NHÂN THIÊN NHÃN MỤC

# QUYỂN 1

**TOÂNG LAÂM TEÁ**

Thieàn sö teân huùy laø Nghóa Huyeàn, hoï Hình ngöôøi Nam hoa, thuoäc quaän Taøo Chaâu, coøn nhoû maø ñaõ thoâng minh khaùc thöôøng. Lôùn leân noåi tieáng laø coù hieáu, sau khi xuaát gia roài thoï giôùi cuï tuùc, ñöôïc cö truù taïi hoïc vieän, chuyeân tinh nghieân cöùu luaät, vaø nghieân cöùu nhieàu kinh luaän. Nhöng moät hoâm Sö than thôû raèng: Taát caû nhuõng thöù ñaây laø phöông thuoác cöùu ñôøi, chaúng phaûi laø yù chæ giaùo ngoaïi bieät truyeàn, lieàn khoaùt aùo du phöông. Ban ñaàu ñeán hoïc vôùi Thieàn sö Hoaøng Baù, sau ñoù laïi ñi yeát kieán Thieàn sö Ñaïi Ngu, nhöng cô duyeân ngöõ cuù naøy ñeàu coù ghi cheùp ôû phaàn Haønh Luïc. Sau khi Sö ñöôïc Thieàn sö Hoaøng Baù aán chöùng, thieàn sö lieàn tìm ñeán Haø baéc, cö nguï taïi vuøng Ñoâng nam thaønh Traán Chaâu, tieáp caän bôø soâng Hoâ Ñaø, truï trì taïi moät thieàn vieän nhoû, teân Laâm Teá laø do teân ñaát maø ñaët ra.

Ngaøy möôøi thaùng gieâng naêm Ñinh hôïi, nieân hieäu Haøm Thoâng thöù taùm ñôøi Ñöôøng, Sö veùn y ngoài yeân, noùi chuyeän vôùi ñeä töû laø Tam Thaùnh vaøi caâu roài im laëng qua ñôøi. Moân ñoà ñem toaøn thaân Thieàn sö nhaäp thaùp ôû phía Taây Baéc phuû Ñaïi danh. Vua saéc ban cho Thieàn sö teân Thuïy laø Tueä Chieáu Thieàn sö, thaùp hieäu laø Tröøng Linh.

# TÖÙ LIEÄU GIAÛN

Sö ñaàu tieân ñeán ôû vieän Haø Baéc, tham kieán vôùi hai vò thöôïng toøa laø Phoå Hoùa vaø Khaéc Phuø. Sö beøn noùi: “Toâi muoán ôû ñaây kieán laäp toâng chæ cuûa ngaøi Hoaøng Baù, oâng coù theå ñoaït toâng chæ cuûa ta, hai ngöôøi traân troïng ñi xuoáng, ba ngaøy sau ngaøi Phoà Hoùa laïi ñeán hoûi: Hoøa thöôïng ba ngaøy tröôùc noùi theá naøo?

Sö lieàn ñaùnh.

Ba ngaøy sau Khaéc Phuø ñeán hoûi: Hoøa thöôïng hoâm qua ñaùnh Phoå Hoùa laøm gì?

Sö cuõng ñaùnh.

Trong moät buoåi tham vaán chieàu. Thieàn sö khai thò: “Coù luùc ñoaït ngöôøi maø khoâng ñoaït caûnh” coù luùc “Ñoaït caûnh maø khoâng ñoaït ngöôøi” coù luùc ngöôøi caûnh ñeàu ñoaït” coù luùc “Ngöôøi caûnh ñeàu khoâng ñoaït”

Taêng hoûi: Nhö theá naøo laø ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh? Sö noùi: “*Naéng daäy gaám theâu ñaày maët ñaát*

*Haøi nhi toùc ruû baïc nhö tô”*

(Ñaïi Hueä noùi hai caâu ñaây moät caâu toàn caûnh, moät caâu ñoaït ngöôøi). Taêng hoûi: Nhö theá naøo laø “ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi?”

Sö noùi: *Leänh vua truyeàn khaép trong thieân haï Bieân thuøy töôùng só khoùi maây tan*

(Ñaïi Hueä noùi caâu treân ñoaït caûnh, caâu döôùi toàn nhaân). Taêng hoûi: Theá naøo laø ngöôøi caûnh ñeàu ñoaït?

Sö noùi: *Hai quaän Bieän Phaàn khoâng lieân laïc Daân chuùng moät mình moät coõi rieâng*

(Ñaïi Hueä noùi: Laïi coù nhaân caûnh ñeàu ñoaït dieän muïc).

Laïi noùi, ta ban ñaàu ñoïc caùc saùch thieàn, thaáy caâu: “ Bieän Phaàn khoâng lieân laïc” raát laáy laøm nghi, tuy gaïn caùc laõo, ñeàu mô hoà khoâng roõ. Ñaõ xem lôøi cuûa Laâm Teá, thì bieát chöõ khoâng lieân laïc. Bôûi Bieän Phaàn laø teân cuûa hai chaâu.

Ñaùp: Rieâng ôû moät phöông, yù chæ aáy roõ raøng, môùi ngoä bieân taäp cuûa caùc sö ñeàu coù sai laàm cuûa OÂ Yeân).

Taêng hoûi: Nhö theá naøo laø ngöôøi caûnh ñeàu ñoaït?

Sö noùi: Vua böôùc leân ñieän baùu. OÂng giaø queâ haùt ca. (Ñaïi Hueä noùi: Ñaây laø nhaân caûnh ñeàu khoâng ñoaït).

# BAØI TUÏNG CUÛA KHAÉC PHUØ

*Ñoaït nhaân khoâng ñoaït caûnh Duyeân töï treä sai laàm*

*Toan muoán caàu yù chæ nhieäm maàu Suy löôøng laïi traùch gì?*

*AÙnh saùng ly chaâu saùng rôõ Theàm queá aûnh Ta-baø Gaëp maët khoâng xoay laïi Laïi phaûi mang löôùi voõng.*

(Ñaïi Hueä noùi: Baøi tuïng ñaây ñaïi khaùi aùnh saùng cuûa ly chaâu saùng rôõ treân theàm queá aûnh Ta-baø. Bôûi hai caâu ñaây laø caûnh, ngöôøi hoïc hoûi ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh, “toan muoán caàu yù chæ nhieäm maàu”, suy löôøng

laïi traùch gì. Ñaïi yù chæ laø khoâng theå suy löôøng, toan baøn suy löôøng, ngöôøi hoïc sai laàm “gaëp maët khoâng xoay laïi, laïi phaûi manh löôùi voõng” ngoân ngöõ).

Ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi, tìm noùi choã naøo chaân, hoûi thieàn thieàn laø voïng, xeùt lyù lyù chaúng phaûi thaân quen, maët trôøi chieáu laïnh aùnh saùng yeân tónh, nuùi xa maøu xanh môùi, maõi taêng theâm nhieäm maàu kheá hoäi ñöôïc, cuõng laø buïi trong maét (Ñaïi Hueä noùi: Muoán hoäi ñöôïc maët trôøi chieáu aùnh saùng laïnh yeân tónh, nuùi lay ñoäng saéc xanh môùi laø sao? Hai caâu ñaây laø caûnh, gaëp ñöôïc taêng theâm nhieäm maàu kheá hoäi, cuõng laø buïi trong maét, laïi ñoaït roài).

“Ngöôøi caûnh caû hai ñeàu ñoaït”, töø tröôùc ñeán nay laø chaùnh khieán thöïc haønh, khoâng luaän Phaät cuøng Toå, sao noùi Thaùnh phaøm tình, toan phaïm xuy mao kieám, laïi nhö gaëp ngöôøi muø tieán ñeán tröôùc caàu giaûi hoäi, ñaëc bieät cheùm ñaát linh tinh (Ñaïi Hueä noùi: Chaùnh kieán ñaõ thöïc haønh, khoâng ngaïi Phaät vaø Toå, ñeán ñaây tieán thoái ñeàu ôû trong tay sö gia, nhö xuy mao kieám, khoâng theå phaïm cô phong aáy).

“Ngöôøi caûnh ñeàu khoâng ñoaït”, yù suy löôøng khoâng thieân leäch, chuû khaùch noùi khoâng khaùc, lyù hoûi ñaùp ñeàu ñuû, ñaäïp vôõ traêng ñaàm trong, xuyeân khai bích laïc thieân, khoâng theå hieåu roõ dieäu duïng, chìm ñaém ôû voâ duyeân (Ñaïi Hueä noùi: Neáu muoán phaân phaân lyù hoäi ñöôïc yù cuûa ngaøi Laâm Teá, chæ moät beà ñöông thôøi chæ baøy choã tham.

Sö daïy chuùng: Nhö ngöôøi hoïc caùc phöông ñeán, Sôn Taêng ñaây hoûi, laøm ba loaïi ñoaïn caên khí, nhö caên khí trung haï, ta laïi ñoaït caûnh aáy, maø khoâng boû phaùp aáy, hoaëc caên khí trung thöôïng, ta laïi caûnh phaùp ñeàu ñoaït, nhö caên khí thöôïng thöôïng, ta laïi caûnh phaùp ngöôøi ñeàu khoâng ñoaït. Nhö coù ngöôøi ñöa ra kieán giaûi, Sôn Taêng ñaây, laïi taùc duïng toaøn theå, khoâng traûi qua caên khí. Ñaïi ñöùc ñeán ñaây, ngöôøi hoïc chaáp choã söùc löïc gioù khoâng thoâng. Nhaø löûa ñieän chôùp töùc loãi laàm, ngöôøi hoïc neáu nhaõn muïc baát ñoäng, töùc khoâng giao ñoäng (phaøm toâng naêm nhaø chuû yeáu chæ baøy choã xöng thaày, sau ñeàu phoûng theo ñaây).

Hoøa thöôïng ôû Nam Vieän hoûi Phong Huyeät Chieåu: OÂng noùi Töù lieäu giaûng, lieäu giaûng phaùp naøo?

Phong Huyeät noùi: Phaøm noùi khoâng treä ôû phaøm tình, töùc rôi vaøo Thaùnh giaûi, laø beänh naëng cuûa ngöôøi hoïc, baäc Tieân thaùnh buoàn thöông hoï, vì hoï môû baøy phöông tieän, nhö ngaïch cöûa ra khoûi ngaïch cöûa.

Nam Vieän hoûi: Theá naøo laø ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh (Thuû Sôn ñaùp ñeàu goàm).

Phong Huyeät noùi: Môùi ra khoûi loø hoàng (301) caây ñaøn vaøng, giuùp

phaù dieän moân thieát cuûa Xaø-leâ.

Thuû Sôn noùi: Ngöôøi tröôùc ra tieãn xa ngaøn daëm.

Trong kinh Phaùp Hoa ghi: “Baïch cuùc vöøa nôû nhieàu ngaøy aám, Traêm naêm coâng töû khoâng gaëp xuaân”.

Töø Minh Vieân noùi: Thaàn Hoäi töøng maøi bia Phoå Tòch.

Ñaïo Ngoâ Chaân noùi: Trong am nhaøn roãi ngoài ñaùnh, maây traéng noåi ñænh nuùi.

Vieân Ngoä Caàn Khaéc noùi: Laõo taêng coù maét maø khoâng töøng thaáy.

Ñaït Quaùn Ñænh noùi: Trong nhaõ ñaõ khoâng tin maët trôøi xoay, ñöôøng xa luoáng coù mong veà baøi vò.

Thaïch Moân Thoâng noùi: Sôn haø ñaïi ñòa. Taïi sao “ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi?”

Phong Huyeät noùi: ?? ?? vöøa phaân keå ñaàu naõo, maây loaïn ñaày boùng ban ñaàu vaãn coøn.

Thuû Sôn noùi: Ñaùnh roài khoâng töøng saân, oan gia khoù giaûi oan.

Kinh Phaùp Hoa ghi: “Ñaïi ñòa tuyeät tieâu töùc, Hoát nhieân rieâng nhaän chaân”.

Töø Minh noùi: Phaûi tin trong caùi nhaát rieâng coù trôøi.

Ñaïo Ngoâ noùi: Raùng ñoû laáp laùnh bay, tieân ñoàng chæ ñöôøng. Vieân Ngoä noùi: Xaø-leâ hoûi ñöôïc töï nhieân giuùp.

Ñaït Quaùn noùi: Bieån xanh taän giaùo khoâ ñeán ñaùy, nuùi xanh cho ñeán nghieàn thaønh buïi.

Thaïch Moân noùi” Xeùt ngöôøi maát ñieäp tröôùng. Taïo sao ngöôøi caûnh ñeàu ñoaït?

Phong Huyeät noùi: Chen chaân ñeán tröôùc phaûi mau mau, mau quaát kieàng ngöïa ñöøng chaäm treã.

Thuû Sôn noùi: Vaïn ngöôøi laøm moät moä, baáy giôø ngöôøi heát bi saàu.

Kinh Phaùp Hoa ghi: “Coû hoang ngöôøi bieán saéc, Phaøm Thaùnh caûnh ñeàu vong”.

Töø Minh noùi: Thieân töû saéc leänh trong vuõ truï, ngoaøi ngaên leänh töôùng quaân.

Ñaïo Ngoâ noùi: Xöông cöùng ñeàu chìm theo boùng hoàng, maàm baùu ñeàu tieân theo maây traéng.

Vieân Ngoä noùi: Baét.

Ñaït Quaùn noùi: Trôøi ñaát coøn hö khoâng, nhaät nguyeät Taàn, nuùi soâng khoâng thaáy Haùn quaân thaàn.

Voâ Moân noùi: Coù gì laø Phaät Toå.

Theá naøo laø ngöôøi caûnh ñeàu khoâng ñoaït?

Phong Huyeät noùi: Vua nhôù, trong ba thaùng Giang nam chim ngoùi keâu troã traêm hoa höông.

Thuû Sôn noùi: Hoûi: Choã phaân minh? Ñaùp: Choã giuùp. Kinh Phaùp Hoa ghi:

*Gioù maùt cuøng traêng saùng, OÂng giaø queâ cöôøi thaân quen.*

Töø Minh noùi: Gioù maùt maëc tình qua laïi.

Ñaïo Ngoâ: Haïn laâu gaëp môùi möa, tha höông gaëp baïn cuõ. Vieân Ngoä noùi: Buoâng boû.

Ñaït Quaùn noùi: Hoaøng oanh hoùt ngaøn röøng hoa khaép nôi khaùch du phöông ba thaùng coû moïc gaàn trôøi.

Voâ Moân noùi: Hoûi ñaùp raát phaân minh.

# BAØI TUÏNG CUÛA THUÙY NHAM

(Teân coù theå laø Chaân Höông Hoùa ngöôøi xöù Boà ñieàn noái tieáp Töø Minh)

*Ñoaït ngöôøi khoâng ñoaït caûnh, Nhaät nguyeät töï löu chuyeån, Sôn haø vaø ñaïi ñòa,*

*Möa ít nhan hôn trôøi.*

*Ñoaït caûnh khoâng ñoaït ngöôøi, Hoûi thieàn giuùp choã naøo,*

*Gaëp nhau khoâng cuùi chaøo, Sôùm toái qua beán aûi.*

*Ngöôøi caûnh caû hai ñeàu ñoaït, Tieáng troáng rôi vaøo hoàng laâu, Tung hoaønh ñi khaép nôi,*

*Ai daùm laäp tuïng ngay. Ngöôøi caûnh ñeàu khoâng ñoaït,*

*Dieâm-phuø chuyeån gaàn nhö gaëp, Phía Nam xem Baéc ñaåu,*

*Ngaët vì gaëp ñöôïc y taùo.*

# PHAÄT GIAÙM (Teân Tueä Caàn)

*Voø röôïu ngöôøi quen ñeàu say,*

*Treân röøng khoùi ñaëc hoa ñang hoàng, Nöûa deâm khoâng höông ñeøn ñeàu yeân tónh, Caùi ñu ôû trong traêng saùng.*

*Chim oanh gaëp naéng xuaân xa tieáng trong, Ngöôøi gaëp thôøi hình neùt maët nôû nuï cöôøi, Bao nhieâu hoa rôi troâi theo nöôùc,*

*Moät tieáng truùc daøi maây theo ñeán. Ñöôøng ñöôøng yù khí luoáng loâi ñình, Oai phong laãm lieät laãy söông tuyeát,*

*Töôùng Quaân haï leänh traûm hình raát nhanh, Kieám thaàn moät phen muùa ngaøn daëm maùu. Thaùnh trieàu thieân töû ngoài minh ñöôøng, Boán bieån sinh sinh linh ñeàu yeân goái,*

*Nieân thieáu phong löu ñaûo kim toân, Hoa hoàng ruïng ñaày vieän gioáng nhö tô.*

# TOÅNG TUÏNG

*Ngaøn khe muoân hoùc veà bieån caû, Boán bieån taùm man trieàu ñeá ñoâ,*

*Phaøm Thaùnh töø tröôùc ñeán nay khoâng hai neûo, Cho toan cuoàng chaáp theo nhieàu ñöôøng.*

# BA CAÂU

Sö nhaân vò taêng hoûi: Theá naøo laø chaân Phaät chaân phaùp chaân ñaïo, xin chæ baøy.

Sö noùi: Phaät laø taâm thanh tònh. Phaùp laø taâm saùng suoát. Ñaïo laø aùnh saùng voâ ngaïi khaép nôi. Ba töùc moät ñeàu khoâng maø khoâng thaät coù. Nhö laøm ngöôøi chaân chaùnh, taâm nieäm khoâng giaùn ñoaïn.

Ñaït-ma Ñaïi sö töø Taây Truùc ñeán, chæ tìm ngöôøi khoâng bò hoaëc chöôùng. Sau gaëp hai vò Toå, ñöôïc moät lôøi noùi lieàn lieãu ngoä, môùi bieát tröôùc luoáng duïng coâng phu. Sôn Taêng ngaøy nay thaáy choã cuøng Phaät toå khoâng khaùc. neáu trong caâu thöù nhaát tieán ñöôïc, coù theå cuøng Phaät toå laøm thaày. Neáu trong caâu thöù hai tieán ñöôïc, coù theå cuøng nhaân thieân laøm thaày. Neáu trong caâu thöù ba tieán ñöôïc töï cöùu khoâng ñöôïc.

Taêng hoûi: Theá naøo laø caâu thöù nhaát? (Phong Huyeät laáy caâu sau

ñaùp).

Sö noùi: Tam yeáu aán khai chu ñieåm heïp, chöa cho baøn luaän phaân

chuû khaùch.

Phong Huyeät noùi: Theo tieáng lieàn heùt.

Ñaïo Ngoâ Chaân noùi: Ngay ñoù chaïm bôø maây, nuùi ñoâng tuyeät vaõng

lai.

Haûi AÂn tin noùi: Na Tra phaãn noä.

Vaân Phong vui veû noùi: Ñöa tay quaù goái.

Theá naøo laø caâu thöù hai?

Sö noùi: Giaûi hay haù cho khoâng lôøi hoûi. Boït nöôùc ngaët vì chòu ñöïng ngaên maùy nöôùc.

Phong Huyeät noùi: Tröôùc khi chöa hoûi ñaõ sai.

Ñaïo Ngoâ noùi: Khi tröôùc maët khoâng thaáy, sau löng xöng oan khoå. Haûi AÁn noùi: Naïp taêng rôi vaøo löôùi sai laàm.

Vaân Phong noùi: Muoân daëm ngaïn chaâu. Theá naøo laø caâu thöù ba?

Sö noùi: Chæ xem ñaàu traàn laøm buø nhìn, loâi keùo laø trong ñaàu ngöôøi.

Phong Huyeät noùi: Minh phaù töùc khoâng theå ñöôïc.

Ñaïo Ngoâ noùi: Treân ñaàu moät ñoáng buïi, döôùi chaân ba thöôùc ñaát. Haûi AÁn noùi: Taây Thieân coõi ñaây.

Thuûy Nham noùi: Caùi ky caùi choåi.

Töø Minh chæ baøy chuùng: Tieân baûo öùng Hoøa thöôïng noùi: Caâu thöù nhaát tieán ñöôïc, coù theå cuøng Phaät toå laøm thaày. Caâu thöù hai tieán ñöôïc, coù theå cuøng nhaân thieân laøm thaày. Caâu thöù ba tieán ñöôïc, töï cöùu khoâng ñöôïc. Sôn Taêng khoâng ñuùng.

Caâu thöù nhaát tieán ñöôïc, hoøa buøn hôïp vôùi nöôùc. Caâu thöù hai tieán ñöôïc, khoâng daây maø töï troùi. Caâu thöù ba tieán ñöôïc boán laêng saùt ñaát. Cho neân noùi: Ñöùng cuõng haûi yeán haø thanh, ñi thì ngöôøi traùnh ñöôøng, ngoài thì caøn khoân toái taêm nhaät nguyeät khoâng coù aùnh saùng. Moïi ngöôøi caùc oâng, ôû choã naøo truùt noåi böïc töùc, nhö nay laïi coù böïc töùc laø sao?

Coù böïc töùc lieàn ñoái vôùi chuùng böïc töùc thöû. Neáu khoâng Sôn Taêng ngaøy nay cuøng oâng truùt böïc töùc ñi. Beøn hoâ moät tieáng lieàn choáng gaäy xuoáng toøa.

Thaïch Moân thoâng noùi: Caâu thöù nhaát noùi: Tieán ñöôïc trong ñaù ra. Caâu thöù hai tieán ñöôïc eùp buoäc töông lai. Caâu thöù ba tieán ñöôïc töï cöùu khoâng noåi.

# TAM HUYEÀN TAM YEÁU

Sö noùi: Phaøm phu dieãn xöôùng Tam thöøa, moät caâu phaûi ñuû ba huyeàn moân, moät huyeàn moân phaûi ñuû ba yeáu, coù quyeàn coù thaät, coù chieáu coù duïng, moïi ngöôøi caùc oâng laøm sao theå hoäi. Sau Hoøa thöôïng Phaân Döông Chieâu, nhaân ñoù neâu caâu noùi tröôùc: Caùi ñoù laø caâu cuoái cuûa Tam huyeàn Tam yeáu.

Vò taêng hoûi: Theá naøo laø ñeä nhaát huyeàn?

Phaàn Döông noùi: Ñích thaân phoù chuùc tröôùc AÅm Quang.

Ñaïo Ngoâ noùi: Ñích Thích Toân phoùng quang vai A-nan. Nhö theá naøo laø ñeä nhò huyeàn?

Phaàn Döông noùi: Tuyeät töôùng lìa ngoân thuyeát. Ñaïo Ngoâ noùi: Caùc voi coâ luaân hoïp laïi.

Theá naøo laø ñeä tam huyeàn?

Phaàân Döông noùi: Göông saùng chieáu khoâng thieân leäch. Ñaïo Ngoâ noùi: Khoùc veà daâu khoâ nöôùc maét ñaàm ñìa.

Theá naøo laø ñeä nhaát yeáu?

Phaàân Döông noùi: Trong lôøi noùi khoâng taïo taùc. Ñaïo Ngoâ noùi: Raát toát chieáu tinh thoâ.

Theá naøo laø ñeä nhò yeáu?

Phaàn Döông noùi: Ngaøn baäc Thaùnh nhaäp huyeàn dieäu. Ñaïo Ngoâ noùi: Laáp laùnh caøn khoân choùi saùng.

Theá naøo laø ñeä tam yeáu?

Phaàân Döông noùi: Ngoaøi töø caùc baù phi, ñeàu ñaïp ngaên ñöôøng nuùi. Ñaïo Ngoâ noùi: Ñöôøng heïp tuøng giaø xanh.

# TUÏNG CUÛA NGAØI PHAÀN DÖÔNG

Ñeä nhaát huyeàn:

*Chieáu duïng ñoàng thôøi ñuû,*

*Baûy ngoâi sao aùnh saùng choùi raïng, Muoân daëm tuyeät khoùi traàn.*

Ñeä nhò huyeàn:

*Moùc caâu duøi beùn laïi theâm nhoïn, Toan nghó xuyeân qua maù,*

*Raùch maët döïa hai vai.*

Ñeä tam huyeàn:

*Dieäu duïng ñuû vuoâng troøn, Tuøy cô roõ söï lyù,*

*Ñaày ñuû trong theå muoân phaùp.*

Ñeä nhaát yeáu:

Ñeä nhò yeáu:

*Caên caûnh ñeàu vong tuyeät traãm trieäu, Nuùi lôû bieån caïn gioù,*

*Nöôùc soâi bieát troâi laïnh môùi laø dieäu.*

*Moùc caâu duøi xeùt bieän trình khaûo dieäu, Buoâng ra ñoaït laïi keùo maùy ñieän,*

*Hoäp cong baûy ngoâi sao chieáu saùng.*

Ñeä tam yeáu:

# TÖØ MINH

*Khoâng löôõi caâu vaø thaû caâu,*

*Ñeán maáy moät khuùc ca tieáng nöôùc Sôû, Ngöôøi nghe taän giaùo chieáu soi trôû laïi.*

*(Moät phen khôûi nghe thaûy ñeàu voïng soi chieáu trôû laïi) Tam huyeàn tam yeáu vieäc khoù phaân.*

*Ñöôïc yù vong ngoân ñaïo deã gaàn, Moät caâu roõ raøng goàm muoân töôïng,*

*Truøng döông cöûu nhaät hoa cuùc môùi.*

Ñeä nhaát huyeàn:

*Ba ñôøi chö Phaät toan noùi gì?*

*Trong moäng ruû loøng töø sinh khinh baïc, Ngoài ngay laïi thaønh rôi ñoaïn bieân.*

Ñeä nhò huyeàn:

*Linh lôïi naïp taêng maét chöa saùng, Nhaø löûa ñieän saùng cuõng laø chaäm, Döông maøy nhaùy maét qua cöûa nuùi.*

Ñeä tam huyeàn:

*Vaïn töôïng sum-la vuõ truï roäng, Maây bay roãng khoâng nuùi nhaïc tònh, Hoa rôi nöôùc chaûy ñaày soâng daøi.*

Ñeä nhaát yeáu:

Ñeä nhò yeáu:

Ñeä tam yeáu:

*Haù noùi Thaùnh hieàn dieäu,*

*Toaøn baøn raûo böôùc ñöôøng daøi, Ngaång ñaàu ñaõ ñieân ñaûo.*

*Nuùi cao ????,*

*Thaàn thoâng töï taïi ñeán, Ña vaên keâu ngoaøi cöûa,*

*Ñöùng ngöôïc khieán ngöôøi cöôøi, Trong tay naém caøn khoân, Ngaøn sai ñeàu moät phen chieáu. Baûo oâng thoâng huyeàn só*

*Ñaùnh heùt phaûi kòp thôøi, Neáu roõ yù chæ gaàn*

*Nöûa ñeâm thaùi döông saùng.*

Ngaøi Truùc Am daïy chuùng (Teân Só Khueâ Thaønh Ñoâ Sö hoï Töû Töø Phaät nhaõn)

Laâm Teá noùi: Trong moät caâu phaûi ñuû Tam huyeàn moân, moät huyeàn moân phaûi ñuû Tam yeáu, vieäc cuûa ñaïi chuùng nhaân lôøi daën doø maø phaùt khôûi, laàn löïa thaáy sai laàm, cho laáy moät baøi tuïng, trong caâu khoù thaáu suoát Tam huyeàn, moät caâu goàm thoâng tröôùc kieáp khoâng. Laâm Teá maïng caên ñeàu ñoaïn, moät sôïi chæ hoàng trong tay keùo.

# BOÁN CAÙI HEÙT

Sö baûo vò taêng: Coù khi moät caùi heùt nhö Baûo kieám kim cang vöông. Coù khi moät caùi heùt nhö saøo doø boùng coû, coù khi moät caùi heùt khoâng thaønh duïng cuûa moät caùi heùt, oâng laøm sao sinh theå hoäi?.

Vò taêng suy nghó: Sö laïi heùt.

# TUÏNG CUÛA NGAØI TÒCH AÂM TOÂN GIAÛ

*Baûo kieám kim cang vöông gaëp ñöôøng ñöôøng söông moùc, Vöøa hôïp moâi mieäng lieàn phaïm vaøo ñaàu muõi nhoïn,*

*Xem maùy döøng laâu lieàn thaønh roø ræ, Saøo doø boùng coû khoâng vaøo coõi aâm. Moät ñieåm khoâng ñeán thaân giaëc töï baïi,*

*Coù khi moät tieáng heùt khoâng thaønh duïng heùt, Ñaïi höõu cuûa Phaät phaùp chæ laø nhöùc raêng.*

*Ngaøi Thuû Sôn chæ baøy chuùng:*

*Laõo taêng taàm thöôøng hoûi oâng noùi,*

*Trong ñaây moät tieáng heùt khoâng nhö caùi duïng cuûa tieáng heùt. Coù khi moät tieáng heùt laøm vieäc hoûi,*

*Coù khi moät tieáng heùt nhö saøo doø boùng coû,*

*Coù khi moät tieáng heùt sö töû ngoài xoåm treân ñaát, Coù khi moät tieáng heùt nhö baûo kieám cang vöông. Hoaëc khi laøm vieäc hoûi,*

*Phaûi ñeå maét xem môùi ñöôïc, Neáu khi saøo doø boùng coû, Caùc oâng phaûi laøm gì soáng.*

*Neáu nhö sö töû ngoài xoåm treân ñaát, Daõ can phaûi teù phaân tieåu môùi ñöôïc.*

*Neâu khi laøm duïng baûo kieám kim cang vöông, Thieân Vöông cuõng phaûi beå naõo,*

*Chæ cuøng vôùi heùt ngang heùt doïc, Ñoàng keâu thaønh thöông löôïng ñaïo lyù.*

# TUÏNG CUÛA PHAÀN DÖÔNG

*Baûo kieám kim cang raát oai huøng,*

*Moät tieáng heùt khaû naêng deïp muoân muõi nhoïn, Khaép giôùi caøn khoân ñeàu thaát saéc,*

*Tu-di ngaõ döïa nöûa giöõa khoâng. Kim mao ngoài xoåm ñaát caùc oai ñuû,*

*Moät tieáng heùt khaû naêng maát hoàn maät, Ñænh nuùi Nhaïc cao ngöôøi khoâng thaáy, Vöôïn keâu baïch nhaät laïi hoaøng hoân.*

*Töø Phong thaùm coû bieän ñöông nhaân, Moät tieáng heùt phaûi bieát ngay cuøng chaân, Bieån caû trong saâu bao haøm muoân töôïng, Döøng daét traâu daáu veát saâu trong hôn.*

*Moät tieáng heùt ngaøy döông theá töï hieån baøy, Caùc phöông ñeàu coù thöông löôïng toát, Traøn ngaäp daøy ñöôøng ngöôøi ca dao,*

*Xöa ñi nay ñeán thöôøng khoâng bieán.*

# PHOÅ BÌNH TUÏNG CUÛA NGAØI TRI HAÛI

*Khi moät tieáng heùt laø duïng Kim cang, AÙnh saùng reùt toûa saùng khaép caøn khoân, Noùi naêng baøn luaän toån thöông muõi nhoïn, Ñaàu laâu khaép coõi ñeàu bieát khoâng bieát.*

*Moät tieáng heùt sö töû loâng vaøng ngoài xoåm, Caây ñaøn höông ñoät nhieân noåi gioù thôm, Moùng lôùn khoâng töøng thi thieát,*

*Hoà ly muoân daëm traùnh xa.*

*Moät tieáng heùt seõ laøm saøo doø boùng coû, Nam baéc ñoâng taây ñeàu ñeán,*

*Daøi ngaén khinh troïng quyeát ñònh so bì, Ñaát baèng meânh moâng phaûi nöông töïa.*

*Moät tieáng heùt khoâng thaønh moät caùi duïng cuûa moät tieáng heùt, Ba ñôøi xöa nay khoâng rieâng chung,*

*Thaùng ba hoa rôi nguû môùi tænh, Maét xanh ñaàu vaøng ñeàu laø moäng.*

# CAÂU CUÛA TAÂM CHUÛ (303)

Moät hoâm, coù vò taêng ra leã baùi, Sö lieàn heùt. Taêng noùi: “Laõo Hoøa thöôïng khoâng loù ñaàu ra ñöôïc”. Sö noùi: “Rôi ôû choã naøo?”

Taêng lieàn heùt, Sö laïi heùt.

Laïi coù vò taêng hoûi: Nhö theá naøo laø ñaïi yù cuûa Phaät phaùp? Sö laïi heùt, taêng leã baùi.

Sö noùi: “Ñaïo cuûa oâng heùt cuõng khoâng”. Taêng noùi: Giaëc coû ñaïi baïi.

Sö noùi: Qua ôû choã naøo?

Taêng noùi: Laïi phaïm khoâng cho.

Sö laïi heùt: Ngaøy aáy hai vò thuû toøa gaëp nhau ñoàng thôøi heùt. Taêng hoûi Sö: Coù Taân chuû khoâng?

Sö noùi: Taân Chuû roõ raøng.

Sö noùi: Ñaïi chuùng muoán laõnh hoäi caâu Taân Chuû, Laâm Teá hoûi hai vò chuû toøa trong thuû ñöôøng.

# TUÏNG CUÛA TÖØ MINH

*Khaïc nhoå nhanh nhö teân cheû muõi nhoïn, Thoaït nhieân Taân Chuû phaân ñöôøng thôøi, Toâng sö thöông muoân vaät ruû aùo ñôøi, Ñaát Baéc soâng Huyønh ñuïc thaáu ñaùy.*

# TUÏNG CUÛA TRUÙC AM

*Laøm nhaø gaëp nhau troïn khoâng laàm, Caû hai ñoàng thôøi xem khaïc nhoå, Heùt ra tuy nhieân phaàn Taân Chuû,*

*Ngaët vì nhö Phoå Hoùa rung chung nhaïc.*

# TÖØ TAÂN CHUÛ

Sö moät hoâm daïy chuùng raèng:

Ngöôøi tham hoïc phaûi ñeå heát taâm yù trong khi tham vaán. Khi chuû khaùch gaëp nhau, theá naøo cuõng coù lôøi qua tieáng laïi, hoaëc öùng hieän ra nhöõng hình töôïng khaùc nhau, hoaëc söû duïng toaøn thaân maø ñoái phoù vôùi ñöông söï. Coù khi laïi söû duïng nhöõng phöông tieän cô quyeàn nhö möøng giaän, hoaëc hieän nöûa thaân, hoaëc ngoài treân löng sö töû hay treân löng voi chuùa ….. Trong tröôøng hôïp moät hoïc nhaân ñích thöïc thì ngöôøi naøy coù theå heùt leân hoaëc ñöa ra moät caùi baåy( bình keo) tröôùc maët vò tri thöùc. Neáu vò naøy khoâng nhaän ra ñöôïc caûnh aáy maø laïi rôi vaøo caùi baåy, cöù nöông theo

caûnh aáy ñaët ra ñuû thöù moâ hình, thì vò hoïc nhaân laïi coù theå heùt leân nöûa. Neáu vò thieän tri thöùc coøn chöa chòu buoâng boû, thì ñoù thaät laø tröôøng hôïp cuûa beänh nan y. Tröôøng hôïp naøy goïi laø tröôøng hôïp “khaùch khaùn chuû”. Hoaëc giaû vò khoâng ñöa ra caùi gì heát maø cöù ñoøi ngöôøi hoïc ñöa ra caùi gì lieàn ñoaït caùi ñoù, ngöôøi hoïc bò ñoaït tôùi cheát vaãn coøn choáng cöï laïi, ñaây laø “Chuû khaùn khaùch”. Hoaëc coù ngöôøi hoïc ñöùng tröôùc thieän tri thöùc ñöa ra ñoái töôïng thanh tònh. Vò thieän tri thöùc nhaän ñöôïc ñoái töôïng aáy naém laáy vaø neùm xuoáng haàm saâu.

Ngöôøi hoïc lieàn noùi: “Raát toát”. Vò thieän tri thöùc lieàn noùi: oái chaø, oâng khoâng bieát caùi gì toát, caùi gì xaáu. Ngöôøi hoïc lieàn leã baùi, ñaây goïi laø “Chuû khaùn Chuû”.

Hoaëc coù ngöôøi trình dieän tröôùc thieän tri thöùc nhö moät ngöôøi coù mang goâng cuøm, vò thieän tri thöùc thaáy theá laïi ñem tôùi vaø ñeo theâm cho vaøi caùi nöõa. Ngöôøi hoïc vui möøng quaù ñoåi, ñeán ñoåi khoâng phaân bieät ñöôïc ai laø chuû, ai laø khaùch. Tröôøng hôïp naøy goïi laø “khaùch khaùn khaùch”.

Naøy caùc Ñaïi ñöùc, nhöõng gì toâi vöøa noùi ñoù laø ma quaùi vaø taø ñaïo, vaø phaân bieät ñöôïc chính taø.

# TAÂN CHUÛ HOÛI ÑAÙP

Coù vò taêng hoûi ngaøi Phong Huyeät: Theá naøo laø tha Taân trong Taân? Phong Huyeät noùi: Môû maét ngoài maây traéng.

Khaéc Phuø noùi: Döïa cöûa beân nhaø, cuõng nhö say, phaùt ra lôøi nhaû khí toû loä xaáu hoå.

Phaàn Döông noùi: Troïn ngaøy chaïy theo buïi traàn, khoâng bieát traân baùu nhaø mình.

Khaéc Phuø noùi: Chaáp tay ñöùng tröôùc hoûi Theá Toân. Töø Minh noùi: Laïi baùi laïy aân caàn.

Thaïch Moân noùi: Leã baùi raát phaân minh. Tuyeát Ñaäu noùi: Ñaày maét laø buïi traàn.

Laïi noùi: OÁÂi!

Theá naøo laø Chuû trung Taân?

Phong Huyeät noùi: Vaøo chôï ñeàu laø môø maét.

Khaéc Phuø noùi: Mieäng nieäm Di-ñaø ñeàu laø choáng gaäy, ngöôøi maét muø khoâng loù ñaàu ra ñöôïc.

Phaàn Döông noùi: Bieát ñöôïc cuûa baùu trong aùo, ngoài ngay giaûi phaân bieät. Ngaøi noùi tieáp: Ñoái maët khoâng beø baïn.

Töø Minh noùi: Choáng gaäy thöôøng ôû tay. Thaïch Moân noùi: Thaáy ñaát khoâng ngoù laïi.

Tuyeát Ñaäu noùi: Trieäu phaàn thaønh naêm. Ngaøi noùi tieáp. Theá naøo laø Taân trung Chuû?

Phong Huyeät noùi: Hoài loan ñoâi beân chieáu saùng.

Khaéc Phuø noùi: Ñeà cao Toå aán duïng ñöông cô, lôïi vaät neân bieát noùi coù töø bi.

Phaàn Döông noùi: Löôõi caâu vaøng quaêng neùm boán bieån, ñuoác ngoïc ñeøn thöôøng saùng. Ngaøi noùi tieáp: Traän maây khaép treân bieån, ruùt kieám khuaáy long moân.

Töø Minh noùi: Choáng gaäy baùt caøn khoân. Thaïch Moân noùi: Ñeán laïi hoûi ñöôøng tröôùc.

Tuyeát Ñaäu noùi: Traêng mang vaàng naëng. Ngaøi laïi noùi: Goàm thaâu. Theá naøo laø Chuû trong Chuû?

Phong Huyeät noùi: Maøi ñaù ba thöôùc kieám, ñôïi cheùm khoâng baèng ngöôøi.

Khaéc Phuø noùi: Hoaønh aùn ?? ?? …… vuõ truï thaùi bình si doát. Vò taêng noùi: Daõ laø vuõ truï thaùi bình, vì sao döùt si doát?

Khaéc Phuø noùi: Khoâng cho ñi ñeâm vöøa caàm löûa, laïi phaûi ngay ñaïo cuøng ngöôøi xem.

Phaân Döông noùi: Vuõ truï cao baèng aùnh saùng maët trôøi maët traêng xieån döông cuøng khaép aâm döông baøi ca nöôùc Sôû. Sö laïi noùi: Ba ñaàu vui chaán ñoäng trôøi ñaát, Na Tra phaãn noä xoâng vaøo cung vua.

Töø Minh noùi: Tay ngöôøi caàm kieám vaø noài ñaát. Thaïch Moân noùi: Muoân daëm tuyeät baïn löõ.

Tuyeát Ñaäu noùi: Boùp chaët ñaïi thieân. Sö laïi noùi keä.

# TUÏNG CUÛA PHUØ SÔN

Khaùch trong khaùch :

*Hai maøy khoâng môû maét khoâng gaân, Phuïc dòch phöông khaùc ñeán tri kyû, Laïi maát traân baùu voâ giaù trong aùo.*

Chuû trong khaùch :

*Heát söùc tìm ñuoåi khoâng nôi choán, Naêm xöa coøn töï thaáy ñoâi chuùt, Ngaøy nay ai bieát hai maét muø.*

Khaùch trong chuû:

*Nhaø ta roäng lôùn thaät khoù luaän,*

*Mong caàu khoâng seûn tieác khoâng cao thaáp, Sang heøn ñoàng ñöôøng moät neûo baèng.*

Chuû trong chuû:

*Baûy baùu khoâng thieáu ñieän vuõ vaøng,*

*Nghìn con thöôøng vaây quanh Thaùnh nhan, Chuû thieân khoâng thuaän neâu voøng bay.*

# TUÏNG CUÛA THUÙY NHAM

Khaùch trong khaùch :

*Noùi ra khoâng coù nhaân töôùng, Chöa suy xeùt kyõ löôõng,*

*Côõi traâu qua Maïnh Taân.*

Chuû trong khaùch :

*Daét nhau döïa giôø ngoï, Töï trieån khai khoâng ñöôïc, Laïi hieåu roõ nhaø cöûa hoï.*

Khaùch trong chuû :

*Nam Vieät mong veà Taây Taàn, Haøn Sôn gaëp Thaäp Ñaéc, Toan baøn AÁt Maõo Daàn.*

Chuû trong Chuû:

*Ñaàu ngoài ngay phaûi sôï, Muoân daëm loäi qua doøng caùt, Ai noùi Phaät cuøng Toå.*

# TUÏNG CUÛA NGAØI TUYEÁT ÑAÄU

Khaùch trong khaùch :

*Ít vui nhieàu saân, Tröôïng phu trang chí, Phaûi giao ngöôøi naøo.*

Chuû trong khaùch :

*Huyeàn Sa maõnh hoå, Nöûa hôïp nöûa khai,*

*Chæ coù töï töôùng thöøa nhaän.*

Taân trong Chuû:

*OÂn cuõ bieát môùi, Soi chieáu laãn nhau, Sö töû reân ræ.*

Chuû trong Chuû:

*Chaùnh leänh toaøn ñeà,*

*YÛ thieân tröôøng kieám, Ai daùm ngaên caûn.*

Khaùch chuû phaân khoâng phaân:

*Lôø môø tuyeät tieáng laï,*

*Môû vaûi nhoïc ngöôøi chöa thaïo vieäc, Gôûi lôøi ñeán maây traéng.*

# HOA NGHIEÂM

(Toân Tö ôû Ñoâng Kinh)

Vò taêng hoûi: Theá naøo laø Taân trong Taân? Tö noùi: Nhaø khaùch nhö trôøi xa.

Taêng hoûi: Theá naøo laø Chuû trong Taân? Tö noùi: Cöûa naøo gioáng bieån saâu.

Taêng hoûi: Theá naøo laø Chuû trong Chuû? Toân Tö noùi: Leänh Thieân töû trong vuõ truï. Taêng hoûi Theá naøo laø Taân trong Chuû?

Toân Tö noùi: Ngoaøi ngaên leänh töôùng quaân.

Tö noùi: Trong Taân hoûi Chuû xen nhau ñoåi, trong Chuû hoûi Taân ñoàng sinh ñoàng töû. Trong Chuû hieän Chuû, uoáng khí nuoát tieáng. Trong Taân tìm Taân, maây traéng muoân daëm, neân trong caâu khoâng coù yù, yù ôû trong caâu, ôû ñaây hieåu ñöôïc, moät caëp coâ nhaïn, bay cao khaép maët ñaát, ôû ñaây khoâng hieåu, moät ñoâi uyeân öông, moät mình ñöùng beân ao, thieàn khaùch tri aâm, cuøng nhau chöùng minh, aûnh höôûng doøng khaùc, caàn phaûi xeùt kyõ, giaây laâu môùi noùi: Neáu laø Ñaøo Uyeân Minh, môû maét lieàn trôû veà.

# TÖØ CHIEÁU DUÏNG

Moät hoâm Sö daïy chuùng: Ta coù khi tröôùc chieáu sau duïng, coù khi tröôùc duïng sau chieáu, coù khi chieáu duïng ñoàng thôøi, coù khi chieáu duïng khoâng ñoàng thôøi. Tröôùc chieáu sau duïng coøn coù ngöôøi, tröôùc duïng sau chieáu coøn coù phaùp, chieáu duïng ñoàng thôøi, ñuoåi traâu cuûa noâng phu caøy ruoäng, ñoaït thöùc aên cuûa ngöôøi ñoùi, ñeõo xöông laáy tuûy, ñau ñôùn nhö keøm duøi. Chieáu duïng khoâng ñoàng thôøi, coù hoûi coù ñaùp, laäp chuû laäp khaùch, hôïp nöôùc hoøa buøn, öùng cô tieáp vaät. Neáu laø ngöôøi quaù löôïng, moät beà chöa neâu veà tröôùc, veùn leân laïi ñi, coøn so saùnh vaøi ñieàu.

Luùc baáy giôø coù vò taêng ra hoûi ñaïi yù Phaät phaùp. Sö noùi: OÂng noùi thöû xem?.

Taêng lieàn heùt, Sö cuõng heùt, taêng laïi heùt, Sö ñaùnh laïi. (Tröôùc chieáu sau duïng)

Taêng hoûi: Nhö theá naøo laø Ñaïi yù cuûa Phaät phaùp? Sö lieàn heùt, roài noùi: Ñaïo cuûa oâng thích heùt sao?

Taêng laïi heùt, Sö cuõng heùt, taêng heùt laïi, Sö lieàn ñaùnh. (Tröôùc duïng sau chieáu)

Taêng vaøo cöûa Sö lieàn heùt, taêng cuõng heùt, Sö lieàn ñaùnh vaø noùi: “Thích ñaùnh chæ coù tröôùc muõi nhoïn laïi khoâng coù sau ñieän”.

(Chieáu duïng ñoàng thôøi)

Taêng ñeán tham kieán, Sö lieàn heùt, taêng cuõng heùt, sö laïi heùt, taêng cuõng heùt, Sö lieàn ñaùnh vaø noùi: “Thích ñaùnh vì oâng laøm chuû khoâng ñeán ñaàu khoâng choã duïng, gia chuû phaûi ñoaït thaønh duïng, ngaøn ngöôøi muoân ngöôøi, ñeán ñaây ra tay khoâng ñöôïc, maõi phaûi ñôïi voäi ñeå maét xem môùi ñöôïc.

(Chieáu duïng khoâng ñoàng thôøi)

Coå ñöùc noùi: Chuû moät phen heùt khaùch chöùng nghieäm, khaùch moät phen heùt chuû chöùng nghieäm, chuû laïi heùt khaùch chöùng nghieäm, khaùch laïi heùt chuû chöùng nghieäm, boán caùi heùt sau khoâng coù khaùch chuû. Ñeán trong ñaây chuû nhaø ñoaït laïi, laïi khoâng cho.

Ngaøi Töø Minh daïy chuùng: Coù khi tröôùc chieáu sau duïng, coù khi tröôùc duïng sau chieáu, coù khi chieáu duïng ñoàng thôøi, coù khi chieáu duïng khoâng ñoàng thôøi. Cho neân noùi: Coù saùng coù toái, coù ñi coù ñeán. Töø Minh beøn heùt, moät tieáng heùt noùi, roài laïi noùi: “Laø chieáu laø duïng, laïi coù theá tuïc ñöôïc ra sao?” Neáu coù xin ra tình caïn yù ngu. Neáu khoâng Sôn Taêng maát lôïi.

# CHIEÁU DUÏNG HOÛI ÑAÙP

Nhö theá naøo laø tröôùc chieáu sau duïng?

Thuû Sôn noùi: Maây treân ñaàu nuùi Nam nhaïc, giaëc döôùi nuùi Thaùi haøng. Phaät-ñaø khieâm toán raèng: “Côø hoàng maët trôøi saùng, boû deïp chinh chieán, tuaán maõ hí gioù quyeän maây traän”.

Ñaïo Ngoâ Chaân noùi: Noùi ñöôøng noùi phaân minh, quaêng kim khoâng traùnh neù.

Huyønh Long Taân noùi: Gioù maùt phaát traêng saùng. Nguõ Toå dieãn raèng: Lôøi vua nhö tô.

Nhö theá naøo laø tröôùc duïng sau chieáu?

Thuù Sôn noùi: Giaëc döôùi nuùi Thaùi haøng, maây ôû ñaàu non Nam nhaïc. Phaät-ñaø noùi: Chaët ñöôïc ñaàu hung noâ, veà laïi doanh Teá Lieãu.

Ñaïo Ngoâ noùi: Kim cang gaëp maët ñích thaân phaân phoù, noùi ñaïo phaân minh ñöôïc trình baøy toát.

Huyønh Long noùi: Traêng sang löôùt gioù maùt. Toå noùi: Traêng ra nhö vaàng kia.

Theá naøo laø chieáu duïng ñoàng thôøi?

Thuù Sôn noùi: Baét maây döôùi ñænh non Nam nhaïc, baét ñöôïc giaëc döôùi nuùi Thaùi haøng.

Phaät-ñaø noùi: Thaùi haøng vaãy tay, Töû Haï nhöôùng maøy.

Ñaïo Ngoâ noùi: Trong Phaät toå ñi ñöôøng khaùc, trong boùng sum-la khoâng löu laïi thaân.

Huyønh Long noùi: Gioù maùt traêng saùng.

Toå noùi: Ñöa ra göông cöûa vieân moân. Xi Vöu ñaàn ñoän laïi maát oai. Theá naøo laø chieáu duïng khoâng thôøi?

Thuù Sôn noùi: Hoâm qua möa hoâm nay taïnh. Phaät-ñaø noùi: Sau ngoï ñaùnh laàu chuoâng.

Ñaïo Ngoâ noùi: Tröôùc chieáu aùnh saùng maøu vaøng trong maùt. Ngaân giôùi Nga Mi ñoàng thôøi loùt.

Huyønh Long noùi: Chaúng phaûi gioù maùt maø khoâng coù traêng saùng. Toå noùi: Ñem vaøng thöû löûa.

Phaàn Döông noùi: Phaøm moät caâu noùi phaûi ñuû Tam huyeàn moân, moãi moät huyeàn moân phaûi ñuû coù Tam huyeàn coù Tam yeáu, coù chieáu coù duïng, hoaëc tröôùc chieáu coù duïng, hoaëc tröôùc chieáu sau duïng, hoaëc tröôùc duïng sau chieáu, hoaëc chieáu duïng ñoàng thôøi, hoaëc duïng khoâng ñoàng thôøi. Tröôùc chieáu sau duïng, phaûi cuøng oâng thöông löôïng. Tröôùc duïng sau chieáu, oâng cuõng phaûi laø ngöôøi môùi ñöôïc, chieáu duïng ñoàng thôøi, oâng laøm sao choáng laïi ñöôïc.

Lang Da Giaùc noùi: Tröôùc chieáu sau duïng, baøy moùng raêng sö töû. Tröôùc duïng sau chieáu, duø cho oai maõnh cuûa töôïng vöông, chieáu duïng ñoàng thôøi, nhö roàng ñöôïc nöôùc noåi möa ñoàng maây. Chieáu duïng khoâng ñoàng thôøi, aüm ñöùa treû leân, voã veà thöông yeâu nhö con ñoû. Ñaây laø phaùp moân cuûa ngöôøi xöa kieán laäp, thaønh hôïp nhö vaäy, khoâng hôïp nhö vaäy. Neáu hôïp nhö vaäy, Kyû Tín nöông baäc Cöûu long, khoâng hôïp nhö vaäy, neáu chim nhaïn maát loâng ngaøn daëm, laïi coù ngöôøi Lang Da xuaát khí laø theá naøo? Nhö khoâng coù Sôn Taêng töï noùi ñi, choáng gaäy ñöùng vöõng xuoáng toøa.

# TUÏNG CUÛA NGAØI TÖØ MINH

(Vaø toång tuïng)

Chieáu thì ñoaïn ñöôøng caøn khoân, kieåm nghieäm baäc hieàn phaù ngöôøi ngu rôi maät maát hoàn, Chieâu Quaân môû ñeo aán Toâ Taàn cuõng phaûi trôû veà

thaønh thaät ñôïi Hoaøng Thieân, duïng laïi baét soáng ñeán maïng chung, laïi kh- ieán Toâ Taàn döùt heát taøn haïi, trôû veà thaät loøng toû baøy baùo thieân haï, tha oâng naêm thaùng thaùng coøn laïi cuõng khoâng, chieáu duïng ñoàng thôøi ñaùnh huyeàn, khoâng cho nghó nghì suy nghieäm ngu hieàn, vaàng kieám maõi tung hoaønh traän roàng hoå, ngöïa cheát ngöôøi cheát maùu ñaày ruoäng. Chieáu duïng khoâng ñoàng thôøi, thôøi ngöôøi töøng hieám coù, muøa thu khoâng coù laù vaøng rôi, muøa xuaân ruïng heát hoa bay, moät tieáng heùt phaân taân chuû, chieáu duïng ñoàng thôøi ñi, töøng ñöôïc yù trong aáy, giôø ngoï ñaùnh canh ba.

# HÖNG HOÙA SUY NGHIEÄM NGÖÔØI

(Töù uyeån töù thuøy töù haïi)

Khoâng coù tieáng keâu baùt noùng (hai cô duïng ôû giöõa vaø sau) baùt ra khoûi goø ñaát (khoâng coù lôøi naøo) baùt ra khoûi quanh co (khoâng coù lôøi quyeán luyeán) baùt (veà tröôùc noùi roõ hoï) ngay maët nhoå troâng veà hö khoâng khaïc nhoå (lôøi quyû lôøi tinh hoàn) nhoå phía sau löng (lôøi cuûa voïng löôïng) nhoå ngay xuoáng (noùi mau dieät) khoâng gioáng nhö muø, ngöôøi muø quyeát ñònh ôû phaàn treân tröôùc ngöôøi, choã ñeán khoâng thaáy noùi.

# PHAÀN DÖÔNG THAÄP TRUÙ ÑOÀNG CHAÂN

(Phaät Haûi chaáp nhieàu lôøi)

Phaàn Döông daïy chuùng: Phaøm ngöôøi noùi phaùp phaûi ñuû möôøi trí ñoàng chaân (305). Neáu khoâng ñuû möôøi trí ñoàng chaân, thì taø chaùnh khoâng hieän roõ theá tuïc khoâng coù phaàn khoâng theå laøm nhaõn muïc cho nhaân thieân quyeát ñoaùn thò phi nhö chim bay hö khoâng maø chaët caùnh, nhö teân baén ñích maø ñöùt daây cung, ñöùt daây cung neân baén khoâng truùng ñích, gaõy caùnh neân khoâng theå bay leân hö khoâng ñöôïc. Huyeàn Traùng ít troâng mong ñeàu thaáu suoát hö khoâng baêng tan ngoùi vôõ. Laøm sao sinh möôøi trí ñoàng chaân cuøng caùc thöôïng toøa ra ñieåm. 1- Ñoàng moät chaát, 2- Ñoàng ñaïi sö, 3- Toång ñoàng tham, 4- Ñoàng chaân trí, 5- Ñoàng bieán khaép, 6- Ñoàng ñaày ñuû, 7- Ñoàng ñöôïc maát, 8- Ñoàng sinh saùt, 9- Ñoàng tieáng roáng, 10- Ñoàng ñöôïc nhaäp.

Laïi coù ñieåm sao ra ñöôïc, khoâng tieác töø bi, thöû noùi ra xem. Neáu ñieåm khoâng ñöa ra, chöa coù maét tham hoïc, caàn phaûi bieän laáy. Muoán bieát thò phi, maët muõi hieän coøn, heùt moät heùt xuoáng toøa.

Ñaïi Hueä noùi: Phaàn Döông laõo töû roát sau, neáu khoâng coù dieän muïc hieän taïi, moät traän thua baïi, tuy nhieân chöa khoûi cheát con chaùu cuûa ta, heùt moät tieáng heùt.

Tòch AÂm noùi: Nay phaùp moân ñaây, toøng laâm khieáp sôï, khoâng muoán

nghe tieáng aáy, laáy ñaâu maø noùi, caùc phöông chæ caàn bình ñaúng kieán giaûi thaät, kieán chaáp ñoù khoâng thay ñoåi, chæ muoán truyeàn trao, khoâng tin coù ngoä. Giaû söû ngaøi Phaàn Döông sinh laïi, ñích thaân moå chaët, cuõng cho laø quaáy. Xöa ngaøi A-nan ñi kinh haønh, nghe ñoàng töû tuïng kinh Phaät raèng: Neáu ngöôøi soáng traêm tuoåi, khoâng kheùo giaø bò nöôùc möa ngaäp, chöa baèng soáng moät ngaøy maø ñöôïc quyeát lieãu.

A-nan ñeán noùi raèng: Khoâng kheùo cô cuûa chö Phaät, chaúng phaûi con haïc ñöùng trong nöôùc ngaäp. Ñoàng töû trôû veà baïch thaày, thaày cöôøi noùi: A- nan giaø nua, neân laáy lôøi cuûa ta cho laø phaûi, ôû tröôùc ngöôøi hoïc, noùi chæ thuù Tam huyeàn Tam yeáu möôøi trí ñoàng chaân do ñaâu khaùc ñaây.

# HOÛI ÑAÙP CUÛA COÅ TUÙC THAÄP TRÍ ÑOÀNG CHAÂN

1. *Ñoàng moät chaát*

Phaàn Döông noùi: Tô luïa Chaâu Phuû, Töû Haùn Chaâu Khöông. Sö laïi noùi: Quyû ñaäp vôõ thuøng sôn, ñeàu khoâng ra khoûi saøo huyeät, giaëc khoâng ñaùnh nhaø ngheøo, loù ñaàu ngaäp ñaàu trong hang quyû, traêm ñoài coû maëc tình daïo chôi, treân ñaàu moät sôïi loâng quyeát ñònh caøn khoân, taùm chöõ ñaùnh khai ngöôøi khoâng bieát, cheùn ra khoûi goø ñaát.

1. *Ñoàng ñaïi söï*

Phaàn Döông noùi: Löûa treân ñaâu quan con cuûa xe gioù, ñaïi töôïng Da Chaâu traâu saét phuû Thieåm Taây, seõ raùch ñoâi giaøy coû, thieáu mua chôi, hai vai vaùc khoâng noåi, khoâng ñöôïc nöûa phaàn vaên, bieát ñöôïc caây thöôïng toøa cuõng chöa, loàng ñeøn vaøo thaáy truï, gaäy quô maët trôøi maët traêng tay naém caøn khoân.

1. *Toång ñoàng tham*

Phaàn Döông noùi: Vaïn töôïng sum-la ñeàu ñaûnh leã, chôù laáy laøm laï khoâng bieát nhau, coá chaáp bieän baøy, keâu thaàn goïi quyû, buoàn baõ döïa lan can troâng veà Giang nam ngöôøi Hoà trí chuù mieäng laåm baåm.

1. *Ñoàng chaân trí*

Phaàân Döông noùi: Keá soáng nhaø quyû, taùm möôi oâng laõo vaøo saân nhaø, kia ñaây khoâng chaáp phöông tieän, trôøi ñaát caøng khaùc, Phaät nhaõn thaáy khoâng chaáp, nhaän chaáp y nhieân laïi khoâng phaûi. Hang quyû Haéc Sôn, sôïi loâng nuoát bieån lôùn, haït caûi nheùt nuùi Tu-di, soùng nhoû ñaây loã muõi daøi.

1. *Ñoàng bieán khaép*

Phaàn Döông noùi: Thaïch ñaàu khoái ñaù, Nam nhaïc Thieân Thai Taây Thieân coõi ñaây, laø caûnh giôùi naøo? Caù ñi nöôùc ñuïc, ñaùnh chaáp beân nam ñoäng beân baéc, thaät ñaùng tieác, ngoài ñi ngaøn ngaøn muoân muoân, laøm sao chaët ñöôïc. Choán caùo noâ tyø boø traéng phoùng haøo quang, cöôøi hoï nuùi luùa

môû ñaùnh troáng, ñaïp môû bieån sinh töû, nhaûy ra cöûa thò phi.

1. *Ñoàng moân ñaày ñuû*

Phaàn Döông noùi: Xin thuùng treû deã ñaày, ñoàng nhaøn thoåi vaøo keøn laù nöôùc Hoà, laïnh thì troïn khoâng noùng, tay mình naém baét mình, sö töû hoáng töôïng vöông giaãm ñaïp.

1. *Ñoàng ñaéc thaát*

Phaàn Döông noùi: Mang loâng ñoäi söøng, haøm thieát ñoäi yeân, moät lôøi so saùnh Duy-ma gaïn, trong voø khoâng coù ba ba ñi, cuõng khoâng thaû noùi ôû, khoâng rôi vaøo saùng toái, laøm sao noùi, laõo baø baùn quaït tay che maët trôøi.

1. *Ñoàng sinh saùt*

Phaàn Döông noùi: Thaû mang oâng thoâng khí oâng, raén cheát thaû ra cuõng soáng, xin xem laøm ñaày, saám chôùp nhanh khoâng kòp bòt tai, hoïa khoâng ñi rieâng, baûo kieám giöõa maøy chuøy vaøng trong tay aùo, töôùi nöôùc luùa xe keâu khoù khaên.

1. *Ñoàng tieáng hoáng*

Phaàn Döông noùi: Löøa keâu choù suûa môû vieân thoâng, sö töû reân ræ baày choàn chaïy sau, luoáng nhoïc beân tai, thích noùi khoâng ra khoûi cöûa, tieåu xu- aát ñaïi gaëp, gioù thoåi coái ñaù nieäm Ma-ha, daï-xoa ñi giöõa hö khoâng.

1. *Ñoàng ñaéc nhaäp*

Phaàn Döông noùi: Laïi ôû ngoaøi cöûa, chòu ñöïng ñaùnh naëng kim cang, sôn moân côõi ñieän Phaät, cuõng gaõy noû heát cuõng chöa, quaï giaø trong ñaõy vaûi, kim cang vaây quanh haït deû gia hoàng, laøm sao nuoát soáng ñöôïc, bao goàm trong ñieän hoûi Tröôøng An, baùnh Hoà nhaém söõa, caù voi uoáng heát nöôùc bieån, loä ra nhaùnh san hoâ, cuøng ngöôøi naøo ñöôïc nhaäp.

Phaàn Döông noùi: Quyû daønh thuøng sôn, sao baøy tam maëc boán

muøa.

Cuøng ai ñoàng tieáng roáng.

Phaàn Döông noùi: Gioù thoåi coái ñaù nieäm Ma-ha, ngöôøi goã tuy khoâng

noùi, thaïch nöõ daãn hoài ñaàu, laøm sao sinh ñoàng soáng gieát.

Phaàn Döông noùi: Maõnh hoå vaøo baày deâ, trong ñaây khoâng coù laõo

taêng.

Taïi sao vaät ñoàng ñöôïc maát?

Phaàn Döông noùi: Ñaàu traâu maát ñaàu ngöïa quay laïi, tröôùc maét khoâng

coù Xaø-leâ, A caùi ñoù ñoàng ñaày ñuû.

Phaàn Döông noùi: Thöôïng toøa laïi thieáu caùi gì, chuù luøn xem ngöôøi

giôõn.

Ñaây laøm sao ñoàng bieán khaép?

Phaàn Döông noùi: Caùo noâ tyø boø traéng phoùng haøo quang, laïi thong

thaû boùi suy.

Ngöôøi naøo ñoàng chaân trí?

Phaàn Döông noùi: Nhaän chaáp y nhieân laïi khoâng phaûi, bieát nhau khaép thieân haï, bieát taâm ñöôïc maáy ngöôøi, ai cuøng chung ñoàng tham.

Phaàn Döông noùi: Bieát ñöôïc treân toøa goã cuõng chöa, caên cöù ñaàu hoå baét ñuoâi hoå, caâu thöù nhaát veà sau noùi roõ toâng chæ.

Caùi ñoù ñoàng ñaïi söï?

Phaàn Döông noùi: Xuyeân qua xöông soï, ít ngöôøi tri aâm. Vaät naøo ñoàng moät chaát?

Phaàn Döông noùi: Trong ñieän Haøm Nguyeân hoûi Tröôøng An, caây tang heo lau chuøi löng, Tröôøng giang vòt goäi ñaàu.

# HOÛI ÑAÙP TUØNG NGUYEÂN NHAÏC THAÄP TRÍ

Theá naøo laø Thaäp Trí Ñoàng Chaân.

1. Ñoàng moät chaát.
2. Ñoàng söï vieäc.
3. Toång ñoàng tham.
4. Ñoàng chaân trí (1- Baát thaønh, 2- Khoâng phaûi).
5. Ñoàng bieán khaép.
6. Ñoàng cuï tuùc.
7. Ñoàng ñöôïc maát.
8. Ñoàng sinh saùt.
9. Ñoàng tieáng hoáng.
10. Ñoàng nhaäp (Haøn Sôn gaëp Thaäp Ñaéc) cuøng ngöôøi naøo ñoàng ñaéc nhaäp cuøng ai ñoàng tieáng roáng. Laøm sao sinh ñoàng sinh saùt vaät naøo ñoàng ñöôïc maát. Caùi ñoù ñoàng ñuû. Vaät naøo ñoàng bieán khaép côõi ñaïi baøng. Ngöôøi naøo ñoàng chaân trí. Ai coù theå cuøng ñoàng tham. Caùi ñoù ñoàng ñaïi söï. Vaät naøo ñoàng moät chaát.

# HOAËC TUÏNG CUÛA NGAØI PHOÅ AM

*Trôøi xuaân maây traéng ngöôøi khoù hoøa, Bình phaåm ngoõ ñi baêng tuyeát haù xem ñuû, Moät caønh tô lieãu naém khoâng ñöôïc,*

*Khoùi hoøa baét ngoïc ôû lan can.*

# TÒCH AÂM

*Thaäp trí ñoàng chaân maët muõi ñi, ÔÛ trong moät trí laø caên nguyeân,*

*Nhö nay muoán thaáy laõo Phaân Döông, Ñaùnh phaù tam huyeàn laøm löôõng bieân.*

# TRUÙC AM

*Thaäp trí ñoàng chaân choïn khoa Phaät, Phaät phaùp Phaân Döông khoå khoâng nhieàu, Taâm yeâu kieät taän tìm chaân trí,*

*Dieän muïc phaân minh thaáy cuõng vaäy.*

# ÑAÏI HUEÄ

*Mang loâng ñoäi söøng ñeå trong maét, Thieát Sôn ngay maët theá cao lôùn, Ñoâng taây nam baéc khoâng cöûa vaøo, Nhieàu kieáp voâ minh ngay döôùi tro.*

# COÅ ÑÖÙC THAÄP THUÛ

(Tuïng vaø toång tuïng)

*Laø vaät gì sao ñoàng moät chaát,*

*Trong vaïn töôïng, ñoàng ngang nhau, Thoâi ñem taâm thöùc löøa doái tham taàm,*

*Giuùp söông muø gioù maïnh thoåi bieån ñöùng. Caùi ñoù cuøng oâng ñoàng ñaïi söï,*

*Trong aáy daùm noùi hoï cuøng mình, Moät thaân kieân coá thaàm hieän caùc traàn, Trong aùnh tòch dieät khoâng coù tieän thöù. Ai coù theå cuøng ta toång ñoàng tham,*

*Tri thöùc luoáng nhoïc naêm möôøi ba, Tröôùc cöûa laàu gaùc yù naøo haïn cuoäc, Coá höông vaãn ôû cöûa Nam cuûa bieån. Ngöôøi naøo ñoàng vôùi ñaây moät chaát trí, Thaáy ñöôïc phaân minh laïi khoâng phaûi, Nuùi töï cao sao nöôùc töï saâu,*

*Moät phen söûa ñeàu baèng khoâng deã. Laø vaät theá naøo ñoàng bieán khaép, Nhieàu ñaïi kieáp ñeán nay thaáy,*

*Moät soùng vöøa ñoäng vaïn soùng theo, Naøo khaùc anh nhi ñöôïc töø maãu.*

*A caùi ñoù laø ñoàng ñaày ñuû,*

# COÅ ÑÖÙC

*Coû nhoû bao haøm khoùi ñuû nuùi xanh, Tha höông xem gioáng coá höông, Theâm ñöôïc goác naøo hoa quanh nhaø. Vaät gì a ñoàng ñöôïc maát,*

*Troøn saùng nhö hoa hoàng nhö maët trôøi, Tam caù sao con chaùu ban ñeâm raûi tieàn, Ngaøy mai luoáng heát hö khoâng baäy baï. Laøm sao sinh thoâi ñoàng sinh saùt,*

*Hoa ñaøo hoàng a hoa lyù traéng, Naêm nay maát ñi ñaïi hoaøng chu. Ñeán choã gaëp nhau Lyù-baùt-baù. Cuøng ai noùi phaùp ñoàng tieáng roáng,*

*AÊn uoáng ngoân ngöõ ñeàu duøng mieäng, Yeán noùi oanh keâu laïi khoâng ñoàng, Goã thôm ñieâu khaéc xaø nhaø laïi bieát ñoù. Cuøng ngöôøi naøo ñoàng ñöôïc nhaäp, Choàng caøy böøa ruoäng vôï deät vaûi, Laëng leõ nhìn vieäc nhaø hoï baän.*

*Töø tröôùc ñeán nay Thaäp trí voán ñoàng chaân, Noùi tröïc taâm tinh dieäu nhaäp thaàn, Nhôù laâu trong ba thaùng Giang nam, Gioù xuaân nheï nöôùc ñoäng sinh vaây.*

*Möôøi naêm ôû Thöôïng Haûi tìm oaùn thuø, Khoâng ñöôïc oaùn thuø khoâng chòu thoâi, Hoa thöôïc döôïc nôû dieän Boà-taùt,*

*Laù caây coï ñeâm daøi ngaên ñaàu.*