ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

**QUYỂN 4**

Ñeä töû noùi phaùp, Thieàn sö Tueä Nhaät, truï trì thieàn vieän naêng nhaân ôû Kính sôn laø Uaån Vaên kính daâng.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Vaùch ñöùng muoâng tröôïng coù cho baøn baïc hay khoâng?

Sö ñaùp: Vaùch ñöùng muoân tröôïng khoâng cho baøn baïc

Vò Taêng hoûi: Bieát raèng tim Hoøa thöôïng cuõng laø moät khoái thòt ñoû? Sö ñaùp: Ñaõ bieát coøn hoûi laøm gì?

Taêng hoûi: Theá naøo laø chaân thaät vaùch ñöùng muoân tröôïng khoâng cho baøn baïc?

Sö ñaùp: Ñang aên côm maø nhai phaûi haït caùt.

Taêng hoûi: Neáu nhö vaäy thì cho ñeä töû böôùc tôùi tröôùc ba böôùc.

Sö ñaùp: OÂng khoâng ngoä neân phaûi luøi ra sau ba böôùc môùi ñöoïc. Sö noùi tieáp.

Nöôùc Ma-kieät-ñaø vì ôû treân ñöôøng baèng, tröôùc ñænh Thieáu thaát hoaøn toaøn khoâng coù cô phong. Baøn huyeàn noùi dieäu cuõng chæ laø giaät gaáu vaù vai. Neâu leân ñieàu xöa ñeå laøm saùng toû vieäc nay cuõng chæ laø vung ñaát vaõi caùt chöù khoâng lieân quan gì ñeán vieäc cuûa ta. Tuy nhö vaäy nhöng cuõng phaûi ñeán thöûa ruoäng naøy môùi ñöôïc. Thaät ñeán thöûa ruoäng naøy thì phaûi gaàn guõi theá naøo? Sö heùt moät tieáng, baûo chöõa trò veát thöông nhöng khoâng trò ñöôïc laïi coøn caàm ñoát ngaûi cöùu.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Ngaøi Nam Tuyeàn daïy chuùng raèng.

Canh ba ñeâm qua Vaên-thuø, Phoå Hieàn ñaùnh nhau. Moãi ngöôøi ñeàu bò ñaùnh hai möôi gaäy, do ñoù maø ra khoûi vieän.

Ngaøi Trieäu Chaâu böôùc ra khoûi chuùng, baûo: Hoøa thöôïng ñaùnh raên daïy ai hieåu ñöôïc?

Ngaøi Nam Tuyeàn baûo: Vöông Laõo Sö coù loãi gì? Trieäu Chaâu lieàn laøm leã.

Sö baûo: Ngaøi Nam Tuyeàn khoâng coù loãi, mieäng hay röôùc hoïa. Ngaøi Trieäu Chaâu Leã baùi, giaëc coû ñaïi baïi, Kính Sôn khoâng nhö vaäy,

keát aùn cöù nghi. Ngaøi Vaên-thuø Phoå Hieàn coøn loãi moät beân.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Hoâm nay Phaät phaùt ra aùnh saùng trôï giuùp cho vieäc phaùt hieän nghóa thaät töôùng theá naøo laø phaùt ra aùnh saùng?

Sö hoûi: OÂng aên chaùo chöa? Taêng ñaùp: Ñeä töû ñaõ aên chaùo roài.

Sö hoûi: OÂng coù thaáy aùnh saùng khoâng? Taêng ñaùp: Chaúng bieát coù thaáy ñöôïc khoâng?

Sö baûo: Xöa nay voán ñaõ khoâng thaáy, ngaøy nay Phaät phaùt ra aùnh saùng giuùp cho phaùt hieän nghóa thaät töôùng.

Sö ñöa gaäy leân baûo: Chö Phaät thôøi quaù khöù, chö Phaät thôøi hieän taïi, chö Phaät thôøi vò lai ñeàu ôû treân ñaàu caây gaäy cuûa Kính Sôn, ñoàng phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ, chieáu khaép phaùp giôùi möôøi phöông. Ñeán noãi nuùi soâng, ñaát ñai, muoân töôïng sum la nhaát thôøi leã baùi, sö doäng gaäy xuoáng ñaát, baûo: “Höôùng xuoáng vaên daøi, göûi gaém ôû ngaøy sau. ”

Sö Thöôïng ñöôøng neâu coù vò Taêng hoûi ngaøi Ñoàng An.

- Theá naøo laø gia phong cuûa Hoøa thöôïng?

Ngaøi Ñoàng An ñaùp: Gaø vaøng oâm con trôû veà trôøi cao, Thoû ngoïc mang thai oû töû vi.

Vò Taêng hoûi: Neáu ñoät nhieân gaëp khaùch ñeán thì seõ ñoái ñaõi nhö theá

naøo?

Ñoàng An ñaùp: Saùng sôùm vöôïn haùi quaû vaøng quaêng ñi. Chieàu toái

chim phöôïng laïi tha veà.

Sö baûo: Gia phong cuûa ngaøi Ñoàng An vaãn kyø quaùi, gia phong cuûa Kính Sôn thì khoâng nhö vaäy.

Coù ngöôøi hoûi: Theá naøo laø gia phong cuûa Hoøa thöôïng thì haõy ñeán oâng ta hoûi. Ñoàn thôøi moät baùt côm Hoøa-la, thieàn ñaïo ñuùng sai ñeàu khoâng bieát. Boãng gaëp khaùch ñeán thì seõ ñoái ñaõi ra sao, baùnh haáp khoâng vôùt leân ñöôïc.

Ngaøy giaûi haï, sö Thöôïng ñöôøng, giô gaäy leân, baûo:

Moät traêm hai möôi ngaøy haï khoâng thieáu, coät söông hieän thaàn thoâng, ñeøn loàng soi hang quyû, thaáu suoát maø khoâng thaáu suoát, laïi ñeán ñaàu gaäy ñeå oâng quyeát ñònh. Sö doâïng gaäy xuoáng ñaát.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Luùc Taâm vaø Phaät ñeàu maát thì nhö theá naøo?

Sö ñaùp: Laõo baø baùn quaït, tay che maët trôøi, sö noùi tieáp: Taâm vaø Phaät khoâng hai, muoân vaät vaø ta nhö moät thì khoâng coøn thaáy coù töôùng cuûa taâm vaø Phaät. Ñaõ khoâng thaáy coù töôùng cuûa taâm vaø Phaät thì taát caû taâm

laø Phaät, taát caû Phaät laø taâm. Ñaõ khoâng thaáy coù teân muoân vaät vaø ta thì taát caû muoân vaät laø ta, toaøn theå caùi ta laø muoân vaät. Neáu moãi ngaøy öùng duïng hai trong saùu thôøi. Chöùng nhaäp nhö theá thì hoaëc taâm, hoaëc Phaät, hoaëc ta, hoaëc vaïn vaät, thaát ñieân baùt ñaûo ñeàu ñöôïc thoï duïng. Sö lieàn laáy moät coïng coû beän thaønh thaân vaøng cao tröôïng saùu, roài thaùo thaân vaøng cao tröôïng saùu naøy thaønh moät coïng coû. Cho duø nhö theá nhöng phaûi ñeà phoøng loãi cuûa moân haï Kính Sôn. Ñaùnh gaõy löng oâng, oâng cuõng khoâng noùi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, giaùo noùi: Coøn duøng phöông tieän khaùc trôï giuùp ñeå hieån baøy nghóa ñeä nhaát. Sö doäng gaäy xuoáng ñaát moät caùi, baûo: Ñaây laø phöông tieän khaùc. Kia laø nghóa ñeä nhaát.

Sö neùm gaäy, baûo: Con ñaïi truøng (hoå) trong noùn giaáy vöøa cöôøi vöøa sôï ngöôøi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Caûnh Thanh hoûi Huyeàn Sa: Ñeä töû muoán vaøo Toøng laâm, xin sö chæ hoä ñöôøng vaøo.

Huyeàn Sa baûo: OÂng coù nghe tieáng suoái reo hay khoâng? Caûnh Thanh ñaùp: Thöa coù nghe.

Huyeàn Sa baûo: Haõy töø trong ñaây maø vaøo. Caûnh Thanh ôû ñaây bieát choã naøo.

Sö oâng Nguõ Toå baûo: Quaû thaät laø ñöôïc vaøo, maëc cho boán phöông taùm höôùng. Neáu chöa ñöôïc nhö vaäy thì khoâng ñöôïc rôøi xa nôi ñaây.

Sö baûo: Neáu nhö thaät ñöôïc vaøo thì phaûi lìa xa nôi ñaây. Noùi xong, sö xuoáng toøa.

Cö só Song Hoøe Trònh Vuõ Coâng vì Thieàn sö Phaät Ñaêng vaøo thaùp thænh sö leân toøa.

Hoûi: Theá naøo laø men theo doøng chaûy khoâng döøng, chaân chieáu khoâng bôø meù noùi tôï oâng. Ngöôøi lìa danh töôùng thì khoûi phaûi thöa trình, thoåi loâng, gaáp caàn phaûi maøi. Phaùp huynh Thieàn sö Phaät Ñaêng ñaõ hai möôi naêm thoåi sôïi loâng naøy. Vôùi maét trôøi cuûa baäc sieâu nhaân lìa töôùng lìa danh, phaù taø baøy chaùnh, ñaûo loän caùi duïng doïc ngang maø khoâng ñuïng chaïm ñeán muõi nhoïn. Taát caû Phaät söï to lôùn ñaõ troïn thaønh. Thaät laø chæ coù tröôùc khoâng coù sau. Noùi roài sö quay sang nhìn ñaïi chuùng, baûo.

Trong phaùp hoäi hoâm nay ñuùng laø Thieàn sö Phaät Ñaêng ñaõ thoåi laïi sôïi loâng, vì caùc oâng maø vaøo buøn vaøo nöôùc. Taát caû vì ñeå nhaéc ñeán thôøi tieát. Coù ai coøn nhôù ôn khoâng? Neáu coù coâng thì khoâng laõng phí, coù leõ laø chöa haün nhö theá nhöng Kính Sôn khoâng khoûi ngaïc nhieân coøn neâu ra moät caâu noùi xöa: Ngaøy xöa Hoøa thöôïng Sô Sôn xaây Thaùp Thoï xong thì giaùm vieän ñeán baïch Hoøa thöôïng Sô Sôn. Hoøa thöôïng Sô Sôn hoûi:

OÂng traû bao nhieâu tieàn cho ngöôøi thôï?

Giaùm vieän thöa: Taát caû ñeàu do Hoøa thöôïng.

Sô Sôn hoûi: Vaäy oâng ñem ba tieàn traû coâng cho oâng ta, ñem hai tieàn traû coâng cho oâng ta, ñem moät tieàn traû coâng cho oâng ta. Neáu noùi ñöôïc thì cuøng ta ñích thaân xaây thaùp.

Giaùm vieän khoâng ñaùp ñöôïc.

Luùc ñoù, Hoøa thöôïng La Sôn ôû trong am treân Ñaïi Laõnh. Khi giaùm vieän ñeán ñoù, La Sôn hoûi: OÂng töø ñaâu ñeán?

Giaùm vieän ñaùp: Töø choã Hoøa thöôïng Sô Sôn ñeán.

La Sôn hoûi: Maáy ngaøy gaàn ñaây oâng coù noùi lôøi gì khoâng?

- Giaùm vieän lieàn keå laïi nhöõng lôøi ñaõ noùi. La Sôn hoûi: Coù ai nghe khoâng?

Giaùm vieän ñaùp: Khoâng coù ai nghe.

La Sôn baûo: OÂng trôû veà neâu gioáng nhö Hoøa thöôïng Sô Sôn noùi Ñaïi Laõnh nghe neâu roài baûo: Neáu ñem vaøi quan tieàn traû coâng cho

ngöôøi thôï thì Hoøa thöôïng caû ñôøi naøy chaéc chaén khoâng xaây ñöôïc thaùp. Neáu ñem hai quan tieàn traû coâng cho ngöôøi thôï thì Hoøa thöôïng vaø ngöôøi thôï cuøng ñöa ra moät tay. Neáu ñem moät quan tieàn traû cho ngöôøi thôï thì gioáng nhö loâng mi ngöôøi thôï rôùt xuoáng.

Giaùm vieän trôû veà keå laïi cho Sô Sôn nghe. Sô Sôn lieàn höôùng veà Ñaïi Laõnh leã baùi, than raèng:

E laø khoâng ngöôøi, Ñaïi laõnh coù coå Phaät. Theá roài moät luoàng aùnh saùng chieáu vaøo thaân ta vaø taát caû choã naøy.

Hoøa thöôïng noùi vôùi Giaùm Vieän raèng: OÂng haõy ñi ñeán Ñaïi Laõnh noùi laø lôøi Hoøa thöôïng gioáng nhö hoa sen nôû vaøo thaùng chaïp.

Giaùm vieän beøn chuyeån lôùi noùi aáy ñeán La Sôn. Hoøa thöôïng La Sôn baûo: Loâng ruøa ñaõ daøi ra maáy tröôïng.

- Caùc ngöôi coù bieát hai vò Hoøa thöôïng naøy rôi vaøo choã naøo khoâng? Coù leõ laø chöa ñöôïc nhö theá. Cho neân Kính Sôn hoâm nay seõ laø ngöôøi xöa, ngöôøi nay ñaõ quyeän thaønh moät khoái. Sô Sôn ñaõ ñem moät quan tieàn, hai quan tieàn, ba quan tieàn ñeå traû coâng cho ngöôøi thôï. Coøn cö só Long Hoøe thì gom goùp laïi thaønh hai traêm ngaøn ñaõ vì Phaät Ñaêng maø caùm ôn ngöôøi thôï roài. Khoûi phieàn giaùm vieän tôùi lui hoûi ngöôøi khaùc. Moät ñoùa sen nôû vaøo thaùng chaïp ñaõ laø raát hieám. Thieàn sö Phaät Ñaêng ñaõ haùi veà caém trong thaùp ñeå laøm chuaån möïc cho toøng laâm. Loâng ruøa daøi maáy tröôïng ñeå göûi gaém cho trôøi vaø Thieàn sö tuøy thôøi thoï duïng. Xin hoûi ñaïi chuùng: Haõy noùi Kính Sôn coù cho ôû trong ñoù hay khoong Im laëng hoài laâu, sö noùi: Chaúng phaûi laø beân ngoaøi, vaãn laø moät ngöôøi nhaøn roãi trong thieân haï.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Coù coõi Phaät khoâng ñöôïc ôû thì

theá naøo?

Sö ñaùp: ÔÛ thì taän ñeán goác reã.

Taêng hoûi: Khoâng coù coõi Phaät maø voäi ñi qua thì theá naøo? Sö ñaùp: Xaø-leâ khôûi ñoäng.

Vò Taêng hoûi: Ñeä töû ñeán choã naøo thì ñi deùp?

Sö ñaùp: Thaùo gôû laïi chuïp treân ñaàu, gôõ ñaàu laïi dính vaøo söøng

Vò Taêng hoûi: Ñi hôn ba ngaøn daëm môùi gaëp ñöôïc ngöôøi khoâng coøn laàm laïc thì theá naøo?

Sö ñaùp: Laàm, laàm!

Vò Taêng hoûi: Moät traêm hai möôi ngaøy haï ñaõ vieân maõn, coù ngöôøi hoûi: Theá naøo laø lôøi noùi cuûa Kính Sôn thì laøm sao traû lôøi cho hoï?

Sö ñaùp: Kính Sôn ñaõ noùi gì?

Vò Taêng hoûi: Sao noùi laø löôïc daày baèng truùc thì vöôùng maø khoâng goïi laø löôïc daày baèng truùc thì quay löng.

Sö ñaùp: Sao oâng bieát?

Vò Taêng heùt moät tieáng, baûo: Ba möôi naêm sau coù nhieàu ngöôøi cöôøi nôi ñaây, sö noùi: Ñaâu haún laø ba möôi naêm sau, maø ngay ngaøy nay ñaõ coù nhieàu ngöôøi cöôøi roài Taêng beøn noùi: Bình thöôøng thì noùi cho moïi ngöôøi nghe.

- Noùi laø löôïc daày baèng truùc vöôùng maéc chöù khoâng noùi löôïc daøy baèng truùc quay löng. Khoâng ñöôïc ñem ñeán ñaây ñaûm nhaän, khoâng ñöôïc töï yù boùi moät queû, khoâng ñöôïc pheâ bình, khoâng ñöôïc im laëng. Coù ngöôøi hoûi cuoái cuøng thì theá naøo thì neân noùi vôùi hoï raèng cuõng khoâng coù roát raùo, cuõng khoâng theá naøo caû. Ngay luùc aáy thì theá naøo? Boán goùc bòp ñoå, chính caùc oâng phaûi höùng laáy, phaân bieät roõ raøng thaân theå vaø tay chaân thì môùi vöôït leân ñöôïc vaø coù theå phuû truøm ba coõi, ñeà xöôùng boán sinh, coù leõ laø phoøng ngöøa tröôùc tai vaï. Chính vì caên taùnh caùc ngöôøi coøn chaäm luït nhöng chaúng ai traùch laàm Kính Sôn ñöôïc.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, Phaùp sö Taêng Trieäu noùi: Caùc phaùp khoâng

khaùc.

Khôûi noùi: Tieáp noái maïng soáng cuûa vòt trôøi, caét ñöùt maïng soáng chim

haïc, ñænh nuùi cao bình yeân vôùi nhieàu khe nöôùc, veà sau khoâng khaùc gì hay sao?

Ñaïi Sö Vaân Moân noùi: Caùi daøi thì töï nhieân daøi, caùi ngaén thì töï nhieân ngaén. Sö noùi tieáp: Chính laø phaùp truï, phaùp laäp, laø töôùng thöôøng truï cuûa theá gian.

Noùi roài sö ñöa gaäy leân baûo: Caây gaäy chaúng phaûi laø phaùp thöôøng truï. Sö laïi caàm gaäy nhoùm hoïp ñaïi chuùng ñeán baûo: Neáu caùc oâng moùc con

maét ra thì coù nhìn thaáy phaùp baát dò cuûa Phaùp sö Taêng Trieäu ôû choã naøo hay khoâng? Neáu goõ vaøo xöông cho tuûy chaûy ra thì coù thaáy phaùp thöôøng truï cuûa Ñaïi Sö Vaân Moân ôû choã naøo khoâng? Sö neùm gaäy, baûo: Khaùn phaân thaân (hoùa thaân) ôû hai nôi, sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Toâng cuûa con khoâng coù lôøi noùi, ngoân töø thaät khoâng coù moät phaùp cho ngöôøi thì theá naøo?

Sö ñaùp: Quaû caân naêm vò.

Vò Taêng hoûi: Vì sao nhaø ngoaïi Döông coù muøi hoâi? Sö ñaùp: Vì sao ñaàu löôõi cuûa oâng laïi chaám ñaát?

Vò Taêng hoûi: Laïi bò Hoøa thöôïng daét daãn roài. Sö lieàn ñaùnh vò Taêng aáy.

Vò Taêng hoûi: Ngaøi Caøn Phong daïy chuùng raèng: Neâu moät thì khoâng ñöôïc neâu hai. Buoâng ra hôn moät thì maét keït vaøo thöù hai. YÙ chæ theá naøo?

Sö ñaùp: Duøng loâng laïc ñaø ñeå caâu quaû bí ñao.

Vò Taêng hoûi: Coù cho ñeä töû xoay mình hít thôû cho thoûa loøng thoûa daï hay khoâng?

Sö ñaùp: Cho pheùp oâng xoay mình.

Sö laïi hoûi: Theá naøo laø hít thôû cho thoûa loøng thoûa daï? Taêng böôùc tôùi tröôùc hít thôû moät hôi.

Sö baûo: Keû voïc buøn naøy.

Vò Taêng hoûi: Gioáng nhö Ngaøi Vaân Moân noùi: Ngöôøi töø Thieân Thai ñeán roài ñi veà Kính Sôn thì theá naøo?

Sö ñaùp: Chuoät giaø aên muoái.

Taêng hoûi: Laøm sao bieát ñöôïc muøi vò cuûa noù?

Sö ñaùp: OÂng mau leã baùi ñi. Sö laïi noùi tieáp: Möa ñaõ laâu khoâng taïnh, hoâm nay boãng nhieân trôøi taïnh. Vieäc cuûa moân haï Toå sö caàn gì trình baøy.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Coù vò Taêng hoûi ngaøi Vaân Moân.

* Theá naøo laø maét chaùnh phaùp? Vaân Moân ñaùp: Roäng khaép.

Coù vò Taêng hoûi ngaøi Phong Huyeät.

* Theá naøo laø maét chaùnh phaùp? Phong Huyeät ñaùp: Ñui muø.

Sö baûo: Hai vò toân tuùc ñeàu ñaùp moät caâu chuyeån ngöõ, coù öu khuyeát gì khoâng? Neáu noùi coù öu khuyeát thì thaät laø con maét ñui muø. Neáu noùi khoâng hôn keùm thì ñuùng laø roäng khaép. Roát cuoäc theá naøo? Maây nguû treân ñaàu nuùi vaãn khoâng tan ra, nöôùc chaûy döôùi khe vaãn khoâng voäi vaøng.

Tröông Thò Lang ñeán thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi:

* Ñaïi Ñieân vì Haøn Vaên Coâng maø laøm thuû toïa. YÙ chæ theá naøo? Sö ñaùp: Caù ngaùt treân caàn truùc moãi ngaøy moät ngaøn daëm.

Vò Taêng thöa: Ñeä töû chöa hieåu, xin sö ban aân. Sö baûo: Coøn phaûi gaïn ñuïc nôi ñaây laàn thöù hai

Vò Taêng hoûi: Thuû toïa giöõ laïi ba caùi raêng döôùi ñeå ñi qua nôi naøo? Sö ñaùp: Qua choã giöõ raêng

Vò Taêng hoûi: Chaúng ai nhaïo baùng Thuû Toøa caû. Sö ñaùp: OÂng thaáy ñaïo lyù gì? Noùi gì?

Vò Taêng hoûi: Ai bieát ñöôïc soùng khoûi ôû xa, rieâng ñöôïc ñaén ño suy

nghó?

Sö ñaùp: OÂng chôù cheâ bai Kính Sôn.

Vò Taêng hoûi: Hoâm nay Thò Lang hoûi Hoøa thöôïng ñöôïc bao nhieâu

tuoåi? Söùc khoûe theá naøo?

Sö ñaùp: OÂng aáy noùi laø naêm möôi hai tuoåi.

Vò Taêng hoûi: Noùi laø cheâ bai Kính Sôn coù ñöôïc khoâng?

Sö ñaùp: OÂng ñaõ xem thöôøng Thò Lang. Ngöôøi xöa noùi: Toâng moân cuûa ta khoâng coù caâu cuù ngoân ngöõ, thaät khoâng coù moät phaùp cho ngöôøi vì sao noùi sôùm ñaõ ngaâm toaøn thaân vaøo trong haàm phaân roài. Neáu muoán nhaûy ra thì thaân theå seõ ra sao?

Hoûi: Höôùng Thöôïng, höôùng haï, ba yeáu, ba huyeàn trong baùt ñaày tuyeát, sao Baéc Ñaåu chieáu leân thaân laø yù chæ theá naøo? Khôûi khoâng ôû caïnh haàm phaân coøn ñaøo haàm phaân leân. Tuy nhö vaäy nhöng neáu ôû trong haàm phaân maø bieát hít thôø moät chuùt thì môùi bieát chö Phaät ba ñôøi vaø taát caû Toå sö qua caùc ñôøi, caùc baäc Hoøa thöôïng töø xöa ñeán nay ñeàu bieát heát. Taát caû ñeàu ôû trong haàm phaân xoay baùnh xe ñaïi phaùp coù leõ laø phoøng ngöøa tröôùc tai vaï. Chôù coù nhaûy xuoáng haàm phaân.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Coù laàn Maõ Toå vaø Nam Tuyeàn, Baùch Tröôïng, Taây Ñöôøng ôû döôùi aùnh traêng Trung thu. Maõ Toå chæ traêng baûo:

* Theá naøo laø thôøi gian hôïp lyù? Taây ñöôøng noùi: Ñuùng luùc tu haønh.

Baùch Tröôïng noùi: Ñuùng luùc cuùng döôøng. Nam Tuyeàn phaát tay aùo, lieàn ñi.

Maõ Toå baûo: Kinh nhaäp vaøo taïng, Thieàn trôû veà bieån, chæ coù nguyeän roäng vöôït ngoaøi khaép caùc vaät.

Sö baûo: Caùc ngöôi coù bieát boán ñaïi laõo sö naøy rôi vaøo choã naøo khoâng? Neáu chöa bieát thì haõy nghi baøi tuïng, ñaát nöôùc thanh bình môùi quyù con caùi hieám, nhaø giaøu sang thì môùi nuoâng chieàu treû con, moïi ngöôøi

ñeàu ra tay, kia ñaây khoâng ñöôïc lôïi ích.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Phaùp cuï tuùc cuûa phaøm phu maø phaøm phu khoâng bieát thì theá naøo?

Sö ñaùp: Cuõng laø moät tin töùc

Vò Taêng hoûi: Phaùp cuï tuùc cuûa baäc Thaùnh maø baäc Thaùnh nhaân khoâng bieát thì theá naøo?

Sö ñaùp: Cuõng laø moät tin töùc

Vò Taêng hoûi: Chaúng hay tin töùc gì?

Sö ñaùp: Gaëp ngöôøi khoâng hieåu maø cöôøi, giôõn vôùi vaät maø khoâng bieát teân

Vò Taêng hoûi: Neáu khoâng coù doøng nöôùc chaûy thì coù neân qua nuùi khaùc khoâng?

Sö ñaùp: Tu sôn chuû ñeán.

Hoûi: Moät ngöôøi ôû treân ñænh Coâ Phong khoâng bieát ñöôøng ra thì theá

naøo?

Sö ñaùp: Cuõng laø moät tin töùc.

Vò Taêng hoûi: Vì sao Hoøa thöôïng xoay maët veà vaùch ñöùng cao muoân

tröôïng?

Sö ñaùp: OÂng thöû xoay veà vaùch ñöùng cao muoân tröôïng noùi moät caâu

xem.

Vò Taêng hoûi: Giaûo tröôøng Haø vì toâ laïc maø bieán maët ñaát thaønh vaøng

roøng?

Sö ñaùp: Neâu thö thaû, chaäm raõi. Moät ngöôøi ôû treân ñænh coâ phong khoâng coù ñöôøng ra moät ngöôøi ôû ngaõ tö ñöôøng cuõng khoâng xaùc ñònh ñöôïc höôùng ñi. Chaúng phaûi Thích-ca Vaên cuõng chaúng phaûi Duy-ma-caät, neáu ñeán ñaây nhaän bieát ñöôïc maët muõi thaät thì môùi hieåu ñöôïc lôøi noùi cuûa Tu sôn chuû. Phaùp cuï tuùc cuûa phaøm phu, phaøm phu khoâng bieát, phaùp cuï tuùc cuûa baäc Thaùnh, baäc Thaùnh khoâng hay. Neáu baäc Thaùnh hieåu thì chínhlaø phaøm phu; neáu phaøm phu bieát thì chính laø baäc Thaùnh. Phaøm phu, baäc Thaùnh ôû treân ñænh Coâ Phong, ôû nôi ngaõ tö ñöôøng hay ôû nôi ñaây, neáu chöa bieát ñöôïc thì haõy chôø laïnh roài khaùn.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Coù vò Taêng hoûi sö oâng Nguõ Toå: Luùc Ngöu Ñaàu chöa gaëp Töù Toå thì taïi sao traêm chim gaép hoa ñeán hieán daâng?

Toå ñaùp: Ngheøo vaø heøn laø ñieàu teä xaáu cuûa ngöôøi ñôøi. Sö hoûi: Sö oâng nguõ Toå ñaõ traû lôøi nhö theá naøo?

Tuy laø kheùo ñeán ñöôïc Coâ Phong nhöng lôøi noùi ñaâu coù laøm ngöôøi nghe kinh sôï. Kính Sôn cuõng khoâng noùi hai lôøi chuyeån ngöõ. Neáu cuøng gaëp sö oâng thì luùc Ngöu Ñaàu chöa thaáy töù Toå taïi sao traêm chim gaép

hoa hieán daâng cho ngaøi roài ñaäu treân noùc nhaø tranh hoùt veøo von. Sau khi Ngöu Ñaàu gaëp Töù Toå thì chim khoâng gaép hoa hieán taëng nöõa. Vì trong ñieän Phaät ñaõ ñaøo ñöôïc Ñoâng Ty.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Noùi nín, ñoäng tónh ñeàu khoâng can thieäp vaøo, khoâng noùi, khoâng nín, khoâng ñoäng tónh cuõng khoâng can thieäp vaøo thì theá naøo?

Sö ñaùp: Mình laøm mình chòu.

Sö noùi tieáp töôùng Phaät vaø chuùng sinh voán khoâng khaùc nhau chæ vì meâ ngoä neân ñi khaùc ñöôøng. Tuy noùi khaùc ñöôøng nhöng luùc meâ ñoù ñaõ töøng ngoä, cho neân noùi: Gioáng nhö theå cuûa hö khoâng chaúng coù caùc töôùng nhöng khoâng choáng ñoái caùc töôùng kia phaùt huy trong noù. Neáu thöôøng thaáy ñöôïc nhö theá thì môùi tin raèng. Chöa lìa khoûi Ñaâu-suaát ñaõ giaùng sinh vaøo cung vua, chöa thoaùt khoûi thai meï ñaõ ñoä heát taát caû chuùng sinh. Ñoù laø lôøi noùi chaân thaät, chaúng phaûi laø cuoáng ngöõ. Neáu tin ñöôïc thì thoï duïng voâ cuøng, coøn tin khoâng ñöôïc thì cuõng ñoàng yù trong ñaây.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: moät khoâng ñöôïc neâu hai, neáu buoâng thaû thì maéc keït vaøo thöù hai. Coøn neáu naïp Taêng aên côm ñeå no, uoáng nöôùc ñeå heát khaùt, khoâng tieâu Vaân Moân ñeán ñi voøng quanh ñeå laùnh. Ñaõ khoâng cho tieâu Vaân Moân ñi voøng quanh ñeå laùnh sao hoâm nay chæ coù aên côm ñeå no, uoáng nöôùc ñeå heát khaùt. Neáu nhö theá cuõng chæ laø Hoaøng Long kheùo leùo.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Tay khoâng maø cuoác ñaát, ñi boä laïi côõi traâu thì theá naøo?

Sö ñaùp: Löôn, caù luoáng vaøo chum daàu.

Vò Taêng hoûi: E raèng coù raâu ñoû Hoà, laïi coù xích Hoà raâu ñoû. Sö ñaùp: Ngöôøi ñi treân caàu, caàu chaûy nöôùc khoâng chaûy.

Vò Taêng hoûi: Nhö Phoù Ñaïi só nöôùng caù trong quaùn röôïu ñeå tieáp ñaõi ngöôøi, chaúng hay Hoøa thöôïng nöôùng thöù gì ñeå tieáp ñaõi ngöôøi?

Sö ñaùp: Höôùng veà taát caû moïi nôi ñeå tieáp ñaõi ngöôøi.

Vò Taêng hoûi: Khoâng bieát Hoøa thöôïng ñöôïc bao nhieâu choã?

Sö ñaùp: Chæ coù caây coät sôn naøy oâng khoâng bieát. Sö noùi tieáp. Tay khoâng laïi cuoác ñaát, trong côm coù ñaäu. Ñi boä maø côõi traâu thì trong choác laùc maéc vaøo ñaàu ngoùn chaân. Ngöôøi ñi treân caàu löøa cheát bao nhieâu ngöôøi. Caàu chaûy nöôùc khoâng chaûy, coøn moät ít so saùnh thì laøm sao nhaác leân ñöôïc, môùi tin maø noùi. Di-laëc thaät laø Di-laëc, hoùa traêm ngaøn öùc thaân, luùc naøo cuõng chæ daïy moïi ngöôøi, nhöng ngöôøi ñeàu khoâng hay bieát. Sö voã vaøo giöôøng thieàn, xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng coù vò Taêng hoûi: Taát caû khoâng coù gì ñeán thì theá

naøo?

Sö ñaùp: Nhíu maøy nhôù ñöôøng xöa, khoâng rôi vaøo tieåu cô. Vò Taêng hoûi: Neáu caét moät sôïi tô thì taát caû tô ñeàu bò ñöùt heát. Sö ñaùp: Treû con nhaø giaøu ñaùng yeâu.

Vò Taêng hoûi: Nôi maùy chuyeån ñoäng nhö meâ, nhö ngaây daïi. Sö hoûi: Maùy chaïy veà höôùng naøo?

Vò Taêng hoûi: Nôi chim gaùy hoùt toûa höông thôm. Sö baûo: Khoâng coøn dính chaáp maéc.

Vò Taêng hoûi: Hoøa thöôïng ñaõ gaëp Phoå Hoùa ôû ñaâu?

Sö ñaùp: Muõi teân xuyeân naéng hoàng môùi laø ngöôøi baén chim. Sö ñaùp: Khoâng dính maéc.

Sö tieáp: Muõi teân xuyeân naéng hoàng môùi laø ngöôøi baén chim.

Haõy noùi, luùc muõi teân chöa lìa daây cung coøn ôû beân boùng naéng hoàng thì coù tin töùc gì khoâng? Luùc muõi teân ñaõ lìa khoûi daây cung thì tin töùc rôi vaøo choã naøo? Neáu bieát ñöôïc choã muõi teân rôi xuoáng thì ñaàu muõi teân baén phaù ba cöûa aûi. Sau muõi teân ñaõ vaïch ra moät con ñöôøng, neáu chöa ñöôïc nhö theá thì traùnh döôùi noû.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu. Vò Taêng hoûi ngaøi Ba Tieâu: Khoâng vöôùng vaøo caùc duyeân, xin sö chæ thaúng.

Ba Tieâu ñaùp: Coù hoûi thì coù ñaùp.

Sö baûo: Tuy Ba Tieâu kheùo duøng caùc vieäc dao kieám ñeå xem xeùt tæ mæ töông lai raát gioáng nhö troán boùng vaøo luùc giöõa ngaøy, phuï loøng vò Taêng naøy. Hoâm nay, coù ngöôøi hoûi Kính Sôn: Khoâng dính maéc caùc duyeân, xin sö chæ ngay. Sö noùi vôùi oâng aáy raèng. Tinh tinh tuy bieát noùi nhöng roát raùo cuõng laø loaøi suùc sinh.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi taâm aán cuûa Toå sö coù hình daùng gioáng nhö con traâu saét, thì haõy gaùc laïi, nhö chín naêm xoay maët vaøo vaùch ñaù thì thaáu hieåu ñöôïc vieäc gì?

Sö ñaùp: Thaân naèm ngang hôïp vôùi vuõ truï, ñaàu ngöôøi nhoâ ra choã

naøo?

Vò Taêng hoûi: Quaûng moät chieác deùp veà Taây coù coøn ñaàu moái hay

khoâng?

Sö ñaùp: Khoâng coøn ñaàu moái.

Taêng noùi: Con bieát Hoøa thöôïng duøng cô phong naøy. Sö ñaùp: Ñuùng.

Vò Taêng lieàn heùt moät tieáng, sö cuõng heùt, baûo: Vöøa roài kheùo, moät tieáng heùt kinh trôøi ñoäng ñaát. Kính Sôn cuõng heùt theo. Hoaøn toaøn khoâng ñöôïc caùi loã muõi. Neáu ñaõ khoâng hoäi ñöôïc choã loã muõi, neáu hieåu moät ñieàu thì seõ thoâng suoát heát taát caû, seõ xoû xuyeân qua loã muõi cuûa moïi ngöôøi trong

thieân haï. Neáu ñeán choã trôøi ñaát rung chuyeån chính mình laïi bò ngöôøi khaùc xoû muõi. Ngay luùc ñoù laøm sao traùnh khoûi loãi naøy. Than oâi! Khoâng coù choã ñi, khoâng coù choã ñi.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Chæ ñöa ra moät chöù khoâng ñöôïc ñöa ra hai. Neáu buoâng thaû thì maéc keït vaøo thöù hai, ñeä töû ngay luùc naøy thænh sö neâu ra moät.

Sö ñaùp: Y cöù vaøo leä xöa saùu laàn saùu laø ba möôi saùu. Vò Taêng hoûi: Chaúng bieát coù ñuùng khoâng?

Sö ñaùp: Tuy moät vieäc naøy laø thaät nhöng hai vieäc khaùc thì khoâng

thaät.

Vò Taêng laøm leã.

Sö baûo: Neâu ra moät chaúng ñöôïc neâu hai. Buoâng thaû laø keït vaøo thöù

hai. Gioáng nhö cuû caûi ôû Traán chaâu, chaúng bieát trong Linh Chieáu lam coù ñöôïc khoâng? Neáu vaøo trong ñoù haï ñöôïc moät chuyeån ngöõ thì hoâm qua coù ngöôøi töø Thieân thai ñeán roài trôû veà Nam nhaïc. Neáu haï khoâng ñöôïc thì Tuyeát Phong noùi:

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Coù vò Taêng hoûi Luïc Toå.

* YÙ chæ cuûa Hoaøng Mai ngaøi laõnh hoäi ñöôïc khoâng? Toå ñaùp: Ngöôøi hieåu Phaät phaùp thì laõnh hoäi ñöôïc Vò Taêng hoûi: Hoøa thöôïng coù laõnh hoäi ñöôïc khoâng? Toå ñaùp: Ta khoâng hieåu Phaät phaùp.

Sö lieàn goïi ñaïi chuùng ñeán hoûi: Caùc oâng coù thaáy Toå sö Khoâng? Neáu Khoâng thaáy thì Kính Sôn chæ ra cho, chuoái röøng, chuoái röøng coù laù hay khoâng?

Boãng moät traän cuoàng phong thoåi ñeán, gioáng nhö trong chuøa Ñaïi töôùng quoác ôû Ñoâng kinh, haønh lang phía Ñoâng cuûa ba möôi saùu vieän rôi xuoáng. Y ca sa cuûa Hoøa thöôïng hoï Vöông bò raùch, cuoái cuøng thì theá naøo, sö trôû veà thieàn ñöôøng uoáng traø.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Moät ngöôøi ôû treân caây, mieäng ngaäm moät caønh caây maø tay khoâng vòn caønh, chaân khoâng ñaïp caønh, chaúng bieát coù traû lôøi ñöôïc phaàn naøo Khoâng?

Sö ñaùp: Ñaùp ñöôïc moät caâu.

Luaân hoûi: Ñeä töû hoûi treân caây, sao Hoøa thöôïng laïi ñaùp döôùi caây? Vì oâng ôû döôùi caây hoûi.

Vò Taêng hoûi: Coù ñöôïc maét cuûa ñaïi chuùng hay khoâng? Sö ñaùp: Ñöông nhieân kaø Khoâng ñöôïc.

Vò Taêng hoûi: Chæ nhö caây chöa moïc, tin töùc chöa dao ñoäng thì ngaøi Höông Nghieâm ñeán choã naøo maø hieåu ñöôïc caâu thoaïi ñaàu naøy?

Sö ñaùp: Vöøa roài töø thuøng sôn ñeán.

Vò Taêng hoûi: Hoøa thöôïng noùi: Goïi laø löôïc daøy baèng truùc thì tieáp xuùc, khoâng goïi laø löôïc daøy baèng truùc thì gaûi löng. Coù phaûi laø tuøy choã ngöôøi söû duïng hay khoâng?

Sö ñaùp: Khoâng.

Vò Taêng hoûi: Theá naøo laø thaønh baïi, hö giaû?

Sö ñaùp: Hö giaû, gioáng nhö ngöôøi ôû treân caây, mieäng ngaäm caønh caây maø tay Khoâng vòn caønh chaân, khoâng baùm caønh. ÔÛ döôùi caây coù ngöôøi hoûi dieäu chæ cuûa Thieàn toâng, neáu traû lôøi thì tang thaân maát maïng, coøn khoâng traû lôøi thì traùi vôùi ñieàu hoï hoûi. Ngay luùc ñoù, Höông Nghieâm ñaõ noùi lôøi gì? Neáu nhö khoâng chòu nöông töïa thì goïi laø Thöôïng toïa Hoå Ñaàu. Coù moät vò Taêng böôùc ra hoûi.

Ngöôøi ôû treân caây thì khoâng hoûi, ngöôøi ôû döôùi caây laïi noùi moät caâu. Ngaøi Höông Nghieâm cöôøi ha… ha…

Sö baûo: Nguy hieåm.

Kính Sôn ôû, ñaây hai laàn nguy hieåm. Coù moät laàn nhö trôøi che khaép, ñaát chôû heát. Laàn khaùc gaàn nhö Khoâng maøng ñeán vieäc giao thieäp. Theá thì Kính Sôn ñaõ choïn ñöôïc caùi gì? Neáu choïn ra ñöôïc thì ñích thaân thaáy ñöôïc ngaøi Höông Nghieâm vaø laøm cho Thöôïng toïa Hoå Ñaäu, khoâng coù nôi an thaân laäp meänh. Coøn neáu khoâng choïn ñöôïc thì noù seõ trôû thaønh coâng aùn cuûa Kính Sôn. Ñeå laøm baøn ñaïp cho oâng vaø ngöôøi khaùc. Neân noùi löôïc daøy laøm baèng truùc thì chaûi ñaàu, coøn löôïc daøy khoâng laøm baèng truùc thì gaûi löng.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Trong giaùo noùi laø tinh taán chaân thaät, aáy laø chaân phaùp cuùng döôøng Nhö Lai. Neáu nhö con choù ñaõ khoâng coù Phaät taùnh thì laøm sao goïi laø chaân phaùp.

Sö ñaùp: Chæ vì khoâng coù Phaät taùnh naøy neân goïi laø chaân phaùp.

Vò Taêng hoûi: Ñeä töû y cöù theo ñieàu mình thaáy maø vaãn khoâng

ñuùng.

Sö baûo: OÂng thöû ñaët ra xem.

Vò Taêng leã baùi. Sö baûo: Caùi leã baùi naøy vaãn coøn laø bòa ñaët. Sö noùi

tieáp: Laø tinh taán chaân thaät, goïi laø chaân phaùp cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai. Con choù ñaõ khoâng coù Phaät taùnh thì laøm sao goïi laø phaùp chaân thaät?

Sôn Taêng ñaùp: Chæ vì khoâng coù Phaät taùnh naøy neân goïi laø phaùp chaân thaät. Caùc ngöôøi coù tin hieåu ñöôïc khoâng? Neáu tin hieåu ñöôïc thì hoäi Linh Sôn vaãn coøn nghieãm nhieân, coøn neáu khoâng tin hieåu khoâng ñöôïc thì haõy ñôïi Ñöùc Phaät Di-laëc ra ñôøi ñeå hoûi.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu: Con

töøng nghe Hoøa thöôïng ñích thaân gaëp ngaøi Nam Tuyeàn, coù thaät vaäy hay khoâng?

Ngaøi Trieäu Chaâu ñaùp: Cuû caûi ñöôïc saûn xuaát töø Traán chaâu.

Vò Taêng hoûi: Muoân phaùp trôû veà moät phaùp, moät phaùp trôû veà ñaâu?

Ngaøi Trieäu Chaâu ñaùp: Ta ôû Thanh Chaâu may moät caùi aùo ñôn naëng baûy caân.

Laõo phu Vaân Cö Thuaán noùi: Cuû caûi saûn xuaát ôû Traán Chaâu thì to, aùo ñôn ôû Thanh chaâu thì naëng neân phaûi hieåu yù ôû ñaây: Gaø gaùy vaøo canh naêm.

Sö hoûi: Vaân Cö noùi gì? Raát gioáng nhö nôi quen bieát thaân thieát thì raát khoù queân. Neáu laø Kính Sôn thì khoâng nhö vaäy, cuû caûi ñöôïc saûn xuaát töø Traán chaâu thì to, aùo ñôn ôû Thanh chaâu thì naëng gaáp ñoâi choã khaùc. Naïp Töû coù heát loøng caàu toân chæ thì cuõng gioáng nhö con muoãi chích vaøo ñinh saét.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Thaàn thoâng du hí thì khoângtheå khoâng coù, Toân giaû Phaät phaùp caàn phaûi coù laõo Taêng môùi ñöôïc. Chaúng hay oâng ta ñaõ y cöù vaøo ñaïo lyù naøo?

Sö ñaùp: Chæ bieát môû mieäng cöôøi chöù khoâng bieát ñaàu löôõi daøi. Vò Taêng hoûi: Hoâm nay sao laïi bò Hoøa thöôïng cöôøi?

Sö ñaùp: Sao goïi laø vang theo tieáng?

Vò Taêng hoûi: Thaàn thoâng du hí thì chaúng theå khoâng coù. Toân giaû Phaät phaùp phaûi trôû veà vôùi Kính Sôn, môùi ñöôïc sö hoûi: OÂng coù gaëp Kính Sôn hay khoâng?

Taêng thöa: Ít khoa tröông.

Sö baûo: Coù maét nhö muø. Thaàn thoâng du hí roõ raøng laø Ngöôõng Sôn Khoâng hieåu. Ñieàu quan troïng maàu nhieäm trong Phaät phaùp roõ raøng baäc La-haùn khoâng bieát. Tuy ñaây kia Khoâng bieát nhau nhöng ñaâu coù ai thieáu thoán. Ñaõ khoâng thieáu thoán thì caùi daøi laø phaùp thaân daøi, caùi ngaén laø phaùp thaân ngaén, caùi troøn laø phaùp thaân troøn, caùi vuoâng laø phaùp thaân vuoâng. Coøn ngoä caùi gì? Cho neân bieát raèng: Caùi daøi thì chaúng phaûi daøi; caùi ngaén cuõng chaúng phaûi ngaén; caùi troøn cuõng chaúng phaûi troøn, caùi vuoâng cuõng chaúng phaûi vuoâng. Taát caû ñaõ khoâng nhö vaäy thì goïi caùi gì laø phaùp thaân? Sö heùt moät tieáng, baûo: Nhaø tuø ôû Kòp Hôïp Ñình laø trí laâu daøi.

Vaøo ngaøy vía, sö Thöôïng ñöôøng nieâm höông xong, boãng nhieân saám doäi vang reàn, roài côn möa lieàn truùt xuoáng.

Sö baûo: Rung saám phaùp, ñaùnh troáng phaùp. Maây laønh giaêng phuû vaãy nöôùc cam loà, hoâm nay saám phaùp ñaõ vang reàn, troáng phaùp cuõng ñaõ ñaùnh roài. Maây laønh ñaõ giaêng phuû, nöôùc cam loà cuõng ñaõ vaãy xong. Ñöùng

veà söï cuõng hôïp, ñöùng veà lyù cuõng hôïp. Söï lyù ñaõ hôïp thì coøn noùi gì nöõa? Sö xuoáng toøa cuøng ñaïi chuùng ñeán Ñaïi Phaät ñieän, khai baøy vôùi Caøn

Long Thaùnh tieát.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, ngaøi Ñoång Sôn hoûi Tam phong Am chuû.

* OÂng teân gì?

Am chuû ñaùp: Noùi ñöôïc.

Ñoång Sôn hoûi: Sao khoâng noùi vieäc höôùng thöôïng?

Am chuû ñaùp: Neáu noùi vieäc höôùng thöôïng thì khoâng goïi laø noùi ñöôïc Ñoång Sôn chaéc chaén ñieàu ñoù.

Sö baûo: Neáu noùi ñöôïc vieäc höôùng thöôïng thì khoâng noùi laø ñöôïc. Ñaõ goïi laø khoâng noùi ñöôïc thì noùi vieäc höôùng thöôïng cuõng Khoâng theå ñöôïc. Ñaõ khoâng noùi vieäc höôùng thöôïng thì laøm sao hôïp yù vôùi Ñoãng Sôn. Im laëng giaây laùt, sö baûo: Ngöôøi trí nhôø nghe maø boãng nhieân naém baét ñöôïc, neáu chaúng ñôïi trong giaây laùt thì phaûi maát ñaàu.

Hoøa thöôïng Tuyeát Ñaäu Trì thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Neáu sö chuøa Ñoâng laø Thuïc Nhaõ coøn thì Tueä Tòch Khoâng bò caûnh buoàn teû vaéng veû. Gioáng nhö ngaøy hoâm nay, Hoøa thöôïng Tuyeát Ñaäu ñaõ ñeán ñaây, chaúng hay phaûi tieáp ñaõi theá naøo?

Sö ñaùp: Xöa nay ñeàu nhö vaäy.

Vò Taêng hoûi: Ñaâu phaûi moät mình Kính Sôn khoâng bò caûnh buoàn teû vaéng veû naøy? Maø laø moät ngaøn baûy traêm chuùng cuõng coù lieân luïy.

Sö hoûi: OÂng thaáy ñöôïc ñaïo lyù gì?

Vò Taêng ñaùp: Hai caùi göông cuøng chieáu thaáu suoát, khoâng che laáp moät daáu veát naøo.

Sö hoûi: Ñaäp beå göông roài, ñeå oâng cuøng thaáy.

Vò Taêng hoûi: Hai caùi mieäng, moät caùi khoâng coù löôõi. Ñoù laø toâng chæ cuûa con. Laøm sao baøn luaän ñöôïc?

Sö ñaùp: Keû oâm truï caàu maø taém, naém daây neo maø laïi xoâ thuyeàn

ñi.

Vò Taêng hoûi: Neáu laø toâng chæ cuûa Laâm Teá thì phaûi laøm theá naøo? Sö ñaùp: Con choù ngaäm mieäng. Ngöôõng Sôn noùi neáu sö chuøa Ñoâng

coøn thì Tueä Tòch Khoâng bò caûnh buoàn teû vaéng veû. Ngöôõng Sôn chæ bieát phaàn mình chöù khoâng bieát coù ngöôøi. Kính Sôn thì thì khoâng nhö vaäy. Neáu sö thuùc Tuyeát Ñaäu ôû ñaây thì naïp Taêng trong thieân haï khoâng chòu caûnh coâ quaïnh buoàn teû. Vì sao khoâng thaáy? Xöa kia, Tuyeát Ñaäu coù noùi:

Caây laïnh thì toaøn cô phong ñaùng cheâ cöôøi.

Nöôùc muøa Thu neâu ra moät nöûa dieät khieán cho Baùt cöïc ñaûnh muïc

ñaùng Khoâng töï phaân chia, caân ñong ñeå thaáy ngöôøi naøy, chöù xe cuûa vua chaïy nhanh.

Saùng muøng boán thaùng gieâng, sö Thöôïng ñöôøng, Naïp Taêng thaû haït deû xuoáng. Tuy khoâng cho maëc chieáu nhöng moïi ngöôøi ñeàu xoay maët vaøo vaùch. Ñaõ Khoâng cho maëc chieáu thì sao phaûi xoay maët vaøo vaùch? Khoâng thaáy sö oâng Baïch Vaân coù noùi: Nhieàu nôi thì theâm moät soá ngöôøi, ít nôi thì bôùt moät soá ngöôøi hay sao?

Ngaøy leã taém Phaät, sö Thöôïng ñöôøng, baûo caây chuoái khoâng nghe tieáng saám noå, hoa quyø khoâng coù maét maø xoay theo höôùng maët trôøi. Thích-ca, Laõo Töû ñeàu voâ sinh. Ñuùng vaøo saùng ngaøy naøy moãi naêm taát caû nôi ñeàu laøm leã taém Phaät. Ñaõ voâ sinh maø coøn taém caùi gì? Coù ñieàu thì vöôùng maéc vaøo ñieàu, coøn khoâng coù ñieàu thì vöôùng maéc vaøo leä.

Sö Thöôïng ñöôøng, coù vò Taêng hoûi: Ñaïo khoâng coù choã nôi, neân noùi ñaïo ôû con ngöôøi. Phaùp thì thaáy nghe, döùt noù ôû trí. Luùc Khoâng khôûi moät nieäm thì coù Phaät phaùp hay chaêng?

Sö ñaùp: Khoâng coù Phaät phaùp.

Vò Taêng hoûi: Vì sao khoâng coù Phaät phaùp? Sö ñaùp: Vì oâng ñaõ truï trong nieäm naøy.

Vò Taêng hoûi: Hoøa thöôïng y cöù vaøo ñaâu ñeå bieát ñeä töû truï trong nieäm

naøy?

Sö ñaùp: Khôûi nieäm, khoâng khôûi moät nieäm chöa phaûi laø choã caùc

oâng xaû boû thaân maïng. Moät nieäm vöøa sinh gioáng nhö roàng ñöôïc nöôùc, nhö hoå veà röøng. Toaøn theå ñi ñaâu? Toaøn theå ôû choã nhö theá thì laõnh hoäi ñöôïc ñieàu gì? Coøn baùn moät traêm hai möôi ñoâi giaøy coû ñeå ñi du phöông môùi ñöôïc. Vì sao? Vì trong khi nhaø vua ta khoâng coù dao kieám.

* Moät hoâm, Tröông Thò Lang thænh sö leân toøa, coù vò Taêng hoûi:
* Möôøi phöông ñoàng nhoùm hoïp, moãi ngöôøi ñeàu hoïc laø voâ vi. Ñaây laø tröôøng choïn ngöôøi laøm Phaät, taâm khoâng thi ñaäu trôû veà thì theá naøo?

Sö hoûi: Ñeà muïc noùi caùi gì?

Vò Taêng ñaùp: Sao cuøng nhau vöôùng vaøo caây queá tieân? Caàn phaûi beû caønh caây thöù nhaát ôû treân cung traêng.

Sö baûo: Hoâm nay laõo giaø naøy môùi thöa.

Vò Taêng hoûi: Tuy nhö vaäy nhöng muøa haï naøy quyeát ñònh laøm Thieàn traïng nguyeân.

Vò Taêng lieàn leã baùi roài hoûi Thò lang: OÂng ñaõ thaáy choã sao coøn gioáng nhö naêm ngoaùi.

Sö ñaùp: Naêm nay vaø naêm ngoaùi chæ caùch nhau ba traêm saùu möôi

ngaøy.

Vò Taêng noùi: Khoâng ai cheâ Thò lang ñöôïc, Thò lang khoâng coù tin töùc naøy.

Sö baûo: Ñaõ khoâng coù tin töùc naøy thì ñaõ thaáu hieåu nguyeân do coøn noùi caøn laøm caùi gì?

Vò Taêng hoûi: Mieäng cuûa ngöôøi xöa noùi ñöôïc cuõng khoâng lieân can ñeán vieäc cuûa mình. Hoaøi baûo cuûa mình ñaõ tuoân ra. Keû baøng quan beân ngoaøi coù maét maø nhö muø, coù mieäng nhö caâm thì laøm sao thöôûng thöùc ñöôïc? Trôû thaønh Thieàn traïng nguyeân cuõng khoâng khoù. Nhö theá môùi vaøo cuûa Kính Sôn chöù chöa theå vaøo nhaø Kính Sôn ñöôïc. Neáu vaøo ñöôïc nhaø Kính Sôn thì Thieàn traïng nguyeân baét ñaàu duøng ñöôïc, Thieàn traïng nguyeân môùi duøng ñöôïc. Nhöng nho trang nguyeân thì khoâng duøng ñöôïc. Xin hoûi ñaïi chuùng maët tröôùc vì sao duøng ñöôïc? Maët sau vì sao khoâng duøng ñöôïc?

Sö beøn quay nhìn xung quanh, hoûi: Caùc vò coù bieát Kính Sôn ñi vaøo nôi naøo khoâng? Neáu bieát choã rôi cuûa Kính Sôn thì Thieàn traïng nguyeân chính laø Nho traïng nguyeân, Nho traïng nguyeân chính laø Thieàn traïng nguyeân. Hoâm nay laïi neâu leân Thieàn vaø Nho. Haõy noùi, neáu phaûi noùi moät caâu thì laøm sao noùi? Neân bieát khaêng khaêng tuyeân giaùo laø cöùu soáng oâng noäi cuûa traïng nguyeân.

Ngaøy giaûi haï, sö Thöôïng ñöôøng baûo: Ngaøi Vaên-thuø an cö ba nôi, chí coâng chaúng phaûi laø Hoøa thöôïng Nhaøn. Ngaøi Ca-dieáp muoán thi haønh chaùnh leänh nhöng chöa khoûi tröôùc maét coøn phaûi gaëp quyû. Haõy noùi: Hoâm nay vieäc gì ñaõ xaõy ra döôùi cöûa Kính Sôn? Sau khi sö xuoáng toøa, moïi ngöôøi ñeàu caûm ñoäng neân ñaõnh leã ba laïy.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Coù moät vò Taêng hoûi ngaøi Vaân Moân: Laøm sao hieåu ñöôïc phaùp thaân, cuù thaân?

Vaân Moân ñaùp: Taøng thaân trong Baéc ñaåu.

Sö baûo: Laõo Vaân Moân noùi caùi gì? Chæ ñaùp ñöôïc phaùp thaân, cuù thaân chöù chöa thaáu hieåu phaùp thaân cuù thaân. Hoâm nay, coù ai hoûi Kính Sôn theá naøo laø thaáu hieåu ñöôïc phaùp thaân vaø cuù thaân thì haõy ñeán ñeå oâng ta traû lôøi. Trong maét tieâu minh phaùt ra chôï ñeâm, treân löôõi con hoå ñaùnh caùi xích ñu.

Sö Thöôïng ñöôøng, baûo: Saùng nay laø teát Ñoan ngoï, ngaøi Vaên-thuø, Thieän Taøi baän neân khoâng ñeán, gieát ngöôøi cöùu ngöôøi thuoác khoâng linh, chính laø töï theâm ba caân saét vaøo sau oùt. Boãng nhieân sö doäng gaäy xuoáng ñaát, baûo trí löïc nhieäm maàu cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm coù coâng naêng cöùu khoå naïn cho theá gian. Roài sö neùm gaäy, baûo con raén naøo ñaõ chui xuoáng ñaát?

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 4 370

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Maõ Toå baûo Trí Taïng quyeån saùch noåi tieáng phaûi laø Quoác Nhaát Toå sö. Toå sö môû ra thì thaáy moät hình troøn lieàn duøng buùt chaám vaøo moät chaám. Quoác sö Tueä Trung ôû Nam döông nghe ñöôïc baûo: Khaâm sö döôøng nhö bò Maõ sö nghi ngôø.

Sö ñaùp: Maõ sö vaøo giöõa muøa ñoâng thì laïnh noùng. Coøn Quoác Nhaát Toå sö vaøo ñaàu muøa haï thì aám daàn ra. Tuy laïnh noùng khaùc nhau, nhöng kia ñaây ñeàu laø thôøi tieát. Quoác sö Trung vì sao laïi noùi Khaâm sö nhö bò Maõ sö nghi ngôø? Coù coøn uûy taát khoâng? Khoâng coù gioù maø laù sen lay lay thì chaéc chaén coù caù bôi loäi. Sö xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Quoác sö noùi: Lôøi doái traù cuõng quay veà vôùi leõ thöôøng, hôïp vôùi ñaïo. Baøn luaän veà ñeán thì khoâng ñeå laïi daáu veát.

Ngaøi Vaân Moân baûo: Ñöa kieàn chuøy leân, döïng phaát traàn, cuõng laø thôøi gian trong khoaûnh khaéc. Neáu xem xeùt ôû töông lai thì cuõng chöa haún laø khoâng coù daáu veát.

Sö heùt moät tieáng, hoûi: Noùi saûng caùi gì ñoù?

Noùi roài trong khoaûnh khaéc sö laïi ñöa phaát traàn leân baûo: Ngay trong moät khoaûnh khaéc naøy, Kính Sôn ñaõ ñöa phaát traàn leân. Neáu tìm kieám daáu veát trong ñoù thì cuõng nhö ñoïa ñòa nguïc, nhö bò teân baén.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu, ñaïo cuûa ta daïy chuùng raèng: Caùi cao laïi chaúng do cao toät, giaøu chaúng phaûi do phöôùc ñöùc cao vôøi, vui cuõng chaúng phaûi do thieân ñöôøng, khoå chaúng phaûi do ñòa nguïc. Ngöôøi quen bieát nhau thì ñaày khaép trong thieân haï, nhöng hieåu ñöôïc loøng ta coù maáy ngöôøi?

Sö baûo: Kính Sôn thì khoâng nhö vaäy: Cao thì ôû toät ñænh, giaøu thì ôû phöôùc ñöùc cao vôøi, vui ôû nôi thieân ñình, khoå ôû ñòa nguïc. Khi bieát ño phía döôùi caùi muõ thì bieát ñöôïc noãi buoàn cuûa ngöôøi xöa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Ngaøi Muïc Chaâu hoûi Tuù Taøi:

- Tieàn Boái söûa sang kinh gì?

Tuù Taøi ñaùp: Söûa sang kinh dòch.

Muïc Chaâu hoûi: Trong kinh dòch noùi: Thieân haï haøng ngaøy duøng maø khoâng bieát, chaúng hay hoï khoâng bieát caùi gì?

Tuù Taøi ñaùp: Hoï khoâng bieát caùi ñaïo trong aáy. Muïc Chaâu hoûi: Caùi gì laø ñaïo?

Tuù Taøi khoâng traû lôøi ñöôïc

Muïc Chaâu noùi: Quaû thaät laø khoâng bieát.

Sö baûo: Tuù Taøi tuy khoâng noùi nhöng ñaõ thaàm kheá hôïp vôùi Muïc Chaâu nhöng chæ thieáu moät phen sau roát. Neáu luùc ñoù Kính Sôn nghe ñöôïc caâu noùi “quaû thaät laø khoâng bieát” cuûa Muïc Chaâu thì seõ voã tay cöôøi ha ha, cho duø bieát ñöôïc Muïc Chaâu chaúng thua keùm gì oâng.