# LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 174

ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC & TOÂNG MOÂN VUÕ KHOÁ

**SOÁ 1998**

( QUYEÅN 1  30)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

## SỐ 1998

**ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC**

*Haùn dòch: Thieàn sö Ñaïi Tueä Nhaäp Taïng.*

## QUYỂN 1

**LÔØI TAÂU XIN ÑÖA NGÖÕ LUÏC**

Thaàn Taêng Uaån Vaên thuaàn cho raèng ñaïo cuûa Phaät Toå tuy vaên töï ngoân ngöõ chaúng ñaït ñeán ñöôïc nhöng muoán môû mang truyeàn baù ñaïocuûa Phaät Toå thì phaûi coù phöông tieän ñeå laøm saùng toû. Ví nhö ngoùn tay chæ maët traêng. Ban ñaàu, tay vaø traêng khoâng lieân can gì ñeán nhau. Nhöng veà sau bieát ngoùn tay laø vaät ñeå chæ maët traêng; maët traêng môùi laø nguyeân do. Do vaäy, thaàn môùi laáy lôøi daïy trong Ñaïi Taïng laøm tieâu chuaån cho theá gian.

Nay ôû choán sôn daõ heøn thaáp naøy, thaàn ñöôïc gaëp Thaùnh minh vaø nhieàu laàn thaáy aùnh saùng trong laønh maùt dòu, baåm thöøa aân chæ lôøi Thaùnh thì cao xa, ngöôøi phaøm chaúng theå hieåu ñöôïc. Nay thaàn raát vui möøng vì nhaø vua ñaõ ñoaùi hoaøi ñeán ñaïo. Chaéc haún töø nay ñaïo ñöôïc höng khôûi. thaàn caûm thaáy raát vui vaø thaønh thaät toû baøy, vì ít khi ñoùn nhaän ñöôïc aân ñöùc bao la nhö trôøi beå naøy.

Thaàm nghó, caùc baäc tieân sö cuûa thaàn tröôùc ôû Kính sôn, Thieàn sö Ñaïi Tueä teân Toâng Caûo, thoâng minh trí saùng, hieåu thaáu choã tinh anh trong kinh ñieån neân ñöôïc tieáp nhaän vaøo doøng chaùnh truyeàn. Caùc vò ñaõ kheùo duøng phöông tieän ñeå khai thò cho haøng haäu hoïc, coøn vaøo ngaøy thöôøng thì quyù ngaøi ñeà xöôùng ngöõ yeáu. Thaàn ñaõ ghi cheùp caån thaän nhöõng lôøi noùi quan troïng aáy vaø soaïn thaønh boä Quaûng luïc ba möôi ba quyeån, boä Ngöõ

luïc möôøi quyeån. Nay xin daâng leân ngaøi, raát mong ngaøi xem qua.

Thaàn ñöôïc nghe, vaøo nieân hieäu Caûnh Ñöùc, Hoaøng ñeá Chaân Toâng ñaõ haï saéc leänh ñöa boä Truyeàn Ñaêng luïc cuûa Ñaïo Nguyeân vaøo taïng. Nay boä Ngöõ luïc möôøi quyeån naøy toaøn laø toaøn boä nhöõng caâu noùi quan troïng cuûa baäc tieân sö, thaàn xin daâng leân ngaøi. Cuùi xin Thaùnh aân y theo theå leä tröôùc maø ban boá saéc leänh ñeå ñöa boä Ngöõ luïc naøy vaøo taïng. Vì lôøi noùi cuûa caùc baäc tieân sö laø baát huû, laøm lôïi ích cho chuùng sinh. Thaàn voâ cuøng caûm kích, bieát ôn neân môùi daâng leân boä Ngöõ luïc naøy.

Ngaøy 08 thaùng 03 nieân hieäu Caøn Ñaïo thöù 7. Thieàn sö Hueä Nhaät, Uaån Vaên truï trì thieàn vieän Naêng Nhaân ôû Kính sôn.

Kính trình.

Phöôùc Chaâu Ñoâng thieàn, Baùo AÂn Quang Hieáu, Thieàn töï, Boån Töï ñöôïc tri phuû An Vuõ Ñaïi Quaùn Vaên Coâng, Vaên Ngöï Chuaån ngöï pheâ vaø döa boä Ngöõ luïc möôøi quyeån cuûa Thieàn sö Ñaïi Tueä vaøo Danh Sôn Ñaïi taïng ñeå löu truyeàn maõi veà sau. Truï trì laø thaàn Taêng Ñöùc Tieàm xin khaéc thaønh baûn kinh. Tính taát caû laø ba möôi quyeån. Nay ñöa vaøo Tyø-loâ Ñaïi taïng ñeå löu truyeàn roäng raõi trong nhaân gian.

Thaàn xin ñem coâng ñöùc naøy kính chuùc hoaøng ñeá Dieân Thaùnh thoï voâ cöông. Kính mong hoaøng ñoà beàn chaéc, phöôïng lòch tröôøng taân, maët trôøi Phaät theâm saùng, baùnh xe phaùp thöôøng chuyeån.

Thaùng gieâng, nieân hieäu Caøn Ñaïo thöù taùm. Truï trì laø Taêng Ñöùc Tieàm.

# ■

**ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC**

## QUYEÅN 1

Ñeä töû noái phaùp Thieàn sö Tueä Nhaät truï trì Thieàn vieän Naêng nhaân ôû Kính sôn laø Uaån Vaên.

Kính daâng.

Ngaøy 21 thaùng 7 nieân hieäu Thieäu Höng naêm thöù 7, ôû vieän Minh khaùnh, phuû Laâm an, sö leân phaùp toøa ñöa tôø sôù leân baûo vôùi ñaïi chuùng:

- Töôùng coâng Löu Thuû ñaõ nhaäp Tam-muoäi Thieän tri chuùng ngheä. Treân ñaàu ngoøi vieát loâng xöa phaùt ra luoàng saùng röïc rôõ. Sö ngoài yeân khoâng ñoäng ñaàu löôõi dieãn thuyeát boán möôi hai moân Baùt-nhaõ Ba-la-maät. Giaûng xong, sö hoûi ñaïi chuùng coù tin chaéc khoâng? Neùu ai coøn nghi ngôø thì haõy trình baøy ñeå toâi noùi laïi, khieán ngöôøi chöa nghe ñöôïc nghe, ngöôøi chöa tin phaùt khôûi loøng tin.

Ñoïc sôù xong, sö chæ phaùp toøa hoûi ñaïi chuùng: Coù thaáy khoâng?

Queùt saïch con ñöôøng Phaät xöa, chaïy troán ngaøn yeâu traêm quaùi. Cho duø laø Tu-di Ñaêng Vöông cuõng mau leã ba leã. Noùi xong, sö heùt moät tieáng, leân toøa nieâm höông:

Cung kính daâng neùn höông naøy, kính caån vì baäc chí Toân Baéc Bieän.

Thöôïng chuùc Nam Sôn thöôïng thoï.

* Cung kính daâng neùn höông naøy; phuïng vì Löu Thuû Ñaïi Thöøa töôùng, Thö Vaên voõ quan lieâu thöôøng cö loäc vò.
* Cung kính daâng neùn höông naøy. Heã ai troäm nhìn thì troøng maét lieàn khoâ, ngöõi muøi thì naõo moân lieät. Gaëp sang thì giaù trò gaáp ñoâi coõi Ta-baø. Gaëp tieän thì khoâng ñaùng moät xu. Hoâm nay, ñoái tröôùc trôøi, ngöôøi toâi höôùng veà Loâ Trung ñoát höông phuïng vò thaønh Ñoâ Phuû, Chieâu Giaùc Thieàn töï, tieân Thieàn sö ñaïi Hoøa thöôïng Vieân Ngoä ñeå baùo aân phaùp nhuõ. Nieâm höông xong, sö Thöôïng ñöôøng ñaùnh kieàn chuyø, baûo raèng:

Chuùng Long töôïng Phaùp Dieâncoøn phaûi quaùn Ñeä nhaát nghóa. Xöa nay khaép nôi ñeàu y theo leä cuõ. Cho ñeán caû ngaøn Ñöùc Phaät Theá Toân xuaát hieän ôû ñôøi ñeàu leân toøa naøy noùi phaùp. Ít ra cuõng gaïn ñuïc khôi trong. Neáu coù ngöôøi quyeát troán traùnh thì laáy ñaâu ra chöùng cöù!

Luùc aáy, coù vò Taêng böôùc ra leã baùi. Sö noùi: Treân maët tuyeát theâm söông.

Keá, coù vò Taêng böôùc leân phía tröôùc hoûi: Trôøi ngöôøi ñeàu taäp trung ôû tröôøng tuyeån Phaät khai Toå lònh, phaûi khôûi xöôùng theá naøo?

Sö ñaùp: Chim khôø bay ngöôïc gioù.

Taêng hoûi: Khaép theá giôùi naøy vaãn khoâng tìm ñöôïc choán veà. Roõ raøng moät ñieåm trong toøa ñaõ troøn ñuû.

Coù theå goïi laø: Boà-ñeà ñaõ qua ba muøa xuaân Ñeâm ñeâm hoa nôû thôm löøng theá giôùi.

Sö ñaùp: Xaây döïng laø dính maéc, ñaäp phaù cuõng dính maéc. Taêng hoûi: Muøi höông thôm ngaùt toûa töø loø.

Treân toøa gioù maùt thoåi hiu hiu. Sö baûo: Noùi suoâng.

Taêng hoûi: Vì sao vöôøn caây Thieáu Thaát ñua nhau nôû hoa, nguoàn nöôùc phaùi Taøo Ñoäng laïi caøng trong hôn.

Sö ñaùp: Ñoù laø chi thöù hai.

Taêng hoûi: Tri aâm thì chaúng caàn ñöa ra nhieàu vaán ñeà doàn daäp.

Ngöôøi thoâng suoát phaûi bieát sôï söï môø toái beân trong.

Sö ñaùp: Lanh lôïi ñaáy.

Taêng hoûi: Hoûi moät caâu, ñaùp moät caâu laø coâ phuï taùnh linh. Neâu leân chuyeän xöa chuyeän nay laø laøm chìm maát tieân toå. Boû hai phaøm truø naøy thì theá naøo laø ñuùng?

Sö ñaùp: Hoùa thaân ra hai nôi ñeå xem.

Taêng hoûi: Ñöôøng ñoä hai, ba phen toû ra nghieâm tuùc, Taây Thieân cuõng ñaõ naêm baûy löôït nhöôùng maøy.

Sö ñaùp: Trôøi khoâng che rieâng, ñaát khoâng chôû rieâng.

Taêng hoûi: Hoûi ñaùp nhö theá chöùng toû ñaõ traûi qua moät coâng phu tu taäp laâu daøi, moät caâu chuùc Thaùnh xin sö mau traû lôøi.

Sö ñaùp: Maët trôøi, maët traêng thöôøng laø thieân nhaõn, chieáu thaúng ra choác laùt trôû thaønh thoï sôn.

Taêng hoûi: Sôn haø, xaõ taéc theâm khí laønh, trôøi ñaát coû caây thaám nhuaàn

aân?

Sö ñaùp: Laïi noùi keä nöõa.

Taêng noùi: Xin sö cho pheùp ngöôøi hoïc ñöôïc neâu leân tin töùc cuûa

rieâng mình.

Sö baûo: Khoâng ñöôïc pheùp.

Taêng thöa: Vaäy con xin Hoøa thöôïng noùi. Sö baûo: Ñaõ khoâng cho pheùp coøn noùi caùi gì?

Taêng thöa: Xin ñöôïc cheû cuûi Chu Vaân Thuû, ñeå laøm truyeàn thuyeát maõi cho ngöôøi.

Sö baûo: ÔÛ ñaây chæ thieáu moät caâu.

Laïi coù moät vaøi vò Taêng tranh nhau ñi ra. Sö baûo ñöùng laïi, hoûi:

* Neáu nghieàn naùt caû ñaát ñai coû caây ra thaønh buïi. Moãi haït buïi coù moät caùi mieäng. Moãi caùi mieäng coù ñuû töôùng roäng daøi voâ ngaïi. Moãi töôùng löôõi roäng daøi phaùt ra voâ löôïng lôøi leõ khaùc nhau. Moãi lôøi leõ coù voâ löôïng nghóa maàu khaùc nhau. Nhö vaäy soá buïi ôû trong ñoù coù bao nhieâu naïp Taêng. Moãi naïp Taêng coù ñaày ñuû: Mieäng, töôùng löôõi roäng daøi, aâm thanh, ngoân töø, nghóa maàu nhö theá, ñoàng thôøi ñeán traêm nghìn vaán ñeà khoù khaên. Moãi vaán ñeà laïi khaùc nhau.

Moät tieáng ho cuûa tröôûng laõo Kính Sôn cuøng luùc giaûi ñaùp ñöôïc taát caû caùc caâu hoûi. Ngay luùc ñoù, ôû giöõa hö khoâng laøm ñöôïc voâ löôïng, voâ bieân Phaät söï roäng lôùn. Moãi Phaät söï bao truøm caû theá giôùi. Caùi goïi laø moät sôïi loâng hieän thaàn bieán thì taát caû chö Phaät ñeàu noùi kinh. Trong voâ löôïng kieáp ñeàu giôùi haïn thì theá naøo?

Naùo loaïn moân ñình thì ñöôïc. Nhöng neáu duøng maét chaùnh phaùp ñeå nhìn, ñeå quan saùt thì ñuùng laø nghieäp thöùc mang mang khoâng coù moät y cöù naøo. Moät ñiieåm nhoû, moân haï cuûa Toå sö cuõng khoâng dính maéc huoáng chi laø caâu noùi nhanh, goïn laøm hieån baøy phong caùch lôøi noùi ñeå thöôïng toâng thöøa khoâng chìm maát, laøm naïp Taêng cöôøi nöùc muõi. Cho neân noùi, moät maûy ñeàu loâng cuõng laøm nghieäp nhaân raøng buoäc trong ba ñöôøng; lieác maét ñöa tình thì muoân kieáp phaûi bò goâng xieàng troùi buoäc. Lôøi noùi cuûa baäc Thaùnh hay keû phaøm ñeàu laø aâm thanh luoáng doái; hình töôùng ñeïp ñeõ hay xaáu xí gì cuõng laø aûo saéc. ngöôi tham lam tìm kieám maø khoâng bieát meät moûi ö?nhöng neáu coù ai chaùn noù thì trôû thaønh caùi hoaï lôùn. Haõy xem caùc baäc tieân ñöùc noùi theá naøo. Neáu nhö quoác gia khoâng duøng binh khí maø chæ duøng ñöùc thì boån phaàn söï cuõng chaúng phaûi laø ñoái ñaõi. Nay sôn Taêng neâu ra ñieàu ñoù thì cuõng gioáng nhö khoâng moäng maø noùi coù moäng laø thích boác muõi boû laùi. Neáu kieàm cheá haønh ñoäng, lôøi noùi, vieäc laøm cuûa mình thì töông lai seõ coù choã kheá hôïp.

Ngaøy nay cuõng chæ choáng gaäy maø khoâng coù ai haï ñöôïc ñoäc thö hay sao? Neáu baùo ñaùp ñöôïc aân khoâng ai coù khaû naêng baùo ñaùp laø giuùp theâm söï giaùo hoùa voâ vi. Cuõng nhö khoâng laøm ñieàu gì traùi ngöôïc laø giöõ gìn cuûa baùu. Boãng döng sö ruùt laáy gaäy, baûo: Ngang nhieân neâu leân, khoâng taø, hoaøn toaøn laø chaùnh khieán, chaët ñöùt ngu si ñeå theá giôùi hoøa bình, trí tueä boãng vuït saùng, sö heùt moät tieáng, taï töø, toâi khoâng ghi cheùp. Sö neâu tieáp:

Hoâm noï, vua Thöôøng Thò vaø ngaøi Laâm Teá ñoàng ñeán Taêng ñöôøng.

Thöôøng Thò hoûi: Taêng ñöôøng naøy ôû xa, chuùng Taêng xem kinh coù ñöôïc khoâng?

Laâm Teá ñaùp: Khoâng xem kinh ñöôïc. Thöôøng Thò hoûi: Coù hoïc thieàn khoâng? Laâm teá ñaùp: Khoâng hoïc Thieàn.

Thöôøng Thò baûo: Kinh cuõng khoâng xem, thieàn cuõng khoâng hoïc, vaäy thaät ra laø laøm caùi gì?

Laâm Teá ñaùp: Taát caû ngoân giaùo ñeàu y theo moät vieäc laø thaønh Phaät hoaëc thaønh Toå.

Thöôøng Thò hoûi: Maït vaøng tuy quyù nhöng rôi vaøo maét thì laøm xoán xang laø theá naøo?

Laâm Teá ñaùp: Ta seõ goïi ngöôi laø laõo giaø muõi daõi loøng thoøng.

Sö baûo: Laõo giaø Laâm Teá caàm chayø kim cöông vaø kieám baùu cuûa nhaø vua, chí khí cao cöôøng xoâng ra khaép vuõ truï, ngang doïc trong thieân haï, xem moïi vieäc bình thöôøng nhö bò moät hình phaït nheï cuûa vò quan naøy, lieàn thaáy baêng tan, ngoùi gaïch vôõ, coøn noùi: vò quan naøy raát coù sôû tröôøng, nghe ñöôïc taát caû caùc baøi tuïng laø vieäc ít coù, hieám thaáy ôû theá gian vaø xuaát theá gian. Gioáng nhö chæ theâm moät ít gia vò vaøo canh laø ñuû söùc xoay chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai. AÂn ñöùc saâu daøy, toâi chæ bieát neå phuïc, traân troïng. Baäc Thöôïng thuû laïi ñaùnh baïch chuøy, baûo: ñuùng laø phaùp quaùn cuûa baäc Phaùp vöông, phaùp cuûa Phaùp vöông laø nhö vaäy.

Luùc sôn Taêng chöa rôøi khoûi Tuyeàn chaâu, sö vaøo vieän Taêng vaø cuõng gaëp moïi ngöôøi. Phuû Laâm An cuõng cho moïi ngöôøi gaëp sö. Theá roài sö vaøo nuùi, ñaùnh troáng phaùp, ñi ñöùng, ngoài naèm uy nghieâm. Moäi ngöôøi ngô ngaùc ñöa maét nhìn nhau. Nhöng vì sao laïi khoâng bieát nhau cho thaät roõ raøng. Sö quay laïi baûo sôû ñaéc coøn trì treä.

Ngay buoåi chieàu tieåu tham, sö baûo: Ñaïo lôùn ôû ngay tröôùc mieäng, ôû ngay tröôùc maét maø khoù thaáy, khoù nhìn. Muoán bieát chaân theå cuûa ñaïo lôùn thì khoâng theå lìa saéc thanh vaø ngoân ngöõ. Sö caàm phaát traàn ñöa leân noùi “ñaây laø saéc” roài voã vaøo giöôøng thieàn baûo: Caùi naøy laø thanh. Sôn Taêng chæ vaøo aâm ba cuûa caùi mieäng baûo: Ñaây laø ngoân ngöõ. Ngoân ngöõ naøy laø chaân theå cuûa ñaïo lôùn. Sö heùt moät tieáng baûo raèng: Thaáy, nghe naøy chaúng phaûi thaáy nghe, khoâng coù thanh saéc naøo khaùc ñeå hieán taëng vua. Neáu ai hieåu ñöôïc taát caû moïi vieäc trong thanh saéc naøy laø “khoâng” thì theå vaø duïng cuûa noù phaân maø baát phaân. Coøn neáu vöøa phaân chia, cuõng döùt tröø thì gioáng nhö trôøi möa xuoáng maët ñaát thaám öôùt. Neáu côn möa nhoû thì

ñaát aåm öôùt ñöôïc hai möôi chín ngaøy; coøn neáu möa lôùn thì ñöôïc ba möôi ngaøy. Neáu khoâng phaân chia thì Kim cang vaø Thoå Ñòa lau chuøi löng, kyø coï xöông coát.

Vò Taêng hoûi: Ngöôøi xöa noùi, moät caâu sau roát môùi ñöa ngöôøi hoïc ñeán bôø meù, vöôït khoûi beán meâ khoâng chung cho Phaøm Thaùnh. Vaäy caâu roát sau laø gì?

Sö im laëng hoài laâu ñaùp: Ñöøng noùi môù. Roài sö voã vaøo giöôøng Thieàn, xuoáng toøa.

Moät hoâm, sö Thöôïng ñöôøng baûo ñaïi chuùng, ngaøy xöa Döông Kyø laõo toå vaùc caøy, keùo böøa, thaùo nöôùc ñaåy raát nhieàu buøn ñeå hieän thaàn thoâng cho con chaùu xem. Xong vieäc, sö naáu traø trong nhöõng chieác aám khaùc nhau. Moät hoâm, sö leân phaùp toøa caàm nhöõng caùi aám ñöa leân, coù vò Taêng hoûi Lôïi Sôn: Caùc hình saéc ñeàu trôû veà “khoâng”, vaäy “khoâng” trôû veà nôi naøo?

Lôïi Sôn ñaùp: Ñaàu löôõi khoâng leø ra khoûi mieäng. Taêng hoûi: Vì sao nhö theá?

Lôïi Sôn ñaùp: Vì beân ngoaøi voán nhö moät.

Sö baûo: Söï thì caát trong hoøm kín nhöng lyù thì öùng vôùi muõi teân nhoïn caém beân ngoaøi. Muoán hieåu ñöôïc thì phaûi quay veà Lôïi Sôn. Coøn neáu laø Kính sôn thì khoâng nhö vaäy. Coù ngöôøi hoûi, taát caû nhöõng gì coù hình saéc ñeàu trôû veà “khoâng”, vaäy “khoâng” trôû veà choã naøo? Hoa thöôïc döôïc nôû ra maët Boà-ñeà; chieác laù rôi xuoáng chaïm vaøo ñaàu Daï-xoa. Vì sao nhö theá? Vì neáu baøn baïc vaø chaáp nhaän thì khoâng löøa doái nhau.

Sö leân phaùp toøa neâu, ngaøi Nam Tuyeàn noùi vôùi Maõ Toå ôû Giang Taây: taâm aáy laø Phaät. Vöông laõo sö vì sao khoâng noùi: Chaúng phaûi taâm, chaúng phaûi Phaät, chaúng phaûi vaät? Vì sao hoûi coøn coù loãi gì. Ngaøi Trieäu chaâu leã baùi roài ñi ra.

Luùc ñoù, coù vò Taêng ñeán hoûi ngaøi Trieäu Chaâu: Thöôïng toïa leã baùi roài ñi ra laø theá naøo?

Trieäu Chaâu ñaùp: OÂng haõy hoûi Hoøa thöôïng Thuû.

Taêng ñeán hoûi, sö vöøa khuyeân raên Hoøa thöôïng laø yù gì? Ngaøi Nam Tuyeàn baûo laø ñaõ lónh hoäi ñöôïc yù cuûa laõo Taêng.

Sö baûo: Hai laõo giaø naøy tuy kheùo ñoäng ñaàu ngoùn chaân trong ñoâi hia nhöng döùt khoaùt khoâng bieát hoå theïn vôùi ngöôøi baøng quang trong thieân haï.

Ngaøy ñaïi töôøng cuûa Hoøa thöôïng Vieân Ngoä, sö nieâm höông chæ ra chaân raèng: Chaâu naøy gioù thoåi coû linh laêng. Töø nay hoï thích ñaùnh nhau, coøn ñi vaøo choã oàn naùo. Vì sao caûnh vaéng laëng maø öa laøm naùo ñoäng?

Ngaøy naøy naêm tröôùc môùi trôû veà nhaø. Con ñöôøng ngaøy naøy naêm tröôùc vaãn nguyeân veïn khoâng thay ñoåi. Sö quay sang hoûi ñaïi chuùng, vì sao con ñöôøng vaãn khoâng ñoåi thay, phaûi giaûi thích theá naøo ñaây?

Moät nguïm nöôùc trong moät voøm trôøi maùt röôïi, sö lieàn ñoát moät neùn höông chieân ñaøn, daâng moât cheùn traø leân Hoøa thöôïng.

Sö Thöôïng ñöôøng caàm gaäy heùt moät tieáng, may maø tieáng heùt xuaát phaùt töø loøng thöông xoùt chuùng sinh. Ñaëc bieät, laõo Hoà vöøa ñaùnh vöøa heùt laø theá naøo?

Sö neùm gaäy xuoáng, baûo: Toå sö noùi, moät nieâm baát sanh muoân phaùp khoâng sai laàm. Ñaõ khoâng sai laàm thì khoâng phaùp; ñaõ baát sanh thì khoâng coù taâm, seõ theo caûnh maø maát ñi, caûnh seõ naêng maø aån chìm. Caûnh laø töø naêng caûnh; naêng laø töø caûnh naêng. Ñaïi tieåu Toå sö laïi laøm toïa chuû kieán giaûi. Kính Sôn thì khoâng nhö vaäy. Maét khoâng töï nhìn; dao khoâng töï caét; aên côm ñeå khoûi ñoùi; uoáng nöôùc cho ñôõ khaùt. Ñaëc bieät, Laâm Teá, Ñöùc Sôn coøn raát say meâ, uoång phí coâng söùc vöøa ñaùnh vöøa heùt. Coøn nhöõng coâng aùn vöøa ñaùnh vöøa heùt khaùc, Maïnh Baùt Lang Haùn, laøm sao ngaên ñöôïc?

Sö Thöôïng ñöôøng neâu caâu chuyeän, ngaøi Tu-boà-ñeà ngoài tónh toïa uy nghieâm, caùc vò trôøi raûi hoa cuùng döôøng.

Toân giaû hoûi: Ngöôøi naøo treân hö khoâng ñaõ raûi hoa khen ngôïi ta?

* Con laø Phaïm thieân.

Toân giaû hoûi: Vì sao ngöôi khen ngôïi?

* Con toân kính Toân giaû vì Toân giaû kheùo noùi Baùt-nhaõ.
* Ta khoâng heà noùi moät chöõ Baùt-nhaõ, vì sao oâng noùi laø kheùo noùi?

Sö lieàn heùt moät tieáng, baûo: Chaúng phaûi ñaõ laáp kín ngoân ngöõ maø coøn caùi mieäng cuûa Phaïm Thieân hay sao? Hai ngaøn naêm sau khoûi bò Ñöùc Sôn xeùt neùt. Vaäy maø coøn noùi, ngaøi Ñöùc Sôn khoâng coøn choã naøo ñeå ngöôøi ñôøi pheâ phaùn, töï hoûi, coù choã naøo laø choã bò ngöôøi ñôøi pheâ phaùn laø khoâng ñuùng, laø nhieàu chuyeän chaêng?

Sö Thöôïng ñöôøng baûo, ñaùy soâng coù buøn neân boø nhai sanh saét. Kieàu-phaïm-baùt-ñeà ñoäng ñaàu löôõi, thaàn bieån noåi giaän laáy roi san hoâ quaát vaøo nöôùc, nuùi chuùa Tu-di ñau khoâng taû xieát. Baù Tröôïng xuoáng göôøng Thieàn.

Sö Thöôïng ñöôøng tung ngoïc bích laøm caây thoâng cao moät ngaøn thöôùc ñeå ngaõ. Moät con suoái caét ñöùt hoàng traàn lieàn nhaän bieát ñöôïc maët muõi xöa nay. Haõy goïi ngöôøi ñeà thô Ñöùc Kieàu.

Sö ñeán chuøa Haûi hoäi ôû huyeän Laâm an, leân toøa caàm sôù noùi vôùi chuùng: vaên töø boùng baåy nhöng chöa roõ raøng saùng suûa, noùi leân söï ñoái ñaõi hai maët. neáu vaên chöông boùng baåy vaø roõ raøng thì yù nghóa ñöôïc phôi baøy.

Vaên ñaõ khoâng thoâng maø coøn che ñaäy neân phaûi nhoïc söùc phaân traàn! Neáu gioïng noùi trong treûo thì moät khi tuyeân sôù ñaõ vang khaép roài. Sö quay sang nhìn ñaïi chuùng, baûo:

* Toâi bieát hoïc só ôû huyeän naøy ñaõ phoâ baøy Ñeä nhaát nghóa ñeá cho moïi ngöôøi. caùc ngöôi coù hieåu khoâng? Neáu hieåu thì hoân nay xin ñaøn moät khuùc nhaïc. coøn neáu chöa ñöôïc thì Kính Sôn seõ ñaøn khuùc Luïc Saøng Thöôïng noùi veà “thoaùt khoâng”

Sö leân toøa nieân höông, chuùc Thaùnh roài laïi nieâm höông raèng:

* Cung kính daâng neùn höông naøy, chö Phaät khoâng bieát, quyû thaàn khoâng hay. Chaúng phaûi laø choã sanh ra cuûa trôøi ñaát. Cuõng khoâng phaûi töï nhieân maø ñöôïc. hoâm tröôùc trong thaønh ñaõ töøng neâu ra, trôøi ngöôøi ñeàu nhoùm hoïp, boán chuùng cuõng ñeán döï. Trong luùc aáy, sôï coù ngöôøi chöa bieát döøng neân khoâng traùnh khoûi thaáy caùi môùi maø noùi toaïc ra. Sö lieàn ñoát höông ñeán toøa, coù vò Taêng hoûi: cô phong toát maõi vaàn xoay, Boà-taùt hieän thaân Teå Quan, maët trôøiPhaät toûa saùng, Loâ laõo xöôùng khuùc thieáu laâm, chuùc Thaùnh khai ñöôøng xin nghe phaùp yeáu.

Sö ñaùp: Kinh trôøi ñoäng ñaát.

Taêng hoûi: Tuy sö vöøa nhoû gioït nöôùc suoái Taøo Kheâ nhöng boán bieån ñaõ tuoân möa ñaùp laïi ta roài.

Sö ñaùp: Muøa thu chim nhaïn môùi bay veà boán bieån.

Taêng hoûi: Vua Kim Luaân thoáng trò tam thieân theá giôùi; ngoïc quyù, ngoãng trôøi soáng dai ñeán caû ngaøn muoân naêm.

Sö ñaùp: Ai khoâng mong muoán ñieàu ñoù.

Taêng hoûi: Tam Thaùnh noùi, ta gaëp ngöôøi, ngöôøi lieàn xuaát hieän; xuaát hieän thì chaúng phaûi laø ngöôøi. Yù chæ theá naøo?

Sö ñaùp: Gieát ngöôøi khoâng duøng dao.

Taêng hoûi: Ngaøi Höng Hoùa noùi, ta gaëp ngöôøi, ngöôøi khoâng xuaát hieän; xuaát hieän thì lieàn laø ngöôøi, laø theá naøo?

Sö ñaùp: Ñôøi soáng con ngöôøi caàn gì ñao kieám. Taêng hoûi: Giöõa luùc ñi vaø chöa ñi thì theá naøo? Sö ñaùp: Hai ñaàu ôû xa khoâng coù raâu ria.

Taêng hoûi: Chuyeân laøm löu thoâng ñi.

Sö ñaùp: Hoâm nay Kính Sôn maát söï lanh lôïi. Phaät phaùp ñeán nay khoâng ôû choã hoûi ñaùp. Cöù hoûi maõi thì gioáng nhö Phoå Tueä, Vaân Höng; coøn giaûi ñaùp thì gioáng Phoå Hieàn, Bình Taû. Neáu khoâng bieát yeáu chæ maàu nhieäm aáy chæ trôû thaønh nhöõng lôøi noùi chôi, trong ñaïo coù lôïi ích gì? Cöù nhö thaät maø baøn luaän thì taát caû ñeàu ghi ngôø cuoàng loaïn, ñeàu laø loanh quanh luaån quaån ngoaøi rìa. Cho neân baäc Ñaïi giaùc Theá Toân vì moät vieäc

nhaân duyeân lôùn maø xuaát hieän ôû ñôøi. Ngaøi duøng voâ soá phöông tieän kheùo leùo, saâu xa maø thaønh töïu chuùng sinh; khai thò cho chuùng sinh ngoä nhaäp tri kieán Phaät. Ñaàu tieân Ñöùc Phaät thaønh ñaïo döôùi coäi Boà-ñeà, roài Ngaøi ñeán vöôøn Nai. Ñaàu tieân giaùo hoùa Kieàu-traàn-nhö vaø chuyeån phaùp luaân Töù ñeá; boán möôi chín naêm haønh hoùa, Ñöùc Phaät noùi phaùp hôn ba traêm saùu möôi hoäi. Tuøy theo caên cô chuùng sinh maø Phaät noùi phaùp giaùo hoùa. Khieán cho taát caû moïi loaøi ñeàu nghe phaùp, hieåu phaùp vaø thoaùt khoûi sinh töû. Sau cuøng, luùc saép nhaäp dieät, Phaät ôû tröôùc traêm ngaøn trôøi ngöôøi ñöa caønh hoa leân cho taát caû moïi ngöôøi nhìn thaáy, chæ coù Kim Saéc Ñaàu-ñaø(Ngaøi Ñaïi Ca-dieáp) laø mæm cöôøi, Phaät noùi:

* Ta coù chaùnh phaùp nhaõn thaïng Nieát-baøn dieäu taâm, nay giao phoù cho ngöôi. Töø Taây Thieân laàn löôït truyeàn qua hai möôi taùm vò, ñeán Ñoâng Ñoä laàn löôït truyeàn qua saùu vò. Caùc ñaïi laõo Hoøa thöôïng laàn löôït laáy taâm truyeàn taâm, noái tieáp nhau khoâng ñeå ñöùt ñoaïn. Neáu khoâng bieát yeáu chæ maàu nhieäm naøy thì ñaõ chìm trong tri kieán, rong ruoåi theo ngoân töø. Chaùnh phaùp nhaõn taïng löu boá tôùi ngaøy nay phaûi laø caùi khoâng caàu caùc Thaùnh, khoâng troïng taùnh linh cuûa chính mình, laø baäc ñaïo nhaân xuaát caùch môùi ñaûm traùch ñöôïc vieäc lôùn lao naøy. Caùc oâng khoâng thaáy ngaøy xöa Maõ Ñaïi sö ôû Giang taây baûo haøng tri thöùc ôû Taây Ñöôøng daâng moät quyeån saùch noåi tieáng leân Kính Sôn, moät Thieàn sö cuûa ñaát nöôùc. Thieàn sö cuûa ñaát nöôùc moät khi môû ñòa baøn ra thaáy taát caû töôùng troøn ñaày, lieàn tìm buùt ñoái vôùi Trí Taïng vaø chaám moät chaám giöõa töôùng troøn ñaày aáy. Trí Taïng queân maát vieäc aáy ñaâu phaûi laø ngaên tin töùc? Neáu thöông löôïng maø ngaên tin töùc thì khoâng ñuùng. Moïi ngöôøi neân giaûi thích theá naøo cho roõ? Luùc aáy laøm sao thoï duïng? Vöøa bieát trong sôù cuûa hoïc só huyeän coù lôøi noùi:
* Töôùng troøn ñaày cuûa Maõ Sö xa thanh quy caû ngaøn daëm. Cô phong cuûa Laõo Phong nhaát thôøi ñoät phaù caùc nghi ngôø. Ñaõ phaù ñöôïc nghi ngôø thì vieäc ñaõ roõ raøng döôùi goùt chaân cuûa moïi ngöôøi.

Vieäc lôùn ñaõ roõ thì möôøi hai thôøi xoay vaàn trong khoaûnh khaéc. Moät tieáng ho nheï thì khoâng choã naøo chaúng phaûi laø dieäu duïng cuûa Phaät.

Ñaõ laø dieäu duïng cuûa Phaät thì chaúng phaûi töø ngöôøi maø ñöôïc; ñaõ chaúng phaûi töø ngöôøi maø ñöôïc thì cuõng chaúng phaûi töø chính mình; ñaõ chaúng phaûi töø chính mình thì trong khoâng phoùng ra, ngoaøi khoâng xaâm nhaäp. Ngoaøi ñaõ khoâng xaâm nhaäp thì vaéng baët caùc duyeân ; trong khoâng phoùng ra thì trong taâm ñaõ ñieàu hoøa, hôi thôû oån ñònh. Hôi thôû ñaõ oån ñònh thì vaéng caùc duyeân ngoaïi. Töùc taø thoâng vôùi trí Nhaát thieát khoâng coøn chöôùng ngaïi. Ñaõ khoâng coøn chöôùng ngaïi thì chính laø trí Nhaát thieát, trí Thanh tònh, voâ nhò, voâ nhò phaàn, vì voâ phaân bieät, voâ ñoaïn. Ngay luùc ñoù

laø gì? chaúng phaûi laø phaùp theá gian cuõng chaúng phaûi laø phaùp xuaát theá gian. Naém baét ñöôïc cuoäc chieán giöõa hai nöôùc Chieâm-ba vaø Taân-la, haù laø phaàn ngoaøi ö? Tuy nhö vaäy nhöng söï vieäc laø ôû ñaây. Nhö quoác sö Trung thì coøn noùi gi? Nhö sö Khaâm bò sö Maõ nghi ngôø, cuoái cuøng ngöôøi naøo thoaùt ra ñöôïc? Neáu nhaát ñònh thoaùt ra ñöôïc thì toâi ñoàng yù vôùi caùc ngöôøi: taát caû ñeàu thoaùt khoûi söï ngaên caùch cuûa caùc ñaïo nhaân. Trong soá ñoù coù ngöôøi chöa ñaït ñöôïc. Kính Sôn y cöù theo söï nghi ngôø maø keát aùn.

Im laëng hoài laâu, sö baûo: ôû trong nhaø noùi laø khaùch, nhöng ñeán caùi noâm thì deã maø baét caù thì khoù.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Trong hoäi Linh Sôn, Ca-dieáp ñích thaân nghe; tröôùc nuùi Thieáu thaát, ngaøi Thaàn Quang ñöôïc truyeàn taâm aán thì hoâm nay döôùi phaùp toøa naøy ai laø ngöôøi tri aâm?

Sö ñaùp: Söùt meû ñaàu löôõi.

Taêng hoûi: Coù theå noùi, hoï Bieän treân saân khaáu coù nhieàu ngoïc chöa maøi giuõa, Tuùc Cao Taân laø moân haï cuûa Maïnh Thöôøng?

Sö ñaùp: Gaïch ñaù vuïn khoâng nhoïc löôïm ra.

Taêng hoûi: Tröôùc muõi nhoïn coù gì khaùc, trong caâu khoâng coù gì rieâng

tö?

Sö ñaùp: Ai laø ngöôøi tri aâm?

Taêng hoûi: Phöôïng vaøng muùa tröôùc vaùch Thieáu thaát, gaø ngoïc hoùt

treân ñænh Kính sôn.

Sö ñaùp: Laïi laø hai coâng aùn.

Taêng hoûi: Ngaøi Ñaït-ma töø Taây ñeán chæ ñôn giaûn laø truyeàn taâm aán, chæ thaúng taâm ngöôøi thaáy taùnh thaønh Phaät. Coøn Ñöùc Sôn vaøo cöûa lieàn caàm gaäy; ngaøi Laâm Teá vaøo cöûa lieàn heùt, chaúng bieát laø gioáng nhau hay khaùc nhau?

* Sö thôû daøi.

Taêng hoûi: Theá naøo laø khoâng rôøi choã naøy maø vaãn thöôøng roõ raøng trong saùng. Tìm thì bieát, anh khoâng theå thaáy.

Sö ñaùp: Caù bôi trong nöôùc ñuïc.

Taêng hoûi: Taïi sao laøm hoûng traùi caân roài duøng saét reøn laïi? Sö ñaùp: Daãn duï khoâng chaáp maéc.

Taêng hoûi: Chæ roõ moät nôi ñeå y ta quaùn saùt maø sinh veà. Sö baûo: Ñaùnh cho ba möôi gaäy.

Taêng hoûi: Khoâng chaáp maéc moïi vieäc thì khoâng taïo taùc. Taïo taùc, chaáp maéc chaúng phaûi laø sôïi daây töï troùi mình. Khoâng chaáp maéc, khoâng taïo taùc, trong khoaûng khaéc ñoàng töû Thieän Taøi leân laàu, ma thaàm chaép tay, ngaøi Phoå Hoùa vaøo chôï rung chuoâng.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu caâu noùi cuûa Baøng Sôn, aùnh traêng troøn vaïnh chieáu truøm muoân vaät. AÙnh saùng chaúng phaûi chieáu xuoáng caûnh vaät, caûnh vaät cuõng khoâng giöõ aùnh traêng. AÙnh saùng vaø caûnh vaät maát thì laø vaät gì?

Ngaøi Ñoång Sôn hoûi: Khi aùnh saùng vaø vaät chöa maát laïi laø vaät gì?

Sö ñaùp: Ñaøn coø traéng saø xuoáng ruoäng ngaøn muoân tuyeát, chim hoaøng anh bay leân moäït nhaønh hoa.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Quy ngöôõng ñöông thôøi choã gaëp nhau, caém xuoáng, chaép tay, yù theá naøo?

Sö ñaùp: Hai maét ñoái vôùi hai maét.

Taêng hoûi: Ñöùt moät daây ñaøn bieát aâm thanh giaûm, cha con ñaøn ñeán caùch ñieäu cao.

Sö ñaùp: OÂng haõy noùi choã caém cuoáng, choã xoa tay.

Taêng hoûi: Ñaàu truùc moái tô töø sö laøm, baát phaïm thanh ba yù töï

khaùc.

Sö baûo: Laïi ñi ñaâu?

Taêng thöa: Höõu cuù voâ cuù gioáng nhö caây maây leo nhôø leân caây coå

thuï. Bích Nhaõn Hoà Ly khoâng bieát rôi vaøo choã naøo?

Sö ñaùp: Coøn hoûi rôi vaøo choã naøo! Boãng sö caàm gaäy nhoùm hoïp ñaïi chuùng ñeán baûo: Haõy xem! Haõy xem, ñeán thaúng ñaây mau nhìn vaøo. Roài sö neùm gaäy.

Ra khoûi Khanh Quy, sö Thöôïng ñöôøng neâu, sö oâng nguõ Toå ra khoûi ñoäi nguõ trôû veà daïy chuùng raèng: “Ra khoûi ñoäi nguõ nöûa thaùng, maét khoâng thaáy muõi. Caùi maát laïi laø Toå sö Thieàn nhaët ñöôïc xöông coát cuûa hoï Ñoång. Haõy noùi veà ñaâu xeáp ñaët ñöôïc”? moät phaàn thôø Phaät Thích-ca, moät phaàn tôø thaùp Phaät Ña Baûo. Phaùp Toân cuûa Kính Sôn ra khoûi ñoäi nguõ hôn taùm möôi ngaøy maét muõi thöôøng gaëp nhau, cuõng chaúng phaûi laø thieàn cuûa Toå sö coù theå maát, cuõng chaúng bieát nhaët xöông coát cuûa hoï Ñoång. Ñaõ khoâng nhaët xöông coát cuûa hoï Ñoång thì khoâng thôø Phaät Thích-ca Maâu-ni, cuõng khoâng phuïng thôø thaùp Phaät Ca-dieáp. Cuoái cuøng ñöôïc caùi gì? ban ñeâm yeân tónh. Nöôùc laïnh, caù khoâng aên, thuyeàn chôû ñaày aáp aùnh traêng veà.

Sö Thöôïng ñöôøng hoûi:

* Ngaøy 25 thaùng chaïp naêm ngoaùi coù tin gì? Ngaøy 25 thaùng chaïp naêm nay khoâng coù moät tin töùc gì? neáu coù tin töùc gì thì phaàn vieäc treân cuûa caùc ngöôi, Kính Sôn khoâng tham döï. Neáu khoâng coù tin töùc gì thì phaàn vieäc treân cuûa Kính Sôn, caùc ngöôi khoâng coù phaàn.

Coù ngöôøi noùi: Kinh Sôn chöa bieát tin töùc gì, boãng sö caàm gaäy baûo, khoâng ñöôïc ñoäng vaøo, ñoäng vaøo laø ñaùnh beå löng löøa. Sö neùm gaäy, xuoáng toøa.

Ngaøy muøng moät thaùng gieâng, sö Thöôïng ñöôøng caàm caây gaäy veõ chöõ vaùo hö khoâng, baûo: buoåi saùng caàm buùt thì muoân vieäc ñeàu toát. Ngay luùc ñoù, Naïp Höïu Khaùnh khoâng theå thích nghi. Neáu thöïc haønh theá ñeá löu boá khaép nôi thì raát kheá hôïp. Coøn ôû trong Phaät phaùp baøn baïc thì sôïi loâng traéng giöõa hai ñaàu chaân maøy rôi xuoáng ñaát. Sö giô cao gaäy, xuoáng toøa.

Hoâm noï, sö Thöôïng ñöôøng baûo, baùn saét ñöôïc vaøng roøng; caàu möa ñöôïc ngoïc tuyeát. Ngoïc Nguõ Phong maøi thaønh thì haøng ngaøn caây baïc ñôm hoa keát quaû, long vöông ban xuoáng nhöõng ñieàu toát laønh, Phoå Hieàn hieän ra töôùng xaáu, phaùp moân bí maät cuûa chö Phaät ba ñôøi, hoâm nay nhaát thôøi ñeàu tieát loä. Tuy vaäy, nhöng ôû ñaây coù moät choã ñaùng nghi ngôø. Haõy noùi, nghi caùi gì?

E raèng sau luùc maët trôøi moïc coøn ñeå laïi troø cöôøi treân saân khaáu. Sö Thöôïng ñöôøng baûo:

*Ñeâm raèm thaùng gieâng trôøi trong traêng dòu Ñaâu ñaâu cuõng röïc aùnh ñuoác ñeøn*

*AÙnh löûa laáp laùnh aám caû moät vuøng Thaàn ñeâm queân maát beänh ñau ñaàu.*

Sö Thöôïng ñöôøng neâu caâu noùi cuûa moät vò Taêng hoûi ngaøi Tröôøng Sa: Laøm sao xoay chuyeån nuùi soâng, ñaát ñai veà vôùi mình?

Tröôøng Sa ñaùp: Laøm sao xoay chuyeån ñöôïc mình veà vôùi soâng nuùi, ñaát ñai?

Sö baûo: Chuyeån xoay soâng nuùi, ñaát ñai veà vôùi mình thì deã, chuyeån xoay mình veà vôùi soâng nuùi, ñaát ñai laø chuyeän khoù. Coù ngöôøi noùi ñöôïc caâu khoâng khoù khoâng deã thì haõy ñeán Kính Sôn xin caây gaäy ôû trong tay ngaøi.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Giöõa muøa xuaân naêm aáy möa maõi khoâng taïnh, ñaây laø tôø traùp cuûa Vaân Moân. Roài sö quay sang nhìn ñaïi chuùng baûo: Trong traùp laïi noùi, theïn vì sôï gieát ngöôøi. Cö só Baát Ñoäng ñeán, sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ngaøi Kính Sôn daøn traän roàng raén, cö só leõ loi ñôn chieác, phaûi laøm sao gaëp nhau?

Sö ñaùp: Laõo Taêng ñaùnh troáng.

Taêng hoûi: Coù moät con coïp giaø goõ vaøo raêng noù? Sö ñaùp: OÂng nghe tieáng saám seùt khoâng?

Taêng thöa: Chæ laø moät ñöùa hoïc troø ñöôïc nuoâng chieàu? Sö baûo: Neáu ta noùi thì oâng phaûi laøm traêm moùn.

Taêng hoûi: Chaøo möøng cuoäc soáng.

Sö thôû daøi, baûo: Maét khoâng thì caû vuõ truï naøy khoâng coù moät vaät, Ñaïi toïa ñang mæm cöôøi, ai daùm doøm leùn? Choïn Phaät choïn quan ñeàu ñaõ

xong, cuøng naém tay ñi treân ñöôøng, nhöng khoâng cuøng trôû veà. Hoûi ñaïi chuùng: Ñaõ cuøng ñöôøng laïi naém tay, vì sao khoâng cuøng veà. Ñöøng laàm tieáng haïc vôùi tieáng oanh vuõ. Sö laïi neâu ra caâu hoûi cuûa Luïc Tuyeân hoûi ngaøi Nam Tuyeàn: Ban ñaàu Phaùp sö cuõng raát kyø quaùi, phaùp sö giaûng ñaïo trôøi ñaát vaø cho mình vaø vaät voán cuøng moät baûn theå. Ngaøi Nam Tuyeàn beøn chæ caây hoa tröôùc saân, roài goïi ñaïi phu baûo: Khi ngöôi thaáy moät goác caây khoâ thì cuõng gioáng nhö moäng.

Sö ñaùp: Ñoù cuõng laø moät coâng aùn ñöôïc löu truyeàn trong choán toøng laâm hôn ba traêm naêm nay. Trong theá gian coù voâ soá vò Thieän tri thöùc ra ñôøi nhöng chöa coù ai phaùn ñoaùn roõ raøng vôùi oâng ta. Hoâm nay, Kính Sôn laïi phaùn ñoaùn vôùi oâng ta. Neáu xeùt veà lyù thì chaúng nhöõng Nam Tuyeàn coi thöôøng oâng aáy maø Luïc Tuyeân coøn moät ñieåm chöa ñöôïc vaø cho duø nhö theá cuõng chöa ñoäng ñeán moät sôïi loâng döôùi chaân oâng. Coøn neáu xeùt veà suï thì chaång nhöõng Luïc Tuyeân xem thöôøng oâng maø Nam Tuyeàn coøn moät ñieåm chöa ñöôïc. vieäc ñoù cuõng chöa phaûi laø moäng thaáy. Hieän taïi moà hoâi cuûa oâng ta raát naëng muøi, coù ngöôøi ñeán maùch: Nhieàu ngöôøi noùi lyù, noùi söï vôùi Kính Sôn laø höôùng veà oâng noùi nhöng vaãn coøn dính maéc ñoái vôùi söï lyù.

Sö Thöôïng ñöôøng baûo: Moät laø khoâng theå naøo thaønh ñoâi maø hai cuõng chaúng theå thaønh ñoâi. Sö heùt moät tieáng, hoûi laø caùi gì? Kieám hieäu Cöï Khuyeát, Chaâu goïi laø Daï Quang.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Laõo Ñoâng Sôn cuõng neâu ra nhö theá, laõo sö Vieân Ngoä cuõng neâu ra nhö theá, chaúng bieát sö neâu ra nhö theá naøo?

boáp.

Sö ñaùp: Moät tay khoâng voã ñöôïc, hai tay voã vaøo nhau keâu boáp

Taêng hoûi: Vaøng khoâng daït ñöôïc vaøng, nöôùc khoâng röûa ñöôïc nöôùc Sö ñaùp: Mình ñaõ maéc loãi cuõng khoâng bieát!

Taêng hoûi: Treân laø trôøi, döôùi laø ñaát, laøm gì coù loãi laàm.

Sö ñaùp: Vaøng khoâng daùt ñöôïc vaøng, nöôùc khoâng röûa ñöôïc nöôùc. Taêng hoûi: Ñi ngay ñeán ñeå mau nhìn thaáy.

Sö ñaùp: Khoâng thoaùt ra khoûi caùi cuõ neân môùi neâu ra.

Vò Taêng hoûi ngaøi Ñaàu Töû: Ñaïi taïng giaùo ñieån coøn döïa vaøo vieäc

ñaëc bieät naøy khoâng?

Ñaàu Töû ñaùp: Dieãn xuaát Ñaïi Taïng giaùo.

Coù moät vò laõo Toân tuùc noùi: Giaûng vaøo Ñaïi Taïng giaùo.

Sö baûo: Giaûng ra giaûng vaøo gì cuõng khoâng ngoaøi hai laõo. Neáu döïa vaøo vieäc ñaët bieät thì ba ñôøi saùu möôi kieáp cuõng chöa naèm moäng thaáy.

Ngaøy noï, Thieàn sö Voâ Thöôøng thöôïng ñöôøng, vöøa leân phaùp toøa, chöa kòp ñaùnh troáng, sö ñaõ vì moïi ngöôøi vaøo buøn, vaøo nöôùc. Moái quan heä cuûa sö vôùi moïi ngöôøi raát khaéng khít. Kính Sôn khoâng theå naøo phuû theâm buøn leân treân ñaát. Sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng goïi Vónh Gia ñeán baûo:

* Traêng soi, gioù thoåi boùng thoâng döôùi loøng soâng, traêng saùng suoát ñeâm, choã naøo laø traêng? Phaät taùnh giôùi chaâu taâm ñòa aán. Raùng maây ñoû laø aùo treân thaân.

Sö ñaùp: Ñoù laø vò thaày thích cho ba möôi gaäy. Coøn hoûi loãi ôû ñaâu?

Khoâng hôïp vôùi vieäc troäm vaät cuûa thöôøng truï boû vaøo baùt.

Sö Thöôïng ñöôøng daïy: Neân nhö vaäy, bieát nhö vaäy, thaáy nhö vaäy, tin hieåu chaúng sinh phaùp töôùng.

Sö ñöa caùi phaát traàn leân hoûi: Caùi phaát traàn cuûa Kính Sôn naøy goïi laø phaùp töôùng gì? Phaùp töôùng ñaõ khoâng thaät coù coøn bieát caùi gì? Sö phaát qua moät caùi, hoûi ñaây laø phaùp töôùng, theá naøo goïi laø phaát traàn? Phaát traàn ñaõ khoâng thaät coù thì bieát nhö theá, thaáy nhö theá, tin hieåu nhö theá coøn coù loãi gì? Moät caâu chuyeån theå laøm sao sinh ñaïo?

Hoâm nay laø saùng moàng moät thaùng tö, sö Thöôïng ñöôøng baûo: Toaøn boä söï vaät ôû ñaây ñeàu khoâng coù tin töùc, naïp Taêng phôi coû ñaõ laâu maø chaúng khoâ. Coøn ngaøy vui ñaàu ñoâng neâu ra, haõy tham.

Ngaøy laøm leã taém Phaät, sö Thöôïng ñöôøng, baûo:

*Saùng nay chính laø taùm thaùng tö Maãu haäu Ma-da sinh Taát-ñaït.*

*Chín roàng beân ngoaøi phun nöôùc ñeán, Boãng sen baûy baùu töø ñaát hieän,*

*Ñieåm ngöïc ñieåm hoâng xöng Ñoäc Toân Mieäng noùi nhöõng lôøi khoâng khoe khoang, Ñeàu thaät truï theá hôn baûy tuaàn.*

*Boán möôi chín naêm khoûi buoàn thöông Ngôø coù Vaân Moân, laõo Baû sö*

*Ngay moät gaäy phaûi ñaùnh cho cheát. Ngöôøi ngöôøi ñeàu noùi ñeàn ôn Phaät Ñem thaâm taâm naøy thôø coõi buïi.*

*Chæ coù Kính Sôn laø khoâng vaäy. Ñaõ khoâng nhö vaäy laøm sao hôïp?*

Sö xuoáng toøa, doäng gaäy xuoáng hoûi ñaïi chuùng raèng: Coù nghe gì khoâng?

Hoûi roài sö laïi ñöa gaäy leân noùi: Boà-taùt Quaùn Theá AÂm ñeán ôû treân

ñaàu caây gaäy cuûa Kính Sôn, mieäng laåm baåm noùi:

* Caùc haønh phaùp voâ thöôøng laø phaùp sinh dieät, sinh dieät dieät roài, vaéng laëng dieät hieän tieàn.

Sö caàm caùi lö Tu-di treân tay roài ñi veà höôùng caùi xích ñu. Cöù nhö vaäy thì laøm sao thaáu suoát ñöôïc? Coù khaùc gì so saùnh möôøi muoân taùm ngaøn gaäy. Coøn hoûi, caây gaäy cuûa Kính Sôn coù gì ñaët bieät.

Sö neùm gaäy noùi: Khoâng ñaùng nöûa xu. Sö Thöôïng ñöôøng baûo:

* Kính Sôn khoâng coù moät taác ruoäng vöôøn. Nay tuyø nghi keát chuùng duyeân, löôøi baøn luaän veà ñaïo, bieáng noùi veà thieàn, duøng caây gaäy ñeå choïn ra moãi thöù ñeàu troøn ñaày. Khoâng duøng hôi thôû, khoâng duøng taâm vaø voïng töôûng khaùc. Moïi ngöôøi aên côm roài nguû moät giaác thaät ngon. Nguû ngon thì khoâng theå khoâng ñöôïc. Nhöng neáu coù ngöôøi trong khi nguû moäng thaáy côm vaø tieàn thì laøm sao? Coù khaùc gì nghe mang maùng moät khuùc nhaïc roài bò gioù thoåi qua ñieäu khaùc.

Sö Thöôïng ñöôøng coù vò Taêng hoûi:

* Phaùp thaân coù ba thöù beänh, boán thöù aùnh saùng. AÙnh saùng thì baát luaän, chaúng hay phaùp thaân coøn coù ñuû boán ñaïi hay khoâng?

Sö ñaùp: Ñaày ñuû.

Taêng hoûi: Theá naøo laø phaùp thaân? Sö ñaùp: Ñaát, nöôùc, gioù, löûa.

Taêng hoûi: Theá naøo laø boán ñaïi?

Sö ñaùp: Thuøng sôn khoâng lanh lôïi.

Taêng hoûi: Phaùp thaân höôùng thöôïng coøn coù vieäc gì khoâng?

Sö ñaùp: Neáu höôùng haï thì hieåu ñöôïc, noùi roài sö beøn neâu, coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu: Laøm theá naøo ñeå vöôït khoûi ngöôøi thaáp heøn? Ngaøi Kính Sôn ñaùp oâng ta laø heo buøn, choù gheû. Neáu oâng ta coù hoûi ñaàu löôõi cuûa ngaøi Kính Sôn coù töï taïi khoâng thì toâi cuõng ñaõ bieát oâng ta laø thuøng sôn.

Sö Thöôïng ñöôøng coù vò Taêng hoûi:

* Döùt muoân cô duyeân, ngoài moät mình ôû choã troáng, gioáng nhö vieäc höôùng haï, theá naøo laø vieäc höôùng thöôïng?

Sö ñaùp: Tröôùc maët ngöôøi ngu si khoâng noùi moäng. Taêng thöa: Laõo Hoøa thöôïng raát kín ñaùo.

Sö baûo: Maét moïi ngöôøi cuõng khoù xem thöôøng.

Taêng hoûi: Nhö caâu hoûi cuûa moät vò Taêng hoûi ngaøi Ñoång Sôn: “Theá naøo laø Phaät?” Ngaøi Ñoång Sôn ñaùp laø ba caân gai, laø theá naøo?

Sö ñaùp: Caùnh chim ñaïi baøng xoøe ra truøm caû möôøi chaâu, nhöõng con

chim bay ngoaøi bìa caùnh noù hoùt líu lo.

Taêng hoûi: Hoâm qua trôøi taïnh, hoâm nay trôøi möa.

Sö ñaùp: Phaân chia thôøi giôø khoâng töông öùng. Ba ngaøy sau haõy khaùn, sö voã vaøo giöôøng Thieàn, xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Tình sinh, trí caùch, töôûng bieán, theå kheùo, tình chöa sinh thì caùch töø ñaâu ñöôïc?

Sö ñaùp: Voán laø cai tuùi ñöïng côm. Taêng hoûi: Chöa roõ yù chæ theá naøo?

Sö ñaùp: Caùch. Beøn caàm gaäy ñöa leân baûo, Tam Thaùnh noùi, ta gaëp ngöôøi thì ngöôøi xuaát hieän, xuaát hieän thì chaúng phaûi laø ngöôøi. Sö doäng gaäy xuoáng, baûo: Giaëc trong thaân ñaõ hieån loä, buoâng thaû quaù thì khoâng theå ñöôïc.

Ngaøi Höng Hoùa nghe vaäy noùi: Ta gaëp ngöôøi thì ngöôøi khoâng xuaát hieän, xuaát hieän thì laïi laø ngöôøi. Roài doäng gaäy xuoáng, baûo: giaëc trong thaân ñaõ hieån loä thì khoâng theå buoâng thaû quaù. Ñaïi phaøm toâng sö quyeát ñoaùn sai ñuùng neân phaûi môû maét trí tueä cho ngöôøi. Khoâng theå laøm caùi gaäy voâ tri voâ giaùc ngaøy xöa. Coøn noùi, hai laõo giaø naøy coù loãi gì?

Sö neùm gaäy xuoáng toøa, noùi: Roàng raén deã baøn luaän, naïp töû khoù xem thöôøng.

Sö leân phaùp toøa, coù vò Taêng hoûi ngaøi Ñoång Sôn: Khi thôøi tieát noùng laïnh thì traùnh neù nôi naøo?

Ngaøi Ñoång Sôn ñaùp: Sao khoâng ñeán choã khoâng noùng khoâng laïnh? Taêng hoûi: Theá naøo laø choã khoâng noùng, khoâng laïnh?

Ngaøi Ñoång Sôn ñaùp: Noùng thì noùng gieát xaø-leâ, laïnh thì laïnh gieát xaø-leâ.

Taêng hoûi laõo Toân Tuùc: Thôøi tieát theá naøo goïi laø noùng? Khi thôøi tieát noùng thì ñeán choã naøo ñeå aån traùnh?

Vò Toân Tuùc ñaùp: Vaøo trong vaïc nöôùc soâi vaø loø than hoàng ñeå traùnh

noùng.

Taêng hoûi: ÔÛ trong vaïc nöôùc soâi vaø loø than hoàng laøm sao traùnh

ñöôïc?

Vò Toân Tuùc ñaùp: Nhieàu noåi khoå khoâng theå keå ñeán.

Sö baûo: Hai vò Toân Tuùc, moät ngöôøi duoãi tay vaøo trong laïnh noùng; moät ngöôøi duoãi tay ra ngoaøi laïnh noùng. Ngöôøi duoãi tay vaøo trong laïnh noùng vì khoâng thaáy coù töôùng laïnh noùng. Ngöôøi duoãi tay ra ngoaøi laïnh noùng vì ñoàng vôùi thaân theå noùng laïnh. Cho neân ngaøi Kính Sôn hoûi moïi ngöôøi caàn baøn roõ ñöôïc khoâng? Neáu baøn roõ ñöôïc thì nam Thieân Thai, baéc Nguõ Ñaøi. Coøn khoâng baøn roõ raøng ñöôïc thì hoâm nay noùng nhö hoâm qua.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Trong giao tieáp, buïi buïi noùi, coõi coõi noùi ñeàu khoâng xen hôû, ñeàu khoâng bieát laáy gì laøm löôõi?

Sö voã vaøo goùc phaûi cuûa giöôøng Thieàn moät caùi.

Taêng hoûi: Theá Toân khoâng noùi maø noùi roõ, Ca-dieáp khoâng nghe maø nghe heát.

Sö goõ vaøo goùc traùi giöôøng Thieàn.

Taêng hoûi: Bieát ngaøy hoâm nay khieán cho khoûi luoáng uoång coâng haïnh?

Sö ñaùp: Bieát baèng thöùc laø raát dôû teä.

Roài sö neâu, Trieäu Chaâu hoûi Nam Tuyeàn: Coù bieát ngöôøi thaáp heøn hay khoâng?

Ngaøi Nam Tuyeàn ñaùp: Nhaø Ñaøn-vieät tröôùc nuùi laøm moät con traâu. Trieäu chaâu baûo: Caùm ôn caâu traû lôøi ñoù.

Nam tuyeàn noùi: Canh ba ñeâm hoâm qua traêng doïi vaøo song cöûa soå. Ngaøi Vaân Phong baûo: Neáu Nam Tuyeàn khoâng noùi caâu sau thì ñaõ ngaâm chaên meàn ñaùnh phaù Chaâu Thaùi.

Sö baûo: Laõo Vaân Phong maát coøn moät con maét, thaät khoâng ngôø vì lôøi noùi sau laäp töùc ñaùnh phaù Chaâu Thaùi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, ngaøi Höng Hoùa hoûi Duy-na Khaéc Taân: OÂng laøm vò thaày daét daãn ñöôïc bao laâu? Vieäc ñoù khoâng ñöa vaøo söï giöõ gìn xaõ taéc.

OÂng hieåu roõ neân khoâng vaøo hay khoâng hieåu neân khoâng vaøo? Ñeàu laø khoâng gì.

Ngaøi Höng Hoùa lieàn ñaùnh, baûo: phaùp chieán cuûa Duy-na Khaéc Taân ñaõ thua, phaït naêm quan tieàn vaø phaûi theát ñaõi moät böõa côm ôû trai ñöôøng.

Hoâm sau ngaøi Höng Hoùa töï ñaùnh kieàn chuyø baûo: Phaùp chieán cuûa Duy-na ñaõ thaát baïi, phaït naêm quan tieàn vaø baét oâng phaûi theát ñaõi moät böõa côm ôû Thieàn ñöôøng roài ñuoåi ra khoûi vieän. Hoøa thöôïng Vaân Cö Vuõ noùi: Vaøng ñaõ luyeän neân khoâng ñoåi maàu, sao ngaøi Höng Hoùa boaû phaûi caån thaän nghieâm maät? Chaúng nhöõng Duy-na Khaéc Taân cuõng khoù ñaûm nhaän taát caû maø ngaøy nay döôøng nhö chæ thoâng thöôøng chuyeån hoùa ñöôïc moät ít.

Sö hoûi: Vaân Cö noùi chi? Chöa khoûi uoán thaúng moät vaät cöùng bò cong. Kính Sôn thì khoâng nhö vaäy. Phaûi laøm cho con chaùu neå maët, phaûi chuyeån höôùng xoay chieàu môùi ñöôïc.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: ngaøi Laâm teá noùi, sau khi ta tòch dieät, khoâng ñöôïc dieät maát chaùnh phaùp nhaõn taïng cuûa ta.

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 1 323

Tam Thaùnh böôùc ra baûo: Ai daùm dieät maát chaùnh phaùp nhaõn taïng cuûa Hoøa thöôïng?

Theá naøo laø chaùnh phaùp nhaõn taïng?

Sö ñaùp: Keû giaëc maët saân, laøm sao bieát ñöôïc chaùnh phaùp nhaõn

taïng?

Laâm Teá ñaùp: Coù ngöôøi hoûi theá, oâng coøn laøm gì? Tam Thaùnh lieàn

heùt moät tieáng, yù chæ theá naøo?

Laâm Teá ñaùp: Ai bieát chaùnh phaùp nhaõn taïng cuûa ta thì haõy ñeán ñaây.

ÔÛ gaàn beân con löøa muø thì khoâng hieåu ñöôïc, yù chæ theá naøo?

Sö ñaùp: Lanh lôïi ñaõ taùc ñoäng ñeán quaân töû.

Sö beøn neâu, vua nöôùc Keá taân caàn kieám hoûi Toân giaû Sö Töû:

* Thaày ñaõ ñaéc naêm uaån ñeàu khoâng chöa?
* Ñaõ ñaéc uaån khoâng roài.
* Thaày ñaõ thoaùt ñöôïc sinh töû chöa?
* Ñaõ thoaùt khoûi sinh töû roài.
* Coù theå cho ta caùi ñaàu cuûa Toân giaû ñöôïc khoâng?
* Thaân coøn chaúng phaûi laø caùi ta coù, huoáng chi laø ñaàu.

Vua lieàn cheùm ñaàu Toân giaû, ñaàu Toân giaû vöøa rôi, söûa traéng phun voït leân thaønh voøi, cao hôn moät tröôïng, caùnh tay vua töï rôùt xuoáng.

Tuyeát Ñaäu baûo:

* Baäc taùc gia quaân vöông ñuùng laø ñaây. Hoøa thöôïng Hoaøng Long Ngoä Taân hoûi Tuyeát Ñaäu: Ñaõ laø baäc taùc gia quaân vöông, vì sao caùnh tay rôùt?

Sö ñaùp: Maïnh Baùt Lang Haùn coøn ñi ñaâu?