieám ôû hö khoâng, nöôùc cheát khoâng chöùa roàng. Chuyeån saéc chuyeån coâng laø con gia phaùp töû, sau khi traêng saùng hoa lau seõ gaëp nhau.

Noåi giaän trôïn maét, ruoät khoâ buïng roãng, maët laïnh khoâng xuùc chaïm, khí trong voác cuõng ñöôïc, nöông vaøo tieân cheøo thuyeàn leân tinh haø, caàm rìu ngoïc söûa truïc quay traêng, thaáy ñuùng phaùp chæ duøng taâm. Kheá hoäi vi dieäu thaàn töùc vaät.

Muõi doïc maøy ngang, laëng leõ vaøo trong ñoù, thanh tònh khoâng voïng töôûng, nöôùc Thu khaép trôøi khoâng coøn saéc töôùng, gioù Xuaân treân caây coû thaáy daïo tô. Môû ra naém laïi chöø chi chuùt naøy.

Laõo tuyeát phuû khaép nôi maët ñaày ñaën môn môûn, quyû ngheøo laïnh thaáu söông. Ñaïo nhôn voïng tình saïch, chöûi Phaät maéng toå, vung ñaát tung caùt. Traêng saùng teâ giaùc ñuøa chöø choaùng vaùng caû söøng kia, voi sôï saám chöø ngaø noåi vaân, chöa naém ñöôïc gia phong chöø theá ñeá löu truyeàn chaêng?

Phong vaän trong saùng maét gioáng nhö cöôøi, vaøo saâu thaúm trong ñaïi ñaïo theânh thang, laëng leõ naém then choát chính cuûa caên cô chuùng nhôn, ôû trong choán oàn naùo tuøy duyeân, trong choã roång rang phaân chia chieáu, caùc baäc taùc gia duøng thuû ñoaïn nhoå ñinh thaùo choát ñeå nuoâi döôõng chính mình. Ngaøn loâng tô beân nhau chöø ñeàu caàu tham thieàn. Göôøng Hoà thaân be beù, laëng leõ ngaém ñöôïc traàn caûnh nhöng thaàn kyø, keâu tænh moäng nhieàu kieáp,

nhoû gioït khoâ heát beán bôø bieån caû, theânh thang khoâng maûy traàn, gioù traêng caøng xoay, cöùu soáng nhaân loaïi nhö vaät trong maét, moät chuùt tinh hoa leân ñeán Xuaân.

Hieåu ñöôïc söï vi dieäu, chöa phaûi laø veát tích ñieàm toát. Thaáu suoát ñöôïc nguoàn taïo hoùa, phaûi caên cöù vaøo ñieåm chính cuûa söï soáng cheát. Ñaït ñeán söï roång rang nhöõng rieâng ñöôïc toàn taïi. Ñang saùng maø aån chieáu. Laõnh hoäi thieàn phaùt chöø, loã muõi xuoâi xuoáng. Boâ hoâ la la chöøø mieäng troâng hung döõ.

Ñuoâi maøy maét saùng toû, töï yeâu thích tình caûnh, ngöôøi gheùt laïnh maët. Moät aùng maây ra khoûi nuùi taâm, moät boùng traêng chô vô soi mình döôùi ñaàm, döùt söï soùt thöông phaân thaân traêm öùc, traøn ngaäp caû ba ngaøn caûnh giaùo hoùa.

Cuïc thòt ñoû xoû nhieàu loã, beân ngoaøi da bao boïc moät tuùi xöông thuùi, ñaõ laø khoâng ñöôïc may maén, laïi ñem y ra moâ taû. Moät caây gaäy laøm baïn, ba ñôøi chö Phaät ai daùm xöng Sö. Caù kình giaän döõ uoáng caïn nöôùc bieån caû, traêng saùng röïc rôõ caønh san hoâ.

Khí theá saâu thaêm thaúm, phong caùch cao ngaát ngöôõng, maây naèm moäng khí nuoát taùm chín, ñaïo tung thieáu rôi vaøo hai ba, giöõ moät haøo naém ñöôïc cô sanh thaønh, naém ñöôïc thuû ñoïan thaùo ñinh nhoå choát hun ñuùc cuûa chöõ Toå, naém laïi buoâng ra tieâu tan chí lôùn nhöng bao haøm bieån caû.

Chính giöõa chöø khoâng nôi nöông töïa, duøng cuõng khoâng tyø veát. Traêng duø hay hieän boùng, maây töï khoâng sanh ñöôïc chaân, soáng cao ngaát caùc traàn khoâng xen laãn ñöôïc, saùng roõ raøng nhieàu kieáp tröôøng toàn, ñi beân nhau trong choán oàn aøo, aùnh saùng Tam- muoäi toû ra khaép nôi.

Khoâng duøng luaän caâu thuùc, khoâng duøng thieàn buoäc nieäm, noùi phaùp khoâng thoâng, aâm thaàm daïo khaép nôi, Xuaân ñeán traêm ñaàu coû caây, ao hoà traêng saùng soi boùng, ngaïi gì khaép nôi bieát nhau.

Tyø-kheo Thieân Ñoàng coù bieát chaêng? Toùc baïc tuyeát laïnh nuùi, maét xanh khe thu xöa, hieän thaân khoâng rôi vaøo caùc loaøi, phaân boùng theo töøng haïng, ngaøy kia quaû nhieân thaáy ñöôïc ñaûnh töôùng, maây trong gioáng nhö khaép ñaàu nuùi.

Thaân maây traéng, traêng taâm laïnh. Tính linh nhö nai, phong vaän röøng nuùi, khoâng rôi vaøo hai ñaàu chöø khoâng saùng khoâng toái. Hoaøn toaøn vöïôt khoûi ba meù chöø khi xöa laø ai? Noùi thì khoâng noùi ñöôïc, hoïa thì hoïa khoâng xong, thö thaùi hít thôû an laønh. Giöõa choán thanh tònh caûm thaáy nheï nhaøng, tónh nhöng khoâng keït vaøo hình töôïng, ñoäng nhöng khoâng theo thöùc tình. Möôøi phöông ba coõi khoâng choå an oån, thaáy roõ caùc duyeân ñi khaép nôi.

Ñaàu troøn aùo vuoâng, tænh laëng laø then choát cô linh hoaït. Trôøi khoâng maây laønh laïnh, ñaém trong traêng quyeán luyeán, vieäc giaùo hoùa hoaøn toaøn thaønh töïu nhö caây troå hoa, laëng leõ nhö baêng trong bình hay tin Xuaân veà.

Naém ñöôïc caûnh töôïng, thaân ñoái cô. Saùu caên nhieáp vaøo moät choã. Tam- muoäi khôûi caùc traàn. Vaøo ñeâm traêng saùng trai mang thai, loaøi saâu nguû ñoâng thöùc daïy khi coù saám muøa Xuaân veà. Thuû ñoaïn naøy chöø ngöôøi truyeàn trao kheùo öùng cô.

Xem xem laëng tænh thaáy manh moái, ngaân haø öôùc sao ñaåu, traêng laëng coùc laïnh, theå khoâng coøn goùc caïnh, duïng khoâng coøn loang loã, khoâng caàn khen vaãn gaùnh vaùc ñöôïc, ñaõ thaáy song song luïc ôû trong maâm.

Nuùi muøa Xuaân döôøng nhö môn môûn, tuyeát muøa xuaân vöøa khoâ. Trong laëng leõ coù caâu, duøng cuõng khoâng cô. Khoâng ñeán maø ñeán chöø, khoâng rôi vaøo loàng ba coõi. Voâ truï maø truï chöø laø phaïm vi ñaát trôøi.

Ngoài thieàn an oån, caây gaäy xoû ngay traùi leâ quay ngang, naém gia phaùp nguõ toâng. Theo minh chuû cuûa vaïn töôïng, giöõa muøa Thu gioù maùt, traêng saùng theânh thang. Khuoân maãu maây nöôùc chöø khoâng theå noùi thieàn. Quy cuõ thieàn moân chöø khoâng leänh maø thöïc haønh.

Ñuoâi naøy maét hoûm, mieäng roäng cöôøi ha ha. Moät khoái can ñaûm cao ngaát, taâm roäng thaáu möôi phöông. Xuaân laëng leõ veà vôùi vaïn töôïng, tuyeát laám taám ñieåm treân ñænh nuùi nhoû. Ñeán nhö theá chöø khoâng caàn tìm nhau. Ngoài treân saøn goã caàm tích tröôïng, hung ñuùc thaønh göông maãu Phaät

Toå, cöùu soáng khí töôïng tuøng laâm, oâng khoâng ñeán vuoát raâu huøm, thì ai daùm gaõi ngöùa cho raén.

Ca-sa treân vai, gaäy caàm trong tay, chöa ñoäng saùu haøo, ñöa ra vöøa toû, thaân thaân theo nhau xöù naøy, ngay maët khoâng caàn huùy kî.

Cöôøi mieäng coù quai, vui ôû ñuoâi maøy. Laëng leõ chieáu taän ñaùy nguoàn ba thöøa döùt raøng ròt, traêng thu trong saùng, xua tan boùng ñeâm. Coù khi gaäy ñeå ngang treân ñuøi, thoâng thöôøng maët muõi naøy bò ngöôøi gheùt. Ñoäng nhöng tónh, hö nhöng öùng, khí thuaàn chaát ñaït ñeán nhu hoøa, thaàn loùng laëng nhö ngöng ñoïng, ôû Thieân Ñoàng, hoaøn toaøn aån hieän.

Loâ Laêng gaïo traêm ñoàng moät thaêng, coû Trieäu Chaâu nöûa ngaøn ñoàng moät caân, truï trì laõi nhaõi nhö vaäy, ñuû ñeå gieát haïi taùnh maïng. Tænh hay khoâng, sau naõo neâm theâm ñinh.

Gian maây cuoän möa, nöôùc ñoàng noäi quyeän ñaày saéc Thu. Nhaát taâm döùt ñoái ñaõi, luïc xöù khoâng thaâu nhaän, maët muõi naøy bieát nhau chaêng?

Vieäc trong ngöïc giaûn dò, hôi aám treân maët, ñaàu baïc theo ta giaø. Maét xanh thaáy nhieàu ngöôøi, moät thaân bieát hoå theïn, ngaøn baùt beân nhau laøm

sao? Ngoài treân chieác giöôøng goã laëng thinh, thoû ñaåy traêng ñeán ngaân haø.

Toùc baïc laám taám, taâm chieáu linh dieäu, öùng vaät hieän hình. Trôøi cuøng noù trong saùng, ñaát cuøng noù thanh bình. Maây ñoàng noäi bay cuoàn cuoän chöø traêng nuùi ñöùng chong chong.

Gia phong ngheøo töï hoå theïn, maët muõi xaáu bò ngöôøi cheâ. Ñieåm sôn maét coù goùc, caét muõi khoâng coøn nhoïn, loâng ñaàu laïnh phuû tuyeát, bôùt sau oùt thaàm tieâu nhö muoái. Noùi dieäu baøn huyeàn chöø mieäng khoâng lanh lôïi. Maéng Phaät quôû Toå chöø ñieân cuoàng doïa naït daân queâ.

Göôøng thieàn thaàm laëng, khoâng ñaéc maø ñaéc, taâm troäm khoâng coøn, thanh baàn thaáu xöông, Thu ñeán thaáu gia phong ngöôøi ca giao. Söông tan thoû vaøo hang trong aûnh vaïn töôïng chöø töï taïi khoâng ngaïi. Treân ñaàu traêm coû chöø tuøy hieän tuøy aån.

Maét döôùi loâng maøy, nhuùn vai laïnh thaáu xöông, ñaïo vaø caûnh khoâng coøn troùi buoäc, thieàn coù khaû naêng can ñaûm duõng maõnh. Nöôùc trong chaûy nhöng traêng theo, nuùi xanh caèn coãi nhöng oâm aáp maây. Caùc duyeân roãng laëng chöø neâu leân da ñaàu. Moät caâu vi dieäu chöø loã muõi ñeïp.

Haõy noùi maët muõi naøo, laïi ñaát cöùng khoâng gioù noåi soùng, giöõa choán laëng leõ taâm tö chieáu, lieãu lieãu nöông vaøo ai truyeàn taän tuûy. Coø traéng chieàu Thu rôi vaøo khoùi caùt, traêng saùng laïnh naèm beân hoa lau.

Phaân thaân nôi naøy, nhö thaàn khe nuùi. Traêng coù öùng, Thu voâ tö, ñi ñeán ñöôøng Maû naêm dang hai tay, taát caû moân chæ laø ngöôøi naøy.

Hö nhöng thoâng, duïng nhöng maïnh meõ, thaàm daïo ngoaøi suy löôøng, chieáu thaúng roãng rang. Maây nöôùc moät thaân gaày, gia phong boán raùch roãng, gaëp nhau coù tri kyû, chæ ñieåm bieát anh ta.

Hai maét laïnh xanh, nöôùc Thu laïnh buoát. Nöûa ñaàu toùc baïc, tuyeát muøa Xuaân laám taám, söông muø treân nuùi daøy ñaëc baùo vaèn bieán hieän, traêng xinh ñeïp xuyeân qua vöôøn tuøng tænh moäng haïc. Dieäu öùng vuoâng troøn chöõ roõ raøng khoâng coù phaùp beân ngoaøi. Traàn duyeân sai khieán chöø buoåi ñaàu ta chöa töøng qua.

Laõo haïc vôùi tuøng leû loi, suoái laïnh ñaù gaày, göông chieáu caûnh töôïng, hang voïng tieáng, vaïn duyeân laãn loän khoâng phaûi khoâng coù, moät ñieåm linh minh chaúng phaûi laø khoâng. Trong laëng vi dieäu öùng hieän chöø cô luaân linh hoïat.

*Baèng Tuyeân giaùo (Tueä Nhaãn) taû chôn thænh taùn.*

Theá röøng nuùi, hình aûnh traêng nöôùc. Saám laëng trong cöûu ñòa, Xuaân ôû treân traêm hoa, tuøy duyeân nöûa kheùp nöûa môû, truyeàn trao toaøn thu toaøn buoâng. Nguoàn gia phong thaàm laëng, ngang doïc kheùo leùo. Ñaïo vöôït khoûi tình traàn, vaïn phaùp ñeàu bình ñaúng, taâm vöôït khoûi chöôùng ngaïi, möôøi

phöông ñeàu theânh thang.

*Baïc Lieåu coá Baûo Nghóa vieát Chôn thænh taùn cuûa toâi.*

Linh linh nhöng chôn thaät, laëng laëng nhöng thaàn kyø. Loâng maøy che maét, loã muõi thaúng laán aùt moâi, treân ngaøn hoa ñaâu caàn hoûi Phaät, treân ñaàu traêm coû töï nhieân coù Xuaân, trong moät maûy traàn ñeán noùi phaùp, trong ba ngaøn theá giôùi phaân thaân töï taïi.

*Ñaïi sö OÂ Ñôn Maät AÁn Nhaân coâng chôn taùn.*

Mieäng ngaäm maét nhö cöôøi. Beân ngoaøi öùng nhöng maïnh meõ, beân trong roãng nhöng chieáu, toaøn thaân buoâng ra laø toaøn thaân, moät ñieåm rieâng linh thöôøng lieãu lieãu.

*Thieän höõu Luïc Thuyeân vieát chôn thænh taùn.*

Maây ñoàng noäi tình thaùi nhaøn nhaõ, nuùi muøa Thu phong coát gaày. Chôn chieáu thaàm laëng nhöng linh. Saâu daøy daèng daëc nhöng linh. Khuùc goã boà ñoøan troøn chöø trong saùng truyeàn ñôøi. Laõo haïc tuøng xanh chöø muøa laïnh ñeán roài ñi.

*Luaät sö Taùn Phaùp Vaân Thaêng.*

Maây ung dung nhöng chöa tuï, hoàn traêng trong nhöng khoâng ñi. Nghieâm tònh thaân taâm nöông luaät truï, roãng saùng taâm theânh thang chæ ngao du vôùi ñaïo. Daùng thanh tao laïnh luøng chöø loâng ñaàu phuû tuyeát. Coâ lieâu khoâng saéc töôùng chöø taâm chieáu bao haøm thu.

*Choáng tích tröôïng laø Tröôûng laõo taû chôn caàu taùn.*

Goã giaø Xuaân ñeán muoän, nuùi laïnh tuyeát phuû sôùm. Nöôùc thuûy trieàu xuoáng baøy röøng san hoâ, theânh thang traêng saùng toû. Giöõ im laëng töï nhö, ñoái duyeân thì thích hôïp, ñeán ñöôïc ñi ñöôïc, tuøy daäy, ngaõ. Ñaàm roàng khaùm phaù ñöôïc Thieân hoaøng, Maõ Toå ñaïp nhaøo nöôùc ngaäp luït.

*Baét chöôùc Duy-na veõ töôïng thaày giaø beänh thænh taùn.*

Caønh phuø dung, con ñan san, töï tin ñöôïc moät chuùt, Tam – muoäi öôùc löôïc ai bieát. Xan hoâ traêng laïnh soi boùng, hoå phaùch laõo tuøng thaém öôùt. Caùc duyeân boãng trong saïch chöø daùng thu khaép nuùi. Vaïn thaùi bieán thoâng chöø hoa ñeïp xuaân son.

*Chaâm löûa.*

Vì Thöôïng nhôn Ñoân, Sö chaâm löûa noùi: Ban ngaøy ban maët trieàu Ñaïi nieân, xöa nay lieãu meàm ñöùng ñoùn gioù, taïm bieät thieàn Ñoân quay trôû veà. Thuyeàn leân beán ñoø nhìn veà soùng, saùng roõ raøng tòch ñìu hiu, vaïn kieáp ngaøn ñôøi moät nieäm khôûi, ngoài döùt möôøi phöông khoâng xoay laïi, nôi naøo môùi thaáy xuaát hieän moät mình? Neáu khoâng ñöôïc nhö vaäy, thì cuoái ñaàu laõnh naïp.

Vì thöôïng toïa Lieãu Traàn, Sö chaâm löûa noùi: Lieãu nôi khoâng lieãu

ñaâu coù buïi traàn, traàn khoâng töï traàn ñaâu caàn lieãu. Traàn ñaõ tieâu heát lieãu cuõng khoâng. Luùc naøy dieäu hôïp vôùi vieân thöôøng laø ñaïo. Ñaïi chuùng haõy tha thieát chôù neân gioáng nhö caù gaëp khoù khaên aån ao lôùn, chim bò beänh ñaäu caønh lau. Haõy döùt heát goùc caïnh mau hoài ñaàu, khoâng nôi khoâng phaûi vieäc beân ngoaøi.

Vì thöôïng toïa Thaønh Sö chaâm löû noùi: Thieàn nhôn ñaït ñöôïc toâng phong phaûi phuø hôïp vaø phuïng haønh. Boû nhaø saùu hoøa hôïp chæ coøn laïi moät tinh minh. Neáu nay laøm chuû neân ñi veà nôi naøo? Laïnh quaù y rôi vaøo nhaø muùa roái, chính luùc nhö vaäy, haõy noùi, Thöôïng toïa Thaønh rôi vaøo choán naøo? Coù laõnh hoäi ñöôïc chaêng? Moäng haïc khoâng sôï traêng saùng laïnh, roàng naèm daøi sôï ñaàm trong xanh bieác.

Vì Thöôïng toïa Lieãu Tri, Sö chaâm löûa: Linh linh khoâng meâ môø, lieãu lieãu thöôøng tri. Toå Sö aán khaû caên cô kia, ngaøy nay bieát ñöôïc chính xaùc chaêng? Khoâng sôï ñoát heát aùo ñi ñöôøng.

Vì ba vò taêng Sö chaâm löûa: Ngay trong sanh töû khoâng sanh töû. Neâu laïi coâng aùn Sôn Töû tröôùc maët, trong khoâng sanh töû chæ baøy sinh töû, tröôùc cöûa nhaø nhaø laø boù ñuoâc. Boù ñuoác voán nhö vaäy cuõng chöa phaûi nhö vaäy. Ñöùc Quyeàn Toå Quaùn Tueä Traân ngaøy nay khoâng caàn trôû laïi.

Vì Thöôïng toïa Ñaïo Trí, Sö chaâm löûa noùi: Ñi nhö theá, ngöôøi xöa noùi trí khoâng bieán khaép. Kî nhaát noùi roõ ra. Thöôïng toïa Giaùc khoâng bieát toát xaáu coøn giaûi thícg ñaàu ñöôøng voâ sanh cho vò taêng naøy, coøn sanh coøn dieät thuoäc nhaân duyeân, khoùc heát saïch ñeán khi caønh laïnh xaùc ve, moät ñöôøng chuyeån thaân coù laõnh hoäi ñöôïc chaêng? Vöôït ra khoûi coû vaøng, söøng raén chæ trôøi.

Vì hai vò taêng Sö khai thò noùi: Nghóa Phöôûng vaø Toå Nhu ngaøy nay gaëp nhau cuøng moät ñöôøng, ñi nhö traêng laïnh taän chaân nuùi, ñeán nhö maây traêng giaêng treân khoâng. Xöa nay deâ khoâng coù söøng, xöa nay thoû cuõng khoâng söøng, caûnh traàn tieâu heát beân vieäc khoâng kieáp, ngöôøi goã tay caàm theû saùng.

Vì hai vò taêng Sö khai thò noùi: Toâng Caûnh Nghóa Trieát saùu moân baët toâng tích, khi ñöôøng xöa ñi laïi, vöôïn thöông xoùt caây phong laâu naêm, haïc moäng tuyeát phuû hoa lau, gioù maùt quay veà, thuyeàn saét chôû ñaày traêng meânh moâng.

Vì hai vò taêng Sö khai thò: Thöôïng toïa Toâng Nhaân, Thieàn sö Khaùnh Taäp khi coøn soáng chung moät boån Sö, khi cheát chung moät ñöôøng traø tyø. Nhaân duyeân sanh töû döôøng nhö coù kyø haïn.

Trôøi trong nöôùc laïnh thaønh moät maøu, môùi cuøng cheøo thuyeàn hoå phaùch löu ly. Caùc Nhaân giaû chính luùc nhö vaäy neân laøm gì ñeå laõnh hoäi?

Haïc, oanh cuøng ñaïp leân tuyeát nguû, traêng saùng sôï haõi khôûi hai nghi ñeàu muoän.

Vì hai vò taêng Sö khai thò noùi: Noùi hay, vaên gioûi, neáu hoâm nay giaû töø ra ñi, khoâng ñöôïc cuøng döï ñeâm tröø tòch ôû Vaân ñöôøng, bieát ñeán nôi naøo aên naêm môùi? Khi ñi muoán bieát ñöôøng Chaùnh Thieân, ngaøy veà bình luaän laïi thieàn chaân thaät, moät caâu heát naêm naøy sang naêm noï ñeán ñeâm laõo Vöông thoân ñoâng ñoát tieàn.

Thöôïng toïa Nghóa haèng ngaøy raát baän, voâ thöôøng thuùc giuïc thì lieàn ra ñi. Baûn ñòa xöa nay saün coù haït gioáng. Nuùi xöa trôû veà khoâng haønh trình. Taùnh löûa trong chôn khoâng, taùnh chôn khoâng trong löûa, toaøn theå roãng rang laø aùnh saùng.

Thieàn nhaân gioáng nhö phuïng lieäng, ñeán soá khoù thoaùt ñöôïc. Luïc xöù laãn loän khoâng hình boùng daáu tích, möôøi phöông khoâng laäp moät maûy thu, ñöôøng tröùôc ñeïp vì coù nhieàu choã nhaáp nhoâ khoâng gioáng Thieân Thaiqua caàu ñaù, chính khi aáy thì theá naøo? Traâu ñaát ñaïp phaù traêng ñaàm trong, ñaàu xöøng cheânh veânh muõi thaät cao.

Thuû Hoøa tòch muoán traø-tyø, khi ñoù luaät nöôùc khoâng cho traø-tyø, khoâng chòu laøm thöùc aên nguoäi cho nuùi soâng, khoâng bieát sanh ra nôi naøo? Nhö theá thaân naøy ñaõ maát, thaân kia chöa sanh, vöøa thoaùt khoûi thaân naøy ñi vaøo choán naøo? “ Vöõng vaøng ñieàu khieån traâu ñaát caøy bieån caû, côûi ngöïa saét leân nuùi Tu-di”.

Soâng nöôùc, maây troâi daàn daàn xa baõi coû. Hoa ruïng xuaân taøn khi khaùch ra ñi. Ngöôøi xöa ñi thuyeàn nghe ngöôøi khoâng thaáy, phaûi ghi nhôù kyõ thôøi kyø tôùi. Thöôïng toïa Ngöng bieát hay chaêng? nöôùc lôø ñôø traâu ñaát naèm ngoan hieàn. Khoùi giaêng giaêng phuïng ngoïc daùng thö thaùi, ñaùnh troáng cheøo thuyeàn trôøi saép saùng, maûnh buoàm treo cao thuaän gío löôùt.

Con traâu ñaù aån döôùi chaân nuùi, choïn löïa ñeàu queân töøng böôùc bình yeân, ñaàu söøng cuùi nôi ñöôøng veà, cöûa ñoäng saâu vaéng maây traéng bay, tham thieàn nhö theá vaãn laø anh taøi maõi ñeán cuoái naêm môùi höôùng ñeán vieäc naøy. Haõy noùi moät ñöôøng chuyeån thaân, laïi laøm gì? Khoâng kieáp khoâng nôi an oån? Hoa öu ñaøm nôû trong löûa.

Dieät maø chaúng dieät, sanh maø chaúng sanh, ñaàu laâu loâng maøy boà ñaøo anh, ngöôøi goã vaãy tay ñoùn gioù xuaân, gaùi ñaù laéc ñaàu ñeâm khí trong laønh. Chö nhaân giaû, chöa töøng ñi maõi maø khoâng ñöùng, chöa töøng ñöùng maõi maø khoâng ñi. Taùnh löûa trong chôn khoâng, taùnh chôn khoâng trong löûa, toaøn thaân laø aùnh saùng thanh tònh, chính khi aáy, thì neân ñi nhö theá.

Khi traêng troøn saùng ôû ñöôøng taét, xöa nay maëc aùo raùch côûi boû traân chaâu, maây traéng chaén ñöùt choán gia sôn, laïi boû heát chæ coøn maøn trôøi chieáu

ñaát, baûy möôi naêm moät tröôøng moäng mò. Moät ngaøn vò taêng coù nhaân duyeân choán naøy, toát xaáu khoâng hoûi vieäc ngaøy nay, cheát soáng ñaâu laøm gì ñöôïc ngöôøi aáy.

Soáng khoâng noùi, cheát cuõng khoâng noùi, vieäc naøy laãn loän khoâng keû hôû. Nieäm heát khoâng coøn caâu caù, nieäm khôûi neùm vaøo löôùi chim. Thöôïng toïa Hyû hieåu khoâng? Khoâng hoûi phaûi traùi ñeàu buoâng heát, ñeán nhaø xöa lieàn quay ñaàu, traêng laïnh lôø môø khoùi caây sao.

Ba coõi töø töôûng coù, traêm naêm thaønh moäng du, chôït bò gioù giaëc thoåi kieáp hoûa ñeán, hoaøn toaøn bieån caû tieâu dieät thaønh boït. Thöôïng toïa Cao cho veà höu, thoaùt khoûi luïc xöù, thaû ra hai ñaàu, maây nuùi coù ñöôøng baèng nhö ñaù maøi, traêng saùng khoâng ngöôøi laïnh gioáng Thu.

Boán ñaïi phaân ly, saùu caên roãng laëng. Ngöôøi ñaït ñöôïc chaân thaät khoâng ra khoâng vaøo, roõ raøng sau löûa moät coäng rau lieãu. Kî nhaát gaëp nhau khoâng bieát nhau.

Boà-ñeà cheøo thuyeàn Baùt-nhaõ, trong bieån sanh töû maëc tình ngang doïc. Ñaõ do tröôùc gioù ñaït ñöôïc vi dieäu, ñaâm ñaàu trong choán oàn naùo ngaïi gì, coù thuû ñoaïn caàn ñi lieàn ñi, tuøy theo cao thaáp laøm ngöïa laøm traâu. Khi chöa thaáy ñaïo, phaûi bieát ngaäm moät coïng coû, ngay ñoù gaàn guõi coù nguyeân nhaân. Neáu khoâng ñöôïc nhö vaäy, ñeán vöïc thaúm nhìn maét coïp, ñaëc bieät moät tröôøng saàu.

Khí khaùi kieân cöôøng khoâng tieát loä, nöôùc öù khoâng thoâng. Haønh vi Thieàn taêng maàu nhieäm khoâng tung tích. Ñoùng cöûa ba thu chöø ngöôøi veà choán naøo? Trôøi khoâng boán vaùch chöø traêng leân giöõa nuùi.

Nhaõn quang maát voû khí theá tieâu tan. Saùu caên khoâng bò nhö khæ vöôïn nhaûy nhoùt, saïch saønh sanh laëng, theo y phaù nhaø ñoát chaûy ñoàng hoang. Veà ñi khaùch laéc ñaàu cöôøi, chim où keùo döùt daây tô hoàng, ñang luùc nhö theá thi haønh theá naøo. Im laëng giaây laâu noùi: Ngoài caét ñöùt hai ñaàu, khi xöa vöôït qua gioù doâng yeân, thuyeàn ñeán bôø teá haïnh töøng böôùc. Thu maùt traêng thanh haïc dôøi toå.

Sanh maø khoâng sanh, dieät maø khoâng dieät. Veà ñaây chöø maûnh tuyeát loø hoàng.

Ñaïi chuùng, boán con raén ñang huûy dieät trong moät caùi hoäp, saùugiaëc ñang phaù nhaø, caùi khoâng roãng rang hieån baøy. Chæ ñem noù tham cöùu moät ñôøi, laïi duøng moät ñôøi tham cöùu noù, caùi gì laø noù? Im laëng giaây laâu noùi: Toaøn thaân ñuoác tueä phoùng aùnh saùng, taùnh löûa trong chaân khoâng, taùnh chôn khoâng trong löûa.

Raén thay xaùc, ve loät da, moät ñieåm linh quang laøm sao môû troùi. Gia phong Thieàn taêng Toå theo thöôïng toïa, ñen traéng chöa phaân ñöa ra

toû lieàn. Gioù Xuaân thoåi moäng veà nhôù queâ höông.

Ñaïi ñaïo khoâng traàn döôùi chaân vöõng vaøng. Ñeâm naøy ñeàu hiu tuøng traêng laïnh, Toå xöa khoâng thaáy hoïc ngaøn naêm.

Sanh cuõng khoâng noùi, töû cuõng khoâng noùi saâu xa khoâng ngöôøi ñeán. Ngaøy nay vì Thöôïng toïa Lieãu Toâng chæ ra naêm ñöôøng, môû moät ñöôøng. Chaùnh qua, thieân laïi chöø thoû taém ngaân haø, xuaát ly vaøo vi dieäu chöø vöôn keâu traêng treân cao.

Ñöôøng taéc cöùu soáng khoâng phaûi ñöôøng naøo khaùc. Hö nhö linh chöø roãng rang nhöng dieäu. Trieäu Chaâu töøng hoûi oâng baùn daàu, khoâng cho ñi ñeâm maø gaàn saùng phaûi tôùi. Chö Ñaïi Ñöùc, neáu hoäi ñöôïc trong aáy, sanh tröôùc trôøi ñaát nhöng khoâng laø treû, sanh sau trôøi ñaát nhöng khoâng giaø, bieát ñöôïc ngöôøi caàm choåi thieân thai, laïnh cöùng coù tuyeát khoâng ngöôøi queùt.

Voâ vò chaân nhaân thöôøng ra tröôùc maët, thaàn thoâng du hyù ngaøy caøng roái ren. Neáu nay boû ñöôïc caây cuoác lôùn, ñaïi ñòa sôn haø khoâng coù choå toàn taïi. Ñaïi chuùng haõy noùi : Töø ñaâu ñi, phaûi bieát ngoaøi maây ngaøn ñænh nuùi, rieâng coù tuøng linh thieâng ñoäi söông laïnh.

Vì Hoøa thöôïng Duïc Vöông Thoâng xaây khaùm thôø, Sö noùi : Thu laáy khí khoaùt ñaït nuoát thu, ngöïa kí xoång chuoàng, chim où keùo ñöùt bao tay, nhieäm maàu ngoaøi quaàn töôïng, cô chuyeån moät maûy tô höôùng ñeán gioù taây baéc ruïng laù, lui veà traêng thanh tan theo doøng.

Nhaäp thaùp Sö ñöa xöông leân noùi: Thaân ung dung moäng ñôøi veà höu. Moät hang nuùi caên beänh thuyeân giaûm, coù söùc gaùnh vaùc nay môùi bieát, bieát roõ hang toái khoâng daáu thuyeàn. Veà ñi thoâi chöø coù nhôù ñöôïc ñöôøng chaêng? Laù rôi veà coäi, Thu traûi ñaát trôøi. Ngoaøi kieáp roãng saùng chöø taâm chieáu saùng töï taïi. Trong bình roäng raõi chöø tieân daïo töï taïi khoâng ngaïi, chính luùc nhö vaäy, phaûi ñi nhö vaäy.

Nhaäp thaùp Sö noùi: Moäng coõi ñôøi tan daïo veà beân aáy. Dieäu tònh chôn minh thu traêng thanh. Lyù trí nhö nhö daáu tích phaân hoùa, thieân chaùnh roõ raøng ñaàu cô chuyeån. Roàng nguû muøa Ñoâng phaûi than van caây khoâ. Maét linh hoaït ñaâu ngaïi chieáu ñaàu laâu, haõy nhôù laáy haøng haøng ñöôøng thoâng suoát bieán hoùa, nuùi xanh uû ruû maây traéng bay.

Nhaäp thaùp Sö noùi:Duyeân hoäi tuï thaønh thaân, uaån hoaïi thaønh traàn. Ngöôøi qua laïi treân ñöôøng tröôøng xanh, nhöng nay buoâng tay veà nhaø, laëng saéc töôùng haøm chöùa moät vaàng traêng thu.

Nhaäp thaùp Sö noùi:Trí vaøo choán roãng rang hôïp vôùi baûn chôn. Muøa Thu söông tan traêng trong saùng khoâng maûy traàn, hoaøn toaøn trong saùng vieäc truyeàn ñôøi, moät ñieåm linh minh chuû nhaân xöa, caét ñöùt tình duyeân moäng ba ñôøi, nöôùc nhoû caïn soùng thöùc boán bôø theânh thang. Khoâng neân

SOÁ 2001 - QUAÛNG LUÏC CUÛA THIEÀN SÖ HOAÈNG TRÍ, Quyeån 7 275

ngoài giöôøng heïp cuûa y, cô chính vaïn hoùa xoay chuyeån maàu nhieäm.

Nhaäp thaùp Sö noùi: Hình theå thieâu tan chæ coøn xöông. Xöông tan ra voán khoâng phaûi coù vaät, moät ñoaïn linh quang khoâng che daáu, ñeàu chan chöùa khaép ñaát trôøi. Tröôøng Boà

–ñeà bieán thoâng, hang Nieát- baøn khai phaùt. Nhaïn bay veà höôùng Nam chöø ñeán ngoaøi maây traéng, vôõ moäng haïc bay chöø aån trong trôøi xanh.

Nhaäp thaùp Sö noùi: Xöông tan thaønh tro döùt nhaân duyeân, gioù yeân tuøng laëng traêng troøn vaønh vaïnh. Ñi thì ñi phaûi nhôù laáy, trong bình chæ laø moät gia thieân, khi naøo phaûi chuyeån xoay? Luùc thoái laø chaùnh luùc tieán laø thieân, trong saùng thanh tònh Tyø Loâ Phaät, khoâng sôï buøn ñaát xoay troøn nhau, thoâng minh cöù ñi nhö vaäy.

Nhaäp thaùp Sö noùi: Huyeãn dieät chaúng phaûi khoâng, vieân giaùc chaúng phaûi coù. Roãng rang nhöng thöôøng linh laø ai? Töû nhöng khoâng maát goïi laø thoï, gioù laëng tan heát trôøi trong theânh thang, caây laéc lö rôi xuoáng nuùi laïnh thaáu xöông. Trôû veà maõnh ñaát roãng saùng, nöûa ñeâm traêng saùng treân khoâng nhö ban ngaøy.