NHÂN THIÊN NHÃN MỤC

haï.

# QUYỂN 2

(Ñoâng Laâm ñeàu theâm lôøi cuûa Töø Minh)

Coù vò taêng hoûi nhö theá naøo laø caâu “Tieáp sô cô?” Phaân Döông noùi: OÂng laø taêng haønh khöôùc.

Ñoâng Sôn noùi: Chaøy Kim cang ñaäp ngaõ Thieát sôn.

Ñoâng Laâm noùi: AÙnh saùng cuûa chín baùt khoâng ñaùy choùi saùng. Töø Minh noùi: Moät dao ñoaïn laøm hai.

Laøm sao suy nghieäm caâu cuûa naïp taêng?

Phaàn Döông noùi: Phöông Taây maët trôøi moïc giôø meïo.

Töø Minh noùi: Con thuyeàn Nhaïc Döông thaúng suoát vaøo soùng. Ñoâng Laâm toång raèng: Ngoïn caây ñoaùc Thieân Thai ñen nöùt neû. Töø Minh noùi: Haøn Sôn, Thaäp Ñaéc.

Nhö theá naøo laø caâu chaùnh linh haïnh?

Phaàn Döông noùi: Ngaøn daëm ñem ñeán trình maët xöa. Ñoâng Sôn noùi: Daï-xoa eo goái maét ñen trong.

Toång quaùt raèng: Ñeá giaøy ñoäi beàn ba ngaøn daëm. Töø Minh noùi: Ñeán ngaøn ñi vaïn.

Theá naøo laø caâu ñònh caøn khoân? Phaàn Döông noùi:

Baéc Caâu-loâ chaâu nhieàu gaïo teû,

Ngöôøi aên khoâng tham cuõng khoâng saân,

Moät phen laøm khoâng tham cuõng khoâng saân. Ñoâng Sôn noùi: Kinh ñeán chuøa Baïch Maõ (307) Taêng ñeán naêm Xích OÂ.

Toång raèng: Nhaân gian thieân thöôïng ñeàu muøa xuaân. Töø Minh noùi: Trôøi cao bieån roäng.

Sö laïi noùi: Ñem boán caâu noùi ñaây, suy nghòeâm naïp taêng trong thieân

(Ñaïi Ngu noùi: Xeùt kyõ suy löôøng, ñem boán caâu ñaây, suy nghieäm

taêng trong thieân haï, laïi bò naïn taêng trong thieân haï xeùt phaù.

Ñaïi Hueä noùi: Caùc ngöôøi muoán bieát Ñaïi Ngu sao? Ba naêm khoâng ñoåi ñaïo cuûa cha, ñaùng goïi laø hieáu).

# BA LOAÏI SÖ TÖÛ

Phuø Sôn Vieân Giaùm chæ baøy chuùng raèng. Phaân Döông coù caâu sö töû, sö töû aáy coù ba loaïi:

1. Sieâu toâng dò muïc.
2. Teà mi coäng truïc.
3. AÛnh höôûng aâm vaên.

Neáu nhö “ Sieâu toâng dò muïc”, thaáy loãi ôû Sö, coù theå laø gioáng coù kham nhaäm truyeàn trao.

Neáu nhö “ Teà mi coäng truïc”, thaáy baèng cuøng vôùi Sö, thì giaûm bôùt phaân nöûa ñöùc cuûa Sö.

Neáu nhö “AÛnh höôûng aâm vaên”, choàn hoang yû theá dò loaïi naøo phaân, neân baäc Thaùnh ñöùc phoù chuùc raèng: Neáu seõ thaáy töôùng, caàn phaûi xeùt kyù cuøng kieáp, khoâng ñöôïc loã maõng, e laàm aán khaû ngöôøi sau.

# TAM QUYEÁT CUÛA PHAÀN DÖÔNG

Phaàn Döông daïy chuùng raèng: Phaàn Döông coù Tam quyeát, naïp taêng khoù phaân bieät, baøn luaän hoûi theá naøo? choáng gaäy boãng nhieân ñaàu choáng ñôõ.

Taêng hoûi: Theá naøo laø Tam quyeát, Sö lieàn ñaùnh, taêng leã baùi. Phaàn Döông noùi: Cho oâng baøi tuïng.

Quyeát thöù nhaát:

*Tieáp daãn khoâng coù thôøi tieát, Kheùo noùi khoâng theå neâu baøy, Maây xanh ñaày trôøi traêng.*

Quyeát thöù hai:

*Phoùng aùnh saùng bieän roõ hieàn trieát, Taâm hoûi ñaùp lôïi sinh,*

*Nhoå ra caây ñinh trong maét.*

Quyeát thöù ba:

*Ngöôøi Hoà Taây Truù noùi, Qua beán nöôùc Taân-la, Ñaát Baéc caàn Baân Thieát.*

# TÖØ MINH

Quyeát thöù nhaát:

*Sôn haø ñaïi ñòa tieát ra, Duy-ma môùi ñieåm ñaàu, Vaên Thuø laïi nhieàu lôøi.*

Quyeát thöù hai:

*Môû maét ra xem thôøi tieát, Noùi nín haù lieân can, Nöûa ñeâm traêng muøa thu.*

Quyeát thöù ba:

*Nuùi xa ñöôøng khoù böôùc, Ñaát baèng thuyeàn daïo chôi,*

*Trong maét khinh nhaät nguyeät.*

# TUÏNG CUÙ PHAÙP XÖÔÙNG

Quyeát thöù nhaát:

*Ba caân tieàn trong tay aùo, Boãng gaëp Duy-ma kinh,*

*Ñeà khôûi ra ngaên ñaàu choáng ñôõ.*

Quyeát thöù hai:

*Thaùng saùu tuyeát ñaày trôøi, Naéng gaét khoâng choã troán, Thaät laø laïnh nhö saét.*

Quyeát thöù ba:

*Chöõ baùt khoâng hai phaåy, Sao taêng gaät ñaàu cöôøi, Trong maét laïi ñôõ naëng.*

# TUÏNG CUÛA NGAØI ÑOÂNG SÔN

Quyeát thöù nhaát:

*Thaät tuyeät vôøi,*

*Tay caàm chuøy vaøng roàng, Ñaùnh maët traêng rôi beân trôøi.*

Quyeát thöù hai:

*Khoù phaân bieät,*

*Löu ly truõng treân goái, Maõ naõo loài trong maâm.*

Quyeát thöù ba:

*Raát sieâu tuyeät,*

*Muøa xuaân hoa coû boán muøa.*

# TUÏNG AN TRUÏ

Quyeát thöù nhaát:

*Ñaàu kim goït moøn, Xuyeân qua tai ngöôøi Hoà, Maët muõi sang thieáu.*

Quyeát thöù hai:

*Gieát ngöôøi thaáy maùu, Ngöôøi caâm chòu ñau, Khoâng choã phaân tuyeát.*

Quyeát thöù ba:

*Naéng xuaân tuyeát traéng, Nöôùc suoát hoa ñaøo, Traêng saùng ñaàu nuùi.*

Nhö theá naøo laø quyeát thöù nhaát?

Coå ñöùc noùi: Moãi caønh san hoâ naâng ñôõ maët traêng. Theá naøo laø quyeát thöù hai?

Coå ñöùc noùi: Muoân daëm moät mieáng saét. Theá naøo laø quyeát thöù ba?

Coå ñöùc noùi: Beân traêm ñaàu coû ñeàu tieát loä.

# TAM CUÙ CUÛA PHAÀN DÖÔNG

Phaàn Döông thöôïng ra caâu hoûi:

Theá naøo laø ngöôøi hoïc caàm choã dao?

Phaàn Döông noùi: Da Chaâu ñaùnh baïi töôïng. Theá naøo laø ngöôøi hoïc chuyeån choã thaân?

Phaàn Döông noùi: Phuû Thieåm taây moïc traâu saét. Theá naøo laø ngöôøi hoïc choã raát gaàn?

Phaàn Döông noùi: Sö töû daïo chôi Taây haø.

Sö noùi tieáp: Neáu ngöôøi töøng ñöôïc ba caâu ñaây, ñaõ bieän ñöôïc tam huyeàn, laïi coøn coù ngöõ tam yeáu, caàn phaûi daâng laáy.

# CHAÂN CUÙ CUÛA THUÙY NHAM

Taêng hoûi: Theá naøo laø ngöôøi hoïc tröôùc taùc löïc cuù?

Thuùy Nham noùi: Ngaøn maët trôøi chaët caây khoâ ñoát moät ngaøy. Theá naøo laø ngöôøi hoïc chuyeån thaân cuù?

Thuùy Nham noùi: Moät vaùch töôøng traêm vaùch töôøng. Theá naøo laø ngöôøi hoïc thaân thieát caâu?

Thuùy Nham noùi: Nhaø ñuïc ñöa leân qua ñaàu thuyeàn.

# MÖÔØI TAÙM CAÂU HOÛI CUÛA PHAÀN DÖÔNG

Phaàn Döông noùi: Ñaïi yù boû thaät thaàm hoûi hoûi khoù hieän, phaûi bieát ñeán yù, coøn bao nhieàu thì ñeàu coù thôøi tieát töôùng ngoân thuyeát caïn saâu chæ so saùnh ñuùng, khoâng ñöôïc voïng sinh xuyeân taïc, kia ñaây khoâng lôïi ích. Tuy laø nhaân thieän, maø chieâu laáy quaû aùc, caàn phaûi xeùt kyõ.

Thænh ích:

Coù vò taêng hoûi Maõ Toå: Theá naøo laø Phaät? Toå noùi: Töùc taâm laø Phaät.

Trieäu Chaâu noùi: Trong neân chaùnh ñieän. Trình giaûi:

Taêng hoûi Long Nha: Trôøi khoâng theå che chôû, ñaát khoâng theå chôû thôøi gian laø theá naøo?

Long xuyeân noùi: Ñaïo laø hôïp nhö vaäy. Xeùt hieän:

Taêng hoûi Laâm Teá: Ngöôøi hoïc coù moät caâu hoûi, luùc ôû choã Hoøa thöôïng nhö theá naøo?

Laâm Teá noùi: Noùi mau noùi mau. Taêng suy nghó.

Laâm Teá lieàn ñaùnh. Ñaäu cô:

Vò taêng hoûi Thieân Hoaøng: Khi tính nghi chöa döùt nhö theá naøo? Thieân Hoaøng ñaùp: Thuû moät chaúng phaûi chaân.

Thieân tòch:

Vò taêng hoûi ngaøi Ba Tieâu: Toät ñaïi ñòa laø con maét trong, xin sö chæ

baøy.

Ba Tieâu noùi: Gaëp ngöôøi ngheøo cho aên. Taâm haønh:

Vò taêng hoûi ngaøi Höng Hoùa: Ngöôøi hoïc phaûi traùi chöa phaân xin

thaày phöông tieän.

Höng hoùa theo tieáng lieàn ñaùnh. Thaùm baït:

Vò taêng hoûi ngaøi Phong Huyeät: Khoâng hieåu thaáu ngöôøi, vì sao khoâng nghi?

Phong Huyeät noùi: Linh quy ñi ñaát baèng, sao khoûi kieät löïc chæ daïy. Huyeàn Sao noùi: OÂng nghe tieáng khe nöôùc im laëng chaêng?

Taêng noùi: Nghe.

Huyeàn Sao noùi: Töø trong ñaây vaøo. Kình ñaûm:

Vò taêng hoûi Laõo Tuùc: Theá trí bieän thoâng, ñeàu khoâng caàn ñöa ra, traû laïi caâu thoaïi ñaàu cuûa ta. Laõo Tuùc lieàn ñaùnh.

Trí:

Vò taêng hoûi Vaân Moân: Khi troá maét khoâng thaáy bieân teá laø sao? Vaân Moân noùi: Soi xeùt.

Coá:

Vò taêng hoûi ngaøi Thuû Sôn: Taát caû chuùng sinh ñeàu coù Phaät taùnh vì sao khoâng bieát?

Thuû Sôn noùi: Bieát. Taù:

Vò taêng hoûi ngaøi Phong Huyeät: Bieån caû coù chaâu, laøm sao laáy ñöôïc?

Phong Huyeät noùi: Luùc voõng töôïng ñeán aùnh saùng choùi raïng, ôû Haøng Ly Laâu saùng ngaäp trôøi.

Thaät:

Vò taêng hoûi Tam Thaùnh: Ngöôøi hoïc chæ thaáy Hoøa thöôïng laø taêng, theá naøo laø Phaät laø phaùp?

Thaùnh noùi: Laø Phaät laø phaùp, oâng bieát ñoù sao? Giaû:

Vò taêng hoûi Kænh Sôn: Caùi naøy laø ôû trong ñieän, caùi ñoù laø Phaät

sao?

Kænh Sôn noùi: Caùi naøy laø ôû trong ñieän.

Vò taêng hoûi Toå sö: Taát caû caùc phaùp, xöa nay laø coù caùi ñoù laø

khoâng?

Toå sö ñaùp: OÂng hoûi raát roõ raøng, nhoïc gì laïi hoûi ta. Tröng:

Vò taêng hoûi ngaøi Hieåu Chaâu: Toå sö Taây lai laømvieäc gì?

Hieåu Chaâu ñaùp: OÂng noùi laøm vieäc gì, taêng khoâng noùi, Hieåu Chaâu lieàn ñaùnh.

Minh:

Ngoaïi ñaïo hoûi Phaät: Khoâng luaän coù noùi hay khoâng noùi, Theá Toân giaây laâu.

Ngoaïi ñaïo noùi: Theá Toân ñaïi töø ñaïi bi, khai môû maøng maây meâ môø cho ra khieán ta ñöôïc nhaäp.

Maëc:

Ngoaïi ñaïo ñeán choã Phaät khoâng noùi maø ñöùng. Ñöùc Phaät noùi: Raát nhieàu ngoaïi ñaïo.

Ngoaïi ñaïo noùi: Theá Toân ñaïi töø ñaïi bi khieán ta ñaéc nhaäp.

Phaøm coù ngöôøi hoïc tiheân leäch veà ngoân cuù, hoaëc bò ngaên che töông lai, hieän roõ nhaõn muïc sö gia, hoaëc trình tri kieán gaùnh vaùc ñaàu ñoäi söøng, moãi moãi thöû nghieäm, thaûy ñeàu ñaùnh ñöôïc, chæ vì tröïc tieáp bieát phaù, hoaëc cheâ hoaëc khen, göông saùng ñeán ñaøi, taïi sao coù theå hieän yeâu tinh, sao coù yeâu quaùi aån hieän hình.

**PHUØ SÔN** (teân Phaùp Vieãn)

Sö Phuø Sôn moät khi chæ baøy chuùng, neâu heát ngöõ cuù toâng moân maø ngöôøi hoïc bieân taäp, xin teân Sö, Sö nhaân ñoù goùp nhaët ñaïi khaùi, goïi ñoù laø Phaät Thieàn Toâng Giaùo Nghóa Cöûu Ñôøi taäp, bôûi noùi phoûng laøm cho cöûu löu.

# GAÙNH VAÙC CHAÙNH PHAÙP NHAÕN TAÏNG

Luaän veà lyù chaân thaät, chöùng thaønh Phaùp thaân, coâng chieáu duïng, laøm thaønh Baùo ñoä, boån nhaân cuûa chö Phaät ñaõ vaäy, moâ phaïm roäng lôùn cuûa caùc Toå cuõng vaäy, naêm boä phaän toâng muoân phaùi côø vaûi tinh maøu lam, phaàn saùng cuûa moät ngoïn ñeøn phaùp tòch möôøi phöông ñoâng ñuùc.

Laïi trong kinh Hoa Nghieâm noùi: Ñöùc Nhö Lai khoâng xuaát theá, cuõng khoâng coù nhaäp Nieát-baøn. Xöa treân hoäi Linh sôn, Ñöùc Theá Toân caàm caønh hoa sen xanh nhìn khaép chæ baøy boán chuùng, khoâng coù ngöôøi naøo hieåu yù laõnh hoäi ñöôïc, duy coù ngaøi Ñaïi Ca-dieáp, rieâng laõnh hoäi yù chæ Phaät.

Trong kinh noùi: Ñöùc Phaät baûo ngaøi Ca-dieáp: “Ta coù chaùnh phaùp nhaõn taïng Nieát-baøn dieäu taâm, phoù chuùc cho oâng, oâng neân truyeàn khaép chôù ñeå ñoaïn tuyeät”.

Ñöùc Theá Toân khi saép nhaäp Nieát-baøn baûo ngaøi A-nan raèng: Möôøi hai boä kinh, oâng phaûi löu truyeàn, Ñöùc Phaät baûo ngaøi Öu-ba-ly raèng: Taát caû giôùi luaät oâng phaûi phuïng trì (moät phen laøm thon trì) Ngaøi phoù chuùc cho ngaøi Ñaïi Ca-dieáp baøi keä raèng:

*“Phaùp boån phaùp voâ phaùp, Voâ phaùp phaùp dieät phaùp, Nay luùc phoù chuùc voâ phaùp, Phaùp phaùp ñaâu töøng phaùp”.*

Theá laø ngaøi Ñaïi Ca-dieáp thoï trì ca-sa cuûa Phaät, ôû trong nuùi Keâ tuùc, nhaäp ñònh tòch dieät, ñôi ñöùc Di-laëc haï sinh, hai tay giao phoù (Coå ñöùc noùi lôøi raèng: Chim ñaäu khoâng coù boùng caây, hoa nôû khoâng naåy maàm, ba ñaøo boán bieån lôùn moät vaàng trôøi traêng saùng).

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN TRÍ

*Phaät chaùnh phaùp nhaõn, Ñích thaân Ca-dieáp nghe, Toå neã khoâng hieåu,*

*Tai hoïa ñeán con chaùu.*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI HUEÄ

*Khoâng kieáp xa xoâi khoâng theå tính keå, Phaät nhaõn ñaâu töøng bieát ñöôïc to lôùn, Dieäu theå xöa nay khoâng coù vò thöù, Chaùnh nhaân ñaâu ñöôïc coù quy moâ.*

*Thaùi hö roäng lôùn buïi traàn saïch, Trí soi troøn saùng vaät töôïng khaùc, Töø ñaây nuùi hoa ngaøn muoân ñoùa, Maëc tình hoï Phan Lan ñeán coõi löøa.*

# GAÙNH VAÙC TAÏNG PHAÄT PHAÙP

Luaän veà giaùo ngoaïi Tam thöøa, chö Toå bieät truyeàn, trong vaïn töôïng boãng nhieân rieâng hieån loä, maây traàn chöa döùt, ngaên caùch nuùi soâng, suy tính sai khaùc, ngaøn ñôøi muoân kieáp, tam Hieàn chöa hieåu, thaäp Thaùnh ñaâu bieát, caét ñöùt caùc doøng, laøm sao ñaït ñeán, Thaùnh nhaân uyeån chuyeån ñöa ra phöông tieän khoâng thoâi, chaïm khaéc caùc hình maø khoâng coù coâng lao, thì huoáng gì laø Nhö Lai Taïng ö? Ñoù goïi laø taïng, bao quaùt caùc taïng Phaät phaùp ba ñôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai, trong aáy coù Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa.

Giaùo phaùp Tieåu thöøa noùi veà Thanh vaên, Duyeân giaùc, giaùo phaùp Ñaïi thöøa noùi veà Boà-taùt, ôû trong chi phaàn phaân laøm taùm: Nghóa laø ba taïng naêm thöøa. Ba taïng aáy laø Kinh, Luaät, Luaän. Naêm thöøa laø Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt bao goàm caû nhaân thieân. Song thì giaùo phaân danh soá, y caên baûn laäp ra, maø khoâng lìa Nhaát thöøa.

Trong kinh Phaùp Hoa noùi: Ñoái vôùi ñaïo Nhaát thöøa phaân bieät vôùi thaønh ba.

Laïi noùi: Coøn khoâng coù hai thöøa, haø huoáng coù ba.

Laïi noùi: Chæ moät söï thaät ñaây, coøn hai phaùp chaúng phaûi chaân. Ñaây noùi roõ y caên baûn laäp quyeàn. Nhö trong kinh Hoa Nghieâm noùi: Nhö Lai Taïng duøng phaùp giôùi laøm theå, Nhö Lai taïng khoâng coù meù tröôùc sau, khoâng coù phaùp thaønh hoaïi, khoâng coù ngoâi vò tu chöùng, döùt nghóa ñoái ñaõi, cho neân Vaên Thuø coù baøi keä raèng:

Moät nieäm khaép quaùn,

Voâ löôïng kieáp khoâng ñi, khoâng ñeán cuõng khoâng truï, Nhö vaäy roõ bieát vieäc ba ñôøi,

Vöôït ra caùc phöông tieän thaäp löïc.

Thaùnh nhaân noùi lieãu nghóa, baát lieãu nghóa, Ñeàu laø y caên an laäp,

Chö Phaät tuøy nghi thuyeát phaùp yù thuù khoù hieän, Ba taïng naêm thöøa ñeàu coù toâng chæ.

Ñoái vôùi Nhaát thöøa gaàn ñuû, ñeàu laø quyeàn laäp. Duy coù moät boä kinh Hoa Nghieâm, duøng phaùp giôùi laøm theå löôïng, Phaät cuøng chuùng sinh ñoàng moät theå taùnh, voán khoâng tu chöùng, voán khoâng coù ñaéc thaát, khoâng coù phieàn naõo coù theå ñoaïn, khoâng coù Boà-ñeà coù theå caàu, nhaân cuøng phi nhaân taùnh töôùng bình ñaúng. (Coå ñöùc vieát raèng:

*“Voác nöôùc traêng ôû tay, Ngaém hoa höông ñaày aùo, Khe xöa suoái laïnh voït,*

*Tuøng xanh sau tuyeát heùo ruïng”.)*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN

*(309) Taïng Phaät phaùp cuûa ta, Cöùu vôùi chuùng sinh,*

*Traêm ngaøn Tam-muoäi, Khaûy moùng tay vieân thaønh.*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI HUEÄ

*Möôøi phöông nhieáp khaép khoâng soùt, Ba ñôøi goàm thaâu ôû luùc naøy,*

*Hieäu Thaùnh danh phaøm ñoàng moät löôõi, Hình keùm töôùng khaùc khoâng nhieàu neûo. Ngoaøi cöûa nhaø nhaø taêng tröôûng ñaïo yeân, Sö töû con trong hang khaép nôi,*

*Ñaùnh phaù bình saïch khoâng moät vieäc, Chim cuoác hoùt ôû traêm caønh hoa.*

# CHÆ BAØY LYÙ QUAÙN

Phaøm thanh saéc khoâng ñeán, ñöôøng ngoân ngöõ khoù neâu baøy, xöa nay roõ raøng, töø tröôùc ñeán nay khoâng giaùn ñoaïn, duøng lôøi noùi hieån baøy ñaïo, uyeån chuyeån thaønh thôøi nay, döïng phaát traàn döông maøy, ngoõ haàu daïy baûo khaép, thöôïng só thieân nhieân, haù nhaän neâu baøy, caên cô trung haï, laáy

quy taéc ñaàu caâu, ñaäu cô baát dieäu, qua ôû ngöôøi naøo, laïi neáu do döï, caøng theâm ñaàn ñoän. Lyù quaùn ñôùi: Lyù töùc chaùnh vò, trong vò aáy, maø khoâng coù moät phaùp khoâng ñoàng thaät teá, thaät teá lyù ñòa kia, khoâng thoï moät maûy traàn. (Coå ñöùc vieát lôøi raèng:

*Caùc söøng tuy nhieàu maø moät chaân, Chuyeån ñoäng deã môû baøy ñöôøng xöa, Khoâng rôi vaøo coû tieâu nhieân).*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN

*Lyù quaùn thaâu heát, Muoân phaùi ñoøng doøng, Hoa taïng Tyø-loâ,*

*Vaät vaät ñaàu ñaàu.*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI HUEÄ

*Chaân lyù ñaâu töøng laäp moät traàn, Hoâ thaønh chaùnh vò sôùm thaân sô, Chim gaø nöûa ñeâm keâu choã naøo? Caây khoâ hoa nôû ngoaøi kieáp xuaân. Teân thuû thuùy töø thöôøng lôïi vaät, Ñem taâm chaáp tröôùc ñaõ traùi chaân, OÂng xem caây haït goïi Neâ-hoaøn, Töøng neâu hai chaân chæ baøy chuùng.*

# MÔÛ BAØY SÖÏ QUAÙN

Luaän veà maët traêng chieáu ñeán hay khoâng ñeán, trôøi ñaát che chôû khoâng ñöôïc, khi kieáp hoïa noùi thöôøng an, khi muoân phaùp döùt toaøn theå hieån baøy, tuøy duyeân baát bieán, choã oàn thöôøng vaéng, moät ñaïo aân quang ai khoâng coù phaàn.

Kinh Hoa Nghieâm noùi: Chuøa noùi chuùng sinh noùi, ba ñôøi coõi nöôùc ñoàng thôøi noùi. (Coå ñöùc vieát lôøi:

*Tìm löûa hoøa khoùi ñöôïc, Gaùnh suoái mang traêng veà, Thaïch tröôøng khoâng caây coái, Nuùi kheùp khoâng ñoäng maây).*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN

*Söï quaùn vaïn coõi,*

*Maûy traàn khoâng loït, Vaïn töôïng sum-la, Toaøn cô khoâng loãi.*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI HUEÄ

*Chuyeån choã ñeàu roõ döùt vaïn söï, Tuøy duyeân ñöôïc chæ laïi naøo caàu, Quaàn sinh taïo hoùa nöông löïc ñaây, Moät ñaïo linh quang gaëp khaép nôi. Töùc söï töùc khoâng thöøa phaùp, Toaøn taâm toaøn Phaät coù lai do,*

*Laáp ngoøi ngaên raïch khoâng ngöôøi bieát, Thaät cöôõi coõi traâu laïi tìm traâu.*

# MÔÛ BAØY LYÙ SÖÏ TUNG HOAØNH

Phaøm chaïm maét laø ñaïo, trong moân Phaät söï, tuyeät tích voâ tö thoâng suoát thaät teá, vieân dung söï lyù, vaän duïng song haønh, khí löôïng gaùnh vaùc, tuøy cô phoù caûm, cöûa gioù loä vaûi, ñeàu ôû ñöông chaân, kieám laäp toâng thöøa, moïc nhieàu chi tieát, ra cöûa hoûi ñöôøng, chæ ñoâng veõ taây, nhieàu kieáp ngu doát, laøm sao phaùt khôûi. (Coå ñöùc vieát lôøi raèng:

*Treân ñaàu kim nhoïn laïi ñeå cao choùt voùt, Trong hoàng loâ chaùy saùng noåi soùng xanh, Vöôïn oâm con veà trong nuùi xanh,*

*Chim tha hoa ruïng tröôùc bích nham).*

# ÑAÏI VIEÂN

**ÑAÏI HUEÄ**

*Lyù söï tung hoaønh Chieáu duïng ñeàu haønh Beân naøy beân kia*

*Giôø ngoï canh ba.*

*Traàn traàn thaät teá voán dung hoøa Neâu theå bao goàm lyù söï ñoàng*

*ÖÙng vaät haønh taïm phaùp khoâng nhaát ñònh Tuøy duyeân laäp lyù tuyeät löôùi loàng.*

*Ñaàu saøo coù ñöôøng xe ngöïa thoâng, Xuoáng gaäy khoâng khoâng chaïm toå oâng*

*Ra vaøo tung hoaønh toaøn theå duïng Maët trôøi laën nöôùc chaûy veà ñoâng.*

# TUØY DUYEÂN CHÆ BAØY

Phaøm chæ baøy: Laø Thaùnh nhaân chæ baøy öng cô tieáp vaät. Khuaât Khuùc: Côûi boû y phuïc traân baùu, maëc y phuïc thoâ xaáu.

Ngaøi Ñoàng An noùi: Taïm maëc aùo thoâ xaáu noùi laø Phaät, laïi y phuïc traân baùu goïi laø gì?

Y phuïc traân baùu goïi laø khoâng xuaát theá. AÙo thoâ xaáu goïi laø xuaát

theá.

Coù vò taêng hoûi Hoøa thöôïng Thaïch Moân Trieät: Phaùp sö Vaân Quang

laø theá naøo? Laïi laøm traâu ñi.

Moân Trieät noùi: Heïp hoøi khoâng côõi ñöôïc ngöïa maøu vaøng, veà ñöôøng laïi maëc aùo quaàn raùch, sau khi Thaùnh nhaân thaønh Phaät, laïi laøm Boà-taùt, daãn daét lôïi ích chuùng sinh, ñaây goïi laø khoâng truï voâ vi baát taän höõu vi.

Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi ngaøi Duy-ma-caät: Boà-taùt laøm sao thoâng suoát Phaät ñaïo?

Duy-ma-caät noùi: Boà-taùt thöïc haønh ôû phi ñaïo, ñaây goïi laø thoâng ñaït Phaät ñaïo. (Coå ñöùc noùi raèng:

*Maây töø che khaép coõi voâ lieân, Caây khoâ khoâng hoa naøo ngaïi gì,*

*Uyeån chuyeån thò phi töø quanh co ñeán thaúng, Luùc aáy tieâu töùc hieån gioù thoâng).*

# BAØI TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN

*Uyeån chuyeån ruû loøng töø, Ñaùnh heùt ñeàu thi thieát, AÅn giaáu maät chæ,*

*Thieát thaät linh chi.*

# BAØI TUÏNG CUÛA ÑAÏI HUEÄ

*Khoâng maëc y phuïc traân baùu laø chæ baøy haøng sô cô, Haøng xuaát theá taïm maëc aùo thoâ xaáu,*

*Ñöôøng heïp noái voøng qua ñeâm,*

*Coá höông xa xaêm bao nhieâu thôøi gian trôû veà. Tô ruû ngaøn thöôùc caâu laïi quanh co,*

*Lôïi vaät nhieàu phöông noùi coù töø bi,*

*Ngöøng luyeán tieác phong caûnh Tröôøng An ñeïp, Ñöôïc tieän nghi laø maát tieän nghi.*

# KHEÙO HOØA HIEÄP ÑAÀY ÑUÛ

Hoøa thöôïng Phong Huyeät daïy chuùng: Phaøm tham hoïc nhaõn muïc, caên cô caàn phaûi ñaïi duïng hieän tieàn, ñöøng töï caâu chaáp tieåu tieát, giaû söû noùi tieán ñeán tröôùc ñöôïc, cuõng laø ngaên treä trong voû meâ, duø döôùi caâu noùi lôïi ích tinh thoâng chöa khoûi gaëp ñöôøng cuoàng chaáp, khuyeân moïi ngöôøi caùc oâng phaûi laø töø tröôùc ñeán nay y tha taùc giaûi, saùng toái hai neûo, phaøm Thaùnh tình nghi, nhaát thôøi queùt saïch, moãi moãi tröïc giaùo nhö sö töû con roáng moät tieáng, vaùch ñöùng muoân nhaän, ai daùm nhìn thaúng, nhìn thì môø maét. (Coå ñöùc vieát raèng:

*Moät caâu uyeån chuyeån hôïp ngaøn vaän xöa, Ngaøn lôùp maây ngaên traêng ñeán ban ñaàu, Tô ruû ngaøn thöôùc yù ôû ñaàm saâu).*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN

*Kheùo hôïp chaân cô, Caûnh vaät nhö nhö, Laø phaøm laø Thaùnh,*

*Khoâng thieáu khoâng ñuû.*

# ÑAÏI HUEÄ

*Caàm naém ñöa ra taùc giaûi bieát, Moät chöõ trong aáy ñöa ra hai ñaàu, Ñoàng sinh ñoàng töû ñaàu töøng hieåu,*

*Ñeàu buoâng ñeàu thaâu neâu nghi ôû ñôøi. Chieáu soi maät coùc tía saùng trong kho bích, Trôøi voã bieån xanh ngaäp Tu-di,*

*Nghe nhaïc Thieàu queân vò vui coù dö, Môùi bieát luùc aáy ñöùng beân ngoaøi.*

# KHOÙA VAØNG ÑEÀU KHOÙA

Phaøm sau phaân ñaêng Keâ tuùc, Thieáu Laâm truyeàn thuoác ñeán ñaây, ñeàu xieån döông huyeàn phong, cuøng nhau laøm Phaät söï. Neáu nöông lôøi noùi laøm caên cöù, phaùp moân ñoaïn dieät, laïi thaønh coâng tu taïo taùc (moät phen laøm laïi thaønh coâng tu trì), Tieân thaùnh taàm thöôøng, moãi moãi hieån loä moïi vaät saùng saùng roõ, khoâng caàn do döï, caàn phaûi noùi lieàn. (Coå ñöùc noùi:

*Gioù thoåi lieãu bôø Nam,*

*Hai phen ñaùnh ao sen phía Baéc,*

*Keân traéng xuoáng ruoäng ngaøn ñieåm tuyeát, Moät caønh hoa treân caây huyønh loäc).*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN

*Khoùa vaøng ñeàu khoùa Toaøn taâm aán khaû*

*Coù cuù khoâng cuù Ngaøn hoa vaïn ñoùa.*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI HUEÄ

*Ñoät xuaát toaøn cô lyù söï huyeàn Vöông laõo thaân ñoàng ñeâm ñoát tieàn*

*Ñoàng nhaøn ñöôïc ñöôøng saùng nhö ban ngaøy Caát böôùc hoài ñaàu thaúng nhö daây ñaøn.*

*Huyeàn yeáu ñeàu haønh khoâng noùi khaùc Cô duyeân vöøa ñeán khoâng theå truyeàn*

*Töø xöa ñeán nay ñaïi ñaïo khoâng caâu chaáp Tín thuû ñem ñeán traêm söï ñuû.*

# BÌNH HOAØI THÖÔØNG PHAÄT

Hoøa thöôïng Laïc Phoá chæ baøy chuùng: Moät caâu noùi sau cuøng môùi ñeán cöûa aûi heïp, caàn phaûi ñem döùt beán, khoâng thoâng phaøm Thaùnh, taàm thöôøng ñeán noùi vôùi moïi ngöôøi, maëc tình töø trôøi xuoáng phoàn vinh thònh vöôïng, chæ coù ta khoâng chòu.

Côù sao? Linh Quy ñoäi baûn ñoà, töï chuoác laáy naùt thaân, phöôïng hoaøng voøng quanh löôõi vaøng, toan ñeán trôøi cao, laøm sao troâng mong, bình thöôøng baûo caùc oâng, phaûi ñoái vôùi minh toâng ngoaøi yù chæ, chôù ñeán trong ñoù noùi laáy pheùp taéc. Cho neân noùi: Caên cô ngöôøi ñaù gioáng nhö oâng, giaûi xöôùng baøi ca. OÂng neáu gioáng nhö ngöôøi ñaù khuùc tuyeát cuõng neân hoùa.

Coù vò taêng hoûi ngaøi Nam Tuyeàn: Theá naøo laø ñaïo?

Taâm bình thöôøng laø ñaïo, nhö ñaït ñöôïc ñaïo bình thöôøng. Thaáy nuùi töùc laø nuùi, thaáy nöôùc töùc laø nöôùc, tính thuû ñem ñeán, coû khoâng ñöôïc khoâng ñaâu khoâng ñöôïc, giaû söû gioù ñeán caây ñoäng, soùng khôûi thuyeàncao, xuaân sinh haï lôùn, thu thaâu ñoàng giöõ, naøo coù sai khaùc, nhöng ñöôïc gioù hoøa möa thuaän, quoác thaùi daân an, bieân phöông yeân tònh, hôïp ñaïo vua toâi, haù ôû vaøo thôøi xuaát hieän kyø laân phöôïng hoaøng ñeán, môùi hieån baøy ñieàm laønh, nhöng ñöôïc lyù trôû veà chaân ñaïo thì söï môùi thöôøng thaät, khoâng coù Thaùnh ñaùng caàu khoâng coù phaøm naøo ñaùng boû, trong ngoaøi loøng ñöôïc yeân oån, tuyeät nhieân töï hôïp, cho neân lôøi cuûa caùc baäc Thaùnh noùi, khoâng lìa theá ñeá, tuøy thuaän theá gian, kheá hoäi thì giöõa ñöôøng thoï duïng, khoâng

kheá hoäi thì theá ñeá löu truyeàn. (Coå ñöùc noùi:

*Tröôøng nhaân tieán choã khaùch, Thì nhôù ñöôïc nhaø khaùc).*

# TUÏNG CUÛA ÑAÏI VIEÂN

*Trong loøng yeân oån thöôøng thaät Söï ñuû lyù xong*

*Hieån baøy truï ñeøn loàng Khoâng ñöôïc khoâng maát.*

# ÑAÏI HUEÄ

*Laïi khoâng theå laïi xen nhau voán vieân thaønh Gaëp maët voâ tö moät theå ñoàng*

*Nuùi ñoâng treân nöôùc ñi khoâng ôû Ngöïa goã trong löûa ñen hyù keáu. Nhaân gian chæ thaáy maây traêng noåi*

*Ngoaøi trôøi thöôøng thaáy haøng nuùi ngang Chôù cho taâm bình thöôøng laø ñaïo*

*Taâm nghó ñaõ ôû thaønh Thieát vi.*

Phuø Sôn noùi: Neáu phaùp moân vieân cöïc, voán ñuû möôøi soá, nay ñaây coù boán möôi chín, ñaõ vì caùc ngöôøi noùi roõ. Laïi coù moät, caùc ngöôøi laïi ñöôïc gì, neáu cuõng thaáy ñöôïc thaân thieát phaân minh, laïi môùi ra noùi xem, noùi ñöôïc töông öng, thì thoâng chín ñieàu tröôùc, ñaïo nhaõn vieân minh. Neáu cuõng thaáy maø khoâng thaân thieát thì noùi khoâng töông öng, maø chæ y ngoân ngöõ cuûa ta, do vì ñaõ hieåu thì goïi laø baùng phaùp, khoâng coù leõ ñoù, caùc ngöôøi ñeán ñaây nhö theá naøo? Chuùng ñeàu môø mòt, Sö beøn quaùt maéng giaûi taùn.

# TAM QUAN CUÛA HUYØNH LONG

Nam Thieàn sö hoûi Long Khaùnh Nhaøn Thieàn sö raèng: Moãi ngöôøi coù caùi sinh duyeân.

Hoøa thöôïng toøa sinh duyeân choã naøo?

Khaùnh Nhaøn ñaùp: Saùng sôùm aên chaùo traéng, ñeán chieàu laïi caûm thaáy

ñoùi.

Nam Thieàn sö hoûi: Tay ta sao gioáng tay Phaät? Khaùnh Nhaøn ñaùp: Traêng xuoáng chôi ñaøn tyø-baø. Thieàn sö hoûi: Chaân ta sao gioáng chaân löøa?

Khaùnh Nhaøn ñaùp: Con coø traéng ñöùng tuyeát khoâng ñoàng maøu. Ngaøi

Huyønh Long thöôøng laáy ba chuyeån ngöõ ñaây, ñöa ra hoûi ngöôøi hoïc. Phaàn

nhieàu khoâng kheá hôïp vôùi yù chæ kia, maø cö só Phan ôû Nam chaâu tieáp noái höng thaïnh laâu daøi, laïi hoûi lyù do kia.

Huyønh Long noùi: Ñaõ qua Tam Quan, döïa vai ñi thaúng, ñaâu bieát coù Quan laïi, töø Quan laïi hoûi ñöôïc chaêng? Ñaây laø chöa thaáu ñöôïc Tam Quan, laïi töï laøm baøi tuïng raèng:

*Tay ta laøm sao gioáng tay Phaät, Thieàn nhaân ngay ñoù naém baét, Baát ñoäng can qua noùi ra, Ngay ñoù sieâu Phaät vöôït Toå.*

*Chaân ta chaân löøa ñeàu ñi, Moãi böôùc ñaïp voâ sinh,*

*Hoäi ñöôïc maây thaâu traêng saùng, Môùi bieát tung hoaønh ñaïo ñaây. Sinh duyeân coù noùi ngöôøi ñeàu boû, Nöôùc khoâng laøm sao lìa ñöôïc toâm, Chæ thaáy maët trôøi moïc phía Ñoâng,*

*Ai coù theå kheá hôïp ñöôïc vôùi traø cuûa Trieäu Chaâu.*

(Trong Ngöõ Luïc Loâ Sôn Vaên Cô Phaät noùi: Xöa thaáy thuû toøa Quaûng Bieän baét Nam Thieàn sö vieát tuïng Tam Quan, ñoïc tuïng khoâng soùt, gaàn ñaây thaáy Ngöõ Luïc caùc phöông, khoâng ñaày ñuû, laïi nhieàu sai laàm, neân ñaây chuù phaù).

# VAÊN TUÏNG CUÛA NGAØI CHAÂN TÒNH

*Tay ta laøm sao gioáng tay Phaät Laïi che giaáu laøm sao hieän toát xaáu Neáu laø con sö töû*

*Daõ can löøa doái maø môû mieäng. Chaân ta sao gioáng chaân löøa AÅn hieån ngaøn muoân sai laàm Muoán môû nhaõn tình Kim cang Xem laáy thieän aùc tröôùc maét.*

*Moïi ngöôøi coù caùi choã sinh duyeân Nhaän maëc aùo roài laïi maát ñöôøng*

*Hö khoâng roäng lôùn maây bay traêng hoa nôû Ñoâng taây nam baéc theo oâng ñi.*

# CAÛNH PHÖÔÙC THUAÄN

(Ngöôøi ñaát Thuïc, tieáp noái Nam Thieàn sö)

*Tröôøng giang maây bay nöôùc chaûy cuoàn cuoän*

*Boãng nhieân cuoàng phong soùng laïi cao Khoâng bieát ngö gia yù huyeàn dieäu*

*Laïi ôû trong gioù thoåi soùng.*

*Nam Haûi Ba Tö vaøo Ñaïi Ñöôøng*

*Ngöôøi coù cuûa baùu rieâng laïi thöông löôïng Hoaëc khi gaëp ngheøo hoaëc khi sang*

*Maët trôøi ñeán phía Taây boùng daàn daàn daøi.*

(Laõo Hoøa thöôïng Huyønh Long coù noùi caùi sinh duyeân, Sôn Taêng noái tieáp oâng, ngaøy nay vì oâng neâu ra, vì oâng neâu con meøo, rieâng giaûi baét laõo chuoät).

# NAM ÑÖÔØNG TÓNH

(Teân Ñaïo Höng ngöôøi ñaát Thuïc, tieáp noái Nguõ Toå)

*Tay ta sao gioáng tay Phaät Loø reøn keøm buùa caùi choåi Töøng naáu kim thaân töû ma*

*AÙnh saùng chieáu Thaát tinh Ngöu ñaåu. Chaân ta sao gioáng chaân löøa*

*Ñaùnh giaùp côø hoàng laáp laùnh*

*Ngoài giöõa ñoaïn traêm chieán tröôøng Dieäu duïng saùu thao ba löôïc.*

*Moïi ngöôøi coù caùi sinh duyeân Xem nghe cuoái ngöôùc xoay voøng Ñaàu ñoäi maët trôøi maët giöõa vuõ truï*

*Trong loøng aån chöùa ngoaøi bieän oai quyeàn.*

# TUÏNG CUÛA VIEÂN NGOÄ

*Tay ta sao gioáng tay Phaät Tuøy phaàn ñöa hoa chaët lieãu Boãng nhieân rôø ñaàu raén*

*Chöa khoûi gaëp moät hôi khaùc. Chaân ta sao gioáng chaân löøa Trieäu Chaâu löôùt qua caàu ñaù Boãng nhieân laøm quaû caàu da Ngaõ ñoå ba nuùi Nguõ nhaïc.*

*Moïi ngöôøi coù caùi sinh duyeân*

*Thaân ngoài xoåm khoâng ñi saâu vaøo ñaát Neáu cuõng da maét heù môû*

*Ngöôøi khaùc lo ñaùy thuøng chích xuyeân.*

# TUÏNG THUYEÀN ÑÖÔØNG

*Tay ta tay Phaät Möôøi taùm möôøi chín Maây tan traêng troøn Ngöôøi ñi ñeâm chaïy. Chaân ta chaân löøa Boû qua moät chaáp Vôït tre Baøng Coâng Thìa goã thanh bình.*

*Ngöôøi ngöôøi sinh duyeân Luaät Baéc thieàn Nam Ñaïo ta Vuõ Hoát*

*Hoa döøng choáng thuyeàn.*

# HAÛI AÁN TÍN

**VAÏN AM**

*Tay ta tay Phaät Ngöôøi naøo khoâng coù Ngay ñoù phaân minh Caàn gì cuoàng chaïy. Chaân ta chaân löøa Ñaïp löôùt cao thaáp Qua möa reâu xanh*

*Maây tan maët rôøi saùng. Hoûi oâng sinh duyeân Khaép nôi khoâng nghi*

*Noùi thaúng taâm khoâng beänh Ai luaän phaûi vaø quaáy.*

*Tay ta sao gioáng tay Phaät Khoâng caàn nghó tröôùc tính sau Theá gian nhieàu ít ngöôøi si*

*Chæ laø theo ngöôøi ñi sau. Chaân ta sao gioáng chaân löøa Toan baøn gaëp ñoäc döôïc khaùc Laïi thaáy töôùng aùo traéng chaïy*

*Töø tröôùc laïi khoâng coù quan töôùc.*

*Ngöôøi ngöôøi coù caùi sinh duyeân Ngöôøi vaäy caây ñaày nhaø*

*Möôïn hoûi ñoâng gaàn nhaø taây*

*Taây Thieân möôøi muoân taùm ngaøn.*

# NAM ÑÖÔØNG BIEÄN NGHIEÄM MÖÔØI MOÂN

Sö Nam Ñöôøng chæ baøy chuùng raèng: Phaøm tham hoïc chí yeáu, khoâng ra ngoaøi caùi toái sô vaø caâu roát sau. Ngöôøi thoâng suoát ñöôïc, vieäc bình sinh xong, kia hoaëc chöa nhö vaäy, laïi cuøng oâng phaân laøm möôøi moân, moãi ngöôøi duøng aán chöùng töï taâm, xem ñöôïc thoûa ñaùng cuõng chöa.

1. Phaûi tin coù giaùo ngoaïi bieät truyeàn.
2. Phaûi bieát coù giaùo ngoaïi bieät truyeàn.
3. Phaûi hieåu voâ tình thuyeát phaùp cuøng höõu tình thuyeát phaùp khoâng

hai.

1. Phaûi thaáy taùnh nhö trong baøn tay phaân minh roõ raøng, moãi moãi

aån maät cuûa ruoäng ñaát.

1. Phaûi ñuû phaùp nhaõn löïa choïn,
2. Phaûi noi theo ñaïo huyeàn nhö chim bay.
3. Vaên voõ song toaøn.
4. Phaûi deïp taø hieån chaùnh.
5. Phaûi ñaïi cô ñaïi duïng.
6. Phaûi ñi ñeán trong dò loaïi.

Möôøi moân ñaây, moïi ngöôøi cuõng chöa ñöôïc thoûa ñaùng. Neáu chæ laø ñoùng cöûa lo tính, moät mình roõ töï thaân, khoâng ôû thôøi haïn ñaây. Neáu muoán gaùnh vaùc tieáp noái gioáng thaùch chaùnh toâng, phaûi roõ möôøi moân cöông yeáu ñaây, môùi ngoài ñöôïc giöôøng caây khuùc luïc, seõ ñöôïc ngöôøi rong thieân haï leã baùi, coù theå cuøng Phaät toå laøm thaày. Neáu khoâng ñöôïc ñieàn ñòa nhö theá, chæ moät beà luoáng uoång, giôø khaùc ngaøy khaùc, vua Dieâm-la, chöa thaû oâng ñöôïc, coù nhö theá moïi ngöôøi ngöôøi môùi ñöa ra chöùng cöù, cho baèng khoâng ñaâu khoâng laäp duïng laâu daøi.

# MOÂN ÑÌNH LAÂM TEÁ

Toâng Laâm Teá, ñaïi cô ñaïi duïng, ra khoûi löôùi loàng, ra khoûi hang oå, hoå chaïy roàng bay, sao baêng ñieän chôùp, trôøi chuyeån ñaát quay, yù khí trôøi noåi giaän, ñeå duy trì khaùc thöôøng, co duoãi baét laïi buoâng ra soáng cheát töï taïi, theá neân chæ baøy tam huyeàn, tam yeáu, töù taân chuû, töù lieäu giaûn, Kim cang vöông baûo kieám, sö töû cöù ñòa, tham can aûnh thaûo moät tieáng heùt phaân chuû khaùch, chieáu duïng ñoàng thôøi thöïc haønh, ngöôøi trung haï caên

ñeán, ñoaït caûnh khoâng ñoaït phaùp, ngöôøi trung thöôïng caên ñeán, ñoaït caûnh ñoaït phaùp khoâng ñoaït nhaân (moät phen laøm ñoaït phaùp khoâng caûnh laø sai), haøng thöôïng thöôïng caên ñeán, nhaân caûnh caû hai ñeàu ñoaït, haøng xuaát caùch ñeán, nhaân caûnh ñeàu khoâng ñoaït.

Töù Taân chuû: Nhaø sö coù loã muõi, goïi laø chuû trong chuû. Ngöôøi hoïc coù loã muõi, goïi laø chuû trong khaùch. Nhaø sö khoâng coù loã muõi, goïi laø khaùch trong chuû. Ngöôøi hoïc khoâng coù loã muõi, goïi laø khaùch trong khaùch. Cuøng khaùch chuû cuûa Toâng Taøo Ñoäng khoâng gioáng nhau.

Tam huyeàn: Huyeàn trong huyeàn, huyeàn trong theå, huyeàn trong

caâu.

Tam yeáu: Trong moät huyeàn ñuû tam yeáu, töï laø trong moät caùi heùt,

theå nhieáp tam huyeàn tam yeáu.

Kim cang vöông baûo kieám: Moät ñao ñoaïn heát tình giaûi.

Cöù ñòa sö töû: Phaùt lôøi nhaõ khí oai theá chaán laäp, traêm thuù run sôï, caùc ma vôõ naõo.

Thaùm can: Tham doø oâng coù nöông thaày hay khoâng nöông thaày, coù loã muõi hay khoâng coù loã muõi.

AÛnh thaûo: Khinh lôøn laøm giaëc, nhìn oâng thaáy cuõng khoâng thaáy.

Moät tieáng heùt phaân khaùch chuû: Trong moät tieáng heùt, töï coù khaùch coù chuû.

Chieáu duïng ñoàng thôøi haønh: Trong moät tieáng heùt, töï coù chieáu coù

duïng.

Moät tieáng heùt khoâng laøm duïng cuûa moät tieáng heùt. Trong moät tieáng

heùt ñuû loaïi tam huyeàn tam yeáâu, Töù taân chuû, Töù lieäu giaûn nhö vaäy, ñaïi khaùi toâng phong cuûa Laâm Teá, khoâng quaù nhö theá, muoán bieát Laâm Teá nhö theá, seùt ñaùnh ngang tai aàm vang, ñaát baèng noåi soùng gioù. Sôn Ñöôøng bieän roõ moân tam huyeàn. Laâm Teá noùi: Moät caâu noùi, phaûi ñuû tam yeáu, moät huyeàn phaûi ñuû tam yeáu, ñaïi cô ñaïi duïng hoï cho duøng caâu danh soá, boû deïp taø, khaép nôi hoûi ñaùp huyeàn yeáu, cuõng chæ noùi theá naøo laø ñeä nhaát, ñeä nhò, ñeä tam.

Ngaøi Phaàn Döông noùi keä:

*Tam huyeàn, Tam yeáu söï khoù phaân, Ñöôïc yù queân lôøi ñaïo deã gaàn,*

*Moät caâu roõ raøng goàm muoân vaät, Truøng döông cöûu nhaät hoa ñaøo môùi. Chuû thaùp raát xöa môùi phaù laø.*

Huyeàn trong caâu, huyeàn trong theå, huyeàn trong huyeàn, Maø tam yeáu thì noùi vieäc khoâng thöïc haønh,

Giao phoù caùc ngöôøi löøa doái maø thoâi.

Thieân ñaây noùi roõ moân hoä cuûa Laâm Teá, hôn nöõa theo ñeán tam huyeàn, tam yeáu, thì rôi vaøo veát xe ñoå cuûa thaùp chuû, khoâng theå khoâng bieän roõ.

**YEÁU QUYEÁT** (Sôn Ñöôøng bieän roõ raøng)

Ñaïi huøng ñang tieáp noái cöông toâng Laâm Teá, nhaân ñoù hoûi Hoaøng Baù töø Taây Truùc ñeán, ñau xoùt cuøng vôùi ba traän OÂ Ñaèng, beøn ñeán Ñaïi Ngu ñaùnh phaù, ñích thaân naém laáy ba caùi xöông söôøn, ngay lôøi noùi thaáy taâm laõo baø, môùi bieát Phaät phaùp khoâng nhieàu ngöôøi, tieáng seùt noå vang, vuoát raâu huøm, moå tung ôû beân cuïc thòt ñoû, ñeán nôi naém tay khoâng, sao bay phaùo tre noå, baêng tan nuùi lôû, nöôùc caøng ñi leân, ñi treân kieám nhoïn, ñeàu laø quyeån ñieän maùy, ñaïi duïng xoay voøng, xích thuû gieát ngöôøi, ñöa ñao thaúng vaøo, nhaân caûnh ñeàu ñoaït, chieáu duïng ñeàu haønh, saùng ñaàu ñeán, toái ñaàu ñeán, Phaät cuõng gieát Toå cuõng gieát, bieän roõ xöa nay ôû tam huyeàn tam yeáu, suy nghieäm long vaø ôû moät chuû, moät khaùch, vöôït ra khoûi löôùi loàng, khoâng coøn yù giaûi, caàm kieám Kim cang baûo vöông, queùt tröø caây truùc tinh linh, phaán chaán toaøn oai sö töû, baày choàn sôï vôõ maät, cuoái cuøng chaùnh phaùp nhaõn taïng, cuoái cuøng laïi ôû beân löøa muø, thaáu xöông thaáu tuûy, maø huyeát maïch thoâng suoát, thaáu ñaûnh thaáu ñaùy, maø caøn khoân rieâng hieån baøy, mieân maät khoâng tieát loä, caên khi töông truyeàn, bôûi toâng toå aáy cao minh, töø treân choùi saùng. Ñoù laø toâng phong cuûa Laâm Teá.

# BAØI TUÏNG CÖÔNG TOÂNG CUÛA COÅ ÑÖÙC

(Ñaây coù sai laàm)

?? ??

*Taùm phöông toaøn ñòch daøy môø mòt Long xaø ñeàu aån ra khoûi da vaûy*

*Möa saám ñoàng baøy keá löôïc hoang ñöôøng Ñieåm Phaät toå laø tieáng gioït nöôùc*

*Giang sôn roát cuoäc ñeàu thôm tho Höôùng trôû veà ñöôøng minh Giao Xa Thuyeàn Ba Tö rôi vaøo laøng Sôû.*

# TOÂNG VAÂN MOÂN

Sö huùy Vaên Yeån con hoï Tröông ôû Gia Höng. Khi thoï giôùi Cuï tuùc xong du hoïc khaép nôi. Ñaàu tieân Sö tham hoïc vôùi Höõu Chaân Traàn Toân

Tuùc phaùt minh taâm yeáu. Ngaøi Höõu Chaân chæ ñeán tham kieán Thieàn sö Tuyeát Phong, laïi nhôø Sö aán khaû. Ban ñaàu ñeán Linh thoï, khai phaùp tieáp noái Tuyeát Phong, sau dôøi ñeán chuøa Quang Thaùi Vaân Moân, ñaïo aáy khai môû, ngöôøi hoïc trong thieân haï, nghe danh maø ñeán, sau hieäu toâng Vaân Moân.

# TAM CUÙ

*Sö daïy chuùng raèng:*

*Caøn khoân che khaép, Maét raát nhanh nheïn,*

*Khoâng lieân quan ñeán vaïn duyeân. Laøm sao sinh thöøa ñöông, Chuùng khoâng ñoái ñaùp,*

*Töï noùi thay raèng:*

*Moät voøng phaù tam quan.*

Sau ñeán Ñöùc Sôn Vieân Minh Maät Thieàn sö, beøn lìa lôøi aáy thaønh tam cuù, noùi caâu che khaép caøn khoân, caét ñöùt caùc doøng cuù, tuøy soùng theo caâu soùng. (Vieân Ngoä noùi: Voán chaân voán khoâng, moät saéc moät vò, chaúng phaûi khoâng dieäu theå, khoâng ôû nôi do döï, roãng suoát roõ raøng, thì bao haøm caøn khoân).

Laïi noùi: Voán chaúng phaûi giaûi hoäi, saép xeáp töông lai, moät chöõ khoâng maát, vaïn cô lieàn döùt, thì caét ñöùt caùc doøng.

Laïi noùi: Neáu cho hoï gaëp nhau, töø maàm hieän roõ ñaát, nhaân lôøi bieát ngöôøi, töùc tuøy soùng theo soùng.

# TUÏNG TAM CUÙ CUÛA PHOÅ AN ÑAÏO

*Caøn khoân vaø vaïn töôïng Ñòa nguïc vaø thieân ñöôøng Moïi vaät ñeàu chaân hieän Ñaàu ñaàu ñeàu khoâng toån. Chaát chöùa thaønh nuùi lôùn Moãi moãi ñeàu traàn ai*

*Laïi baøn luaän huyeàn dieäu Baêng tieâu ngoùi ñoå.*

*Mieäng noùi lanh lôïi*

*Cao thaáp ñeàu khoâng thieáu Laïi nhö öùng beänh cho thuoác Döï ñoaùn raát kòp thôøi.*

# CHAÂN THUÙY NHAM

Caøn khoân cho khaép söï roõ raøng Caàn gì ñaëc bieät baùo ñoäng

Ngöôøi cöùng naém muùa chuoâng oâng ñeán höôùng Ñoâng Khoâng ñeå caønh hoa ôû choã xinh ñeïp.

Caét ñöùt caùc doøng vì ñeå baøn luaän Haèng sa chö Phaät daùm neâu baøy Sao dôøi ñaåu chuyeån caøn khoâ ñen Hoûi coù maûy may thaät khoâng coøn.

Tuøy theo soùng gioù maëc tình cao thaáp Buoâng ra baét laïi lyù söï ñoàng

Ban chuùt loøng töø khinh haäu hoïc Ngaët gì möa ngaäp ngaên buøn ñaát.

# HOÛI ÑAÙP

Quy Toâng Thoâng (tieáp noái söï giuùp ñôõ cuûa Quy Sôn). Hoäi Tam Toå (tieáp noái boån hoaøi Thieân Y).

Vaân Cö Khaùnh (lôøi nghieâm nghò cuûa Vaân Laøi).

# NIEÄM THUÛ SÔN

(tieáp noái doøng Phong Huyeät)

# THIEÂN TRUÏ TÓNH

Nhö theá naøo laø caâu che khaép caøn khoân?

Toáng noùi: Maët trôøi moïc phöông Ñoâng laën höôùng Taây. Toå noùi: Haûi yeán haø thanh.

Vaân Cö noùi: Ñuùng.

Thuù Sôn noùi: Ñaïi ñòa daøy ñaëc maøu ñen. Thuù Sôn laïi noùi: Khaép trôøi quanh ñaát. Sö laïi noùi: Ñaùy bieån noåi hoàng traàn.

Thieân Truï noùi: Chæ nghe aâm vang gioù, bieát laø maáy ngaøn saøo. Theá naøo laø caét ñoaïn caùc doøng cuù?

Toâng Thoâng noùi: Raén saét ngang ñöôøng xöa. Toå noùi: Nöôùc ræ khoâng thoâng.

Vaân Cö noùi: Thoaït qua.

Thuû Sôn noùi: Khoâng thoâng phaøm Thaùnh. Sö laïi noùi: Ñeán kòp vöøa boû qua.

Sö laïi noùi: Thaân khaép ngoaøi ba coõi.

Thieân Truï noùi: Ñeâm qua noåi gioù laïnh, saùng nay söông ñaày ñaát. Theá naøo laø tuøy theo caâu soùng gioù?

Döôùi con thuyeàn Döông Chaâu.

Toå noùi: Ba Tö Tra rôi xuoáng nöôùc. Vaân Cö noùi:……………………………………….

Hoaùt Sôn noùi: Muoán noùi laïi noùi. Sö laïi noùi: Coù hoûi coù ñaùp.

Sö laïi noùi: Töø ñaây ñi Taây Thieân möôøi muoân taùm ngaøn.

Thieân Truï noùi: Naéng xuaân aám aùp hoa ñeïp loäng laãy, tieáng oanh vaøng hoùt líu lo caû röøng.

# TRÖØU COÁ

Sö thöôøng thaáy vò taêng, duøng maét xem xeùt, töùc goïi laø (giaùm), hoaëc noùi laø (di) maø ngöôøi cheùp. Maø ngöôøi ghi cheùp noùi laø coá giaùm di. Sau ñeán ngaøi Ñöùc Sôn Vieân Minh Maät Thieàn sö, san khaéc boû chöõ coá, chæ goïi laø giaùm di, neân toøng laâm goïi laø tröøu coá, nhaân ñoù laøm baøi keä löu thoâng, laïi goïi ñoù laø ñaøi tieán thaúng löôïng. Baøi keä noùi:

*Gaëp nhau khoâng döông maøy OÂng ñoâng toâi cuõng taây Raøng ñoû xuyeân bieån xanh Maët trôøi quanh nuùi Tu-di.*

# TUÏNG BAÉC THAÙP TOÄ

*Ngaøi Vaân Moân ñeå yù cöôøi ñuøa, Suy nghó gaëp suy nghó cuûa hoï,*

*Maëc tình laø Tröông Löông ña tri kheùo leùo, Ñeán ñaàu roát cuoäc cuõng phaûi khoù thi thieát.*

# VAÊN CHAÂN TÒNH

*Vaân Moân coá ñeå yù, Töï coù lyù do,*

*Moät ñieåm khoâng ñeán, Thoâi döøng nghæ thoâi.*

# LAÏI QUAN LEÄ TÖÛ

*Quan Leä Töû Vaân Moân, Nghæ ngôi ít ngöôøi bieát, Coù khi moät phen gôïi ra, Ñaïi ñòa ?? ?? ??.*

# MOÄT CHÖÕ QUAN

Vò taêng hoûi Sö: Theá naøo laø kieám Vaân Moân? Sö noùi: Toå.

Theá naøo laø trong huyeàn? Sö noùi: ??

Theá naøo laø xung mao kieám? Sö noùi: Xöông khoâ.

Sö laïi noùi: Thum thuûm.

Theá naøo laø Chaùnh phaùp nhaõn?

Sö noùi Phoå: Trong ba thaân, thaân naøo noùi phaùp? Sö noùi yeáu: Theá naøo laø caên cô khaïc nhoå?

Sö noùi tieáng vang, gieát cha gieát meï, tröôùc Phaät saùm hoái, gieát Phaät gieát Toå, ñeán choã naøo saùm hoái?

Sö noùi: Phaùt loà.

Theá naøo laø yù cuûa Toå sö Taây lai?

Sö noùi: Sö Linh Thoï moät choã ñieåm laøm sao treân kia? Sö ñaùp, Sö noùi: Möa laâu khoâng taïnh baáy giôø laøm sao?

Sö noùi: Traùp xuyeân töôøng troäm aùnh saùng baáy giôø nhö theá naøo? Sö noùi: Ñuùng nöông xöa noùi roài, töùc nghieäp chöôùng xöa nay khoâng,

chöa xong phaûi laïi nôï tröôùc, chöa xeùt Nhò Toå laø hieåu hay chöa hieåu.

Sö noùi chaéc chaén.

Moät hoâm Sö daïy chuùng: Ngöôøi laõnh hoäi Phaät phaùp, nhö caùt soâng Haèng, treân ñaàu traêm ngoïn coû, noùi ñem moät caâu ñeán, töï noùi ñuû. Sö heã ñoái cô duïng nhieàu ñaùp öùng ñaây, cho neân toøng laâm xem ñoù, goïi laø moät chöõ quan.

**KEÄ CÖÔNG TOÂNG** (tieáp theo, môùi)

*Vieân Hình Khang thò ngaên ngaïi khoâng roõ, Meâ saâu hö taùn kích phaùt nöôùc laïnh,*

*Khi caùnh phöôïng dang ra vöôït qua kho bích, Leân taùm ngoïn nuùi lôùn seõ nöông choã naøo?*

*La cô hay laø ñoái ñoái cô meâ,*

*Thaáu suoát cô traàn xa xaêm traàn döøng laïi, Xeá chieàu giöõa tröa ai coù nhôù,*

*Vì thaáu suoát söï caùch meâ tình. Heát thôøi gian nöông röøng hoang,*

*Ngöôøi luoáng suy nghó ngaên ngaïi beà ngoaøi, Chao oâi mong traùi söùc löïc,*

*Thieàn töû xuyeân giöõa maøy ruû.*

*Treân khoâng thaáy trôøi döôùi khoâng thaáy ñaát, Laïi ngaên yeát haàu choã naøo xuaát khí,*

*Ta cöôøi thì nhieàu, ta mæm cöôøi thì ít.*

**CÔ DUYEÂN** (môùi theâm)

Coù vò taêng hoûi: Trong möôøi hai giôùi laøm sao khoâng luoáng qua ñöôïc?

Sö noùi: OÂng taïi sao chaáp moät caâu hoûi.

Taêng noùi: Ngöôøi hoïc khoâng laõnh hoäi, xin thaày neâu ra Sö vieát thaønh baøi keä:

Neâu ra khoâng suy nghó lieàn sai laàm laãn nhau Toan suy nghó kieáp naøo ngoä (Truyeàn Ñaêng).

Hoûi ngaøi Tuyeát Phong: Theá naøo laø ngöôøi töï mình hoïc? Tuyeát Phong noùi: Ñeå trong loã muõi.

Taêng ñöa ra gioáng Sö.

Sö noùi: OÂng laøm sao laõnh hoäi. Taêng aáy suy nghó laïi.

Sö cuõng ñöa ra baøi tuïng chæ baøy nhö tröôùc (Tuyeát Phong Quaûng

Luïc).

Thöôïng toøa Phöôùc Laõng nhaân vò taêng hoûi: Theá naøo laø thaáu suoát

caâu phaùp thaân?

Sö noùi: Thaân aån trong Baéc ñaåu.

Phöôùc Laõng nhaân suy nghó yù chæ aáy, voäi ñi.

Sö vöøa thaáy lieàn giöõ laïi noùi: Phöôùc Laõng suy nghó noùi mau. Sö möôïn ñoù khai baøi keä raèng:

Vaân Moân cao voùt maây traéng thaáp

Nöôùc chaûy nhanh caù daïo chôi khoâng daùm ngöøng Vaøo cöûa roài hieåu bieát

Nhoïc gì laïi neâu baøn trong nghieàn caùn.

Phöôùc Laõng ñaïi ngoä (ruùt ra trong Ñaêng Luïc).

# TAM CUÙ BA LAÊNG

(tieáp noái Vaân Moân goïi laø Hieäu Giaùm Toøng Laâm goïi laø Giaùm Ña Khaåu)

Taêng hoûi Ba Laêng: Nhö theá naøo laø toâng Ñeà-baø? Ba Laêng ñaùp: Tuyeát ñöïng trong cheùn baïc.

Theá naøo laø xung mao kieám?

Ba Laêng ñaùp: Caàm moãi caønh san hoâ ñeå maët traêng. Taêng hoûi Toå yù vaø giaùo yù ñoàng hay khaùc?.

Ba Laêng noùi: Gaø laïnh leân caây, vòt laïnh döôùi nöôùc (Vaân Moân nghe lôøi ñaây noùi: Ngaøy sau, khi gioã laõo taêng, caùc oâng chæ neâu ba chuyeån ngöõ ñaây ñeå cuùng döôøng laõo taêng ñuû).

# BAØI TUÏNG CUÛA TUYEÁT ÑAÄU TOÂNG CUÛA ÑEÀ-BAØ

*Laõo taêng môùi môû ñaàu moái khaùc, Giaûi noùi tuyeát ñöïng ñaày trong baùt, Chín möôi saùu caùi phaûi töï bieát, Khoâng bieát laïi hoûi trôøi beân traêng, Toâng Ñeà-baø toâng Ñeà-baø,*

*Döôùi côø ñoû noåi gioù maùt.*

# LAÏI TUÏNG XUNG MAO KIEÁM

*Muoán baèng khoâng baèng Raát kheùo leùo neáu ra tay*

*Hoaëc ngoùn tay hoaëc baøn tay Döïa trôøi chieáu tuyeát.*

*Raát ñeïp maøi giuõa khoâng ñöôïc Thôï gioûi lau chuøi chöa heát*

*Moãi moãi nhaùnh san hoâ choáng ñôõ maët traêng.*

# TRAÏM ÑÖÔØNG CHUAÅN THEO TUÏNG YÙ TOÅ DAÏY YÙ

*Gaø laïnh leân caây Vòt laïnh döôùi nöôùc*

*Thôøi tieát khoâng tha thöù nhau Xöa nay hieån lyù töï nhieân*

*Tuøng laïnh möôøi daëm thoåi gioù maùt Doøng nöôùc moät tieáng khe chöa döùt.*

# MOÂN ÑÌNH VAÂN MOÂN

Toâng chæ Vaân Moân ñoaïn tuyeät caùc doøng, khoâng cho suy nghó, phaøm Thaùnh khoâng khaùc, tình giaûi khoâng thoâng.

Vò taêng hoûi: Theá naøo laø Tuyeát Phong traâu buøn roáng? Sö noùi: Trôøi ñaát ñen. Theá naøo laø ngöïa goã Vaân Moân hí? Sö noùi: Nuùi soâng ñi! Theá naøo laø ngöôøi töï mình hoïc?

Taêng noùi: Du sôn ngoaïn thuûy.

Taêng hoûi: Khi cô duyeân heát, laøm sao?

Sö noùi cuøng ta naém laáy ñieän Phaät laïi, cuøng oâng thöông löôïng. Theá naøo laø thaáu suoát caâu phaùp thaân? Sö noùi thaân aån trong Baéc ñaåu.

Theá naøo laø giaùo ngoaïi bieät truyeàn?

Sö noùi ñoái caùc caâu hoûi saép ñeán, ñaïi khaùi toâng phong Vaân Moân, nguy hieåm cao voùt, ngöôøi khoù vôùi ñeán, chaúng phaûi baäc thöôïng thöôïng caên, thì ai coù theå nhìn nuùi phaûng phaát?

Vaân Moân noùi roõ ngöõ cuù, tuy coù caét ñöùt doøng caên cô, hôn nöõa yù khoâng theo soùng, phaùp moân tuy khaùc, maø lyù quy veà moät moái. Muoán thaáy Vaân Moân choáng gaäy voït nhaûy leân trôøi, chö Phaät noùi phaùp trong cheùn nhoû.

# YEÁU QUYEÁT

Moät phaùi Thieàu Döông, xuaát hieän ôû nguoàn Ñöùc Kieäu, ban ñaàu thaáy Hieåu Chaâu ñöa ra caùi khoùa thôøi Taàn, nhôø tieáng töôïng coát, thoaùt ra khoûi goâng treân coå chaân, khieán loã muõi chuoät, ba ba ôû nuùi ñeán tröôùc maët, ñaùnh caù cheùp ôû bieån Ñoâng, möa nghieâng boàn, goïi laø ñeà ba caâu then choát, choïn laáy moät chöõ cô phong, thaân aån trong sao Baéc ñaåu, dôøi böôùc tröôùc nöôùc nuùi ñoâng, xem xeùt roõ raøng, khoâng phaïm maûy may, beà ngoaøi bung ra baét laïi, tröôùc noùi ñònh ñoaït, ñuùng laø teân nhoïn coù loái, töôøng saét khoâng cöûa, laät ñöôøng giaây saén giaêng buûa, laïi caét kieán giaûi thöôøng tình, maïnh meõ ñaâu cho naém baét, saám seùt khoâng kòp suy nghó, bôûi kieán ñeá aáy thoâng roäng, töï nhieân thoï duïng roäng lôùn, hoa nôû linh thoï, keát traùi höông laâm Phaät toå chaán tích quyeàn haønh, khai nhaân thieân nhaõn muïc, luaän nguoàn naøo trong doøng naøo ñuïc, goác raäm nhaùnh khoâ, voïng laäp nhaân duyeân ñaïo nhaõn, laàm laøm thanh saéc sai bieät xuyeân taïc laãn nhau, chaáp tröôùc ngoân ngöõ, chòu laáy hoå theïn vôùi toå toâng, coù loãi vôùi haäu hoïc, ñaây laø toâng phong Vaân Moân.

Sö gaëp vò taêng aét ñeå yù ñaëc bieät, goïi ñoù laø “giaùm taêng suy nghó thì goïi laø “di moân nhaân ghi cheùp laø “coá giaùm di”. Sau ngaøi Vieân Minh leùn sang khaéc boû chöõ coá, goïi ñoù laø “truø coá”. Con chaùu maát yù chæ aáy, phaûi tieáp nhaän toâng teá cuûa ngöôøi, do noåi giaän goïi ñoù laø ñeà tö, goïi ñoù laø baát maäu thanh saéc, goïi laø cöû cöù tieän tieán, töông truyeàn duøng laøm ñaïo nhaõn. Baéc Thaùp Toä thöôøng vieäc aáy neân laøm baøi keä:

*“Coù traùch nhieäm laø Tröông ña trí gioûi Ñaøo ñaàu ôû ñaây lôøi cuõng khoù thi thieát”.*

Trong thieân ñaây, goïi laø voïng laäp ñaïo nhaõn nhaân duyeân, laàm laøm thanh saéc sai bieät, laø chæ ñaây vaäy (tieáp theo).

SOÁ 2006 - NHAÂN THIEÂN NHAÕN MUÏC, Quyeån 2 88

# BAØI TUÏNG CÖÔNG TOÂNG CUÛA COÅ ÑÖÙC

*Caây neâu choáng khaép caøn khoân*

*Ñöôïc choã baøng hoaøng laïi baøng hoaøng Doøng nöôùc khe Ñoâng chaûy veà khe Taây Maây noåi nuùi Nam xuoáng nuùi Baéc.*

*Sinh ôû Thieát Vaän theâu gaám ñaát Thuïc Xöa laù tuøng quyønh rôi vaøo maâm chaâu Xoay vaàn chöa tính ñaõ taøn möa Chaân khoâng treùt buøn qua uaát ñôn.*