ĐẠI TUỆ PHỔ GIÁC THIỀN SƯ NGỮ LỤC

# QUYỂN 6

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

Ngaøy 10 thaùng gieâng nieân hieäu Thieäu Höng thöù 28, sö nhaän lôøi thænh ñeán truï Thieàn töï Quaûng lôïi ôû nuùi A-duïc Vöông thuoäc Minh chaâu. Mong ñöôïc taï aân. Sö ñöa saéc chæ, giaûi thích roäng cho ñaïi chuùng. Ñaït-ma khoâng ñeán Ñoâng ñoä, Nhò Toå khoâng ôû Taây thieân. AÙnh thöôøng quang cuûa moïi ngöôøi ñeàu hieän tieàn, moãi ngöôøi ñeàu laø vaùch ñöùng cao muoân tröôïng. Haõy noùi: Töø ñaâu ñeán? Neáu bieát ñöôïc choã ñeán thì thoï duïng voâ cuøng. Neáu khoâng ñuùng thì laïi thænh ngaøi Duy-ma noùi cho thaät roõ raøng, cuõng ñeå moïi ngöôøi hieåu ñöôïc lôøi noùi. Sö nieâm höông chuùc Thaùnh roài leân toøa baûo:

- Vöôïng khí môùi ôû tröôùc Thieän phaùp ñöôøng, saùch trôøi ñeán töø chin lôùp thaønh chæ döïa vaøo moät caâu noùi voâ tö. Thöôïng chuùc beä haï thoï öùc muoân xuaân.

Ngaøy 28 thaùng 2, sö ôû Caûnh ñöùc Linh aån thuoäc phuû Laâm an khai ñöôøng, ñöa tôø sôù lean, daïy chuùng raèng: Ñaây laø oâng giaø Thích-ca trong boán möôi chín naêm noùi phaùp, hôn ba traêm saùu möôi hoäi noùi khoâng heát. Troïn taát caû ôû trong nay ñaâu coøn vöôùng vaøo vaên töï. Hai tay göûi gaém Kính Sôn. Sôn Taêng ñaõ trình baøy nghóa maàu roõ raøng. Cöù giaûi thích nhö theá. Neáu phoâ dieãn ñöôïc aân vua, aân Phaät thì nhaát thôøi ñaõ baùo ñaùp nay ñuû. Coù leõ khoâng nhö vaäy neân xin trình baøy roõ raøng. Sö ñoái tröôùc chuùng ñoïc sô. Ñoïc sôù roài sö chæ phaùp toøa baûo: Treân ñænh Tyø-loâ moïi ngöôøi ñeàu coù chí ñi treân ñænh Tyø-loâ.

Hoûi: ÔÛ ngaõ tö coù möôøi con ñöôøng khoâng bieát ñi con ñöôøng naøo? Moïi ngöôøi phaûi bieát ñaàu ñöôøng? Im laëng hoài laâu sö baûo khaùn! Roài lieàn lean toøa nieâm höông, chuùc Thaùnh. Laïi nieâm höông raèng: Kính can daâng neùn höông naøy. ÔÛ cung trôøi Ñaâu-suaát thì goïi laø Tieân-ñaø-baø, ôû cung trôøi Thieän bieán hoùa thì goïi laø Ñoaït yù, ôû beân ao A-na-baø-ñaït-ña thì goïi laø Lieân Hoa Taïng. Haõy noùi, ôû trong tay Kính Sôn goïi laø gì?

Im laëng hoài laâu, sö ñaùp: Chaúng nhöõng laõo Vieân Ngoä maø ngöôøi

xem thì coù phaàn lieàn gaëp chö Phaät ba ñôøi ra ñôøi, chaúng daùm chính maét lieác nhìn. Sö lieàn ñoát höông ñeán toøa Hoøa thöôïng Linh AÅn ñaùnh baïch chuøy baûo:

- Nhöõng vò taøi gioûi trong chuùng hoäi neân quaùn nghóa Ñeä nhaát.

Sö baûo: Neáu baøn veà nghóa Ñeä nhaát thì naêm thöù maét khoâng theå nhìn, hai tai khoù nghe. Phaûi nghe kyõ, phaûi roõ raøng, phaûi töï quaùn. Taùc laø quaùn, goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc goïi laø taø quaùn. Taø chaùnh chöa phaân bieät roõ raøng, coù nghi xin hoûi.

Vò Taêng hoûi: Ñaáng Ñieàu Ngöï xuaát theá, ba laàn xoay baùnh xe phaùp ôû coõi Ñaïi thieân. Ñaït-ma töø phöông Taây ñeán chín naêm ngoài xoay maët vaøo vaùch nuùi Thieáu thaát. Hoâm nay Hoøa thöôïng vì nöôùc khai ñöôøng, chaúng hay vöôït Phaät vöôït Toå nhö theá naøo?

Sö ñaùp: ÔÛ trong hö voäi vaøng veõ chöõ Vaïn.

Vò Taêng hoûi: Ñeán noãi boán chuùng chieâm ngöôõng, muoân hoï vui haùt ca dao.

Sö ñaùp: Laïi bò Thöôïng toaï noùi.

Vò Taêng hoûi: Cho duø noùi cuõng chæ ñöôïc moät nöûa, chöa bieát höôùng veà Phaät; Hoøa thöôïng noùi ñöôïc khoâng?

Sö ñaùp: Baùt giaùc Ma baøn ñi trong hö khoâng.

Vò Taêng hoûi: Ñaõ ñöôïc Tuùc Toâng Ñeá hoûi Quoác sö Tueä Trung: Theá naøo laø möôøi thaân cuûa Ñaáng Ñieàu Ngöï?

Quoác sö Tueä Trung ñaùp: Ñaøn-vieät ñi treân ñænh Tyø-loâ, chaúng hay yù chæ theá naøo?

Sö noùi: Xöa nay ñeàu roõ raøng.

Vò Taêng hoûi: Ñænh moân coù maét, ñaâu theå xem thöôøng, vöôït ngoaøi xöa nay maø laøm laø ngöôøi bieát.

Sö baûo: Thaâu nhieáp caùc caâu hoûi ôû hoäi Linh Sôn vôùi caâu hoûi hoâm nay laø gioáng nhau hay khaùc nhau.

Sö ñaùp: Ta nghe nhö vaày.

Vò Taêng hoûi: Theá naøo laø Linh Sôn ñích thaân thaáy neâu, hoâm nay laïi ñöôïc nghe laïi.

Sö hoûi: Nghe ñöôïc vieäc gì?

Taêng thöa: Hai caùi ñaàu cuøng ngoài ñoaùn thì taùm höôùng noåi leân gioù

nheï.

Sö hoûi: AÊn chay thì löôõi daøi ba daëm, Taêng leõ baùi.

Laïi coù moät vò Taêng khaùc böôùc ra, sö noùi: Hoûi thoaïi ñaàu thì haõy

döøng, giaû söû caâu hoûi nhö, traêm con soâng tranh nhau voït leân, caâu traû lôøi nhö bieån caû nuoát heát caùc doøng nöôùc chaûy. Chöùa ñöïng taát caû caùc doøng

nöôùc, ñeán noãi caùi löôõi cuûa Duy-ma-caät vaø Thu Töû cuõng voâ ngoân, ñoái vôùi boån phaän söï hoaøn toaøn khoâng quan heä. Haõy noøi: Ñoái vôùi boån phaän söï neâu ra vaán ñeà gì? Sö ñöa phaát traàn leân hoûi: Coù thaáy khoâng? Roài sö voã vaøo giöôøng thieàn hoûi: Coù nghe khoâng? Thaáy nghe roõ raøng laø caùi gì? Hoâm nay Thaùnh chuû ôû ñaây ñöôïc ñieàu ñoù, duøng taâm aán Dieäu Minh, aán chöùng phaùp giôùi haûi Hoa Taïng ôû möôøi phöông. Chæ ôû trong moät traàn, ôû trong moät traàn ruû y giaùo hoùa. Giaûng noùi coâng ñöùc cao quyù roäng lôùn voâ löôïng voâ bieân gioáng nhö hö khoâng, khoâng theå suy nghó baøn luaän. Thaùnh long roäng lôùn nhö hö khoâng, khoâng theå suy nghó baøn luaän. Thaùnh hoïc roäng lôùn nhö hö khoâng, khoâng theå suy nghó baøn luaän. Cho ñeán Thaùnh trí, Thaùnh tueä, Thaùnh töø Thaùnh thoâng taát caû ñeàu roäng lôùn nhö hö khoâng, khoâng theå suy nghó baøn luaän. Caùi khoâng theå suy nghó baøn luaän naøy cuõng khoâng theå suy nghó baøn luaän, taát caû ñeàu ôû trong moät haït buïi, ñeàu laø thöôøng phaàn cuûa Thaùnh taâm. Chaúng phaûi giaûi baøy ôû moät thuaät khaùc, caùc quan vaên voõ nay ngheït caû trieàu, ñöôïc duøng dieäu minh taâm aán ñeán döôùi goùt chaân cuûa moïi ngöôøi. Moät aán laø aán ñònh, khoâng coøn moät maûy loâng toùc naøo cho laø tieát loä. Caùi goïi laø vieäc vua vieäc daân. Nhöõng ñeàu roõ raøng, nhöõng ñeàu khoâng khaùc nhau. Veà sau saép ñeán luùc co duoãi töï taïi tha hoà quyeát ñònh. Ñeàu laø thöôøng phaàn cuûa taâm ta chöù khoâng nöông nhôø thuaät khaùc. Hoâm nay trong hoäi moät Taêng moät tuïc, hoaëc nam hoaëc nöõ, hoaëc sang hoaëc heøn ñeàu ñöôïc duøng dieäu minh taâm ñeå aán chöùng cho, thì tuøy theo caên taùnh ñeàu ñöôïc thoï duïng, moãi moãi roõ raøng, moãi moãi ñeàu khoâng khaùc nhau, ñeàu laø thöôøng phaàn cuûa taâm ta, chaúng nhôø ôû thuaät göûi gaém khoâng? Chæ döïa vaøo moät gioït nöôùc Taøo Kheâ maø khaép caùc coõi ñeàu möa daàm, baùo ñaùp vua ta. Lieàn ñem taát caû maûy may nhöõng phaùp laønh veà Baùt-nhaõ maø ôû treân ñaõ neâu maø chuùc cho Thöôïng Hoaøng ñeá tuoåi thoï voâ cuøng.

Kính nguyeän ñöùc nhaân cuûa vua Nghieâu truøm khaép, maët trôøi maët traêng cuûa vua Teà saùng rôõ, ñöùc vua Thang che chôû, ñeàu laø söï vöõng chaéc cuûa ñaát trôøi.

Cung Hoaøng thaùi haäu, ñaïi noäi thieân quyeán, kính nguyeän ñoàng roõ chaùnh nhaân Baùt-nhaõ, ñeàu ñöôïc Kim cang chuûng trí.

Laïi neâu vua Ba-tö-naëc hoûi Phaät: Trong thaéng nghóa ñeá coøn coù theá tuïc ñeá hay khoâng? Neáu noùi coù thì trí khoâng öùng vôùi moät, neáu noùi khoâng thì khoâng öùng vôùi hai. Nghóa moät, hai laø nghóa gì?

Phaät baûo, naøy Ñaïi vöông! OÂng ôû thôøi quaù khöù choã Phaät Long Quang töøng hoûi veà nghóa naøy, nay ta khoâng noùi oâng cuõng nghe. Khoâng noùi khoâng nghe cuõng laø moät nghóa, hai nghóa.

Sö vôøi ñaïi chuùng noùi: Roõ raøng höôùng veà ñaïo coøn töï khoâng bieát, huoáng chi che laáp töông lai ngaøy nay. Coù ngöôøi hoûi: Trong thaéng nghóa ñeá cuûa Kính Sôn coøn coù thaéng nghóa ñeá hay khoâng? Neáu noùi coù thì khoâng öùng vôùi moät, neáu noùi khoâng thì trí chaúng phaûi hai. Nghóa moät, hai laø nghóa gì?

Chæ noùi vôùi oâng: Thöù nhaát laø saùng thay! Baày toâi toát thay! Goïi laø moät nghóa, cuõng goïi laø hai nghóa. Luùc chính ñaùng nhö theá coøn coù vieäc höôùng thieän hay khoâng?

Hoài laâu sö noùi: Maëc cho lôùn cuõng töø ñaát maø khôûi, laïi cao ñaâu theå ñöôïc trôøi, laäp ra caùc töø ñaõ laâu, kính mong traân troïng.

Hoøa thöôïng Linh AÅn laïi baïch chuøy noùi: Quaùn roõ phaùp cuûa Phaùp vöông, phaùp cuûa Phaùp vöông nhö theá. Xuoáng toøa, vaøo vieän thöôïng ñöôøng noùi:

Ngöôøi xöa daïy raèng: Ñi thì thaät khoâng ñi, giöõa ñöôøng kheùo laøm toát. Ñeán thì thaät khoâng ñeán, giöõa ñöôøng chôù bôùt nguy. Xin hoûi ñaïi chuùng, ñaõ khoâng ñi thì laøm toát caùi gì? Ñaõ khoâng ñeán coù gì bôùt nguy? Dieäu Hyû rôøi Kính Sôn möôøi taùm naêm, nhöng nay trôû veà cuõng khoâng thaáy coù laøm toát, cuõng khoâng thaáy coù bôùt nguy, ba cöûa vaãn môû veà höôùng Nam nhö cuõ. Vì sao nhö theá? Hoài laâu noùi: Maø nay boán bieån trong nhö göông, haønh nhaân chôù cöøu thuø vôùi con ñöôøng.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Hoâm nay ngaøy 15 thaùng 3 ñaõ möa nhö truùt. Noâng phu voã buïng ca haùt, muoân töôïng sum la cuõng muùa may. Xin hoûi ñaïi chuùng: Noâng phu voã buïng lyù hôïp nhö theá, muoân töôïng sum laø vì sao noåi leân muùa?

Coøn göûi gaém khoâng? Chaúng thaáy noùi: Moät nhaø coù vieäc toát daãn daét ñöôïc traêm nhaø baän.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Phaät töû ôû ñaát naøy chính laø Phaät thoï duïng; thöôøng ôû trong ñaây kinh haønh vaø ngoài naèm. Noùi xong, sö goõ phaát traàn vaøo giöôøng thieàn noùi: Trí Nhaát thieát trí cuøng khaép voâ chöôùng ngaïi. OÂng giaø Thích-ca ñeán, noùi hoâm qua, coù ngöôøi töø Loâ Sôn ñeán laïi ñöôïc tin Giang Taây, mieäng cheùn höôùng leân trôøi, loàng ñeøn treo coät truï, boán phöông taùm höôùng ñeán cuøng moät luùc, chính laø khoâng coù choã oâng traùnh neù. Ñaõ khoâng coù choã traùnh neù thì laøm sao baøn luaän, coøn göûi gaém khoâng? Quay laïi maø giao thieäp vôùi nhau, neáu khoâng vaãn laø ñöùng.

Ngaøy leã taém Phaät, sö Thöôïng ñöôøng noùi: Chín möôi baûy töôùng ñaïi nhaân, trang nghieâm, vi dieäu thanh tònh phaùp thaân, thò hieän ñaûn sinh ra khoûi thai meï; vì chuùng sinh neân laøm Phaät söï. Laïi theá naøo laø laøm Phaät söï? Hoài laâu noùi: Haï toïa vaø Thuû toïa ñaïi chuùng cuøng vaøo bieån nöôùc thôm

cuûa Nhö Lai, giuùp laõo naøy xoay baùnh xe ñaïi phaùp.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Taêng hoûi Trieäu Chaâu ñeä töû vöøa vaøo toøng laâm, xin sö chæ daïy.

* OÂng aên chaùo chöa? AÊn chaùo roài.
* Röûa baùt ñi.

Vò Taêng aáy ngay lôøi noùi boãng coù tænh ngoä.

Sö noùi, caùc phöông neâu leân raát nhieàu, chuù cöôùc phía döôùi cuõng khoâng ít.

Chöa töøng coù moät ngöôøi noùi ra roõ raøng. AÊn chaùo roài laïi röûa baùt, haõy noùi: Coøn bieát chæ baøy hay khoâng?Ñaäu ñen xöa nay hôïp vôùi töông, Tyø-kheo-ni nhaát ñònh laø sö coâ.

Thöôïng ñöôøng neâu: Moät hoâm, Trieäu Chaâu luaän nghóa vôùi thò giaû Vaên Vieãn. Ñaáu thua khoâng ñaáu thaéng; ngöôøi thaéng thì thua baùnh.

Vieãn noùi: Xin Hoøa thöôïng laäp nghóa.

* Ta laø moät con löøa.
* Moã giaùp laø bao töû löøa.
* Ta laø phaân löøa.
* Moå giaùp laøm con truøng trong thaân löøa.
* OÂng laøm gì trong ñoù.
* Moå giaùp qua haï trong ñoù.
* Haõy ñem baùnh ñeán.

Sö noùi: Vaên Vieãn qua haï trong ñoáng phaân löøa, maët ñoû khoâng baèng noùi thaúng. Trieäu Chaâu tham chuùt lôïi, thua ñöôïc baùnh, xem xeùt töông lai cuõng laø ngöôøi Phoå chaâu ñöa giaëc. Haõy noùi cuoái cuøng theá naøo?

Hoài laâu noùi: Ngoãng ñaàu ñaøn choïn söõa, thaät ra chaúng phaûi loaøi vòt. Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Chính khi noùi tri kieán, tri kieán töùc laø taâm,

taâm chính laø tri kieán, tri kieán töùc laø ngaøy nay. Nhö ngaøy nay thì taïm gaùc qua. Coå Phaät giao tieáp vôùi coät truï, Chieâm-ba vaø Taân-la ñoái ñaàu, gaëp nhau sau ñænh Vieân quang muoân daëm, Vaân moân taøng thaân trong Baéc ñaåu. Muïc Chaâu gaùnh cuûi, Trieäu Chaâu haùi traø, laøm sao baøn luaän.

Beøn heùt moät tieáng noùi: Neáu khoâng heùt thì truï, gioáng nhö loaïn ñi saùu möôi con giaùp. Xuoáng toøa.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Hoøa thöôïng Ñoãng Sôn cuoái haï daïy chuùng: Ñaàu thu cuoái haï, huynh ñeä ñi ñoâng ñi taây. Caàn phaûi ñi choã muoân daëm khoâng taác coû. Ngöôøi laàn löôït haï ngöõ ñeàu khoâng kheá hôïp. Coù vò Taêng truyeàn lôøi naøy ñeán Thaïch Söông.

Söông noùi: Sao khoâng noùi ra cöûa laø coû. Ñoãng Sôn nghe lôøi naøy chaáp nhaän, noùi ôû Löu Döông coù Coå Phaät ra ñôøi.

Sö noùi: Muoân daëm khoâng taác coû, chæ xin ñi nhö theá, ra cöûa laïi laø coû, moãi ngöôøi ñeàu coù y cöù, ñaâu boù buoäc. Gioù maùt traêng roïi ngöôøi Thö chaâu, thoû laïnh daàn xa duyeân coû xuaân.

Trung thu, sö Thöôïng ñöôøng noùi:

* Ngöôøi coù taâm ngaém traêng, traêng voâ taâm chieáu ngöôøi, coù khoâng thaønh moät khoái, môùi ñöôïc hoaûng hoát beøn dô gaäy doäng xuoáng ñaát noùi: Caùi naøy khoâng theå khoâng sôï; neùm xuoáng, noùi: Neáu bieát ñaùnh ñoå chaúng phaûi vaät khaùc, môùi tin ngang doïc chaúng phaûi traàn.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Môùi vaøo Trung thu thaùng taùm, laïi ra raèm thaùng chín, sö giô gaäy doäng xuoáng moät caùi noùi: Chæ coù caùi naøy khoâng ñoåi, sö neùm gaäy xuoáng, noùi: Moät chuùng tai nghe maét thaáy.

Thöôïng ñöôøng noùi: Moät, hai, ba, boán, naêm, naêm, boán, ba, hai, moät, laïi laáp maáy ngaøn laàn ñeàu khoâng ra khoûi ngaøy nay. Haõy noùi: Vieäc ngaøy nay theá naøo?

Hoài laâu sö noùi: Gioù söông thoåi ñaát ñeán, phaùp thaân cuõng beàn chaéc.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu:

Baøn Sôn noùi: Moät con ñöôøng höôùng leân ngaøn Thaùnh, khoâng truyeàn.

Töø Minh noùi: Moät con ñöôøng höôùng leân ngaøn Thaùnh khoâng nhö

vaäy.

Sö noùi: Khoâng truyeàn, khoâng vaäy, mieäng bieån khoù tuyeân, treân

ñænh Tu-di thaû thuyeàn saét.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Taêng hoûi Tuyeát Phong: Khe xöa soâng laïnh thì theá naøo?

* Tröøng maét khoâng thaáy.
* Khi uoáng thì theá naøo?
* Khoâng töø mieäng vaøo.

Trieäu Chaâu nghe neân cöôøi ha ha, noùi: Khoâng theå töø muõi vaøo. Vò Taêng laïi hoûi: Khe xöa soâng laïnh theá naøo?

* Khoå.
* Uoáng thì theá naøo?
* Cheát.

Tuyeát Phong nghe vaäy beøn noùi: Trieäu Chaâu coå phaät beøn töø xa laøm leã noùi: Töø ñaây khoâng lôøi ñaùp.

Sö noùi: Tuyeát Phong khoâng lôøi ñaùp, nghi gieát bao nhieâu ngöôøi. Trieäu Chaâu noùi khoå, maët ñoû khoâng baèng noùi thaúng. Neáu laø Dieäu Hyû thì khoâng nhö vaäy: Khe xöa soâng laïnh thì theá naøo? Ñeán soâng ñôõ maùi cheøo, ra nuùi giuùp daân caøy ruoäng, khi xuoáng thì sao? Ngöïc buïng laïnh trong lôøi

naøy coù hai caùnh cöûa, neáu ngöôøi phaân bieät ñöôïc, cho oâng coù maét tham hoïc.

Lui veà vieän, sö Thöôïng ñöôøng noùi: Ñi laø nhaân luùc ñöùng, ñöùng laø quaû luùc ñi, ñi ñöùng vaø nhaân quaû khoâng theå, khoâng khoâng theå, heùt moät tieáng noùi ôû ñaây laø nôi naøo, noùi ñi noùi ôû, noùi nhaân noùi quaû, noùi coù theå noùi, khoâng theå noùi. Tuy nhö vaäy, ôû ñaäy laïi coù ngöôøi coù öu ñieåm, haõy noùi ñaùng ôû ñaâu: Hoài laâu noùi: Lyù laïi töø cöû lieân vaàn xöôùng; thoân ca xaõ muùa laïi môùi meû.

Nhaân ngaøy vía, sö Thöôïng ñöôøng noùi: Taâm ñoàng theá giôùi hö khoâng; noùi ñoàng phaùp hö khoâng, khi chöùng ñöôïc hö khoâng, khoâng phaûi, khoâng quaáy, khoâng phaùp. Ñaõ khoâng phaûi, khoâng quaáy, khoâng phaùp goïi laø quaû Phaät Boà-ñeà voâ thöôïng, cuõng goïi laø chaân nhö Phaät taùnh, cuõng goïi laø Ma-ha Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña.

Cho neân noùi: Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña coù coâng naêng sinh ra taát caû phaùp chö Phaät, coù coâng naêng sinh ra taát caû phaùp, Boà-ñeà giaûi thoaùt, coù coâng naêng thaønh töïu ñöôïc phaùp quoác vöông voâ thöôïng, coù theå thaønh töïu ñöôïc vieäc laøm cuûa chuùng sinh. Ví nhö haït ngoïc Ma-ni, theå noù ñaày ñuû tính chaát.

Coù coâng naêng haøng phuïc ñöôïc roàng döõ, caùc quyû thaàn aùc, coù theå theo nhö yù sôû caàu cuûa loøng ngöôøi. Laïi theá naøo laø vieäc nhö yù? Haï toïa vaø ñaïi chuùng cuøng ñeán ñaïi ñieän Phaät, khaûi kieán Thieân thaân, ngaøy vía kính baïch. Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Phaùp Nhaõn hoûi Tu Sôn Chuû: Maûy may coù sai, trôøi ñaát caùch xa, oâng laøm sao hoäi?

Tu Sôn Chuû noùi: Maûy may coù sai, trôøi ñaát caùch xa. Nhaõn noùi: Theá thì hoäi ñaâu ñöôïc.

* Moã giaùp chæ nhö theá, chaúng hay Hoøa thöôïng theá naøo?
* Maûy may coù sai, trôøi ñaát caùch xa. Tu leã baùi.

Sö noùi: Phaùp Nhaõn vaø Tu Sôn Chuû tô ñeán luïa ñi, mieân mieân maät maät choáng ñôõ moân phong Ñòa Taïng, coù theå goïi laø troøng maét, aùnh saùng sinh. Neáu laø moân haï Ñöùc Sôn, Laâm Teá laïi mua giaøy coû haønh cöôùc môùi ñöôïc. Vì sao nhö theá? Maûy may coù sai, trôøi ñaát caùch xa, choã naøo ñöa ñeán tin töùc naøy.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Saùng nay ngaøy muøng 5 thaùng 5, ñaïi quyû voã tay, tieåu quyû muùa, boãng nhieân goõ vaøo caâu ñoái thaàn, hai tay voã buïng keâu oan khoå.

Ngaûi nhaân noùi: Chôù noùi khoå, beøn doäng gaäy xuoáng ñaát moät caùi, noùi chæ coù moät choã chòu trôû veà. Trôû veà, khoâng trôû veà, trôû veà maø laïi giao

thieäp, neùm gaäy xuoáng ñaát noùi: OÂng khoâng y theo giai vò maø truï. Tham!

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Nay laø nöûa thaùng saùu nhôù ñöôïc moät taéc coâng aùn cuõ, doäng gaäy xuoáng ñaát moät caùi noùi:

* Gaäy naøy nuoát phaùp thaân, coät truï beân caïnh troäm maét nhìn, xem khoâng xem laáy leân. Ñôøi Taàn ñoäc aùc, tuy nhö theá nhöng moät taéc coâng aùn cuõ naøy Dieäu Hyû moå xeû laïi cho oâng ta. Sö neùm gaäy xuoáng ñaát, noùi:
* Muoân bieät vaø ngaøn sai ta noùi nhaát quaùn.

Giaûi haï, sö Thöôïng ñöôøng noùi: Moät traêm hai möôi ngaøy caám tuùc, ba möôi laêm ngaøy ñi beân ngoaøi, laáy caùi ñaáu naáu aám traø khaùc nhau, traâu buøn bieát laøm sö töû hoáng. Saùng nay Phaùn Tueá ñaõ chaâu vieân, laáy ñöôïc caùi muõ maát caùi mieäng, laáy Ñaïi vieân giaùc laøm giaø lam, baûy laàn baûy vaãn laø boán möôi chín.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Soâng thu xanh caïn, söông traéng vaø khoùi bay, laønh thay Quaùn Theá AÂm; toaøn thaân vaøo coû hoang, trong coû khoâng caàn suy tính. Vì sao nhö theá? khoâng bieát vôï ñaïi ca voán laø chò daâu.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Moät nöûa xuaân ngoaøi cöûa, phoøng nuùi ñeàu khoâng bieát, ñaùng thöông caây gaäy, trong toái töï beû caønh, beøn giô gaäy leân noùi:

* Caùi naøy laø caây gaäy, caùi kia laø beû caønh, neùm gaäy xuoáng noùi:
* Thaúng xuoáng cuõng ñeán maét thoâi nhaùy.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Caøn Phong daïy chuùng: Neâu moät khoâng ñöôïc neâu hai, neâu hai phoùng qua, moät rôi vaøo thöù hai.

Vaân Moân ra chuùng noùi: Hoâm qua coù ngöôøi töø Thieân Thai ñeán, laïi ñi ñeán Kính Sôn. Caøn Phong beøn goïi Duy-na noùi ngaøy tôùi khoâng ñöôïc phoå thænh sö noùi: Caøn Phong röûa maët sôø muõi, Vaân Moân aên côm nhaém caùt.

Ngöôøi boãng gaëp nhau voán laïi laø keû thuø xöa, tuy nhieân nhö vaäy, chæ cho laõo Hoà bieát, khoâng cho laõo Hoà laõnh hoäi.

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Laáy ñi chaúng phaûi vaät khaùc, ngang doïc chaúng phaûi traàn, nuùi soâng vaø ñaát ñai, toaøn boä thaân Phaùp vöông, noùi xong sö doäng gaäy xuoáng ñaát noùi: Caùi naøy laø gaäy, caùi kia laø thaân Phaùp vöông. Laïi giô leân noùi: Caùi naøy laø thaân Phaùp vöông, caùi kia laø gaäy, roài neùm gaäy xuoáng ñaát noùi: Ñaõ laáy laïi chaúng phaûi vaät khaùc laø caùi gì?

Ñaõ laø ñaàu laïi choàng theâm ñaàu, sö heùt moät tieáng, noùi: Laïi laø caùi

gì?

Sö Thöôïng ñöôøng noùi: Nay laø ñaàu thaùng 10, vì anh laïi tính toaùn,

hai caùi naêm traêm ñoàng, xöa nay laø nhaát quaùn, ñænh moân ñuû maét ngöôøi, nhôù laáy coâng aùn naøy. Nay Thöôïng hoaøng ñeá laäp kinh ñoâ, sai noäi tri

khaùch vaøo nuùi cuùng döôøng, La-haùn chuùc Thaùnh thænh leân toøa: Vò Taêng hoûi: Phaät Di-laëc töông lai haï sinh, treân ñaàu sôïi loâng hieän trôøi ñaát, hieän Theá Toân Voâ Löôïng Thoï, aùnh saùng röïc rôõ chieáu khaép haø sa giôùi. Naêm traêm vò A-la-haùn Thieân thai ôû tuøy duyeân phoù caûm chaúng phaûi khoâng hoaøn taát, song Kính Phong ñaàu laõo taùc gia, vöôït caùc phöông tieän laøm sao noùi. Sö baûo: Phaät hieän taïi, vò lai ñeàu ñoàng moät danh hieäu. Vò Taêng laïi noùi: Theá thì treân trôøi, döôùi nhaân gian phaûi guy y. Sö noùi: Sö töû trong hang sö töû, chieân ñaøn trong röøng chieân-ñaøn. Laïi noùi: Coù theå goïi phaùp aáy truï ngoâi phaùp, töôùng theá gian thöôøng truï.

Sö noùi: Caønh truùc beùn ñoùn taâm sen.

Laïi noùi: Chính ñaùng nhö theá chöa roõ laø traêng gioù nhaø ai.

Sö noùi: Phaùp ñoù truï ngoâi phaùp, töôùng theá gian thöôøng truï, ñeàu nöông aân löïc naøy.

Laïi noùi: Nhö theá thì moät thaân coù nhôø trôøi ñaát roäng, muoân vieäc khoâng lo trôøi traêng cao.

Sö noùi: Roàng ñöôïc nöôùc laïi theâm yù khí, hoå gaëp nuùi saéc theâm uy

löïc.

Laïi noùi: Môùi ñaïo ñeán ñaây chæ ñöôïc binh theo aán chuyeån, töôùng

theophuø hieäu maø thöïc haønh.

Sö noùi: Naïp Taêng lanh lôïi khoaûnh khaéc lieàn chuyeån.

Laïi noùi: Ngöôøi veà nöôùc lôùn môùi bieát quyù, nöôùc ñeán soâng ñeàu maøu

xanh.

Sö noùi: Ñieåm.

Vò Taêng noùi: Chæ nhö trong giaùo noùi, trôøi ngöôøi ñaéc ñaïo ñaây laøm

chuùng.

Tam baûo ôû ñaây hieän theá gian, laáy phaùp maøu naøy cöùu chuùng sinh, heã thoï khoâng lui thöôøng vaéng laëng, theá naøo laø phaùp maøu.

Sö noùi: Saét soáng ñuùc thaønh theùp laáy xong.

Laïi noùi: Chæ nhôø tin töùc ñuùng naøy, caønh vaøng laù ngoïc, muoân muoân

xuaân.

Sö noùi: Treân trôøi coù sao ñeàu chaàu veà Baéc ñaåu; nhaân gian khoâng coù

nöôùc chaúng chaàu Ñoâng.

Vò Taêng leã baùi, noùi: Ai khoâng noùi theá.

Sö beøn noùi: Muoán bieát nghóa Phaät taùnh, neân quaùn thôøi tieát nhaân duyeân. Neáu thôøi tieát ñeán thì lyù naøy töï roõ. Xin hoûi ñaïi chuùng theá naøo laø lyù töï roõ? Sö giô phaát traàn leân noùi. Coù thaáy khoâng? Laïi goõ vaøo giöôøng thieàn noùi: Coù nghe khoâng? Nghe thaáy roõ raøng laø caùi gì? Neáu ôû ñaây ñeà khôûi ñöôïc thì aân Phaät, aân Hoaøng ñeá cuøng luùc baùo ñaùp ñuû. Neáu chöa ñöôïc nhö

vaäy thì Kính Sôn phaù boû saén bìm ñi. Laïi giô phaát traàn leân noùi: Khaùn! Khaùn! Theá Toân Voâ Löôïng Thoï ôû Kính Sôn, ñaàu phaát traàn phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ chieáu baát khaû thuyeát baát khaû thuyeát, laïi baát khaû thuyeát coõi Phaät buïi nhoû soá theá giôùi, xoay baùnh xe ñaïi phaùp trong caùc theá giôùi, laøm Phaät söï roäng lôùn voâ löôïng voâ bieân. Trong ñoù, hoaëc phaøm hoaëc Thaùnh, hoaëc chaùnh hoaëc taø, hoaëc coû hoaëc caây, höõu tình voâ tình gaëp aùnh saùng naøy ñeàu ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Boà-ñeà. Cho neân chö Phaät ôû ñaây maø ñöôïc ñaày ñuû trí Nhaát thieát chuûng. Caùc ñaïi Boà-taùt ôû ñaây maø ñöôïc thaønh töïu caùc Ba-la-maät, Bích-chi-phaät, Ñoäc giaùc cuõng ôû ñaây maø ñöôïc.

Ra ñôøi khoâng coù Phaät hieän thaàn thoâng aùnh saùng, caùc chuùng Thanh vaên vaøo luùc ban ñeâm ñeán thænh. Naêm traêm vò A-la-haùn ôû ñaäy maø ñöôïc, ñaéc taùm giaûi thoaùt vaø saùu thaàn thoâng. Trôøi ngöôøi ôû ñaây maø ñöôïc, theâm lôùn möôøi ñieàm laønh. Tu-ll ôû ñaây maø tröø ñöôïc kieâu maïn; ñòa nguïc ôû ñaây maø ñöôïc vöôït leân Thaäp ñòa, ngaï quyû, suùc sinh, boán coõi chín loaøi taát caû höõu tinh ôû ñaây maø ñöôïc, tuøy theo caên taùnh maø ñöôïc thoï duïng. Ñöùc Theá Toân Voâ Löôïng Thoï phaùt ra aùnh saùng röïc rôõ laøm caùc phaät söï xong roài, sau ñoù laáy nöôùc trong boán bieån lôùn röôùi treân ñaûnh Theá Toân Di-laëc, thoï kyù cho A-naäu-ña-la Tam-mieäu Tam-boà-ñeà, luùc boå xöù laøm Phaät söï Theá Toân Voâ Löôïng Thoï coù thaàn thoâng nhö theá, coù söï töï taïi nhö theá, coù oai thaàn nhö theá, ñeán ñaây coøn coù ngöôøi bieát aân baùo aân hay khoâng? Neáu coù ra ñôøi gaëp ñöôïc Kính Sôn chöùng minh cho oâng. Neáu khoâng nghe laáy moät baøi tuïng, phaùp giôùi möôøi phöông ñeán mieäng ngöôøi, phaùp giôùi taát caû töùc trong löôõi, chæ nhôø mieäng vaø ñaàu löôõi naøy, chuùc anh ta thoï khoâng ngöøng döùt öùc muoân naêm nay theâm nguoàn phöôùc, nhö nöôùc bieån xanh maõi khoâng heát, trong hang sö töû sinh sö töû, phöôïng hoaøng ñònh ra hang Ñan sôn, laø ñieàm toát laønh truøm khaép chín chaâu, coû caây coân truøng ñeàu sung söôùng. Cuùi ñaàu vieäc khoâng theå suy nghó baøn luaän, duï nhö sao nhieãu quanh traêng saùng. Voán nay giaûng noùi dieäu giaø-ñaø, chaân thaät noùi trong nghóa ñeä nhaát. Du Ngöï Caùn thænh sö Thöôïng ñöôøng, noùi: Chia caùch hai möôi naêm, boãng gaëp nhau nhö traêm vaøng tinh luyeän, hoaøn toaøn saéc khoâng ñoåi, thænh ta xoay baùnh xe phaùp, theâm lôùn nguyeän Boà-ñeà, thaúng xuoáng baët moái nghi, beøn ngoä maët muõi xöa nay.

Sö Thöôïng ñöôøng neâu: Hoøa thöôïng Vieân Thoâng Tuù daïy chuùng: Thieáu laâm chín naêm ngoài laïnh, vöøa bò Thaàn Quang khaùn phaù, nhö nay ngoïc ñaù khoù phaân, chæ ñöôïc daây raêng chæ buoäc, moät caùi naøy, moät caùi kia, laïi moät caùi. Neáu laø ngöôøi maét saùng thì ñaâu caàn noùi phaù.

Sö noùi: Kính Sôn ngaøy nay khoâng khoûi ñuoâi cho thaân chuoät. Cuõng coù moät ít, Laõo Hoà chín naêm noùi ñoïa, ñaùng tieác luùc aáy phoùng qua, laïi cho

keû im laëng chieáu; hang quyû nhieàu naêm ngoài nhaäp ñònh. Moät caùi naøy, moät caùi kia, laïi moät caùi. Tuy nhieân khoå mieäng daën doø laïi gioáng nhö gioù qua ñaàu caây.

Keát haï, sö Thöôïng ñöôøng noùi: Moät naêm moät laàn giaûi, moät naêm moät laàn kieát. Chæ laø vieäc naøy; ñaâu caàn phaûi noùi nhieàu, khoâng noùi nhieàu dính maéc. Caân, chuøy cöùng nhö saét.

# BAØI MINH TREÂN THAÙP THÔØ THIEÀN SÖ ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC

Thieáu Sö Baûo Tín Quaân Tieát Ñoä Söù sung Leã

Tuyeàn Quaùn Söù Nguïy Quoác Coâng Tröông Tuaán soaïn.

Ngaøy 10 thaùng 8 ñaàu nieân hieäu Long Höng, Thieàn sö Ñaïi Tueä Toâng Caûo thò tòch taïi Minh Nguyeät ñöôøng ôû Kính Sôn. Hoaøng Ñeá nghe vaäy buøi nguøi kính tieác. Hoaøng ñeá ra leänh laáy Minh Nguyeät ñöôøng laøm am Dieäu Hyû, ban thuïy laø Phoå Giaùc, thaùp teân Baûo Quang, aân suûng caøng roäng lôùn. Moân ñoà cuûa sö choân caát nhuïc thaân ôû sau am, sai Lieãu Hieàn ñeán thænh baøi minh. Tröôùc laø vua khi laøm phoå an Quaän Vöông nghe tieân sö thöôøng sai noäi ñoâ giam ñeán Kính Sôn ra maét sö. Sö laøm keä taëng vua, vua raát haøi loøng. Khi vua ôû Kieán Ñeà laïi sai noäi trò khaùch thænh sö ôû trong nuùi noùi phaùp cho chuùng, ñích thaân vua vieát chöõ lôùn “am Dieäu Hyû” vaø raát khen ngôïi gôûi ñeán sö. Laïi naêm thöù hai vua coøn taïi vò beøn ban cho sö hieäu laø Thieàn sö Ñaïi Tueä. Naêm tôùi laïi ban teân Thaàn Haøn, vì ngöï baûo ghi nhôù aân suûng, ñeå phong cho sö nhöng sö ñaõ thòc tòch.

Kính mong chuùa Thöôïng, Thaùnh thaàn, anh voõ voán khoâng xuaát theá- maø chæ nhìn moät keû phöông ngoaïi nhö theá.

Bôûi sö hoï Thích, goïi laø ngöôøi taøi gioûi hôn ngöôøi vaøo luùc aáy, trung thaønh, caûm caùch ñöôïc lyù trôøi, cho neân treân ñoäng taâm cuûa thaàn ñeàu bieát laø ñaëc bieät. Than oâi! Thaïnh thay! Töø Thaùnh hieàn xöa laáy truyeàn taâm laøm vieäc hoïc, thaønh minh hôïp theå, bieán hoùa höng khôûi. Giaùo trong boán phöông chæ taâm roãng khoâng laøm roát raùo giaûi thoaùt. Bôûi ñöôïc moät maø khoâng thaáy caùc duïng, vaø choã coát yeáu ngoä nhaäp. Hoaëc coù maáy ngöôøi taän taâm ñoái vôùi vieäc laøm. Ñôøi sau ba toâng ñeàu thònh haønh. Laâm Teá Chaùnh truyeàn, goïi laø ñöôïc ngöôøi, vöôït ngoaøi thinh traàn, khoâng laäp moät phaùp, coäi nguoàn döùt haún, laáy chöùng laøm cuøng toät, chaán ñoäng khaép nôi, moïi vieäc laøm khoâng ngaïi nhö sö töû, du hyù töï taïi, ñöôïc voâ uùy hoaøn toaøn. Ñaây voán khoâng theå laáy trí ñeå bieát, duøng thöùc ñeå hieåu. Laâm Teá Luïc truyeàn ñeán Döông Kyø, Döông Kyø taùi theá, maø Thieàn sö Vieân Ngoä khaéc caàn, ñaéc phaùp vôùi Nguõ Toå Dieãn, truøm khaép hai trieàu ñaïi, ñaïo aáy raát thaïnh haønh.

Sö thaät noái phaùp ngaøi Vieân Ngoä, caøng saùng röïc theâm.

Sö huùy laø Toâng Caûo, ngöôøi ôû Ninh Quoác thuoäc Tuyeân Chaâu, hoï Heà, naêm möôøi baûy tuoåi laøm phuø ñoà khoâng muoán ôû queâ, theo thaày kinh luaän, xuaát haønh boán phöông. Luùc ñaàu theo caùc Laõo tuùc Toâng Taøo Ñoäng du hoùa ñöôïc ngöôøi khen: Quaû laø yù Phaät toå, sau ñoù ñeán yeát kieán Chuaån Traïm Ñöôøng. Chuaån thaáy sö coù loâng maøy lieàn vôùi maét; hoài laâu baûo sö raèng: OÂng baøn luaän ñeàu troâi chaûy, ñaëc bieät chöa theå ñòch laïi vôùi söï soáng cheát. Nay ta bò beänh nguy khoán, ngaøy kia neáu gaëp Xuyeân Caàn seõ laøm ñöôïc vieäc cuûa oâng. Caàn töùc laø sö Vieân Ngoä. Chuaån Traïm thò tòch, sö yeát kieán thöøa töôùng Tröông Coâng Voâ Taän, tìm baøi minh khaéc treân thaùp thôø cuûa Chuaån Traïm, moân ñình cuûa Voâ Taän cao hôn thieân haï. Ngöôøi cuõng ít thaáy, moät lôøi cuûa sö kheá hôïp saùng chieàu cuøng troø chuyeän; goïi am aáy laø Dieäu Hyû, töï laø Ñaøm Hoái, laïi baûo oâng nhaát ñònh thaáy sö Vieân Ngoä, ta giuùp oâng ñi. Sö chuaån bò haønh lyù ñeán kinh ñoâ thaáy caàn ôû Thieân Ninh. Moät hoâm, Caàn thaêng ñöôøng, sö hoaùt nhieân ngoä, beøn thöa vôùi Caàn. Caàn noùi chöa, oâng tuy coù ñaéc nhöng ñaïi phaùp voán chöa toû.

Laïi ngaøy noï, Caån neâu Hoøa thöôïng Dieãn coù lôøi höõu cuù voâ cuù sö ngay ñoù ñöôïc phaùp an vui hoaøn toaøn.

Caàn voã tay noùi: Môùi bieát ta khoâng khinh oâng, töï cho laø ngang doïc phaán khôûi, khoâng coù choã naøo nghi ngôø trong loøng. Ñaïi Töù noùi: nhö Toâ Tröông huøng bieän, duïng binh cuûa Toân Ngoâ, nhö daãm xeùo nöôùc chuyeån ñaù troøn ôû söôøn nuùi ngaøn thöôùc.

Caùc laõo tuùc ñeàu laø yeáu, chaúng phaûi beùn. Luùc aáy, Hieàn só ñaïi phu thöôøng tranh vôùi ngaøi. Nhaõ laø Höõu Thöøa Löõ Coâng Thuaán raát toân kính ngaøi, beøn taâu leân neân ñöôïc ban cho ngaøi chieác y maøu tím hieäu laø Phaät Nhaät Ñaïi Sö. Hieåu söï thay ñoåi cuûa nöõ chaân, muoán choïn laáy möôøi vò Thieàn Taêng, sö cuõng truùng tuyeån, theá roài ñöôïc khoûi. Bôûi nhö ngöôøi coù töôùng beøn qua soâng veà phöông Nam. Vieân Ngoä Phöông Chuû Vaân Cö Tòch, baàu sö laøm ñeä nhaát toïa, truyeàn trao cho chuùng Taêng ñöôïc môû mang raïng rôõ. Chaúng bao laâu sö vaøo nuùi Vaân cö ôû vôùi Coå Vaân Moân, ngöôøi hoïc ñeán raát ñoâng. Sau ñoù, do loaïn neân traùnh, chaïy veà Hoà nam, daàn daàn ñeán Giang höõu roài vaøo ñaát Maân. ÔÛ ñoù, sö caát am roài ôû ñoù. Luùc ñoù, ngöôøi theo sö môùi coù naêm möôi ba vò, chöa ñöôïc naêm möôi ngaøy maø ñaéc phaùp ñöôïc möôøi ba vò. Tröôùc ñaây chöa töøng coù, sau naøy ñeàu coù, Giaùc Laäp beøn öùng thænh caáp söï Giang Coâng thieáu minh.

ÔÛ am Vaân Moân, nôi moät khe nhoû, Tuaán ôû vaøo thôøi Thuïc. Caàn chính laáy lôøi daën cuûa sö goïi laø chaân ñaéc phaùp tuyû. Tuaán ñeán chaàu, röôùc sö ñeán Kính Sôn thuoäc Laâm An, ñaïo phaùp ñöôïc höng thaïnh moät thôøi.

Traêm nhaø ñua nhau ñeán chæ sôï sau nay leã baùi moân aáy, chæ sôï khoâng ñöôïc thaáy, cho ñeán khoâng coù choã dung, ngaøn Taêng ñaïi caùc cuõng ôû ñoù, goàm coù hôn hai ngaøn chuùng ñeàu giao löu vôùi Tuaán Ngaûi, luùc baát giôø goïi laø Khanh. Nhö Thò lang Tröông Coâng Töû Thieàu laø chaúng nghòch phaûn maø cuoái cuøng ôû ñaây sö gaëp hoïa. Bôûi nhöõng ngöôøi quan troïng e raèng hoï baøn luaän veà söï xaáu xa cuûa hoï. Ñoát y huûy ñieäp ñaøn ñeàu ôû Hoaønh chaâu, möôøi naêm sau dôøi ñeán Mai chaâu. Ñaát Mai Chaâu chöôùng khí tòch mace, moân ñoà mang löông thöïc theo ngaøi, duø cheát cuõng khoâng hoái haän. Than oâi! Phaûi quaáy maø laáy chaân maëc vaøo taâm minh ñöôïc ö? Laïi naêm naêm, Thaùi Thöôïng hoaøng ñaëc aân thaû veà, naêm tôùi laïi hoaøn y phuïc cho Taêng. Hö tòch boán phöông ñeàu ñoùn röôùc. Sau ñoù, vì trieàu meänh neân ôû laïi chuøa Duïc vöông. Chuùng nhoùm hoïp aên raát nhieàu, nhöng khoâng coù möu sinh, beøn khai hoang ñaát ñeán maáy ngaøn khoaûnh.

Vua ban cho teân hieäu laø Baùt-nhaõ. Laïi hai naêm dôøi ñeán Kính Sôn, sö ñeán ôû nuùi naøy, ñao tuïc raát kính meán, thaáy nhö thaân thieát vôùi mình. Tuy tuoåi giaø maø daãn daét baäc sau khoâng bieát moûi meät. Sö ôû Minh Nguyeät ñöôøng moät naêm, luùc saép thò tòch ñích thaân vieát di chuùc vaø gôûi ñeán Thanh Bieät Höõu Töôùng Thang Coâng, laïi taëng saùch cho Tuaán, Lieãu Hieàn thænh keä. Laïi laáy buùt vieát chöõ khoâng thieáu loaïn. Sö tuy laø keû beân ngoaøi maø nghóa laø ñoác thuùc gaàn guõi vua, thöôøng kòp thôøi vieäc, thöông vua, lo thôøi theá, thaáy töø khí sö luaän baøn raát chính xaùc.

Buoåi chieàu töø Kính Sôn ñeán Chaâu Laêng thaáy Tuaán, beøn rôi leä noùi: Ngöôøi tröôùc chaúng may khoâng coù ngöôøi noái phaùp. Moà traùch nhaø ngheøo laáy gì ngöôõng nguyeän, xin moät caáp söù danh tòch coâng troïng, heã coù ngöôøi chòu thì ñi. Tuaán cuõng boàn choàn, beøn taâu vôùi toäc ñeä laø ñaïo nguyeân thôø sö raát thaân haäu. Sö ñaõ veà ôû Minh Nguyeät ñöôøng, ñoäi naéng ñi veà queâ, söûa sang moà maõ maø coøn nhö theá. Söù vì Nho ta haù chaúng phaûi laø danh só? Maø hoïc Phaät cuõng cao sieâu töï laäp ôû ñöông thôøi, chaúng phaûi baäc taøi gioûi tröôïng phu hay sao? Cuoái cuøng bò Quang Long daâng vieãu voâ cuøng. Thaät coù daãn ñeán nhö theá, vì theá ban cho ngöï thö. Xaây Caùc taïng ôû am Dieäu hyû vaø vôùi nuùi Baát ma naøy. Sö thoï baûy möôi laêm tuoåi, naêm möôi taùm haï laïp. Taêng tuïc theo sö ñaéc phaùp khoâng chæ maáy möôi vò maø coøn ñeàu coù danh tieáng ôû ñôøi. Caùc baäc tieân sö Ñænh Nho Tö Nhaïc, Di Quang Ngoä Boån, Thuù Tònh Ñaïo Khieâm, Tuaân Phaùc Toå Nguyeân Xung Maät ñeàu ñaõ qua ñôøi:

Thaùi phu nhaân nöôùc Taàn cuûa ta cuõng töøng hoûi ñaïo vôùi sö.

Than oâi! Ta bieát sö sôùm thì taâm naøy maëc kheá, chöa noùi tröôùc ñoàng, töø dung ñaùp nhaän, maõi tôùi saùng hoâm sau khoâng moûi meät. Nhaân gian raát

SOÁ 1998 - ÑAÏI TUEÄ PHOÅ GIAÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån 6 398

vui ai cuõng suy nghó, thaät ñaùng tieác sö khoâng coøn nôi röøng nuùi ban aân tueä cho ngöôøi. Nhöng laáy ñaïo maø xem thì ñaâu coù theå aån hieän ñeán ñi, tìm laïi trong haøi coát sö, ta thaät bieát sö neân soaïn baøi minh, baøi minh nhö sau:

*Töû sinh laø moät*

*Chaúng töôûng chaúng noùi Chöùng trieät lieãu ngoä Moät döùt ngaøn kieáp Than sö laøm gì Heát loøng trung hieáu Muoán daét quaàn meâ Höôùng veà Chaùnh giaùo Vui cöôøi töùc giaän Phaät söï saùng suûa Tình sinh trí caùch Nghi baùng sinh khôûi Maët trôøi voøi voïi Xöa nay chaúng dôøi Sö laø ñaïo ñöùc.*