# SỐ 2005

TỰA CỦA VÔ MÔN

Phaät daïy taâm laø goác, khoâng cöûa laø cöûa phaùp. Ñaõ khoâng cöûa, laøm sao qua? Haù chaúng nghe: Töø cöûa maø vaøo thì khoâng laø ñoà gia baûo, nhôø duyeân taïo ñöôïc taát phaûi coù tröôùc sau, coù thaønh hoaïi. Noùi nhö vaäy, thieät chaúng khaùc chi khoâng gioù maø daäy soùng, thòt da ñang laønh ñem ra moå muït. Huoáng chi chaáp vaøo vaên töï ñeå mong tìm lyù giaûi, quô ñuøi ñaäp traêng, gaõi ngöùa ngoaøi giaøy, aên nhaèm chi ñaâu?

Vaøo muøa haï naêm Maäu Tyù nieân hieäu Thieäu Ñònh, Hueä khai toâi thuû chuùng taïi chuøa Long Töôøng, huyeän Ñoâng Gia, nhaân taêng chuùng tham hoûi, beøn möôïn coâng aùn cuûa ngöôøi xöa, laøm vieân ngoùi goõ cöûa, tuyø caên cô daãn daét ngöôøi hoïc maø sao luïc, töï nhieân thaønh taäp. Ban ñaàu chöa coù boá cuïc tröôùc sau, coäng chung ñöôïc 48 baøi, goïi laø Voâ Moân Quan.

Neáu keû gan daï, khoâng maøng nguy vong, moät ñao voâ thaúng thì Na Tra taùm tay giöõ laïi khoâng noåi, duø cho hai möôi taùm vò Toå Taây Thieân, saùu vò Toå Ñoâng ñoä cuõng chæ ñöùng xa nhìn xin tha maïng. Coøn cöù chaàn chôø, khaùc chi ñöùng trong nhaø nhìn ngöïa chaïy qua song cöûa, vöøa chôùp maét, vieäc ñaõ vuø qua.

## *Coâng aùn:*

*Ñaïo lôùn khoâng cöûa, Ngaøn sai coù loái.*

*Thaáu ñöôïc cöûa naøy, Ñaát trôøi ñoäc boä.*

# BAØI THÖÙ NHAÁT

**CON CHOÙ CUÛA TRIEÄU CHAÂU**

Moät oâng Taêng hoûi Hoøa thöôïng Trieäu Chaâu:

* Con choù coù Phaät tính khoâng? Sö ñaùp:
* Khoâng.

## *Lôøi baøn:*

Tham Thieàn phaûi qua loït cöûa Toå, dieäu ngoä phaûi döùt tuyeät ñöôøng taâm. Cöûa Toå khoâng loït, ñöôøng taâm khoâng döùt thì cuõng nhö boùng ma nöông nhôø caây coû.

Thöû hoûi cöûa Toå laø gì? Chæ moät chöõ “khoâng” chính laø cöûa aáy, neân goïi laø “Voâ Moân Quan cuûa Thieàn toâng” vaäy. Qua ñöôïc cöûa aáy, chaúng nhöõng thaáy ñöôïc Trieäu Chaâu maø coøn cuøng caùc Toå xöa, naém tay chung böôùc, giao keát thaâm saâu, cuøng moät maét maø thaáy, moät tai maø nghe. Haù chaúng thuù sao? Haù chaúng ai muoán qua cöûa aáy sao?

Haõy taän duïng ba traêm saùu möôi xöông coát, taùm vaïn boán ngaøn loã chaân loâng, vaän duïng caû thaân taâm khôûi thaønh moät moái nghi, tham thaúng chöõ Khoâng, ngaøy ñeâm nghieàn ngaãm. Chôù neân cho Khoâng laø Khoâng theo nghóa troáng roãng, chôù neân cho Khoâng laø Khoâng theo nghóa coù, khoâng. Nhö nuoát hoøn saét noùng, nhaû ra khoâng ñöôïc. Boû heát caùi bieát teä haïi tröôùc kia, laâu ngaøy thaønh thuaàn thuïc, töï nhieân trong ngoaøi thaønh moät khoái. Nhö keû caâm naèm moäng chæ mình mình hay.

Boãng nhieân boäc phaùt, trôøi kinh ñaát chuyeån, nhö ñoaït ñöôïc vaøo tay thanh ñaïi ñao cuûa Quan vuõ, gaëp Phaät gieát Phaät, gaëp Toå gieát Toå, döûng döng vôùi bôø sinh töû, rong chôi choán luïc ñaïo, töù sinh.

Vaäy thöû hoûi laøm sao nghieàn ngaãm? Haõy duøng heát söùc löïc maø neâu chöõ Khoâng aáy. Neáu chaúng giaùn ñoaïn, khaùc naøo ngoïn ñuoác Phaùp, môùi chaâm nheï ñaõ chaùy böøng.

## *Keä tuïng:*

*Choù cuøng Phaät tính, Neâu toaøn chæ thaúng. Vöøa noùi coù, khoâng, Boû thaân maát maïng.*

# BAØI THÖÙ HAI

**CON CHOÀN HOANG CUÛA BAÙCH TRÖÔÏNG.**

## *Coâng aùn:*

Moãi khi Hoøa thöôïng Baùch Tröôïng giaûng phaùp, thöôøng coù moät laõo giaø theo taêng chuùng vaøo nghe. Moät hoâm Thieàn Sö Baùch Tröôïng thuyeát phaùp xong, ñaïi chuùng ñeàu trôû veà, chæ coù moät oâng giaø coøn ôû laïi.

Sö hoûi:

OÂng laø ai?

OÂng giaø ñaùp: Thöa, con khoâng phaûi laø ngöôøi. Xöa, thôøi Phaät Ca- dieáp, con tu haønh ôû nuùi Baùch Tröôïng naøy, nhaân coù vò taêng hoûi: “Baäc ñaïi tu haønh coù rôi vaøo nhaân quaû khoâng?”. Con ñaùp: “Khoâng”. Do lôøi noùi maø con bò ñoïa laøm thaân choàn naêm traêm ñôøi. Nay xin Hoøa thöôïng noùi cho moät chuyeån ngöõ ñeå con thoaùt khoûi thaân choàn.

OÂng giaø thöa: Baäc ñaïi tu haønh coøn rôi vaøo nhaân quaû khoâng? Sö ñaùp: Khoâng laàm nhaân quaû.

Ngay lôøi noùi naøy oâng giaø ñaïi ngoä, suïp laïy noùi:

* Con ñaõ thoaùt thaân choàn nay xaùc coøn ôû sau nuùi, daùm xin Hoøa thöôïng xeáp ñaët cho theo nghi leã taêng cuûa vò qua ñôøi.

Sö baûo thaày duy-na baïch chuøy baûo taêng chuùng aên xong seõ laøm leã taùng taêng.

Taêng chuùng ñeàu baøn:

* Moïi ngöôøi ñeàu an laønh. Nieát-baøn ñöôøng khoâng coù ai ñau oám, sao laïi coù chuyeän nhö vaäy?

Duøng ngoï xong, chæ thaáy Sö daãn taêng chuùng ñeán sau hoác nuùi, duøng tröôïng kheàu ra xaùc moät con choàn hoang roài ñem hoûa taùng.

Toái ñeán Sö thöôïng ñöôøng, keå chuyeän laïi cho moïi ngöôøi nghe, Hoaøng Baù môùi hoûi:

* Ngöôøi xöa vì ñaùp sai moät chuyeån ngöõ maø bò ñoïa laøm thaân choàn hoang naêm traêm kieáp. Giaû nhö caâu naøo cuõng ñaùp ñuùng thì sao?

Sö noùi: Laïi gaàn ñaây ta noùi cho nghe.

Hoaøng Baù laïi gaàn, taùt Sö moät chöôûng. Sö voã tay cöôøi noùi:

* Töôûng chæ coù oâng (chaø vaø raâu ñoû, naøo hay laïi coù oâng AÁn Ñoä ñoû raâu) voû quyùt daøy gaëp moùng tay nhoïn.

## *Lôøi baøn:*

Chaúng rôi vaøo nhaân quaû, sao laïi ñoïa kieáp choàn hoang? Chaúng laàm nhaân quaû, sao laïi thoaùt kieáp choàn hoang? Neáu ngoù thaáy choã ñoù thì hieåu ñöôïc Baùch Tröôïng xöa, lôïi ñöôïc naêm traêm kieáp phong löu.

## *Keä tuïng:*

*Khoâng rôøi khoâng laàm, Hai taøi ngang nhau Khoâng laàm khoâng rôi Ngaøn laàm muoân laàm*

* ***Coâng aùn:***

# BAØI THÖÙ BA NGOÙN TAY CUÛA CAÂU CHI

Hoøa thöôïng Caâu Chi heã coù ai tham hoûi, chæ giô moät ngoùn tay leân. Coù chuù tieåu, heã ai hoûi Sö daïy phaùp yeáu naøo, cuõng giô ngoùn tay leân. Sö nghe ñöôïc beøn laáy dao chaët ñöùt ngoùn tay chuù tieåu. Chuù ñau ñôùn la khoùc maø chaïy. Sö beøn goïi laïi, chuù vöøa quay ñaàu thì Sö laïi giô ngoùn tay leân. Chuù tieåu boãng lónh ngoä.

Khi saép tòch, Sö noùi vôùi taêng chuùng raèng:

–Ta thuï ñöôïc cuûa Thieân Long chæ moät ngoùn tay thieàn maø caû ñôøi duøng khoâng heát.

Noùi xong Sö tòch.

## *Lôøi baøn:*

Choã ngoä cuûa Caâu Chi cuõng nhö cuûa chuù tieåu khoâng phaûi ôû ngoùn tay. Neáu thaáy ñöôïc choã ñoù, thì xaâu ñöôïc Thieân Long. Caâu Chi, chuù tieåu vaø caû mình nöõa vaøo chung moät moái.

## *Keä tuïng:*

***\*Coâng aùn:***

*Caâu Chi dìm maát laõo Thieân Long, Dao beùn giô rieâng chaët tieåu ñoàng. Thaàn cöï vaãy tay bao maáy söùc, Hoa sôn tan vôõ daãu truøng truøng.*

# BAØI THÖÙ BOÁN TEÂN HOÀ KHOÂNG RAÂU

Ngaøi Hoaëc Am noùi: Sao teân Hoà ôû Taây Thieân khoâng coù raâu?

## *Lôøi baøn:*

Tham thì phaûi thöïc tham, ngoä thì phaûi thöïc ngoä. Teân Hoà kia, phaûi taän maét troâng thaáy moät laàn môùi ñöôïc. Nhöng heã noùi thaáy taän maét thì ñaõ coù hai ñöùa roài.

## *Keä tuïng:*

*Tröôùc keû coøn mô, Chaúng neân noùi moäng. Rôï Hoà khoâng raâu,*

*Roõ laïi theâm muø.*

* ***Coâng aùn:***

# BAØI THÖÙ NAÊM HÖÔNG NGHIEÂM LEO CAÂY

Hoøa thöôïng Höông Nghieâm noùi: Nhö ngöôøi treân caây, mieäng caén vaøo caønh, tay chaân lô löûng. Döôùi caây coù ngöôøi hoûi yù Taây lai, khoâng ñaùp thì phuï caâu hoûi, coøn ñaùp laïi thì boû thaân maát maïng. Vaäy phaûi ñoái ñaõi laøm sao?

## *Lôøi baøn:*

Daàu coù lôøi bieän luaän khuùc chieát ñeàu khoâng duøng ñöôïc. Giaûng ñöôïc moät taïng Kinh lôùn cuõng voâ ích. Neáu ñaùp ñöôïc choã aáy thì khôi daäy ñöôïc con ñöôøng cheát tröôùc kia, dieät ñöôïc con döôøng soáng tröôùc kia. Coøn neáu chöa ñaùp ñöôïc thì chôø sau naøy hoûi Di-laëc.

## *Keä tuïng:*

* ***Coâng aùn:***

*Höông Nghieâm thöïc ngoa nguïy, AÙc ñoäc quaû thaâm thuùy.*

*Chaän ngheïn hoïng thaày tu, Cuøng mình loù maét quyû.*

# BAØI THÖÙ SAÙU PHAÄT CAÀM HOA

Theá Toân xöa taïi phaùp hoäi nuùi Linh Sôn caàm caønh hoa giô leân tröôùc chuùng. Baáy giôø moïi ngöôøi ñeàu laøm thinh, chæ coù ngaøi Ca-dieáp mæm cöôøi. Phaät daïy:

* Ta coù nhaõn taïng chaùnh phaùp, dieäu taâm Nieát-baøn, töôùng thöïc khoâng töôùng, phaùp moân vi dieäu, chaúng laäp thaønh vaên töï, truyeàn rieâng ngoaøi giaùo, nay trao oâng Ma-ha Ca-dieáp.

## *Lôøi baøn:*

Laõo Coà-ñaøm maët vaøng khoâng coi ai ra chi, eùp toát thaønh xaáu, treo ñaàu heo baùn thòt choù, coi boä cuõng taøi ñoù! Giaû nhö baáy giôø caû ñaùm ñeàu cöôøi caû thì nhaõn taïng chính phaùp laøm sao truyeàn? Laïi giaû nhö Ca- dieáp khoâng cöôøi thì nhaõn taïng chính phaùp laøm sao truyeàn ñöôïc? Neáu noùi nhaõn taïng chính phaùp coù truyeàn thuï, thì laõo Maët Vaøng ñaõ löøa gaït baø con loái xoùm; coøn neáu baûo khoâng truyeàn thoï, sao laïi chæ truyeàn cho Ca-dieáp?

## *Keä tuïng:*

*Hoa vöøa ñöa leân, Ñuoâi kia ñaõ loù.*

*Ca-dieáp mæm cöôøi, Trôøi, ngöôøi ngô ngaùo.*

# BAØI THÖÙ BAÛY TRIEÄU CHAÂU RÖÛA BAÙT

## *Coâng aùn:*

Moät oâng Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu:

* Toâi môùi vaøo chuøa, xin Ngaøi chæ daïy. Sö hoûi: AÊn chaùo chöa?

OÂng ñaùp: AÊn chaùo roài. Sö noùi: Röûa baùt ñi.

OÂng Taêng lieàn ngoä.

## *\*Lôøi baøn:*

Trieäu Chaâu môû mieäng laø baøy caû ruoät gan. OÂng Taêng nghe khoâng hieåu, goïi chuoâng laø lu.

## *Keä tuïng:*

* ***Coâng aùn:***

*Töôûng ñaõ roõ laøu laøu,*

*Ñaâu ngôø theâm chaäm chaïp. Sôùm bieát ñeøn laø löûa,*

*Côm chín ñaõ töø laâu*

# BAØI THÖÙ TAÙM HEÀ TROÏNG CHEÁ XE

Hoøa thöôïng Nguyeät Am hoûi moät oâng Taêng:

* Heà Troïng cheá baùnh xe traêm caây caêm. Naém hai ñaàu, boû truïc ñi, theá nghóa laø sao?

## *Lôøi baøn:*

Neáu hieåu roõ ñöôïc lieàn, maét töïa sao baêng, cô nhö aùnh chôùp.

## *Keä tuïng:*

* ***Coâng aùn:***

*Choã baùnh xe chuyeån, Keû ngoä coøn meâ.*

*Boán beà treân döôùi, Nam baéc ñoâng taây.*

# BAØI THÖÙ CHÍN

**PHAÄT ÑAÏI THOÂNG TRÍ THAÉNG**

Moät oâng Taêng hoûi Hoøa thöôïng Höng Döông Nhöôïng:

* Phaät Ñaïi Thoâng Trí Thaéng ngoài tu möôøi kieáp ôû ñaïo tröôøng, Phaät phaùp khoâng hieån hieän, khoâng thaønh ñöôïc Phaät ñaïo, theá nghóa laø sao?

Sö noùi: Hoûi thaät hay!

OÂng Taêng noùi: Ñaõ ngoài tu ôû ñaïo tröôøng, sao laïi khoâng thaønh ñöôïc Phaät ñaïo?

Sö ñaùp: Vì oâng aáy khoâng thaønh Phaät.

## *Lôøi baøn:*

Chæ cho laõo Hoà bieát, khoâng cho laõo Hoà hieåu. Keû phaøm phu maø bieát thì ñoù laø thaùnh nhaân, thaùnh nhaân maø hieåu, ñoù laø phaøm phu vaäy.

## *Keä tuïng:*

* ***Coâng aùn:***

*Roõ thaân haù ñoï taâm trong saùng,*

*Saùng ñöôïc taâm chöø, thaân chaúng saàu. Ví caû thaân taâm ñeàu toû saïch,*

*Thaàn tieân naøo phaûi ñôïi phong haàu.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI THANH THOAÙT NGHEØO KHOÅ

Moät oâng Taêng hoûi Hoøa thöôïng Taøo Sôn:

-Thanh Thoaùt naøy ngheøo khoå, xin Ngaøi cöùu giuùp. Sö noùi: Thaày Thoaùt!

OÂng Taêng ñaùp: Daï. Sö noùi:

* Röôïu Thanh Nguyeân voán saün cuûa nhaø, ñaõ uoáng xong ba cheùn sao coøn baûo chöa öôùt moâi?

## *Lôøi baøn:*

Thanh Thoaùt trình cô nhö vaäy laø yù laøm sao? Taøo Sôn lanh maét, hieåu roõ ngay yù töù. Tuy vaäy, xem vaøo ñaâu maø baûo thaày Thanh Thoaùt uoáng röôïu?

## *\*Keä tuïng:*

* ***Coâng aùn:***

*Ngheøo tôï Phaïm Nhieãm, Oai nhö Haïng Voõ.*

*Ngheà nghieäp troáng trôn, Daùm so phuù hoä.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI MOÄT TRIEÄU CHAÂU KHAÙM CHUÛ AM

Ngaøi Trieäu Chaâu gheù thaêm moät chuû am, hoûi:

* Coù chaêng? Coù chaêng?

Chuû am giô naém tay leân. Sö noùi:

* Nöôùc caïn khoâng phaûi choã ñaäu thuyeàn. Beøn boû ñi.

Laïi gheù moät am khaùc, hoûi:

* Coù chaêng? Coù chaêng?

Chuû am cuõng giô naém tay leân. Sö noùi:

* Buoâng ñöôïc, baét ñöôïc, gieát ñöôïc, cöùu ñuôïc. Beøn baùi leã.

## *\*Lôøi baøn:*

Caû hai ñeàu ñöa naém tay leân, sao laïi chòu moät cheâ moät? Thöû hoûi ngoa ngaïnh ôû ñaâu? Neáu haï ñöôïc choã naøy moät caâu chuyeån ngöõ thì thaáy ngay Trieäu Chaâu, löôõi khoâng xöông, khen cheâ maëc söùc. Tuy nhieân, ngaët noãi Trieäu Chaâu laïi bò hai oâng chuû am khaùm phaù. Neáu baûo hai oâng chuû am coù hôn coù keùm thì toû ra khoâng coù maét tham hoïc, coøn neáu baûo khoâng hôn khoâng keùm thì cuõng khoâng coù maét tham hoïc.

## *\*Keä tuïng:*

* ***Coâng aùn:***

*Maét sao baêng, Cô aùnh chôùp. Ñao gieát ngöôøi, Kieám cöùu ngöôøi.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI HAI THOAÏI NHAM GOÏI OÂNG CHUÛ

Hoøa thöôïng Thoaïi Nham Ngaïn haøng ngaøy töï keâu: OÂng chuû! Roài töï ñaùp: Daï.

Laïi noùi: Tænh taùo nheù!

* Daï.
* Mai kia moát noï ñöøng ñeå ngöôøi gaït nheù!
* Daï, daï.

## *Lôøi baøn:*

Laõo Thoaïi Nham töï baùn töï mua, bòa ra laém ñaàu thaàn maët quyû. Côù sao vaäy? Moät laõo keâu, moät laõo daï, moät laõo tænh taùo, moät laõo khoâng bò ngöôøi gaït, ngoù kyõ teù ra vaãn khoâng laõo naøo laø thaät laõo. Neáu baét chöôùc laõo, thì ñoù cuõng laø kieán giaûi cuûa choàn röøng.

## *Keä tuïng:*

*Leõ thöïc ngöôøi tu chaúng bieát soi, Bôûi gìn thaàn Thöùc ñaõ bao ñôøi.*

## *Coâng aùn:*

*Töø muoân kieáp soáng goác sanh töû, Meâ muoäi xöng danh aáy voán ngöôøi.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI BA ÑÖÙC SÔN BÖNG BAÙT

Moät hoâm ngaøi Ñöùc Sôn böng baùt ra khoûi thieàn ñöôøng. Tuyeát Phong

hoûi:

* Caùi laõo giaø, chuoâng chöa gioùng, troáng chöa ñieåm maø böng baùt

ñi ñaâu?

Sö lieàn lui veà phöông tröôïng.

Tuyeát Phong keå chuyeän laïi cho Nham Ñaàu. Nham Ñaàu noùi:

* Ñöôøng ñöôøng laø Hoøa thöôïng Ñöùc Sôn maø chöa hieåu caâu noùi toái

haäu.

Sö nghe ñöôïc, sai thò giaû goïi Nham Ñaàu voâ hoûi:

* OÂng cheâ laõo taêng aø?

Nham Ñaàu noùi nhoû yù mình. Sö beøn thoâi.

Hoâm sau Sö thaêng ñöôøng, quaû nhieân khaùc veû thöôøng. Nham Ñaàu

ra tröôùc chuùng, voã tay cöôøi lôùn noùi:

- Cuõng may laõo giaø bieát caâu toái haäu. Mai moát thieân haï chaúng ai laøm gì noåi laõo.

## *Lôøi baøn:*

Neáu laø caâu toái haäu, caû Nham Ñaàu vaø Ñöùc Sôn trong moäng cuõng coøn chöa thaáy ñöôïc. Xeùt kyõ laïi, chaúng khaùc chi moät raïp haùt tuoàng muùa roái.

## *\*Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Bieát ñöôïc caâu khôûi ñaàu, Hieåu lieàn caâu roát choùt. Roát choùt vôùi ñaàu caâu, Phaûi ñaâu laø caâu aáy.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI BOÁN NAM TUYEÀN CHEÙM MEØO

Taêng chuùng hai chaùi ñoâng taây tranh nhau con meøo. Hoøa thöôïng Nam Tuyeàn giô con meøo leân maø noùi:

* Caùc oâng noùi ñöôïc thì tha, khoâng noùi ñöôïc thì cheùm. Chaúng ai bieát noùi sao. Sö beøn cheùm con meøo.

Ñeán toái Trieäu Chaâu veà, Sö keå chuyeän laïi cho nghe. Trieäu Chaâu beøn côûi deùp, ñeå leân ñaàu maø ñi ra.

Sö noùi:

* Neáu luùc aáy coù oâng thì cöùu ñöôïc con meøo roài!

## *\*Lôøi baøn:*

Thöû hoûi Trieäu Chaâu ñoäi deùp coû nhö vaäy, yù theá naøo? Neáu ôû ñaây maø haï ñöôïc moät caâu chuyeån ngöõ, thì Nam Tuyeàn haønh leänh khoâng uoång. Coøn neáu chöa, höø!

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Ví coù Trieäu Chaâu, Leänh kia laøm ngöôïc. Ñoaït maát con dao, Nam Tuyeàn xin maïng.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI LAÊM BA HEØO CUÛA ÑOÄNG SÔN

Ngaøi Vaân Moân nhaân Ñoäng Sôn ñeán tham hoïc. Sö hoûi: Môùi töø ñaâu ñeán?

Ñoäng Sôn ñaùp: Tra Ñoä.

Sö laïi hoûi: Haï an cö ôû ñaâu?

Ñoäng Sôn ñaùp: Chuøa Baùo Töø ôû Hoà Nam. Sö hoûi tieáp: Rôøi chuøa hoâm naøo?

Ñoäng Sôn ñaùp: Hai möôi laêm thaùng taùm. Sö noùi: Tha cho oâng ba heøo.

Saùng hoâm sao Ñoäng Sôn laïi leân tham hoûi: Hoâm qua ñoäi ôn ngaøi tha ba heøo, khoâng bieát loãi toâi ôû ñaâu?

Sö noùi: Caùi tuùi côm, cöù theá maø ñi Giang Taây, Hoà Nam. Ñoäng Sôn nhaân ñoù beøn ngoä.

## *Lôøi baøn:*

Vaân Moân baáy giôø giôû ngoùn sôû tröôøng, khieán Ñoäng Sôn môû rieâng moät con ñöôøng soáng, toâng moân khoâng ñeán noãi ñìu hiu. Qua moät ñeâm huïp laën trong bieån thò phi, hoâm sau trôû laïi ñöôïc hoùa giaûi, Ñoäng Sôn beøn ngoä, theá cuõng chöa mau leï chi. Xin hoûi caùc ngöôøi, ba heøo cuûa Ñoäng Sôn ñaùng chòu hay khoâng ñaùng chòu? Neáu baûo laø ñaùng, thì caây coû cuõng ñeàu ñaùng chòu? Coøn neáu baûo laø khoâng, thì teù ra Vaân Moân chæ bòa xaïo. Hieåu ñöôïc choã naøy thì coù theå haû giaän giuøm cho Ñoäng Sôn ñöôïc tí.

## \* *Keä tuïng:*

***\* Coâng aùn:***

*Sö töû raên con thieät laï maàu,*

*Toan choàm ra tröôùc laïi quay sau. Boãng döng laïi goõ ñaàu hai caùi, Tröôùc coøn nöông nheï, caùi sau ñau.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI SAÙU NGHE CHUOÂNG MAËC AÙO

ñieàu?

Ngaøi Vaân Moân noùi:

- Theá giôùi roäng lôùn nhö vaäy, sao nghe chuoâng laïi maëc aùo thaát

## *Lôøi baøn:*

Tham Thieàn hoïc ñaïo, kî nhaát laø vieäc ñuoåi theo aâm thanh saéc

töôùng. Duø cho nghe aâm thanh maø ngoä ñaïo, thaáy saéc maø saùng taâm, cuõng laø chuyeän thöôøng. Phaûi bieát raèng ngöôøi tu voán phaûi côõi tieáng, ñaïp saéc, ñaâu ñaâu cuõng roõ, chi chi cuõng hay. Tuy nhö theá, thöû hoûi tieáng ñeán beân tai, tai qua beân tieáng, ñaït ñeán choã caû khoâng tieáng laãn coù tieáng ñeàu queân thì theá naøo? Choã naøy neáu laáy tai maø nghe aét khoù ñöôïc, coøn laáy maét maø nghe thì môùi ñöôïc.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Hieåu thì voán chuyeän moät nhaø, Khoâng hieåu ngaøn sai vaïn khaùc. Khoâng hieåu, vaãn chuyeän moät nhaø, Hieåu, laïi ngaøn sai vaïn khaùc.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI BAÛY QUOÁC SÖ GOÏI BA LAÀN

Quoác sö ba laàn goïi thò giaû, thò giaû daï ba laàn.

Sö noùi: Töôûng ñaâu ta phuï ngöôi, teù ra ngöôi phuï ta.

## *Lôøi baøn:*

Quoác Sö ba laàn goïi, löôõi ruïng xuoáng ñaát. Thò giaû ba laàn daï, tuøy duyeân tuøy thuaän. Quoác Sö giaø nua laåm caåm, ñeø ñaàu traâu baét aên coû. Thò giaû khoâng chòu. Cuûa ngon khoâng ñaùng cho ngöôøi no aên, thöû hoûi thò giaû phuï loøng Quoác Sö ôû ñaâu? Nöôùc Yeân thì taøi töû quyù, nhaø giaøu thì treû con nhoûng nheûo.

## *keä tuïng:*

*Goâng cuøm khoâng loã baét mang vaøo,*

## *Coâng aùn:*

*Luïy ñeán chaùu con chuyeän deã sao? Heã muoán cöûa nhaø nguyeân neáp cuõ, Chaân traàn phaûi coá ñaïp non ñao.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI TAÙM

**BA CAÂN MEØ CUÛA ÑOÄNG SÔN**

Moät oâng Taêng hoûi Hoøa thöôïng Ñoäng Sôn: Phaät laø gì? Sö ñaùp: Ba caân meø.

Laõo Ñoäng Sôn tham ñöôïc ñoâi chuùt Thieàn soø trai, vöøa môû mieäng laø ñeå loä caû gan ruoät. Tuy nhö vaäy, thöû hoûi thaáy Ñoäng Sôn ôû ñaâu?

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Chôït ñöa meø ba caân, Lôøi gaàn, yù caøng gaàn.*

*Ai ngöôøi phaân phaûi quaáy, Thò phi aáy keû traàn.*

# BAØI THÖÙ MÖÔØI CHÍN BÌNH THÖÔØNG LAØ ÑAÏO

Trieäu Chaâu hoûi ngaøi Nam Tuyeàn: Ñaïo laø gì? Sö ñaùp: Taâm bình thöôøng laø ñaïo.

Trieäu Chaâu laïi hoûi: Ñeán ñoù ñöôïc khoâng? Sö noùi: Nghó ñeán ñaõ sai.

Trieäu Chaâu tieáp: Khoâng nghó ñeán, laøm sao bieát ñoù laø ñaïo?

Sö noùi: Ñaïo khoâng thuoäc chuyeän bieát hay khoâng bieát. Bieát laø bieát sai, khoâng bieát thì coù aên thua gì! Neáu quaû ñeán ñöôïc ñaïo, baáy giôø cuõng nhö thaùi hö, troáng khoâng khoaûng khoaùt, haù coù theå göôïng cho laø phaûi traùi sao?

Trieäu Chaâu lieàn ngoä.

## *Lôøi baøn:*

Nam Tuyeàn bò Trieäu Chaâu phaùt hoûi, thieät laø ngoùi beã baêng tan, phaân bieän khoâng ñöôïc. Trieäu Chaâu duø cho coù ngoä roài, cuõng phaûi tham theâm ba möôi naêm nöõa môùi ñöôïc.

## *Keä tuïng:*

*Xuaân coù traêm hoa, thu coù traêng, Haï coù gioù laønh, ñoâng coù tuyeát.*

*Neáu loøng thanh thaûng khoâng lo nghó, AÁy buoåi eâm ñeàm choán theá gian.*

* + ***Coâng aùn:***

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI KEÛ ÑAÏI LÖÏC SÓ

Hoøa thöôïng Tuøng Nguyeân noùi:

* Keû ñaïi löïc só, sao chaát chaân khoâng noåi? Laïi noùi:
* Noùi khoâng do mieäng.

## *Lôøi baøn:*

Tuøng Nguyeân thieät laø doác caû ruoät gan, chæ hieàm khoâng ai laõnh thoï. Heã nghe maø laõnh thoï ñöôïc ngay thì ñaùng ñöôïc ñeán ñaây chòu ñoøn cuûa Voâ Moân toâi. Côù sao vaäy? Muoán bieát thöïc vaøng, phaûi duøng löûa ñeå thöû .

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Giô chaân ñaù baät mieàn Höông Thuûy, Cuùi xuoáng nhìn xem trôøi Töù Thieàn. Söøng söõng moät thaân khoâng choã töïa, Xin tieáp moät caâu.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT QUE CÖÙT CUÛA VAÂN MOÂN

Moät oâng Taêng hoûi ngaøi Vaân Moân: Phaät laø gì? Sö ñaùp: Que cöùt khoâ.

## *Lôøi baøn:*

Vaân Moân coù theå noùi laø ngheøo ñeán khoâng doïn noãi böõa côm chay, baän vieäc ñeán khoâng coù thì giôø thaûo thö. Tieän tay vô laáy que cöùt, choáng cöûa ñôõ nhaø. Xem ñoù thì thaáy ngay leõ thònh suy cuûa Phaät phaùp.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*AÙnh chôùp loùe, Löûa ñaù xeït.*

*Vöøa nhaùy maét, Ñaõ vuùt veøo.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI HAI CAÂY SAÙT CAN CUÛA CA DIEÁP

Ngaøi A-nan hoûi ngaøi Ca-dieáp:

* Ngoaøi boä y kim lan ra, Theá Toân coøn truyeàn chi cho ngaøi nöõa? Ca-dieáp goïi: A-nan!

A-nan: Daï.

Ca-dieáp noùi: Haõy xoâ ngaõ caây saùt can tröôùc cöûa.

## *Lôøi baøn:*

Neáu ôû ñaây maø haï ñöôïc moät caâu chuyeån ngöõ cho chính xaùc thì thaáy ñöôïc phaùp hoäi Linh Sôn nhö ñang coøn tieáp dieãn. Coøn neáu nhö chöa, thì quaû laø Phaät Tyø-baø-thi ñaõ sôùm lo toan, maõi ñeán giôø vaãn chöa xong.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Choã hoûi coøn xa, ñaùp môùi gaàn, Bao ngöôøi troá maét noåi ñöôøng gaân. Anh keâu em daï, tuoàng gia giaùo, Haù phaûi aâm döông môùi coù xuaân.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI BA KHOÂNG NGHÓ THIEÄN AÙC

Luïc Toå bò Thöôïng toïa Huïeâ Minh ñuoåi theo ñeán nuùi Ñaïi Döõu Lónh, Toå thaáy Hueä Minh ñeán, lieàn quaúng y baùt treân taûng ñaù maø noùi:

* AÙo naøy voán ñeå laøm tin, haù tranh ñoaït ñöôïc ö ? OÂng cöù vieäc laáy

ñi.

Hueä Minh toan laáy aùo leân, thaáy naëng tròch nhö nuùi, taàn ngaàn run

sôï noùi:

* Toâi ñeán caàu Phaùp, chaúng phaûi vì aùo. Xin haønh giaû khai thò cho. Toå noùi:
* Khoâng nghó thieän, khoâng nghó aùc. Ngay luùc aáy, maët muõi xöa nay cuûa Thöôïng toïa Hueä Minh laø gì?

Hueä Minh lieàn ngoä, khaép mình ñaãm moà hoâi, khoùc loùc suïp laïy

noùi:

* Ngoaøi maät yù, maät ngöõ ñoù ra, Ngaøi coøn truyeàn thoï yù chæ gì nöõa

chaêng?

Toå noùi:

* Ñieàu toâi noùi vôùi oâng ñaây khoâng coù chi laø maät. Neáu oâng töï quay nhìn maët muõi chính mình, thì bí maät chính laø ôû phía beân oâng.

Hueä Minh thöa:

* Toâi tuy theo chuùng hoïc vôùi Ngaøi Hoaøng Mai, thöïc chöa töøng xeùt kyõ maët muõi mình. Nay ñoäi ôn haønh giaû troû cho loái vaøo. Toâi nhö ngöôøi uoáng nöôùc, noùng laïnh töï bieát. Giôø ñaây haønh giaû Ngaøi laø thaày toâi vaäy.

Toå noùi:

* Neáu ñöôïc nhö theá, thì toâi cuøng oâng ñeàu laø hoïc troø cuûa Hoaøng

Mai. Neân kheùo töï giöõ gìn.

## *Lôøi baøn:*

Coù theå noùi Luïc Toå vì vieäc nhaø, quaù gaáp. Taâm Laõo baø tha thieát, nhö traùi vaûi ñaàu muøa, loät voû boû hoät nheùt voâ mieäng cho, chæ vieäc nuoát moät caùi laø xong.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Veõ khoâng ra chöø, taû khoâng ñöôïc, Khen chaúng ñeán chöø, ñaønh phaûi thoâi. Maët muõi xöa nay khoâng choã daáu,*

*Duø tan theá giôùi vaãn khoâng phai.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI BOÁN LÌA KHOÛI NOÙI NAÊNG

Moät oâng Taêng hoûi ngaøi Phong Huyeät:

* Noùi hay nín ñeàu laø vieäc vaët vaõnh, laøm sao khoûi vöôùng maéc? Sö ñaùp:
* Giang Nam nhôù maõi ngaøy xuaân aám, Hoa löøng trong choán chaù coâ keâu.

## *Lôøi baøn:*

Thieàn cô cuûa Phong Huyeät nhö aùnh chôùp, gaëp ñöôøng laø ñi, ngaët laïi khoâng phaù ñöôïc khuoân saùo cuûa ngöôøi xöa. Neáu choã naøy maø thaáy cho chính xaùc thì vaïch ñöôïc loái ñi cho mình. Baây giôø thöû rôøi boû ngoân ngöõ tam muoäi, haõy ñaùp moät caâu xem!

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Caâu kia coøn nguyeân veïn, Chöa thoát ñaõ trao lôøi.*

*Chaân ñi, moàm laåm baåm, Bieát oâng keït laém roài.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI LAÊM TOØA THÖÙ BA NOÙI PHAÙP

Hoøa thöôïng Ngöôõng Sôn naèm mô thaáy ñeán choã Phaät Di-laëc, ngoài toøa thöù ba. Coù moät toân giaû baïch chuøy thöa:

* Hoâm nay ñeán phieân toøa thöù ba thuyeát phaùp. Sö lieàn ñöùng daäy baïch chuøy noùi:
* Phaùp Ma-ha-dieãn rôøi boán caâu lyù luaän döùt heát traêm caùch phuû

nhaän. Nghe cho kyõ, nghe cho kyõ.

## *Lôøi baøn:*

Thöû hoûi ñoù laø noùi phaùp hay khoâng noùi phaùp? Môû mieäng laø sai, ngaäm mieäng laø maát. Khoâng môû khoâng ngaäm, möôøi vaïn taùm ngaøn.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Ban ngaøy ban maët, Trong moäng noùi mô. Nghó baäy, nghó baäy, Löøa baùc gaït coâ.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU HAI TAÊNG CUOÁN REØM

Tröôùc giôø trai, caùc hoïc taêng ñeán tham hoûi ngaøi Ñaïi Phaùp Nhaõn ôû chuøa Thanh Löông. Sö giô tay troû böùc reøm. Baáy giôø coù hai oâng Taêng cuøng ra cuoán reøm.

Sö noùi: Moät ñöôïc, moät maát.

## *Lôøi baøn:*

Thöû hoûi ai ñöôïc ai maát? Neáu thaáy ñöôïc choã naøy thì thaáy ñöôïc choã laûi nhaûi cuûa Quoác Sö Thanh Löông. Tuy vaäy, kî nhaát laø vieäc so ño choã ñöôïc maát.

## *Keä tuïng:*

*Reøm cuoán troâng vôøi choán thaùi khoâng, Thaùi khoâng vaãn chöûa hôïp nguoàn toâng. Chi baèng gaït heát töø nôi aáy,*

*Moät maïch lieàn lieàn gioù chaúng thoâng.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY KHOÂNG PHAÛI TAÂM KHOÂNG PHAÛI PHAÄT

## *Coâng aùn:*

Moät oâng Taêng hoûi Hoøa thöôïng Nam Tuyeàn:

* Coù phaùp naøo chöa daïy nöõa khoâng? Sö ñaùp: Coù.

OÂng Taêng laïi hoûi: Phaùp chöa daïy laø phaùp gì vaäy?

Sö noùi: Khoâng phaûi taâm, khoâng phaûi Phaät, khoâng phaûi vaät.

## *Lôøi baøn:*

Nam Tuyeàn bò hoûi moät caâu nhö theá, phaûi doác heát voán lieáng, thieät laø laän ñaän.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Daën kyõ laøm maát ñöùc, Khoâng lôøi môùi coù coâng. Duø cho daâu beå ñoåi,*

*Ñaønh quyeát chaúng khai thoâng.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI TAÙM CAÂY ÑUOÁC CUÛA LONG ÑAØM

Ngaøi Ñöùc Sôn tham hoûi Ngaøi Long Ñaøm cho ñeán toái. Sö noùi:

* Ñaõ khuya, sao oâng chöa veà ñi?

Ñöùc Sôn vaùi chaøo, veùn reøm maø ra, thaáy beân ngoaøi trôøi toái ñen lieàn quay trôû vaøo thöa:

* Beân ngoaøi toái quaù!

Sö thaáp moät caây ñuoác giaáy trao cho. Ñöùc Sôn toan caàm laáy, Sö lieàn thoåi taét maát. Ñöùc Sôn tænh ngoä, suïp laïy.

Sö noùi:

* OÂng thaáy ñöôïc yù nghóa chi? Ñöùc Sôn ñaùp:
* Toâi töø nay trôû ñi heát nghi hoaëc nhöõng lôøi daïy cuûa chö Hoøa thöôïng trong thieân haï.

Hoâm sau Sö thaêng ñöôøng noùi:

* Trong ñaây coù moät keû raêng nhö röøng göôm, mieäng nhö chaäu maùu, bò ñaùnh moät heøo maø chaúng quay ñaàu laïi, mai kia moát noï leo leân ñænh cao döïng ñaïo cuûa ta.

Ñöùc Sôn ñem maáy boä sôù sao ñeán tröôùc phaùp ñöôøng, caàm moät boù ñuoác giô leân noùi:

* “Heát thaûy söï bieän giaûi cao thaâm chæ nhö moät sôïi loâng tô ôû trong hö khoâng caû thaûy then choát treân ñôøi gioáng nhö moät gioït nöôùc trong bieån caû maø thoâi”.

Ñöùc Sôn beøn ñoát heát caùc boä sôù sao, roài vaùi laïy maø ñi.

## *Lôøi baøn:*

Ñöùc Sôn tröôùc khi ra cöûa, taâm höøng höïc, mieäng haèm haèm, dong ruoåi veà Nam, quyeát taâm daäp taét yeáu chæ Giaùo ngoaïi bieät truyeàn. Treân ñöôøng ñeán Leã Chaâu, Ñöùc Sôn hoûi moät baø laõo ñeå mua ñoà aên ñieåm taâm. Baø laõo noùi: “Trong xe cuûa Ñaïi ñöùc coù chôû saùch vôû gì ñoù?”. Ñöùc Sôn ñaùp: “Maáy boä sôù sao Kinh Kim Cöông”. Baø laõo noùi: “Cöù nhö trong kinh daïy, taâm quaù khöù baét khoâng ñöôïc, taâm hieän taïi baét khoâng ñöôïc, taâm vò

lai baét khoâng ñöôïc. Vaäy Ñaïi ñöùc ñieåm taâm laø ñieåm caùi taâm naøo?”. Ñöùc Sôn ngaäm mieäng nhö heán nhöng vaãn coá hoûi: “Gaàn ñaây coù Toâng sö naøo ñeå ñeán tham hoïc khoâng?”. Baø laõo ñaùp: “Caùch ñaây ngoaøi naêm traêm daëm coù Hoøa thöôïng Long Ñaøm”. Ñöùc Sôn beøn tôùi Long Ñaøm, giôû heát troø beâ boái, thieät laø caø keâ deâ ngoãng. Long Ñaøm thöïc nhö ngöôøi thöông con khoâng sôï dô xaáu, thaáy keû kia coù ñoâi chuùt löûa, voäi laáy nöôùc dô daäp taét lieàn. Bình tónh xeùt laïi, thöïc ñaùng nöïc cöôøi.

## *Keä tuïng:*

ñaáy.

*Nghe teân chaúng ñöôïc nhö nhìn maët, Nhìn maët sao baèng nghe ñöôïc teân. Daãu ñaõ khai thoâng ñöôøng muõi no*ï, *Ngaët raèng maét aáy laïi ñui lieàn.*

# BAØI THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN CHAÚNG PHAÛI GIOÙ, CHAÚNG PHAÛI PHÖÔÙN

## *Coâng aùn:*

Nhaân gioù lay phöôùn, coù hai oâng Taêng tranh luaän. Moät oâng noùi: Phöôùn ñoäng.

OÂng kia noùi: Gioù ñoäng.

Caõi qua caõi laïi khoâng ra leõ. Luïc Toå noùi:

* Khoâng phaûi gioù ñoäng, khoâng phaûi phöôùn ñoäng, taâm caùc oâng ñoäng

Hai oâng Taêng giaät mình run sôï.

## *Lôøi baøn:*

Khoâng phaûi gioù ñoäng, khoâng phaûi phöôùn ñoäng, khoâng phaûi taâm

ñoäng, thaáy Toå sö ôû ñaâu? Neáu thaáy choã naøy cho ñöôïc chính xaùc, môùi bieát hai oâng Taêng ñoåi saét ñöôïc vaøng. Luïc Toå nhòn khoâng ñöôïc, phaûi moät phen laän ñaän.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Gioù, phöôùn, taâm ñoäng, Nhaän lieàn moät hôi.*

*Chæ hay môû mieäng, Naøo ngôø lôøi rôi.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI TÖÙC TAÂM TÖÙC PHAÄT

Ngaøi Ñaïi Mai hoûi ngaøi Maõ Toå: Phaät laø gì?

Sö ñaùp: Töùc taâm töùc Phaät.

## *Lôøi baøn:*

Neáu thaáy lieàn ñöôïc nhö vaäy thì maëc aùo Phaät, aên côm Phaät, noùi lôøi Phaät, laøm vieäc Phaät. Töùc laø Phaät vaäy. Tuy nhö theá, Ñaïi Mai ñaõ khieán bao ngöôøi nhaän laàm phöông höôùng. Ñaâu bieát raèng noùi moät chöõ Phaät, phaûi ba ngaøy suùc mieäng. Neáu laø ngöôøi coù trí, nghe noùi töùc taâm töùc Phaät thì bòt tai maø chaïy.

## *Keä tuïng:*

vaäy.

*Söï vieäc voán roõ raøng, Ñöøng tìm kieám lang bang. Coøn hoûi han naøy noï,*

*Caàm tang vaät keâu oan.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI MOÁT TRIEÄU CHAÂU KHAÙM PHAÙ BAØ LAÕO

## *Coâng aùn:*

Coù oâng Taêng hoûi moät baø laõo: Ñöôøng naøo ñi nuùi Ñaøi Sôn? Baø laõo ñaùp: Cöù ñi thaúng.

OÂng Taêng môùi böôùc ñi naêm ba böôùc, baø laïi noùi:

* Ñöôøng ñöôøng moät oâng thaày tu, cöù theá maø ñi kìa! Sau coù ngöôøi keå laïi cuøng ngaøi Trieäu Chaâu. Sö noùi:
* Ñeå ta tôùi xem baø laõo naøy ra sao cho.

Hoâm sau Sö beøn ñeán, cuõng hoûi nhö vaäy, baø laõo cuõng ñaùp nhö

Sö trôû veà noùi vôùi taêng chuùng:

* Baø laõo ôû Ñaøi Sôn, ta ñaõ khaùm phaù cho caùc oâng roài ñoù.

## *Lôøi baøn:*

Baø laõo chæ bieát ngoài trong tröôùng lieäu vieäc binh, bò giaëc ñeán maø

khoâng bieát. Coøn laõo Trieäu Chaâu gioûi vieäc cöôùp traïi, laïi khoâng ra ngöôøi lôùn ñaøng hoaøng. Xeùt kyõ laïi, caû hai ñeàu coù loãi. Thöû hoûi ñaâu laø choã Trieäu Chaâu khaùm phaù baø laõo?

## *Keä tuïng:*

*Hoûi ñaõ laø moät,*

*Ñaùp cuõng khoâng hai. Trong côm coù saïn, Trong buøn coù gai.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI HAI NGOAÏI ÑAÏO HOÛI PHAÄT

## *Coâng aùn:*

Moät Keû ngoaïi ñaïo baïch Phaät:

* Khoâng hoûi leõ höõu ngoân, khoâng hoûi leõ voâ ngoân. Phaät ngoài toøa.

Keû ngoaïi ñaïo taùn thaùn:

* Ñöùc Theá Toân ñaïi töø ñaïi bi, veùn lôùp maây môø khieán toâi vaøo ñöôïc. Roài baùi laïy maø ñi.

Ngaøi A-nan beøn baïch Phaät:

* Keû ngoaïi ñaïo chöùng ñöôïc ñieàu gì roài taùn thaùn maø ñi nhö vaäy? Phaät daïy:
* Nhö ngöïa hay treân ñôøi, nhìn boùng roi maø chaïy.

## *Lôøi baøn:*

A-nan laø ñeä töû cuûa Phaät maø kieán giaûi khoâng baèng keû ngoaïi ñaïo.

Thöû hoûi keû ngoaïi ñaïo cuøng ñeä töû cuûa Phaät khaùc nhau bao nhieâu?

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Ñi treân löôõi göôm traàn, Chaïy treân bôø dao saéc. Khoûi phaûi baän leo treøo, Thoûng tay maø ngaém vöïc.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI BA CHAÚNG TAÂM, CHAÚNG PHAÄT

Moät oâng Taêng hoûi ngaøi Maõ Toå:

* Phaät laø gì? Sö ñaùp:
* Chaúng taâm, chaúng Phaät.

## *Lôøi baøn:*

Neáu thaáy ñöôïc choã ñoù, vieäc tham hoïc ñaõ xong.

## *Keä tuïng:*

*Gaëp ngöôøi chôi kieám neân khoe kieám, Khoâng gaëp ngöôøi thô chôù noùi thô.*

*Môùi gaëp ñoâi lôøi thöa öôùm ñaõ, Chôù trình roát chuyeän luùc ban sô.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI BOÁN TRÍ CHAÚNG PHAÛI ÑAÏO

## *Coâng aùn:*

Ngaøi Nam Tuyeàn noùi:

* Taâm chaúng phaûi Phaät, trí chaúng phaûi ñaïo.

## *Lôøi baøn:*

Laõo Nam Tuyeàn thieät laø giaø khoâng bieát theïn. Môùi môû mieäng hoâi, thoùi nhaø ñaõ loä. Tuy nhö vaäy, keû bieát ôn cuõng ít.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Maây quang, vaàng nhaät roïi, Möa veà, ñaát ñöôïc töôùi.*

*Doác loøng noùi heát ra, Chæ e tin khoâng noåi.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI LAÊM COÂ THANH LÌA HOÀN

Ngaøi Nguõ Toå hoûi moät oâng Taêng:

* Coâ Thanh lìa hoàn, coâ naøo laø thaät?

## *Lôøi baøn:*

Neáu choã naøy maø hieåu cho xaùc thieát thì thaáy raèng thoaùt xaùc, nhaäp xaùc nhö ra vaøo quaùn troï. Coøn nhö chöa, chôù neân chaïy baäy. Moät mai ñaát, nöôùc, löûa, gioù phaân taùn, nhö cua ñinh bò thaû nöôùc soâi, chaân tay luoáng cuoáng. Luùc aáy chôù baûo raèng ta khoâng noùi tröôùc.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Maây, traêng khoâng khaùc, Khe, nuùi chaúng ñoàng.*

*Vaïn phöôùc, vaïn phöôùc, Moät chaêng, hai chaêng?*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI SAÙU GAËP NGÖÔØI ÑAÉC ÑAÏO

Ngaøi Nguõ Toå noùi:

* Giöõa ñöôøng gaëp ngöôøi ñaéc ñaïo, chôù noùi hay im maø ñoái ñaõi. Thöû hoûi ñoái ñaõi ra laøm sao?

## *Lôøi baøn:*

Neáu ôû ñaây maø ñoái ñaõi cho ñöôïc chính xaùc, haù chaúng thuù sao? Coøn

neáu chöa ñöôïc nhö theá thì phaûi laém caån thaän.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Treân ñöôøng heã nhaän ra ngöôøi ñaïo, Chôù noùi hay im ñoái ñaõi ngöôøi.*

*Thaúng maët toáng lieàn cho moät ñaám, Heã maø hieåu ñöôïc, hieåu lieàn thoâi.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI BAÛY CAÂY BAÙCH TRÖÔÙC SAÂN

Moät oâng Taêng hoûi ngaøi Trieäu Chaâu:

* YÙ Toå sö sang Ñoâng laø gì? Sö ñaùp:
* Caây baùch ôû tröôùc saân.

## *Lôøi baøn:*

Neáu thaáy roõ ñöôïc choã ñaùp cuûa Trieäu Chaâu thì tröôùc khoâng coù Thích-ca, sau khoâng coù Di-laëc.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

Ngaõ Toå noùi:

*Lôøi khoâng taû chuyeän, Tieáng chaúng hôïp duyeân. Ñeo lôøi maát maïng, Vöôùng caâu toái loøng.*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI TAÙM TRAÂU QUA KHUNG CÖÛA

* Ví nhö con traâu ñi qua khung cöûa, ñaàu, söøng, boán chaân ñeàu ñaõ loït, sao ñuoâi laïi khoâng loït ñöôïc?

## *Lôøi baøn:*

Neáu thaáy ñöôïc choã hieåm hoác naøy, haï noåi moät caâu chuyeån ngöõ, thì treân baùo ñöôïc boán ôn, döôùi ñoä ñöôïc ba coõi. Coøn neáu chöa, phaûi neân löu yù ñeán caùi ñuoâi kia.

## *Keä tuïng:*

*Böôùc tôùi loït xuoáng hoá, Lui veà laïi hoaïi thaân. Ñuoâi kia xem chaúng maáy, Côù sao kyø quaùi vaäy?*

# BAØI THÖÙ BA MÖÔI CHÍN VAÂN MOÂN SAÅY LÔØI

## *Coâng aùn:*

Moät oâng Taêng hoûi Ngaøi Vaân Moân:

* Quang minh tòch chieáu bieán haø sa. Lôøi noùi chöa döùt, Sö vuït hoûi:
* Chaúng phaûi thô cuûa Tuù taøi Tröông Chuyeát ñoù sao? OÂng Taêng ñaùp: Phaûi.

Sö noùi: Saåy lôøi roài vaäy!

Veà sau Töû Taâm nhaéc chuyeän laïi, baøn raèng:

* Thöû hoûi ñaâu laø choã oâng Taêng bò saåy lôøi?

## *Lôøi baøn:*

Neáu ôû ñaây maø thaáy ñöôïc choã duïng bí hieåm cuûa Vaân Moân cuøng choã saåy lôøi cuûa oâng Taêng, thì coù theå laøm thaày ôû hai coõi trôøi, ngöôøi. Coøn neáu chöa roõ thì töï cöùu mình cuõng khoâng xong.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Nöôùc xieát buoâng caâu, Tham moài maéc hoïa. Mieäng vöøa môùi haù, Tính maïng coøn ñaâu.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI ÑAÙ ÑOÅ TÒNH BÌNH

Hoøa thöôïng Quy Sôn tröôùc ôû vôùi ngaøi Baùch Tröôïng, giöõ chöùc ñieån toøa. Baùch Tröôïng saép choïn ngöôøi ñeán nuùi Ñaïi Quy laøm chuû trì, beøn daïy Sö cuøng oâng thuû toøa ra ñoái ñaùp tröôùc chuùng, xem ai ñoái ñaùp gioûi seõ ñöôïc phaùi ñi.

Baùch Tröôïng caàm tònh bình ñaët xuoáng ñaát, hoûi:

* Khoâng ñöôïc goïi laø tònh bình thì goïi laø gì? OÂng thuû toøa ñaùp:
* Khoâng theå goïi laø khuùc caây.

Baùch Tröôïng quay sang hoûi Sö. Sö beøn ñaù ñoå tònh bình maø ñi.

Baùch Tröôïng cöôøi noùi:

* OÂng ñeä nhaát toøa thua maát hoøn nuùi roài vaäy! Beøn phaùi Sö ñi laøm Toå khai sôn.

## *Lôøi baøn:*

Quy Sôn moät phen haêng haùi, ngaët raèng vaãn khoâng vöôït qua ñöôïc

caùi baãy cuûa Baùch Tröôïng. Xeùt laïi cho kyõ, teù ra boû nheï löïa naëng. Sao vaäy chôù? Traùnh khoûi böng maâm, laïi bò mang gong saét.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Ñong ñeám, so ño, boû heát ñi,*

*Thaúng ñöôøng xoâng phaù haù hieàm chi. Cöûa aûi Toâng sö ngaên chaúng ñöôïc, Giô chaân ñaù phaét, Phaät ra gì.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI MOÁT ÑAÏT-MA AN TAÂM

Sô Toå Ñaït-ma ngoài ngoù vaùch. Nhò Toå ñöùng giöõa tuyeát, töï chaët tay maø thöa:

* Taâm ñeä töû khoâng an, xin Ngaøi an cho. Sô Toå daïy:
* Ñöa taâm ñaây ta an cho. Nhò toå thöa:
* Ñeä töû tìm taâm maõi khoâng ñöôïc. Sô Toå noùi:
* Ta an taâm cho oâng roài ñoù.

## *Lôøi baøn:*

Laõo giaø Hoà suùn raêng, möôøi vaïn daëm dong thuyeàn vöôït bieån maø ñeán, thieät quaû laø khoâng gioù maø noåi soùng. Sau roát truyeàn thuï ñöôïc cho moät ngöôøi, laïi saùu caên khoâng ñuû. Hôõi ôi, Taï Tam Lang ( Huyeàn Sa Sö Bò ) khoâng bieát boán chöõ!

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Sang Ñoâng chæ thaúng, Baøy chuyeän trao truyeàn. Naùo loaïn chuøa chieàng, Nguyeân do taïi laõo.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI HAI NÖÕ NHAÂN XUAÁT ÑÒNH

Moät hoâm Phaät giaûng phaùp, coù chö Phaät möôøi phöông tuï hoäi. Ngaøi Vaên-thuø ñeán ñoù, gaëp luùc chö Phaät vò naøo ñeàu trôû veà quoác ñoä vò ñoù, chæ coøn laïi moät nöõ nhaân ñeán gaàn Phaät toøa maø nhaäp ñònh. Vaên-thuø baïch Phaät:

* Nöõ nhaân naøo maø laïi ñeán gaàn ñöôïc Phaät toøa, coøn toâi thì laïi khoâng ñeán gaàn ñöôïc?

Phaät daïy Vaên-thuø:

* OÂng cöù khieán naøng xuaát khoûi tam muoäi maø töï hoûi laáy.

Vaên-thuø ñi quanh nöõ nhaân ba voøng, buùng tay moät caùi, roài naâng leân ñeán trôøi Phaïm thieân, laïi duøng ñuû heát caùc moân thaàn löïc maø khoâng sao thöùc naøng ñöôïc.

Phaät daïy:

* Duø cho traêm ngaøn Vaên-thuø cuõng khoâng theå khieán naøng ra khoûi ñònh ñöôïc. ÔÛ phöông döôùi, qua khoûi soá quoác ñoä nhieàu baèng soá caùt cuûa möôøi hai öùc soâng Haèng, coù Boà-taùt Voõng Minh môùi coù theå thöùc naøng ñöôïc.

Lieàn ñoù ngaøi Voõng Minh töø döôùi ñaát voït leân chaáp tay baùi Phaät. Phaät sai Voõng Minh ñeán thöùc nöõ nhaân. Voõng Minh ñeán beân naøng, buùng tay moät caùi, naøng lieàn xuaát khoûi ñònh.

## *Lôøi baøn:*

Laõo Thích-ca döïng ra tuoàng naøy ñaâu phaûi laø chuyeän chôi? Thöû hoûi, Vaên-thuø laø thaày cuûa baûy vò Phaät, sao laïi khoâng theå laøm naøng kia xuaát ñònh ñöôïc? Voõng Minh môùi chæ laø Boà-taùt Sô ñòa sao laïi laøm ñöôïc vieäc aáy? Neáu choã naøy maø thaáy cho ñöôïc chính xaùc, thì duø nghieäp thöùc meânh mang, vaãn Na-giaø ñaïi ñònh.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Thöùc ñöôïc, thöùc khoâng ñöôïc, Hai ñaøng vaãn töï do.*

*Ñaàu thaàn cuøng maët quyû, Laän ñaän maø phong löu.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI BA GAÄY TRUÙC CUÛA THUÛ SÔN

Hoøa thöôïng Thuû Sôn giô gaäy truùc tröôùc chuùng maø noùi:

* Naøy caùc oâng, neáu goïi laø gaäy truùc thì xuùc phaïm, khoâng goïi laø gaäy truùc thì traùi nghòch. Vaäy goïi laø gì?

## *Lôøi baøn:*

Goïi laø gaäy truùc thì xuùc phaïm, khoâng goïi laø gaäy truùc thì traùi ngòch.

Khoâng ñöôïc coù noùi, khoâng ñöôïc khoâng noùi, ñaùp mau, ñaùp mau!

## *Keä tuïng:*

*Gaäy truùc giô ra,*

## *Coâng aùn:*

*Leänh ban tha gieát. Xuùc nghòch cuøng hoøa, Phaät, Toå xin tha.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI BOÁN CAÂY GAÄY CUÛA BA TIEÂU

Hoøa thöôïng Ba Tieâu noùi vôùi Taêng chuùng:

* Caùc oâng coù caây gaäy, toâi cho caùc oâng caây gaäy. Caùc oâng khoâng coù caây gaäy, toâi ñoaït caây gaäy cuûa caùc oâng.

## *Lôøi baøn:*

Ñeå vòn qua khe khi caàu gaõy, ñeå tìm veà xoùm luùc khoâng traêng. Neáu goïi ñoù laø caây gaäy thì vaøo ñòa nguïc nhö teân baén.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Khaép cuøng daàu saâu caïn, Cuõng tuøy tay naém thoâi. Choïc trôøi cuøng choáng ñaát, Neáp nhaø raïng nôi nôi.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI LAÊM KEÛ AÁY LAØ AI?

Ngaøi Phaùp Dieãn ôû Ñoâng Sôn noùi:

* Thích-ca, Di-laëc coøn laø toâi ñoøi cuûa keû aáy. Thöû hoûi keû aáy laø ai?

## *Lôøi baøn:*

Neáu thaáy roõ keû aáy, ví nhö ôû giöõa ngaõ tö maø gaëp ngay thaân phuï mình, chaúng caàn phaûi hoûi ngöôøi khaùc xem ñoù coù phaûi khoâng.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Cung ngöôøi chôù dang, Ngöïa ngöôøi chôù cöôõi. Ngöôøi laàm chôù vaïch, Ngöôøi hay chôù maøng.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI SAÙU ÑAÀU SAØO TIEÁN THEÂM

Hoøa thöôïng Thaïch Söông noùi:

* Ñaàu saøo traêm thöôùc laøm sao tieán theâm?

Coù vò coå ñöùc laïi noùi:

*Ñaàu saøo traêm thöôùc ñaõ ngoài leân, Thaáy ñaïo maø chöa thaät nhaäp chaân. Traêm thöôùc ñaàu saøo, caàn böôùc nöõa, Möôøi phöông theá giôùi hieän toaøn thaân.*

## *Lôøi baøn:*

Böôùc theâm ñöôïc, nhaøo thaân ñöôïc, coøn ngaïi choã naøo maø khoâng xöng toân? Tuy nhö vaäy, thöû hoûi ñaàu saøo traêm thöôùc laøm sao tieán theâm? Höø !

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Muø maét treân chôùp traùn, Nhaän laàm höôùng sao soi. Lieàu thaân maø boû maïng, Ñöùa muø daãn luõ ñui.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI BAÛY BA CÖÛA CUÛA ÑAÂU SUAÁT

Hoøa thöôïng Ñaâu Suaát Duyeät ñaët ra ba cöûa ñeå haïch hoûi ngöôøi hoïc

raèng:

* Laën loäi tìm hoïc, chæ möu thaáy tính, vaäy tính ôû ñaâu? Bieát ñöôïc

tính mình môùi thoaùt sinh töû, vaäy khi nhaém maét buoâng tay laøm sao thoaùt? Thoaùt ñöôïc sinh töû môùi bieát choã mình ñi veà, vaäy khi töù ñaïi tan raõ, mình ñi veà ñaâu?

## *Lôøi baøn:*

Neáu nôi ñaây maø haï ñöôïc ba caâu chuyeån ngöõ thì ôû ñaâu cuõng laøm chuû ñöôïc, nôi naøo cuõng laø nhaø ñöôïc. Coøn neáu chöa, ñoà aên dôû deã no, nhai kyõ khoù ñoùi.

## *Keä tuïng:*

* + ***Coâng aùn:***

*Moät nieäm xem cuøng voâ löôïng kieáp, Chuyeän ñôøi voâ löôïng chính laø ñaây. Giôø ñaây moät nieäm baèng nom thaáy, Laø thaáy ai kia thaáy nieäm naøy.*

# BAØI THÖÙ BOÁN MÖÔI TAÙM MOÄT ÑÖÔØNG CUÛA CAØN PHONG

Moät oâng Taêng hoûi Hoøa thöôïng Caøn Phong:

* Chö Baïc-giaø-phaïm möôøi phöông cuõng chæ moät ñöôøng Nieát-baøn, khoâng bieát ñaàu ñöôøng ôû ñaâu?

Sö caàm gaäy vaïch moät ñöôøng noùi: Ñaây!

Sau coù oâng Taêng ñem chuyeän aáy hoûi ngaøi Vaân Moân. Vaân Moân caàm quaït giô leân baûo:

* Quaït nhaûy moät caùi leân taän taàng trôøi thöù ba möôi ba, goõ loã muõi Ñeá Thích. Con lyù ngö ngoaøi bieån Ñoâng ñaùnh moät heøo, trôøi möa nhö truùt.

## *Lôøi baøn:*

Moät ngöôøi ñi döôùi bieån saâu, buïi bay muø mòt; moät ngöôøi ñöùng treân ñænh cao, soùng traéng ngaát trôøi. Naém ñöùng, buoâng ñi, moãi beân ñeàu troû ngoùn maø neâu roõ toâng phong, thaät gioáng hai con ngöïa chaïy ñuïng vaøo nhau. Treân ñôøi e chaúng ai roõ ñöôïc leõ ñoù. Xeùt laïi cho kyõ, caû hai oâng laõo ñeàu khoâng bieát ñaàu ñöôøng ôû ñaâu.

## *Keä tuïng:*

*Chöa böôùc chaân ñi ñaõ ñeán roài, Moâi chöa heù môû ñaõ neân lôøi.*

*Cho duø traêm vieäc ñeàu nhö theá, Coøn moät ñöôøng leân phaûi bieát noi.*

# LÔØI CUOÁI SAÙCH

Töø xöa, nhöõng cô duyeân truyeàn daïy cuûa Phaät vaø chö Toå ñeàu laø ngay ñaâu chæ ñoù, voán khoâng coù lôøi thöøa, coát loät soï môû maét cho ngöôøi nghe, chæ caàn ngöôøi hoïc ngay ñoù maø nhaän laõnh, khoûi tìm kieám ñaâu xa. Keû linh lôïi vöøa nghe neâu lôøi laø ñaõ bieát yù troû vaøo ñaâu. Tuyeät chaúng ngoõ ngaùch, cuõng khoâng taàng baäc. Vaãy tay qua aûi, khoûi hoûi pheùp quan. Haù chaúng nghe Huyeàn Sa baûo: “Khoâng cöûa laø cöûa giaûi thoaùt, khoâng yù laø yù ngöôøi ñaïo”. Vaø Baïch Vaân baûo: “Bieát roõ laøu laøu raèng chæ laø caùi ñoù, sao qua chaúng loït?” Noùi nhö vaäy laïi cuõng chæ nhö ñaát ñoû nhoài söõa maø thoâi. Qua ñöôïc cöûa “voâ moân”, sôùm ñaõ laø thieät thoøi cho Voâ Moân toâi. Coøn neáu khoâng qua ñöôïc, thì laïi coâ phuï töï mình. Cho neân noùi: “Taâm Nieát-baøn deã toû, trí sai bieät khoù saùng”. Trí sai bieät ñaõ saùng, nhaø nöôùc töï bình yeân.

*Naêm hoâm tröôùc ngaøy giaûi haï, Ñaàu nieân hieäu Thieäu Ñònh.*

*Ñeä töû ñôøi thöù taùm doøng Döông Kyø, Tyø-kheo Hueä Khai Voâ Moân caån chí.*

(299) Thieàn Giam, Theo quy giöõ cuõ, khoâng coù giaây maø töï raøng buoäc, tung hoaønh voâ ngaïi, ma quaân ngoaïi ñaïo, giöõ taâm laéng trong, thaàm soi chieàu taø thieàn, lung yù vong duyeân, ñoïa laïc vaøo haàm saâu, tænh taùo khoâng meâ môø, mang khoùa vaùc xieàng, nghó thieän nghó aùc, ñòa nguïc thieân ñöôøng, Phaät thaáy phaùp thaáy hai nuùi Thieát vi, nieäm khôûi lieàn giaùc, ñuøa giôõn tinh hoàn oâng, ngôù ngaån tu taäp ñònh, keá soáng nhaø quyû, taán thì meâ lyù, thoái thì traùi toâng, khoâng tieán khoâng thoái, coù khí ngöôøi cheát. Laïi noùi nhö theá naøo giaãm ñaïp, ñôøi nay noã löïc phaûi roõ bieát, khoâng coù giaùo phaùp nhieàu kieáp chòu caùc tai öông.

# TAM QUAN CUÛA NGAØI HUYØNH LONG

Tay ta sao gioáng tay Phaät, sôø moù ñöôïc ñaàu goái sau löng, baát giaùc cöôøi lôùn ha ha, xöa nay toaøn thaân laø tay.

Chaân ta sao gioáng chaân löøa, khi chöa caát böôùc giaãm ñaïp, moät phen maëc tình ñi khaép boán bieån, ñi ngöôïc nhaønh döông ba chaân.

Moïi ngöôøi coù caùi sinh duyeân, moãi moãi thaáu suoát caên cô, Na Tra chæ xöông laïi cha, Nguõ Toå haù nhôø duyeân cha.

Tay Phaät, chaân löøa sinh duyeân, chaúng phaûi Phaät chaúng ñaïo chaúng phaûi thieàn, chôù laáy laøm laï khoâng cöûa neûo nguy hieåm heát heát naïp töû oan saâu

*Thuïy nham caän ngaøy coù Voâ Moân*

*Moät laø löôïm laët thaéng saøng phaùn xöa nay Con ñöôøng phaøm Thaùnh ñeàu döùt ñoaïn Bao nhieâu saâu boï khôûi loâi aâm.*

Thænh

*Thuû toøa Voâ Moân*

*Laäp nuùi taêng vaâng theo keä töø taï Muøa xuaân Canh daàn tieáp noái ñònh. Saùch voâ löôïng (Toâng thoï)*

Ñöùc Ñaït-ma töø Taây Truùc, baát chaáp vaên töï, chæ thaúng taâm ngöôøi, kieán taùnh thaønh Phaät, noùi caùi tröïc chæ, ñaõ laø uaån khuùc, laïi noùi thaønh Phaät, laø phaûi khoâng ít. Ñaõ laø Voâ Moân nhaân raát coù lieân quan, taâm Phaät raát gheùt thinh löu boá. Voâ Am muoán theâm moät tieáng laïi thaønh boán möôi chín taéc ngöõ, trong aáy vaøi caâu sai laàm, löïa boû ra choïn laáy mi mao. Truøng khaéc vaøo muøa haï AÁt tî, Thuaàn Höïu.

Kieåm xeùt quaân Tieát ñoä söù Kinh Hoà An vaøo naêm Ninh Voõ Thieáu Baûo ñöa ra ñaët ñeå Ñaïi söù goàm ñeàn ñieàn Ñaïi söù kieâm quyø loä saùch öùng Ñaïi söù kieân tri Phu Gia Laêng Quaän Haùn khai quoác coâng ban aáp coù hai ngaøn moät traêm hoä, boång loäc phong ñaát cho traêm hoï.

SOÁ 2005 - VOÂ MOÂN QUAÙN 32

*Maïnh Cuûng laøm lôøi baït*

Laõo thieàn Voâ Moân laøm boán möôi taùm taéc ngöõ, phaùn ñoaùn coâng aùn coå ñöùc raát gioáng baùn baùnh raùng, khieán ngöôøi mua veà nhaø haû mieäng aên vaøo nuoát nhaû khoâng ñöôïc. Song tuy nhö vaäy, An Vaõn muoán ñeán Töø nhieät lö ngao, laïi ñaùnh moät gaäy chaân thaønh maáy ñaïi dieãn, laïi vaãn gioáng nhö ñöa tieãn tröôùc. Chöa bieát Laõo sö töø döôùi raêng choã naøo, nhö moät mieäng nhai ñöôïc, phoùng ra aùnh saùng chaán ñoäng ñòa, neáu vaãn chöa ñöôïc, cuõng thöôøng thaáy ôû boán möôi taùm caâu, ñeàu thaønh ñi treân caùt noùng, noùi mau noùi mau.

# TAÉC NGÖÕ THÖÙ BOÁN MÖÔI CHÍN

Trong kinh noùi: Thoâi thoâi khoâng caàn noùi phaùp ta nhieäm maàu khoù nghó baøn. An Vaõn noùi: “Phaùp töø ñaâu ñeán, nhieäm maàu töø ñaâu coù, luùc noùi laïi sinh caùi gì, ñaâu chæ laém lôøi toát ñeïp, voán laø Thích-ca nhieàu lôøi, Laõo Töû ñaây taïo taùc yeâu quaùi, khieán traêm ngaøn con chaùu bò daây saén troùi ngöôïc, chöa ñöôïc loù ñaàu ra, gioáng nhö caâu noùi ñuùng daøy ñaëc ñaây, muoãng khieâu khoâng leân, noài ñaát chöng khoâng chín, coù bao nhieâu laàm nhaän.

Coù ngöôøi beøn hoûi: Roát raùo laøm theá naøo ñoaïn keát, An Vaõn hôïp möôøi moùng tay noùi thoâi thoâi khoâng caàn noùi phaùp cuûa ta nhieäm maàu khoù nghó baøn, laïi mau boû hai chöõ nghó baøn, ñaùnh caùi töông tö töûu vieân, chæ baøy chuùng nhaân. Ñaïi taïng coù naêm ngaøn quyeån, Duy-ma moân baát nhò, ñeàu cho ôû trong ñoù.

Tuïng raèng:

*Lôøi löûa laø ñeøn*

*Quay ñaàu khoâng ñaùp laïi. Duy baïi thöùc baïi Moät phen hoûi lieàn laõnh hoäi.*

Sô keát saùch cuûa An Vaõn ôû Hoà Ngö Trang vaøo muøa haï naêm Bính ngoï, Thuaàn Höïu. Vì baûn xöa bò tieâu dieät, coâng truøng khaéc laïi ñaõ xong, baûn ñaây ñeå ôû chuøa Quaûng

Vieân Thieàn nuùi Chaâu Ñaâu-suaát Voõ Taïng.

Ngaøy möôøi ba thaùng möôøi AÁt daäu Öng Vónh, Tyø-kheo Caùn Duyeân thöôøng thaâu taäp.