# LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 187

TRUYEÄN CHÍN VÒ TOÅ TOÂNG THIEÂN THAI

**SOÁ 2069**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2069**

**TRUYỆN**

**CHÍN VỊ TỔ TÔNG THIÊN THAI**

*Sa-moân Só Haønh kính bieân taïi Vaân Giang.*

## LÔØI TÖÏA

Trong toâng Thieân thai, coù chín ñôøi Toå sö sinh ra ôû hai xöù AÁn Ñoä vaø Trung Hoa, tröôùc sau xuaát hieän caùch nhau khaù xa, neân nhöõng söï caûm öùng ñeå laïi daáu veát raûi raùc trong caùc kinh truyeän, neáu chaúng xem roäng thì khoâng theå bieát roõ ñöôïc. Nhöõng ngöôøi gom ñoái vôùi coâng ñöùc cuûa Toå sö ít löôøng bieát veà lyù do, bôûi vaäy caùc baäc tieân Nho coù noùi raèng: Ñoái vôùi toå tieân khoâng toát ñeïp maø ngôïi khen, ñoù laø löøa doái. Coøn coù toát ñeïp maø khoâng bieát töùc laø khoâng saùng suoát bieát maø chaúng truyeàn baù töùc laø khoâng coù loøng nhaân. Vôùi ba ñieàu treân laø söï ñaùng hoå theïn cuûa ngöôøi quaân töû, huoáng chi ñoái vôùi ngöôøi cuûa giaùo hoïc ö? Toâi laø keû haäu hoïc ngu muoäi cuõng muoán traùnh khoûi khuyeát ñieåm chaúng löu truyeàn, neân kính caån söu tìm ôû caùc kinh saùch, ghi cheùp ñaày ñuû nhö ôû sau ñeå taëng cho caùc baäc haäu hieàn, ngoõ haàu ngôïi khen khoân cuøng, laøm choã nöông caäy ñeå tieán thaân chöù khoâng phaûi laø thöù voâ boå.

Ngaøy raèm thaùng chaïp, ñoåi nieân hieäu Gia Ñònh naêm thöù nhaát (1208) ñôøi Nam Toáng, nguï taïi hieân Truùc Phong Ngöng Thuùy, kính ghi lôøi töïa.

1. Sô toå Boà-taùt Long Thoï.
2. Toå sö Toân giaû Baéc Teà.
3. Toå sö Toân giaû Nam Nhaïc.
4. Toå sö Ñaïi sö Trí Giaû giaùo chuû nuùi Thieân thai.
5. Toå sö Toân giaû Chöông An.
6. Toå sö Toân giaû Phaùp Hoa.
7. Toå sö Toân giaû Thieân Cung.
8. Toå sö Toân giaû Taû Kheâ.
9. Toå sö Toân giaû Kinh Kheâ.

***\*\*\*\*\*\****

## SÔ TOÅ BOÀ TAÙT LONG THOÏ

Boà-taùt Long Thoï laø ngöôøi doøng Phaïm chí, con nhaø raát giaøu coù, ngöôøi ôû nöôùc Nam Thieân Truùc. Sinh ôû döôùi goác caây, do roàng maø thaønh ñaïo neân goïi ngaøi laø Long Thoï. Tuy coøn nhoû nhöõng ngaøi raát thoâng minh thaáu suoát, taøi hoïc vöôït troäi ngöôøi ñôøi. Khi ñang coøn aúm taõ, nghe caùc vò Phaïm chí ñoïc tuïng boán boä Veä-ñaø, moãi boä coù boán möôi ngaøn baøi keä, moãi baøi keä coù boán möôi hai chöõ, ngaøi ñeàu tuïng thuoäc vaên keä aáy laïi laõnh hoäi ñöôïc yeáu nghóa.

Ñeán naêm hai möôi tuoåi, tieáng taêm ngaøi vang khaép gaàn xa, rieâng moät mình ngaøi raûo böôùc khaép caùc nöôùc. Vôùi caùc taøi naêng ngheä thuaät veà theá hoïc nhö thieân vaên, ñòa lyù, ñoà vó, bí saám, cho ñeán caùc thöù ñaïo thuaät khaùc, ngaøi ñeàu luyeän caû. Ngaøi keát baïn vôùi ba ngöôøi khaùc ñeàu laø nhöõng vò taøi gioûi ôû ñöông thôøi.

Moät hoâm, ngaøi cuøng nhau baøn vôùi hoï raèng: Caùc thöù nghóa lyù trong thieân haï coù theå duøng ñeå khai thaàn minh ngoä u chæ, maø chuùng ta ñeàu thaáu ñaït cuøng taän, laïi phaûi neân duøng caùc phöông caùch gì ñeà töï vui? Chæ coù ñuoåi tìm saéc ñeïp tuùng tình cöïc duïc aáy haù chaúng phaûi vui thuù ö?.

Nhöng theá cuûa caùc Phaïm chí chaúng nhö vöông coâng, laøm sao coù ñöôïc, neân phaûi caàu hoïc thuaät aån thaân, thì vui thuù aáy coù theå coù ñöôïc caû boán ngöôøi nhìn nhau, toû veû ñoàng yù, neân ñoàng ñeán thuaät gia caàu hoïc phaùp aån thaân. Thuaät sö nghó raèng: Boán Phaïm chí naøy ñeàu laø nhöõng vò noåi tieáng ôû ñôøi, xem chuùng sinh chæ nhö rôm coû, nay chæ vì thuaät aáy maø chòu khuaát phuïc tìm ñeán choã ta, nhöõng ngöôøi aáy laø taøi minh tuyeät theá, ñieàu hoï khoâng bieát chæ coù phaùp heøn naøy. Neáu ta trao cho phöông thöùc aáy thì vænh vieãn bò maát, thaø neân trao cho hoï thuoác, khieán khoâng nhaän bieát, khi thuoác heát thì hoï seõ trôû laïi choã ta, hoaø toaøn toân kính ta laø thaày. Vaø lieàn trao cho moãi vò moät vieân thuoác maøu xanh, ñoàng thôøi baûo raèng: Caùc ngöôi veà ôû choã vaéng laëng duøng nöôùc ñeå maøi thuoác naøy roài boâi leân maét, nghieäm hình seõ töï aån.

Khi maøi thuoác, ngaøi nghe coù muøi thôm neân bieát heát teân cuûa loaïi

thuoác aáy, phaân soá ít nhieàu, caân löôïng khoâng sai soùt, ngaøi trôû laïi nhaø thuaät sö, trình baøy ñuû thuoác aáy coù taát caû baûy möôi thöù hôïp laïi, teân chæ löôïng soá ñeàu ñuùng phöông thöùc aáy.

Thuaät sö kinh haõi hoûi: Laøm sao oâng bieát theá?. Ngaøi ñaùp: Thuoác coù phaàn hôi sao khoâng bieát ñöôïc.

Thuaät sö lieàn thaùn phuïc, lieàn noùi raèng: Vôùi nhöõng ngöôøi naøy, nghe teân coøn khoù, huoáng chi ta ñaây gaàn guõi gaëp ñöôïc maø laïi tieác phöông thuaät aáy.

Beøn ñem phaùp thuaät aáy maø baøy cho caû boán ngöôøi.

Khi ñaõ ñöôïc thuaät aån thaân, ñi khaép nôi töï taïi, boán vò vaøo trong cung, caùc myõ nöõ trong cung ñeàu bò laán hieáp, trong voøng traêm ngaøy sau, coù nhieàu myõ nöõ mang thai, ñem vieäc aáy taáu trình leân vua, vua chaúng vui loøng baûo raèng: Ñoù laø ñieàm khoâng toát vaø lieàn vôøi caùc quaàn thaàn taøi trí laïi ñeå hoûi nguyeân do. Coù moät quaàn thaàn taâu vua raèng: Vôùi vieäc aáy khoâng ngoaøi hai thöù: Moät laø yeâu quyû vaø hai laø phaùp thuaät. Neân duøng ñaát nhoû mòn raûi ñaët trong caùc cöûa, baûo ngöôøi canh giöõ caám döùt ngöôøi vaøo ra. Neáu laø do veà phöông thuaät thì daáu chaân seõ töï hieän, coøn neáu do quyû mî thì phaûi khoâng coù daáu veát, neáu ngöôøi thì duøng binh lính ñeå tröø, coøn quyû thì seõ duøng chuù ñeå dieät. Vua beøn duøng theo keá saùch aáy, chuaån bò ñaày ñuû caùc phaùp thöùc. Thaáy coù daáu chaân boán ngöôøi, lieàn ñoùng caùc cöûa ra vaøo, cho maáy traêm löïc só caàm da ñaùnh khoáng giöõa hö khoâng, cheùm rôi ñaàu ba ngöôøi, gaàn chung quanh vua caùch khoaûng baûy böôùc laø nôi dao khoâng ñeán, chæ coù mình ngaøi giaáu thaân laéng hôi tieáng nöông töïa choã vua ñöùng, neân khoâng bò cheùm. Nhaân luùc ñoù, ngaøi môùi toû ngoä duïc laø goác khoå, neân sinh khôûi taâm nhaøm chaùn duïc, phaùt nguyeän muoán xuaát gia, ngaøi thaàm nghó: Neáu ta ñöôïc thoaùt thì seõ ñeán caùc vò Sa-moân xin xuaát gia.

Theá roài, ñöôïc thoaùt khoûi, ngaøi vaøo nuùi ñeán ngoâi thaùp Phaät v.v…, xuaát gia thoï giôùi. Qua chín möôi ngaøy ñoïc tuïng heát ba taïng, thoâng raønh caùc nghóa saâu maàu, laïi tìm caàu kinh ñieån khaùc hoaøn toaøn khoâng coù ñöôïc. Ngaøi beøn theo höôùng ñeán Tuyeát sôn gaëp ñöôïc moät vò Tyø-kheo trao truyeàn cho ngaøi giaùo ñieån Ñaïi thöøa, ngaøi ñoïc tuïng caûm thaáy vui thích, tuy thaáu ñaït thaät nghóa maø chöa ñöôïc chöùng ñaïo, bieän taøi voâ taän luaän baøn kheùo leùo, neân caùc dò hoïc ngoaïi ñaïo, nghóa só Sa-moân ñeàu kính phuïc caàu thænh ngaøi laøm baäc thaày maãu möïc, ngaøi lieàn töï cho raèng: Ta laø ngöôøi ñaït ñöôïc Nhaát thieát trí, neân sinh taâm kieâu maïn töï suy nghó raèng: Caùc phaùp trong theá giôùi, beán bôø coù voâ löôïng, kinh Phaät tuy huyeàn dieäu nhöng caâu nghóa chöa heát, nay ta laïi phaûi giaûng noùi ñeå khai ngoä cho ngöôøi hoïc sau, nghó nhö theá roài, ngaøi lieàn muoán thöïc haønh, laäp thaày daïy giôùi, laïi taïo y phuïc

khieán hôïp vôùi Phaät phaùp, maø ít coù khaùc nhau, muoán tröø caùc tình chaáp, neâu baøy khoâng thoï hoïc, löïa choïn ngaøy toát beøn muoán thöïc haønh, ngaøi ôû tònh thaát rieâng ñaát phoøng thuûy tinh.

Khi ñoù, Boà-taùt Ñaïi Long thöông xoùt ngaøi nhö theá, lieàn duøng thaàn löïc, tieáp ñöa ngaøi ra bieån lôùn, ñeán cung ñieän ñoù, môû baûy hoäp baùu, ñem caùc kinh ñieån phöông ñaúng saâu maàu dieäu phaùp voâ thöôïng maø trao cho ngaøi. Ngaøi môû ra ñoïc xem suoát trong chín möôi ngaøy, thoâng hieåu raát nhieàu, taâm ngaøi thaâm nhaäp roõ ñöôïc thaät lôïi, Ñaïi Long bieát taâm ngaøi nhö theá beøn hoûi: Xem kinh ñaõ cuøng khaép chöa?. Ngaøi ñaùp: Kinh cuûa ngöôøi thaät nhieàu voâ löôïng, khoâng theå xem ñoïc heát ñöôïc, vôùi caùc kinh maø toâi ñaõ ñoïc ñuû gaáp boäi möôøi laàn so vôùi ôû Dieâm-phuø-ñeà. Ñaïi Long noùi raèng: Treân coõi trôøi Ñao-lôïi coù caùc kinh ñieån nhieàu gaáp boäi so vôùi nôi ñaây, hôn caû traêm ngaøn vaïn laàn, caùc nôi coù kinh ñieån aáy thaät khoâng theå neâu soá. Ngaøi ñaõ ñöôïc caùc kinh, boãng nhieân thoâng ñaït, kheùo thaáu hieåu nhaát töôùng, thaâm nhaäp Voâ sinh phaùp nhaãn ñaày ñuû, Ñaïi Long bieát ngaøi ngoä ñaïo neân laïi ñöa ngaøi ra ngoaøi cung.

Baáy giôø, vua nöôùc Nam Thieân Truùc sinh ñaïi taø kieán, phuïng thôø ngoaïi ñaïo, phæ baùng chaùnh phaùp, ngaøi vì muoán caûm hoùa vua, neân töï thaân caàm côø hieäu maøu ñoû ñi laïi tröôùc maët vua, traûi qua baûy naêm, vua môùi laáy laøm laï hoûi: Ngöôi laø ai maø ñi laïi tröôùc maët ta theá?.

Ngaøi ñaùp: Ta laø ngöôøi Nhaát thieát trí.

Vua nghe theá roài, raát laáy laøm kinh ngaïc, beøn hoûi ngaøi raèng: Ngöôøi Nhaát thieát trí raát ít coù, ngöôi nay töï noùi nhö vaäy, laáy gì laøm tin?.

Ngaøi ñaùp: Neáu vua muoán bieát thì neân thöa hoûi.

Vua lieàn nghó: Ta laø trí chuû ñaïi luaän nghò sö, hoûi ñoù seõ bò khuaát phuïc, chöa ñuû laáy laøm laï, neáu chaúng nhö theá thì ñaây chaúng phaûi vieäc nhoû neân im laëng chaúng hoûi, beøn chòu ñôïi nghi ngôø, giaây laâu cuùi ngöûa hoûi raèng: Ngaøy nay trôøi laøm vieäc gì?.

Ngaøi ñaùp: Ngaøy nay trôøi ñang chieán ñaáu vôùi A-tu-la vua ñaõ nghe noùi theá, thì nhö ngöôøi aâm thaàm ñaõ chaúng theå nhaû laïi chaúng theå nuoát, muoán chaúng noùi theá khoâng laáy gì laøm chöùng, muoán laø vieäc aáy thaät khoâng laáy gì laøm roõ, phoûng baøn trong giaây laùt ngaøi laïi hoûi raèng: Ñaây chaúng phaûi laø hö luaän, vua haõy ñôïi trong giaây laùt seõ coù öùng nghieäm.

Ngaøi noùi vöøa xong boãng nhieân giöõa hö khoâng caùc thöù dao kieám giaùo maùc laàn löôït rôi xuoáng.

Vua baûo: Giaùo maùc maâu thuaãn tuy laø caùc khí cuï chieán ñaáu, nhöng laøm sao bieát laø trôøi vaø A-tu-la ñaùnh nhau?.

Ngaøi ñaùp: Vua cho ñoù laø lôøi noùi hö doái, chaúng nhö nghieäm ñoù laáy

laøm thaät.

Ngaøi noùi vöøa xong, tai muõi cuûa A-tu-la töø giöõa hö khoâng laïi rôi xuoáng, laïi khieán cho vua toâi v.v… cuøng thaáy giöõa hö khoâng hai traän ñoái nhau. Vua môùi cuùi ñaàu nhaän chòu ngaøi giaùo hoùa, treân ñieän coù vaïn vò Baø- la-moân do ñoù maø xin xuaát gia.

Baáy giôø, ôû nöôùc aáy môû mang Phaät phaùp lôùn maïnh, ngaøi soaïn luaän Öu-ba-ñeà-xaù coù hôn möôøi ngaøn keä tuïng, luaän Trang Nghieâm Phaät Ñaïo, luaän Ñaïi Bi Phöông Tieän v.v… caùc luaän nhö theá moãi boä coù naêm ngaøn baøi keä, giuùp cho giaùo nghóa Ñaïi thöøa môû mang truyeàn baù höng thaïnh taïi Thieân Truùc. Ngaøi soaïn luaän Voâ UÙy coù möôøi vaïn baøi keä, luaän Trung Quaùn saùt töø trong boä luaän Voâ UÙy coù ñeán naêm traêm baøi keä.

Luùc ñoù, coù moät vò Baø-la-moân gioûi veà chuù thuaät, muoán ñem taøi naêng cuûa mình saùnh vôùi ngaøi, tranh giaønh thaéng thua neân taâu vôùi vua aáy raèng: Toâi coù khaû naêng nhieáp phuïc Tyø-kheo aáy.

Vua baûo: Ngöôøi raát ngu si, Boà-taùt ñoù saùng suoát ñoàng nhö nhaät nguyeät, trí tueä ngang baèng caùc Thaùnh, nay ngöôi laø thöù ngu ngoác heøn keùm, laøm sao coù theå saùnh cuøng?.

Baø-la-moân aáy noùi: Ñaïi vöông laø ngöôøi trí, neân duøng lyù ñeå xem xeùt, vì sao ñaïi vöông vöøa thaáy nghòch ñaõ xem thöôøng.

Nghe lôøi noùi aáy, vua beøn thænh ngaøi, vaøo moät buoåi saùng ñoàng nhoùm hôïp taïi ñieän Chaùnh ñöùc. Khi ñoù, vò Baø-la-moân aáy lieàn ôû tröôùc ñieän chuù thuaät ra chieác hoà lôùn, roäng daøi trong saïch. Trong hoà moïc leân hoa sen ngaøn caùnh, vò Baø-la-moân aáy töï leân ngoài treân hoa, baûo vôùi ngaøi raèng: Ngöôi ñang ôû taïi choã ñaát ñoàng loaïi vôùi suùc sinh, ta ôû treân hoa trí tueä thanh tònh, ngöôi sao daùm choáng lôøi luaän nghò vôùi ta?. Khi ñoù ngaøi cuõng duøng chuù thuaät laøm thaønh moät con voi traéng, voi coù saùu ngaø ñi treân hoà nöôùc höôùng ñeán choã toøa hoa duøng voøi quaán laáy nhoå ñöa leân cao roài neùm xuoáng ñaát. Luùc ñoù, vò Baø-la-moân aáy bò toån thöông ôû vai löng, voâ cuøng khoán ñoán, beøn lieàn khuaát phuïc, quy maïng höôùng veà ngaøi thöa raèng: Do vì ngu si, con phaïm nghòch vôùi Ñaïi sö, xin Ñaïi sö thöông xoùt cho pheùp con saùm hoái loãi laàm!. Ngaøi beøn xoùt thöông maø ñoä cho xuaát gia.

Baáy giôø, laïi coù moät vò Phaùp sö Tieåu thöøa, thaáy ngaøi cao minh nhö theá thöôøng coù taâm töùc giaän ganh gheùt, Sö raát bieát roõ ñieàu ñoù vaø vôùi vieäc ñaùng laøm ñaõ laøm, hoùa duyeân ñaõ maõn, saép muoán tòch dieät, do ñoù ngaøi hoûi Luaän sö Tieåu thöøa aáy raèng: Nay ngöôi muoán ta ôû laâu treân ñôøi naøy chaêng?.

Luaän sö ñaùp: Nhaân giaû thaät chaúng mong vaäy.

Khi ñoù ngaøi lieàn vaøo tónh thaát, qua hoâm sau ngaøi chaúng ra, caùc ñeä

töû ngaøi ñeàu nghi ngôø neân ñaåy cöûa vaøo xem, beøn thaáy ngaøi ñaõ thò tòch. Caùc nöôùc ôû Thieân Truùc ñeàu xaây thaùp thôø, cuùng döôøng caùc thöù, toân kính nhö Phaät. Döôùi caây nôi thaân maãu sinh ngaøi, nhaân teân chöõ laø A-chu-ñaø- na, A-chu-ñaø-na laø teân cuûa chöõ Long (roàng). Vì vaäy xöng hieäu ngaøi laø Long Thoï. Nhaân nhôø boät baùnh thuoác tieân, ngaøi soáng laâu ôû ñôøi hôn ba traêm naêm, gaùnh vaùc Phaät phaùp, soá ngöôøi ngaøi ñaõ hoùa ñoä nhieàu khoâng theå xöng keå tính löôøng.

Nhö trong truyeän Phuù Phaùp taïng, kinh nhaäp Laêng-giaø quyeån saùu noùi: Naøy Ñaïi Tueä! OÂng neân bieát sau khi Ñöùc Nhö Lai dieät ñoä ôû ñôøi sau seõ coù ngöôøi vaø phaùp cuûa ta laø Tyø-kheo ñaïi danh ñöùc ôû nöôùc Nam Thieân Truùc, hieäu laø Long Thoï, coù khaû naêng phaù deïp caùc toâng höõu voâ, ôû trong theá gian hieån baøy phaùp Ñaïi thöøa voâ thöôïng cuûa ta, chöùng ñaéc quaû vò Sô hoan hyû ñòa, sau khi thò tòch seõ vaõng sinh veà nöôùc Cöïc laïc. Ñoù laø lôøi töø Kim Khaåu Ñöùc Phaät huyeàn kyù.

## TOÅ SÖ TOÂN GIAÛ BAÉC TEÀ .

Toân giaû Baéc Teà, huùy laø Tueä Vaên (ñöùc haïnh chöa thaáy ôû baûn truyeän). Döôùi thôøi vua Cao Toå (Vaên Tuyeân Ñeá, Cao Döông 550-560) thôøi Baéc Teà ngaøi rieâng böôùc hoaèng hoùa khaép xöù Giang Hoaøi, phaùp moân cuûa ngaøi chaúng phaûi choã bieát cuûa theá gian, giaãm ñaát ñoäi trôøi chaúng bieát cao daøy. Ngaøi duïng taâm moãi vieäc ñeàu y cöù theo thích luaän. Thích luaän do Boà-taùt Long Thoï giaûng noùi, y theo Phuù Phaùp taïng thì Boà-taùt Long Thoï laø vò Toå sö thöù möôøi ba ñöôïc truyeàn thöøa töø kim khaåu cuûa Ñöùc Thích Toân, ngaøi haêng haùi tieáp thöøa baåm thoï laáy laøm thaày. Neân Haøn Laâm Löông Tieâu noùi raèng: Töø khi ñöùc ñaïi huøng Theá Toân dieät ñoä, ñöôøng hoïc phaân phaùi rieâng bieät, ôû ñôøi ñaõ suy suïp, giaùo phaùp cuõng bò laán löôùt, neân ñaïi só Long Thoï vì khoå beänh aáy beøn duøng phöông tieän löôïc cheá caùc ngoaïi ñaïo, môùi bao goàm caû möôøi hai phaàn loaïi boä kinh maø phaùt minh ra toâng cöïc. Giaùo phaùp truyeàn baù ñeán phöông Ñoâng, thieàn sö Baéc Teà chuùng ta coù ñöôïc, y theo vaên töï maø vaøo phaùp moân khoâng hai, laáy ñoù maø truyeàn trao cho Nam Nhaïc. Lôøi aáy ñaõ heát, nhöõng ngöôøi hoïc sau toân kính, chaúng daùm goïi thaúng teân huùy cuûa ngaøi maø chæ goïi laø Toân giaû Baéc Teà.

## TOÅ SÖ TOÂN GIAÛ NAM NHAÏC:

Toân giaû Nam Nhaïc, huùy laø Tueä Tö, hoï Lyù, ngöôøi xöù Voõ Taân. Thuôû thieáu thôøi taâm taùnh Sö raát khoan töø, treân ñaûnh ñaàu coù noåi nhuïc keá, tai coù

hai voøng, ngaøi nhìn nhö voi, böôùc ñi nhö traâu, töôùng traïng ñöôøng veä trang nghieâm khaùc vôùi ngöôøi ñôøi. Ngaøi thöôøng moäng thaáy coù vò taêng AÁn Ñoä khuyeân baûo neân xuaát tuïc, ngaøi giaät mình toû ngoä ñieàm laønh aáy, beøn giaõ töø thaân thích maø nhaäp ñaïo, kính phuïng giöõ gìn phaïm haïnh trinh thuaàn thanh khieát. Ñeán luùc thoï giôùi cuï tuùc, moãi ngaøy ngaøi chæ aên moät böõa, chaúng nhaän cuùng thí rieâng. Ngaøi laïi nöông naùu nôi saâu xa vaéng laëng, döùt heát moïi söï nghinh tieáp. Ngaøi trì tuïng caùc kinh Phaùp Hoa v.v… choã ngaøi ñeán ôû laø moät am nhoû bò ngöôøi ñoát chaùy, tuøy theo ñoù lieàn baøy roõ beänh dòch, chí thaønh caâu xin saùm hoái, laïi xaây döïng am thaát môùi, ngaøi trì kinh nhö cuõ, beänh aáy trôû laïi bình phuïc. Ngaøi beøn caûm moäng coù maáy traêm vò Taêng AÁn Ñoä hình töôùng cao lôùn, caàu thænh sö taêng, theâm taùc phaùp yeát ma, thaønh töïu giôùi cuï tuùc, ñeán luùc thöùc giaác ngaøi môùi bieát laø ñöôïc thoï giôùi trong moäng.

Ngaøi sieâng naêng caøng saâu, sôùm toái khoâng pheá boû, laïi caûm moäng Boà-taùt Di-laëc cuøng caùc quyeán thuoäc ñoàng hoäi Long Hoa. Taâm ngaøi töï nghó: Ta ôû trong thôøi maït phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni thoï trì kinh Phaùp Hoa, neân nay gaëp ñöôïc Ñöùc Töø Toân. Ngaøi caûm thöông buoàn khoùc boãng nhieân giaùc ngoä. Ngaøi laïi caøng tinh taán, ñieàm linh öùng hieän caøng nhieàu, cuùng döôøng moïi thöù nghieâm bò, nhö coù ñoàng töû coõi trôøi theo haàu haï giöõ gìn. Nhaân ñoïc kinh Dieäu Thaéng Ñònh, taùn thaùn coâng ñöùc cuûa thieàn phaùp, ngaøi beøn phaùt taâm tu ñònh.

Baáy giôø, Thieàn sö Baéc Teà (Tueä Vaên) ñang nhoùm chuùng coù ñeán maáy traêm, caùc phaùp ñeàu thanh tònh nghieâm tuùc, caùc ñaïo tuïc ñeàu cao thöôïng. Ngaøi beøn ñeán ñoù quy y, nöông theo thoï hoïc chaùnh phaùp, taâm taùnh öa thích khoå tieát, chaêm lo laøm moïi vieäc cuûa chuùng taêng, cuùng döôøng suoát muøa haï. Naêm sau, ngaøi buoäc taâm ngoài thaúng, keát thaét yù nieäm ngay tröôùc môùi qua hai möôi moát ngaøy, phaùt ít tænh quaùn, ngaøi thaáy nghieäp töôùng thieän aùc trong moät ñôøi, ngaøi laïi caøng doõng maõnh gaáp boäi, beøn ñoäng caû taùm goùc, phaùt goác Sô thieàn, thieàn chöôùng boãng sinh khôûi caû chaân tay ñeàu ruõ röôïi, khoâng theå böôùc ñi thaân chaúng theo taâm. Ngaøi lieàn töï quaùn saùt: Nay ta bò beänh ñeàu töø nghieäp sinh, nghieäp laïi do taâm khôûi, voán khoâng do ngoaïi caûnh, traùi laïi thaáy nguoàn taâm, nghieäp chaúng khoå ñöôïc, thaân theå nhö boùng maây, cuøng coù moät theå khoâng. Quaùn nhö theá roài, caùc töôûng ñieân ñaûo trong ngaøi ñeàu dieät, taâm traùch thanh tònh moïi ñau khoå ñeàu heát. Ngaøi laïi phaùt tu khoâng ñònh, taâm caûnh ñeàu roãng rang, ñeán cuoái haï töï töù, ngaøi buøi nguøi khoâng choã ñaït, töï thöông mình hoân traàm, soáng moät ñôøi luoáng qua, laïi nghó nhôù maø hoå theïn, beøn buoâng thaân mình nghieâng töïa vaøo vaùch töôøng, löng chöa ñeán nôi, boãng nhieân khai ngoä. Vôùi caùc phaùp moân Tam-muoäi Phaùp hoa, phaùp moân Ñaïi thöøa, nhaátnieäm

minh ñaït, möôøi saùu phaùp ñaëc thaéng, boái xaû töø töø vaøo, ngaøi töï thoâng ñaït thaáu suoát, chaúng do ngöôøi khaùc khai ngoä, nghieân cöùu tinh luyeän caøng laâu, caùc phaùp quaùn tröôùc caøng taêng.

Tieáng taêm vaø ñaïo haïnh ngaøi vang xa, ngöôøi boán phöông ñeàu kính chuoäng ñöùc ngaøi, hoïc chuùng ngaøy moät ñoâng, cô ngoä thaät nhieàu, ngaøi lieàn duøng caùc phaùp ñònh tueä v.v… ñoái vôùi Ñaïi thöøa, Tieåu thöøa giaûng noùi daãn daét, duøng ñeå nhieáp hoùa chính mình vaø ngöôøi. Chuùng xen laãn vöøa tinh laãn thoâ, neân moïi ñieàu thò phi (phaûi quaáy) thì ñoù sinh khôûi, ganh gheùt traêm ñoäc, ñoäc chaúng theå laøm thöông toån, caùc dò ñaïo laïi baøy möu, möu khoâng theå haïi, ngaøi môùi nhìn ñeán ñoà chuùng maø baûo raèng: Xöa kia Ñöùc Ñaïi Thaùnh khi coøn taïi theá cuõng chaúng traùnh khoûi nhöõng lôøi deøm pha khoâng caên cöù, huoáng chi toâi ñaây laø keû voâ ñöùc laøm sao traùnh khoûi nôï aáy, nôï laø do taïo taùc töø ñôøi tröôùc, khi thôøi cô ñaõ ñeán thì phaûi nhaän chòu, ñoù chæ laø vieäc rieâng, nhöng vôùi Phaät phaùp cuûa chuùng ta khoâng bao laâu nöõa cuõng seõ bò dieät. Ta phaûi ñeán phöông naøo ñeå troán laùnh naïn naøy!. Khi ñoù, giöõa hö khoâng coù tieáng baûo raèng: Neáu muoán tu ñònh thì neân sinh Nam Nhaïc ôû Voõ Ñang, ñoù laø nuùi Nhaäp Ñaïo!

Khoaûng ñaàu nieân hieäu Voõ Bình (570) thôøi Baéc Teà, ngaøi boû xöù Cao Döông aáy, daãn ñoà chuùng ñi veà höôùng Nam, môùi ñaàu vöøa ñeán Quang Chaâu, gaëp luùc Löông Hieáu Nguyeân suïp ñoå nöôùc loaïn, ñöôøng tröôùc bò ngheõn taét, ngaøi taïm döøng ôû nuùi Ñaïi Toâ, traûi qua thôøi gian maáy naêm, moïi ngöôøi veà nöông theo ñoâng nhö chôï. Ngaøi thöôøng raên daïy ñoà chuùng raèng: Nguoàn ñaïo chaúng xa, bieån taùnh chaúng xa, chæ neân höôùng tìm caàu ngay chính mình, chaúng theo tìm ôû nôi khaùc, tìm caàu cuõng khoâng ñöôïc, daãu coù ñöôïc cuõng chaúng chaân thaät. Do ñoù, ngaøi ñem voán söï ñeå cuùng, duøng lyù vò ñeå daïy raên, chæ muoán caùc hoïc giaû toû ngoä töï baûn taâm hoï. Do ñoù, ngaøi laáy moïi thöù phöôùc thí cuûa caùc ñaïo tuïc maø tu taïo kinh Baùt-nhaõ vaø kinh Phaùp Hoa ñeàu laø baûn chöõ vaøng, laáy löu ly laøm hoäp baùu. Ñaïi chuùng thænh caàu ngaøi giaûng hai boä kinh aáy, lieàn ñoù ngaøi neâu baøy huyeàn töï, tuøy theo vaên ñeán heát, khoâng gì chaúng phaûi saâu maàu. Veà sau, ngaøi nhôø moät vò Ñaïi sö thay theá ngaøi giaûng kinh baûn chöõ vaøng, ñeán choã: Nhaát taâm goàm ñuû caû muoân haïnh. Ñaïi sö nhö coù ñieàu nghi ngôø, ngaøi lieàn baûo: Choã nghi ngôø cuûa ngöôi töùc laø theo thöù lôùp trong ñaïi phaåm, chöa phaûi laø dieäu chæ cuûa Phaùp Hoa vieân ñoán, xöa toâi nhaát taâm choùng phaùt caùc phaùp. Toâi ñaõ thaät söï thaân chöùng neân chaúng nhoïc ñaët ñeå nghi nan. Ñaïi sö aáy beøn hoûi thoï hoïc Phaùp Hoa haønh phaùp hai möôi moát caûnh giôùi, vaø laõnh ngoä ñöôïc huyeàn chæ, laïi hoûi veà ñòa vò ngaøi ñaõ chöùng ñaéc coù phaûi laø Thaäp ñòa chaêng. Ngaøi ñaùp: Khoâng phaûi, toâi môùi chæ laø ngoâi vò Thieát luaân ôû thaäp

tín. Nhöng ngaøi noùi khieâm nhöôøng, khoù thaáy ñöôïc leõ thaät, baûn tích chaúng roõ raøng. Veà sau, ôû nuùi Ñaïi Toâ coù naïn teä haïi neân ñoát löûa canh phoøng, ñoà chuùng ôû nuùi baøng hoaøng chaúng an, ngaøi beøn daãn hôn boán möôi ngöôøi ñi thaúng ñeán Nam Nhaïc. Luùc ñoù laø ngaøy 23 thaùng 06 naêm Maäu Tyù (568) töùc nieân hieäu Quang Thaùi thöù hai ñôøi Traàn.

Khi ñaõ ñeán ñoù, Sö baûo raèng: Toâi nöông ôû ñaây chæ ñuû möôøi naêm thoâi. Tröôùc kia döôùi thôøi Nam Löông coù Sa-moân Tueä Haûi ôû chuøa Haønh Nhaïc, ñeán luùc thaáy ngaøi ñeán, ngaøi Tueä Haûi vui möøng nhö ñaõ quen bieát töø xöa, beøn ñem chuøa daâng cuùng, thænh ôû ñoù, coøn ngaøi Tueä Haûi dôøi ñeán ôû nôi khaùc. Ngaøi laïi dôøi ñoà chuùng roäng lôùn, linh tích buoàn laï, noùi ñuû nhö trong bieät kyù. Ngaøi thöôøng noùi: Ñôøi tröôùc toâi töøng ôû taïi xöù naøy. Nhaân ñi ñeán treân ñænh nuùi, chaäm raõi döøng ôû nôi röøng suoái. Taïi ñoù yeân tænh, ngaøi nhö coù ñieàu nhôù laïi. Boãng choác, ngaøi chæ veà phía ñænh nuùi thoâng vaø baûo: Thaân tröôùc cuûa toâi ôû ñaây nhaäp ñònh, giaëc ñeán cheùm ñaàu toâi. Ñaïi chuùng cuøng nhau ñaøo bôùi quaû nhieân coù ñöôïc haøi coát, vaø ñuùng thaät laø khoâng coù ñaàu. Nay goïi ñoù laø ñænh nuùi Nhaát sinh. Ngaøi laïi chæ vaøo taûng ñaù vaø baûo: Döôùi ñaây cuõng coù haøi coát ñôøi tröôùc cuûa toâi. Ñaïi chuùng giaät taûng ñaù leân ñeå xem xeùt, quaû nhieân coù ñöôïc haøi coát maøu hoàng traéng noái lieàn nhau nhö moùc xích, töùc laáy nhieàu ñaù ôû ñoù chaát leân choân vuì haøi coát cao leân treân ñænh laøm thaùp Nhò Sinh (ñôøi thöù hai). Ngaøi boài hoài, ñi thaúng leân theo höôùng Ñoâng, thaáy moät cöûa ñaù saâu thaúm. Ngaøi baûo: Cöûa saâu Linh nham naøy, neáu ngöôøi naøo ñi qua seõ taêng theâm Ñaïo löïc. Ñoù laø moät ngoâi chuøa xöa, tröôùc kia toâi cuõng coù nöông naùu ôû ñaây. Do ñoù, duøng buùa ñaäp vaøo choã kín, quaû nhieân coù ñöôïc caùc thöù khí maõnh vaät duïng cuûa chuùng Taêng, ñöôøng vuõ taàng lôùp, neàn moùng xaây döïng baèng gaïch, ñaát ôû ñoù cao thoaùng, ñeán choã ñieåm tin cuûa Ñaïi nhaïc. Khi ñoù, ngaøi beøn döïng laäp ñaøi, vì ñaïi chuùng maø giaûng noùi kinh Baùt-nhaõ. Do ñoù goïi laø Tam Sinh taïng. Moïi söï öùng nghieäm chaúng phaûi chæ moät.

Nhöõng vò Thaïc hoïc ñôøi Traàn ñeàu quy toâng veà ngaøi. Baáy giôø coù dò Ñaïo coù taâm ganh gheùt, ngaàm baùo vôùi Traàn, vu caùo cho ngaøi laø vò Taêng ngöôøi ñaát Baéc ngaàm nhaän baèng khoaùn cuûa nhaø Baéc Teà neân ñaøo bôùi phaù döùt tim Nam Nhaïc. Vua ban saéc sai söù ñeán nuùi, thaáy hai con hoå töùc giaän gaàm göø neân kinh sôï maø ruùt lui. Vaøi ngaøy sau laïi ñeán nuùi môøi goïi ngaøi. Ngaøi noùi vôùi keû söù raèng: Toân söù neân ñi tröôùc, baàn Ñaïo seõ tieáp tuïc ñeán. Vaø ngaøi choáng tích tröôïng ñeán kinh ñoâ, caû boán cöûa thaønh ñeàu thaáy ngaøi ñi vaøo. Caùc söù troâng coi cöûa cuøng moät luùc vaøo taáu trình, vua raát kinh dò daãn ñeán gaëp ngaøi, saéc nhaân linh öùng, môùi ñoùn ngaøi vaøo Haï ñoâ, döøng nghæ taïi chuøa Theâ uyeån, khoâng lôøi hoûi han gì. Tröôùc coù moät con ong nhoû

bay ñeán ñoát vaøo goø maù ngaøi. Sau ñoù coù moät con ong lôùn caén cheát con ong nhoû aáy, ngaäm tröôùc ñaàu ngaøi bay giaät leân maø ñi. Sau ñoù khoâng bao laâu, moät ngöôøi möu doái bò cheát, hai ngöôøi bò choù daïi caén cheát. Neân töôùng ong hieän baøy tröôùc ñeán ñoù môùi nghieäm bieát.

Ngaøi ñeán chuøa Ngoõa Quang, gaëp luùc trôøi möa maø khoâng bò öôùt, giaøy mang chaúng dính buøn dô. Sa-moân Taêng Chaùnh Tueä Haïo cuøng caùc hoïc ñoà gaëp ngaøi giöõa ñöôøng, baûo raèng: Ngöôøi Thaàn dò naøy vì sao ñeán ñaây? Caû trieàu ñình ñeàu chaêm maét nhìn, caùc Ñaïo tuïc ñeàu doác loøng kính ngöôõng. Ñaïi Ñoâ Ñoác Ngoâ Minh Trieät raát möïc kính troïng ngaøi, daâng cuùng ngaøi goái baèng söøng teâ giaùc. Bieät töôùng Haï Haàu Hieáu Oai ñeán chuøa leã thaêm ngaøi, ñang giöõa ñöôøng im laëng nghó ngôïi raèng: Ngoâ Nghi cuøng ñoàng chung sôù daâng cuùng ngaøi chieác goái, ta raát muoán ñöôïc thaáy moät laàn. Vöøa ñeán choã ngaøi, saép haøng raát chí kính, ngaøi beøn baûo Hieáu Oai raèng: Muoán thaáy ñöôïc goái baèng söøng teâ giaùc thì neân ñeán ñoù ñeå xem. Laïi moät hoâm boãng nhieân coù tieáng baûo raèng: Haõy mau queùt töôùc saân nhaø, baäc Thaùnh saép ñeán ñaây. Lieàn nhö lôøi noùi aáy, boãng choác ngaøi ñeán, Hieáu Oai coù taâm kính ngöôõng, toû baøy vôùi caùc ñaïo tuïc. Neân caùc giôùi sang heøn Taêng tuïc ñeàu quy höôùng veà ngaøi. Ngaøi beøn trôû veà Nam nhaïc, chaúng daùm ôû laïi laâu. Vua duøng leã vaät ñaëc bieät kính daâng, toân xöng ngaøi laø Ñaïi Thieàn sö. Ngöôøi thuyeàn cung caáp ñöa ñeán beán baõi soâng. Ngaøi baûo: Ta döøng chaân ôû Nam Nhaïc chæ coù möôøi naêm, ñeán luùc kyø haïn ñaõ maõn ta seõ dôøi ñi nôi khaùc. Baáy giôø, moïi ngöôøi ñeàu chaúng bieát yù chí aáy.

Sau khi ngaøi trôû veà nuùi, moãi naêm Traàn Chuùa gôûi thö ñeán thaêm hoûi ngaøi ba laàn, cuùng thí caùc thöù raát nhieàu. Ngaøi xaây döïng höng thaïnh chaúng nôi naøo hôn, vaø vieäc noùi phaùp laïi gaáp boäi hôn thöôøng. Ngaøi coù nhieàu vieäc thaàn dò khoù theå löôøng bieát. Hoaëc hieän thaân hình lôùn nhoû, hoaëc vaéng laëng hieän baøy thaân aån taøng, hoaëc coù muøi thôm laï, saéc töôùng ñaëc bieät, ñieàm hieän toát laønh, hieän khôûi laãn loän.

Ñeán luùc saép tòch, töø treân ñænh nuùi ñi xuoáng, coù Ñaïo traøng giöõa löng chöøng nuùi, ngaøi môùi nhoùm hôïp taát caû caùc hoïc chuùng, giaûng phaùp lieân tieáp nhieàu ngaøy. Ngaøi tha thieát quôû traùch, khieán ngöôøi nghe phaûi chaïnh loøng. Ngaøi baûo vôùi ñaïi chuùng raèng: Trong ñaây coù möôøi ngöôøi chaúng tieác thaân maïng, thöôøng tu caùc phaùp saùm hoái nhö trì kinh Phaùp Hoa, Ban-chu nieäm Phaät Tam-muoäi, Phöông Ñaúng, thöïc haønh caùc haïnh aáy. Tuøy söï caàn thieát, toâi xin töï cung caáp, ñeàu cuøng ñöôïc lôïi ích. Coøn nhö khoâng, thì toâi seõ lìa nôi ñaây. Khoán khoå thöïc haønh vieäc khoù, neân khoâng heà coù ngöôøi naøo ñaùp laïi. Do ñoù, ngaøi laéng caùch chuùng ñeå xem xeùt taâm nieäm, töï nhieân maïng heát. Coù vò Sa-moân treû nhoû teân laø Linh Bieän thaáy ngaøi ngöng thôû

beøn keâu gaøo khoùc lôùn. Ngaøi lieàn môû maét baûo: Ngöôi thaät laø aùc ma, Ta saép ñi, caùc Thaùnh cuøng ñeán nghinh ñoùn. Luaän veà choã thoï sinh, bôûi yù gì ngöôi kinh ñoäng laøm trôû ngaïi nhieãu loaïn ta? Ngöôi laø keû ngu si neân ñi ra ngoaøi. Xong roài, ngaøi laïi nhieáp taâm ngoài thaúng, ñeán luùc hôi thôû ngöng döùt. Ñaïi chuùng ñeàu nghe coù muøi thôm laï lan toûa khaép phoøng, treân ñænh ñaàu ngaøi noùng aám, thaân theå meàm maïi, nhan saéc vaãn nhö luùc coøn soáng, ngaøi höôûng thoï saùu möôi boán tuoåi. Luùc ñoù laø ngaøy 22 thaùng 6 naêm Ñinh Daäu (577) töùc nieân hieäu Thaùi Kieán thöù chín ñôøi Traàn. Nghieäm lôøi ngaøi noùi chæ ôû möôøi naêm roõ raøng phuø hôïp.

Luùc thöôøng ngaøy, ngaøi chæ maëc vaûi boá maøu traéng, luùc trôøi laïnh thì quaán theâm coû ngaõi. Phuïc chöông cuûa ñoà chuùng ñeàu ñoàng nhö vaäy. Neáu coù bieân soaïn thì mieäng ngaøi truyeàn giaûng ñaõ thaønh chöông cuù, khoâng caàn phaûi söûa ñoåi. Ngaøi soaïn Töù Thaäp Nhò Töï Moân, hai quyeån, Voâ Traùnh Haïnh Moân, hai quyeån. Vôùi naêm boä Thích Luaän Huyeàn Tuøy Töï YÙ, An Laïc Haïnh, Thöù Ñeä Thieàn Yeáu, Tam Trí Quaùn Moân v.v... moãi thöù moät quyeån, ñeàu löu haønh ôû ñôøi.

Luaät sö Ñaïo Tuyeân ôû Nam Sôn taùn thaùn ngaøi raèng: Töø khi Phaät phaùp taïi Giang Ñoâng môû roäng laïi nghóa moân, ñeán nhö Thieàn phaùpkhaép truøm tinh vi nhö theá, maø Toân giaû Nam Nhaïc haêng haùi nghó veà nam phuïc, ñònh tueä khai môû caû hai. Ban ngaøy thì baøn giaûng nghóa lyù, ban ñeâm thì tö duy quyeát traïch, neân choã môû lôøi khoâng gì chaúng thaáu ñaït cao xa. Nhaân ñònh phaùt tueä, yeáu chæ aáy thaät khoâng hö doái. Thieàn toâng caû Nam Baéc ít chaúng tieáp noái, nhöng thaân töôùng ngaøi ñænh ñaëc, coù khaû naêng töï haønh trì öu thaéng, khieán ngöôøi thaáy phaûi xoay taâm, baát chôït maø nghieâng phuïc. Ngaøi laïi kheùo bieát taâm ngöôøi, xeùt soi caên cô ngaàm toái, chaäm raõi ôû noùi qua, duøng phöông tieän daïy raên daãn duï, thöïc haønh ñaïi töø bi, phuïng trì giôùi Boà-taùt. Ñeán nhö ñoái vôùi caùc thöù luïa laø, da deû phaàn nhieàu ñeàu do toån haïi sinh maïng maø coù, neân ñoà chuùng cuûa ngaøi aên maëc ñeàu duøng vaûi boá, trôøi laïnh thì theâm coû ngaõi, aùo naïp duøng luùc ñi trong gioù söông. Töø khi Phaät phaùp truyeàn baù ñeán phöông Ñoâng ñaõ qua saùu traêm naêm, chæ coù Toân giaû Nam Nhaïc Haønh Tö laø choã ñaùng quy höôùng. Toâi (Ñaïo Tuyeân) coù tham döï coâng vieäc truyeàn dòch, thöôøng thaáy caùc baûn kinh Phaïm, xeùt hoûi caùc phaùp y hoï ñaép maëc, maõi ñeán nay hoaøn toaøn khoâng duøng tô taèm. Neáu theâm phaùp thoï chaúng theå goïi laø ñöôïc thaønh. Hoaëc caàu xin hoaëc ñöôïc tô taèm gaám luïa laøm y phuïc, y cöù theo luaät keát khoa thì döùt boû ñònh, neáu noùi theo tình tham thì sau do hoï phoùng tuùng. Chæ coù Toân giaû Nam nhaïc rieâng döùt, cao theo Thaùnh kieåm.

## TOÅ SÖ ÑAÏI SÖ TRÍ GIAÛ GIAÙO CHUÛ NUÙI THIEÂN THAI

Ñaïi sö Trí Giaû, huùy laø Trí Khaûi, teân töï laø Ñöùc An. Ngaøi hoï Traàn, ngöôøi xöù Dónh Xuyeân, khoaûng khi nhaø Taán dôøi ñoâ, gia ñình ngaøi ñeán nguï taïi huyeän Hoa Coác, Kinh chaâu. Ngaøi laø con thöù hai cuûa Taùn kî ích Döông Coâng Khôûi ñôøi Löông. Meï ngaøi hoï Töø, moäng thaáy coù khoùi höông naêm maøu xoay quaán ôû buïng mình, muoán phaûi tröø ñi, boãng nghe coù tieáng noùi raèng: Nhaân duyeân ñôøi tröôùc ñeán nöông gaù Vöông ñaïo, do phöôùc ñöùc töï ñeán, vì sao laïi phaûi boû ñi?. Laïi moäng thaáy nuoát caû con chuoät traéng, nhö theá qua maáy phen, laáy laøm laï neân ñi boùi xem sao. Thaày töôùng baûo raèng: Ñieàm cuûa Baïch long (roàng traéng), ñeán trong ñeâm sinh nôû (theo baûn Trieàu Haøn Laâm Hoïc Só Hoå moâng noùi ngaøi sinh vaøo thaùng baûy naêm Maäu Ngoï (538) töùc nieân hieäu Ñaïi Ñoàng thöù tö thôøi Nam Löông) trong caên phoøng saùng suoát, vaøi hoâm sau môùi heát. Noäi ngoaïi ñeàu vui möøng, lôùn baøy ñaûnh thôùt cuøng vui möøng, boãng coù hai vò Sa-moân ñeán goõ cöûa baûo raèng: Laønh thay ñöùa treû, phöôùc ñöùc quyù troïng, seõ ñi xuaát gia! Noùi xong thì bieán maát, taân khaùch ñeàu laáy laøm laï. Coù ngöôøi ôû gaàn nhôù nghó ñieàm linh xöa goïi laø Vöông Ñaïo, goàm caû töôùng sau naøy neân laïi coøn teân ngaøi laø Quang Ñaïo, neân tröôùc laäp hai chöõ cuøng gheùp chung. Ngaøi naèm thì chaép tay, coøn ngoài thì xoay maët veà höôùng Taây, maõi ñeán luùc lôùn khoân maø mieäng ngaøi chaúng voïng aên taïp, thaáy toân töôïng thì leã baùi, gaëp chö Taêng thì kính troïng.

Naêm baûy tuoåi, ngaøi vui möøng ñöôïc ñeán moät ngoâi chuøa, chö Taêng laáy laøm ngôø laï veà tình chí cuûa ngaøi, beøn truyeàn ñoïc cho ngaøi nghe moät bieán kinh Phoå moân, ban ñaàu môùi môû qua moät bieán beøn ñöôïc. cha meï thaân ngaøi caám tuyeät thì ngaøi caøng ñoïc tuïng. Ñeán tuoåi coù chí hoïc, nhaèm vaøo nieân hieäu Thöøa Thaùnh (552-555) döôùi thôøi vua Nguyeân Ñeá (Tieâu Dòch) thôøi Nam Löông bò suy suïp, ngaøi beøn ñi theo höôùng Baéc ñeán Hieäp Chaâu nöông ôû nhaø ngöôøi caäu, maø ngaøi tuaán tuù saùng suoát thoâng minh, nghi chæ oân hoøa cung kính, ngaøi tìm xeùt caùc baäc minh sö. Naêm möôøi taùm tuoåi, ngaøi ñeán choã Sa-moân Phaùp Töï, chuøa Quaû Nguyeän taïi Töông chaâu, xin ñöôïc xuaát gia. Ngaøi Phaùp Töï truyeàn möôøi giôùi Sa-di cho ngaøi. Ñaïo phaåm luaät nghi ngaøi beøn vaâng nhieáp. Ngaøi laïi theo höôùng Baéc ñeán choã luaät sö Tueä Khoaùng xoay maët veà höôùng Baéc ngang baøy, ñöôïc chæ daïy ñaày ñuû.

Ngaøi laïi ñeán choã Thieàn sö Nam Nhaïc (Tueä Tö), nuùi Ñaïi toâ, ôû Quang Chaâu, thoï hoïc taâm quaùn, beøn ôû taïi nuùi ñoù haønh trì Phaùp hoa Tam-muoäi. Vöøa môùi ôû ñöôïc ba ñeâm, tuïng ñeán phaåm Döông Vöông, taâm

ngaøi duyeân vôùi khoå haïnh, vaø ñeán caâu tinh taán chaân thaät thì giaûi ngoä ngaøi beøn töï phaùt thaáy mình cuøng thaày Tueä Tö ñoàng ôû nôi coõi tònh baûy baùu taïi nuùi Linh thöùu nghe Phaät giaûng phaùp. Ngaøi Tueä Tö vì aán chöùng cho ñieàu ñoù. Ngaøi laïi ñeán nuùi Baïch Sa ôû Hy Chaâu, nhaäp quaùn nhö tröôùc, ñoái vôùi kinh phaùp coù sinh nghi ngôø, lieàn thaáy ngaøi Tueä Tö ñeán thaàm giaûi thích cho. Ngaøi Tueä Tö thöôøng baûo ngaøi thay mình ñeå giaûng phaùp, vaø ñích thaân ngaøi Tueä Tö caàm chuoãi nhö yù ñeán döï xem nghe. Ngaøi Tueä Tö baûo taát caû ñoà chuùng raèng: Vôùi nghóa vò cuøa toâi chæ tieác Trí Giaû ñònh löïc coøn thieáu keùm. Töø ñoù, thaày troø cuøng nhau ñoåi caùch quaùn, tieáng taêm ngaøi vang khaép gaàn xa. Khi sôû hoïc ñaõ thaønh ñaït, ngaøi beøn ñeán töø giaõ. Ngaøi Tueä Tö baûo ngaøi raèng: ÔÛ nöôùc Traàn oâng raát coù duyeân, neân ñeán ñoù seõ coù nhieàu ích lôïi. Khi ngaøi Tueä Tö ñeán Nam Nhaïc, thì ngaøi cuõng ñeán Kim Laêng v.v...

Traûi qua thôøi gian taùm naêm laâu daøi, giöõa khoaûng ñoù hoaëc noùi hoaëc nín, ngaøi thöôøng suy nghó veà röøng ñaàm, môùi moäng thaáy nôi söôøn nuùi cao muoân truøng, maët trôøi vaàng maây chæ löng chöøng buoâng ruõ beân caïnh, bieån nöôùc meânh moâng khoâng bôø trong laéng maø xuoáng. Laïi thaáy coù moät vò Taêng duoãi tay keùo ñeán nôi söôøn nuùi daãn ngaøi cuøng leân nuùi v.v... Ngaøi baùo ñieàu moäng aáy vôùi moïi ngöôøi. Moân nhaân ñeä töû ngaøi ñeàu thöa: Ñoù laø nuùi Thieân thai. Do ñoù, ngaøi cuøng Sa-moân Tueä Bieän v.v... taát caû hôn hai möôi vò men ñöôøng thaúng veà höôùng Nam, aån cö nôi nuùi aáy. Sau ñoù, Haäu chuùa (Traàn Thuùc Baûo (583-589) ñôøi Traàn ban saéc thænh ngaøi vaøo cung, tröôùc sau coù baûy laàn sai söù, vaø töï tay vua vieát sôù thænh, ngaøi beøn ra thaønh ñoâ. Vua nghinh ñoùn ngaøi vaøo Ñoâng Ñöôøng ôû ñieän Thaùi Cöïc, thænh caàu ngaøi giaûng luaän Ñaïi Trí Ñoä v.v... Ñeán luùc xöù Kim Laêng suïp ñoå, ngaøi laïi choáng gaäy ñeán Kinh chaâu, Töông chaâu, caét ñöùt veát nuùi maây troïn yeân ñeán hoäi.

Khi ñoù, Döông Quaûng (töùc vua Döông Ñeá 605-617 laáy nieân hieäu laø Ñaïi Nghieäp ñôøi Tuøy sau naøy) ñang traán taïi Phieân Toång Nhaäm Hoaøi Haûi, tieáp thöøa Ñaïo Phong, mang ñöùc haïnh cuûa ngaøi neân voâ cuøng khaâm troïng chuù yù, muoán thænh ngaøi laøm thaày truyeàn trao giôùi phaùp, neânnhieàu laàn gôûi thö ñeán thænh. Môùi ñaàu ngaøi toû baøy mình laø ngöôøi keùm ñöùc, keá ñeán thì ngaøi khieâm nhöôøng caùc baäc danh Taêng, sau cuøng ngaøi neâu baïn ñoàng hoïc qua ba phen töø choái chaúng khoûi. Neân ngaøy 23 thaùng 11 nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi moät (591) ñôøi Tuøy, taïi Toång Quaûn Kim Thaønh ôû Döông Chaâu, coù môû hoäi cuùng döôøng ngaøn vò Taêng, truyeàn giôùi Boà-taùt, ngaøi môùi trao truyeàn giôùi phaùp cho vua. Khi Phaùp sö ñaõ xong, ngaøi muoán veà laïi nuùi röøng, vua beøn coá thænh, ngaøi beøn baûo raèng: Tröôùc

kia ñaõ coù theä öôùc roõ raøng. Söï tình khoâng neân traùi. Vaø ngaøi beøn phuûi aùo ñöùng daäy, vua khoâng daùm thöa thænh nöõa, beøn chaép tay theo ñöa tieãn ngaøi. Ra ñeán cöûa thaønh, nhìn laïi, ngaøi baûo raèng: Traán giöõ nöôùc nhaø khoâng phaûi laø vieäc nhoû. Vieäc Ñaïo voâ cuøng ngaên caùch, mong quaùn xeùt Phaät hoùa hoaèng truyeàn gìn giöõ taïi coõi nöôùc. Vua kính leã troâng nhìn, maét röng röng ngaán leä maø trôû vaøo.

Ngaøi beøn leân xöù chöõ cung Höông nhöôïng ôû nuùi Ngoïc tuyeàn huyeän Ñan Döông maø döïng chuøa Nhaát AÂm, Taán Vöông beøn thænh ngaøi soaïn Giaûi Sôù Kinh Tònh Danh, Lieãu Coá Ngoân, Töø Laêng ñeàu laø caùc vò taøi hoa truï xeùt öùng kính phuïng vaên nghóa, ghi taäp caát nôi Baûo Taïng, ñích thaân Taán Vöông töï thoï trì. Veà sau, Tieâu Phi bò beänh, caùc thaày thuoác ñeàu heát phöông thuaät. Taán Vöông beøn sai khai phuû Lieãu Coá Ngoân v.v... mang thö ñeán thænh ngaøi, xin ngaøi cöùu giuùp beänh khoå. Ngaøi beøn daãn ñoàng chuùng laäp ra trai hoäi, suoát baûy ngaøy haønh trì saùm phaùp theo kinh Kim Quang Minh. Ñeán ñeâm thöù saùu boãng nhieân coù con chim seû laï bay ñeán choã trai ñaøn xoay quanh maø cheát, choác laùt soáng laïi bay ñi. Laïi nghe coù tieáng moå aên vaø ngaâm nga. Ñaïi chuùng ñeàu chaêm maét nhìn. Ngaøi baûo: Töôùng hieän aáy haún laø Vöông Phi seõ laønh beänh. Chim cheát maø soáng laïi töùc bieåu thò caùi naép quan môû ra laïi, moå ngaàm keâu baøy töùc cho bieát trai phöôùc cuøng tieáp thöøa. Ñeán hoâm sau, beänh cuûa Tieâu Phi quaû nhieân ñöôïc laønh. Vua raát vui möøng. Baáy giôø gaëp luùc vua phaûi trôû veà laïi trieàu, ngaøi veà laïi nuùi Thieân thai.

Ñích thaân ngaøi daãn xuaát thieàn moân, haønh trì saùm tröôùc. Ngaøi beøn laäp theä nguyeän raèng: Neáu ñoái vôùi Tam baûo maø coù ñöôïc lôïi ích, thì kyø haïn ôû nôi naøy nhöõng naêm coøn laïi. Neáu soáng moät ñôøi luoáng qua thì nguyeän mau theo hoùa. Sau ñoù khoâng laâu, ngaøi baûo vôùi ñoà chuùng raèng: Toâi seõ cheát ôû xöù naøy! Vaø daïy raên raèng: Caùc ngöôi moãi neân töï im laëng, toâi saép ñi ñaây. Noùi xong, ngaøi an nhieân ngoài thaúng nhaäp ñònh maø thò tòch tröôùc toân töôïng ñaù lôùn ôû nuùi Thieân thai, höôûng thoï saùu möôi baûy tuoåi. Luùc ñoù laø ngaøy 24 thaùng 11 nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi baûy (597) ñôøi Tuøy.

Khi ngaøi ñang ôû nuùi, coù loaïi naám nöông soáng ôû caây maø rôi ruõ

xuoáng, heã haùi lieàn moïc, cuùng döôøng chuùng Taêng, nhöng luùc ngaøi ñi ñeán nôi khaùc thì naám khoâng moïc nöõa, do ñoù maø luaän thì thaät laø ñaïo chieâu caûm. Sa-moân Chöôùng An (Quaùn Ñaûnh) theo haàu kính thôø ngaøi nhieàu naêm, neân ghi cheùp laïi hoaøn caûnh vaø ñaïo haïnh cuûa ngaøi daøi hôn hai möôi trang giaáy. Laïi coù Sa-moân Phaùp Laâm chuøa Long Ñieàn, nuùi Chung Nam, sôùm döï vaøo toâng moân, gaàn guõi truyeàn trao giôùi phaùp, vì ñöùc aâm ngaøi

saâu xa, naém caây boãng choác thaønh nhieàu, vì laøm thaønh truyeän roäng löu truyeàn ôû ñôøi. Ñeán gaàn cuoái ñôøi Tuøy, vua Döông Ñeá (Döông Quaûng 605- 617) tuaàn du ñeán Giang Ñoâ, caûm moäng thaáy ngaøi noùi naêng ñeà caäp ñeán söï phoù thaùc, mong töï cheá thuaät vaên bia. Vua beøn soaïn raát roäng saùng, chöa kòp khaéc chaïm thaønh bia, gaëp luùc tao loaïn thì ngaøi maát. Ngoaøi ra caùc vieäc khaùc nhö ôû Bieät truyeän.

## TOÅ SÖ TOÂN GIAÛ CHÖÔNG AN:

Toân giaû Chöông An, huùy laø Quaùn Ñaûnh, teân töï laø Phaùp Vaân, hoï Ngoâ, ngöôøi xöù Nghi Höng, Thöôøng chaâu. ÔÛ ñôøi, oâng noäi ngaøi laùnh ôû ñaát Ñoâng aâu, do ñoù maø chaúng trôû veà. Nay ñoù laø xöù Chöông An, Laâm Haûi. Cha ngaøi sôùm qua ñôøi, ngaøi ñöôïc thaân maãu ñuøm boïc nuoâi döôõng. Vöøa môùi sinh nuoâi ngaøi ñöôïc ba thaùng, ngaøi beù nhoû muoán coù ñöôïc teân goïi, nhöng nghó xeùt khaép caùc vaät loaïi chöa bieát ñaët teân ngaøi laø gì. Meï ngaøi ban ñeâm xöng nieäm danh hieäu Phaät Phaùp taêng. Ngaøi lieàn ngay mieäng hoïc theo, lôøi caâu roõ raøng, moïi ngöôøi cuøng kinh laï, baùo cuøng Phaùp sö Tueä Chöûng ôû chuøa Nhieáp tónh. Nghe theá, ngaøi Tueä Chöûng khen raèng: Ñaây laø ngöôøi phi phaøm, do ñoù laáy chöõ phi phaøm laøm toân töï.

Naêm leân baûy tuoåi, ngaøi trôû laïi laøm ñeä töû Phaùp sö Tueä Chöûng, moãi ngaøy ñöôïc ñöa cho vaên töø, huyeàn nho ngaøi ñeàu nhanh choùng, thanh taûo taøi deät vang voïng ôû ñöông thôøi. Ñeán naêm hai möôi tuoåi, ngaøi taán ñaøn thoï giôùi Cuï tuùc, kính phuïng luaät nghi, bình ñöùc baùt daàu caøng laø choã ngaøi löu taâm nghó ngôïi, ñeán luùc Phaùp sö Tueä Chöûng thò tòch, ngaøi beøn goäi mình döôùi aùnh ñaïo Thieân Thai, tieáp thöøa taäp hoïc Ñònh cöông, khoâng thieáu soùt tieáp noái.

Nieân hieäu Chí Ñöùc naêm thöù nhaát (583) ñôøi Traàn, ngaøi theo Ñaâu- suaát Trí Giaû ra ôû chuøa Quang Traïch, nghieân dòch Quaùn Moân, ngaøi töøng ñöôïc ngaøi Trí Giaû aán chöùng. Ñeán luùc nhaø Traàn suïp ñoå, ngaøi laïi theo ngaøi Trí Giaû leân Giang Chaâu. Caùc nôi thaéng ñòa danh sôn, ngaøi ñeàu coù ñeán döøng nghæ. Ba cung Loâ Phuï, chín höôùng haønh phong, khoâng ai chaúng vaùi kính veát tích nöông theo nghinh ñoùn, thöa hoûi di daät. Veà sau, ngaøi laïi ñeán Kinh chaâu, döøng ôû chuøa Ngoïc Tuyeàn, truyeàn phaùp chuyeån hoùa, môû mang ôû Taây sôû. Ñeán nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi moät (591) ñôøi Tuøy. Taán Vöông ñang traán taïi Döông Chaâu. Ngaøi laïi theo haàu ngaøi Trí Giaû ñeán truï chuøa Thieàn chuùng ôû Haøn Caáu, vì phaùp thöôïng töôùng thöôøng ngaøy tìm xeùt thuyeát caàu. Boãng choác ngaøi laïi theo Ñaïi sö Trí Giaû ñi veà höôùng Ñoâng trôû laïi döøng ôû nuùi Thieân thai. Veà sau, ngaøi ra ôû tinh

xaù Xöùng Taâm, khai giaûng kinh Phaùp Hoa. Ñaïp saùng loàng neàn, vöôït haún maây aán, môùi nhoùm taäp raûo theo, mang traùp voït ñeán. Coù Phaùp sö Caùt Taïng laø vò nhaäp thaát ôû chuøa Höng Hoaøng, môû baøy phaùp töù taïi chuøa Gia Töôøng, rieâng noåi tieáng ôû cuøng Chieát Ñoâng. Nghe Ñaïo Phaùp öu thaéng ôû tinh xaù Xöùng taâm, trong yù chöa thaät söï vöøa loøng, beøn xin möôïn nghóa kyù ñoïc xem caïn saâu môùi bieát, thaáu hieåu taâm say ñaõ coù choã nöông theo. Do ñoù beøn boû giaûng tan chuùng, daán böôùc ñeán nuùi Thieân thai baåm caàu thoï hoïc kinh Phaùp Hoa, phaùt nguyeän môû mang giaûng noùi.

Ñeán nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi baûy (597) ñôøi Tuøy, ngaøi Trí Giaû hieän töôùng beänh, ngaøi chaêm soùc haàu haï sôùm hoâm, khoù khoå doác taän taâm. Ñeán luùc ngaøi Trí Giaû thò tòch, ngaøi gaàn guõi tieáp thöøa di chæ, môùi dang thö ñeå laïi cuøng caùc tín vaät buoàn khoùc quyø trao ñeán Taán Vöông. Taán Vöông naêm voùc gieo saùt ñaát, leä buoàn tuoân ñoå ñöa ñaûnh ñaàu thoï nhaän. Söï theå vaâng theo leã khaùch, tình thuaàn thaân goàm phaùp. Sau ñoù sai Döông Chaâu Toång Quaûn Phuû Tö Maõ Vöông Hoaèng ñöa ngaøi trôû veà laïi nuùi, vì ngaøi Trí Giaû maø laäp ra trai hoäi cuùng döôøng ngaøn vò Taêng, ñaët taïi chuøa Quoác Thanh, töùc nôi coù daáu veát xöa cuõ cuûa caùc Sa-moân Ñaøm Quang, Ñaïo Du ôû ñôøi Taán. Chuøa Phaät Luõng ôû phía tröôùc nuùi hieäu laø Tu Thieàn. Döôùi ñôøi Traàn, ngaøi Trí Giaû môùi baét ñaàu döïng laäp, caùch phía Nam Phaät Luõng chöøng khoaûng möôøi daëm coù choã ñaát teân laø Ñan Khaâu, ngaøi Trí Giaû ñang kinh haønh bình thaûn, nhìn thaáy hieän baøy roäng thoaùng, neân ngaøi Trí Giaû môùi caém moác taïo neàn moùng, muoán xaây döïng ñaïo traøng maø öôùc nguyeän chöa thaønh, beøn di chuùc taïi ñoù. Taán Vöông baûo thôï vaøo coác lieàn lo vieäc taïo döïng, ñaët cöûa keùo daây moãi moãi ñeàu theo yù chæ xöa cuõ.

Ñeán nieân hieäu Nhaân Thoï naêm thöù nhaát (601) ñôøi Tuøy, Taán Vöông vaøo noái tieáp, ñi tuaàn khaép boån quoác, muoân daëm ñöôøng soâng, daân chuùng nôi thoân daõ ñeàu vui möøng. Vì Ñaøn-vieät môùi leân ngoâi vò, chuøa Vuõ môùi thaønh, beøn ra nuùi döï tham chuùc tuïng, cuøng ñöôïc daãn thaáy, hoûi han raát nhieàu, ngaøi ñoái ñaùp nhö tieáng vang, noùi naêng khoâng sai thoaùt. Toâi chuùa ñeàu veû vang taùn thöôûng. Tröôùc sai vieân ngoaïi taùn kî Thò Lang Tröông Caøng Oai ñöa ngaøi veà laïi chuøa nuùi, cuùng thí ba ngaøn ñoaïn vaät, ba traêm taám chaên daï, laïi laäp trai hoäi cuùng döôøng ngaøn vò Taêng, chuøa mieáu ñieän ñaøi laïi theâm söï söûa chöõa, neân trang söùc caùc maøu ñoû loaïn khôûi raùng sôùm mai, ñænh nuùi thoâng truùc che phuû ñoàng nhö chaên gaám. Ñoù thaät laø daùng veû ôû phía Taây bieån, xa phuø hôïp vôùi lôøi cuûa Ñaïi sö. Ñaày ñuû nhö ôû Bieät truyeän.

Nieân hieäu Nhaân Thoï naêm thöù hai (602) ñôøi Tuøy, vua Vaên Ñeá (Döông Khieâm 581-605) ban saéc thænh ngaøi, ghi raèng: Ñaàu muøa Haï

naéng noùng Ñaïo theå toát laønh thích nghi, thuyeàn duyeät giuùp thaàn neân coù nhieàu toát laønh ñeán cuøng. Gaàn ñaây, thænh hai Sa-moân Trang, Luaän ôû Ñaïo traøng Tueä Nhaät giaûng kinh Tònh Danh toaøn duøng nghóa sôù cuûa ngaøi Trí Giaû ñeå phaân tích vaên kinh. Thieàn sö (= Quaùn Ñaûnh) laø ñeä töû taøi gioûi cuûa Ñaïi sö Trí Giaû, taát caû caùc phaùp moân ñeàu uûy thaùc giao phoù. Nay sai söù ñeán thænh, haún mong röôùi ban möa phaùp. Vaø Phaùp Hoa kinh sôù xin ñöôïc theo Söù ñöa veà kinh ñoâ, xin ñöùng laâu chôø ñôïi lai nghi, thö chaúng theå noùi heát yù. Ngaøi lieàn mang y, caàm tích tröôïng, cao böôùc vaøo cung vua, suoát ba thaùng haï môû mang giaùo hoùa, xöùng hôïp vôùi taâm vua vui möøng mong ñôïi. Moãi luùc ñeán choã yù nghóa saâu maàu, khoâng gì vua chaúng hoûi, ngaøi ñeàu tuy theo ñieàu hoûi maø ñaùp lôøi, bao goàm caû choã saâu xa. Sau ñoù, vua sai thö tín ñöa ngaøi trôû veà chuøa nuùi, cuùng leã caøng haäu gaáp boäi.

Ñeán nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm thöù baûy (611) ñôøi Tuøy, Trò Binh Traùc Daõ gaàn guõi thoáng laõnh nguyeân nhung, saép muoán röûa saïch caû moät vuøng Ñoâng Di, duøng laøm thanh baïch vaên quyû, do ñoù hoûi quanh moïi ngöôøi, ñeàu thuaät baøy ñaày ñuû töø Hieân Hoaøng tröôùc gieát baïo maïnh nhanh cuûa phaûn tuyeàn, sau khen hoûi Ñaïo cuûa Ñoàng Sôn. Nghó nhôù ñeán Toå sö Tueä tö, caûm meán ñoåi saéc maët, beøn ban saéc nghinh ñoùn ngaøi, xa ñeán haønh sôû. Daãn ngaøi ñeán thaáy choã vua ôû, ñem söï hoan hyû cuûa ñoàng hoïc maø trình baøy. Vua laïi sai Thò lang Ngoâ Moân ñöa ngaøi veà laïi chuøa nuùi Thieân thai. Töø ñoù veà sau, vua toâi daân chuùng tieáp noái nhau ñeán phoøng ngaøi khoâng thaùng naøo troáng vaéng. Ngaøi buoâng tình nghó nhôù ñeán hang hoác nuùi ñoài, döùt veát phieàn luïy trong theá tuïc. Ñònh Tueä ñeàu goàm tu, noùi nín cuøng hoaèng hoùa. Môùi coù caùc baäc danh Taêng Ñaïi ñöùc ôû gaàn thaønh vaø phöông xa mong caàu ñöôïc troâng thaáy ba quaùn, möôøi Nhö cho ñeán Taâm traàn sai söû taùnh ñeàu baùi tay neùm mình thænh caàu troáng phaùp. Ngaøi ñeàu khôi ñaøo tình taùnh röûa saïch coõi loøng nhö baêng tuyeát Ba nghieäp thöôûng taêng theâm, hai nghieâm phöôùc trí khoâng cuøng taän.

Ñeán ngaøy moàng 7 thaùng taùm nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù saùu (632) thôøi Tieàn Ñöôøng, ngaøi thò tòch trong thieàn phoøng chuøa Quoác Thanh, höôûng thoï baûy möôi hai tuoåi. Luùc ñaàu hieän bò beänh nheï, ngaøi chaúng luaän thuoác thang ñieàu trò maø nôi phoøng thaát coù muøi thôm laï. Ñeán luùc saép tòch, ngaøi baûo ñeä töû raèng: Trong kinh Di-laëc noùi: Ngaøy Ñöùc Phaät vaøo thaønh, khoùi höông xoâng ñoát nhö maây. Caùc oâng neân ñoát nhieàu höông, toâi saép ñi ñaây. Do ñoù ngaøi toû baøy daïy raên caên daën, ngoân töø nghóa lyù thaâm dieäu tha thieát. Moân nhaân ñoà chuùng ñeä töû ñoàng baïn chieâm ngöôõng khoùc than laïnh loøng. Boãng nhieân ngaøi ñöùng daäy chaép tay nhö toû veû kính troïng, mieäng xöng nieäm danh hieäu Phaät A-di-ñaø ba laàn, roài nghieâng mình naèm xuoáng,

aùp tay treân tim, saéc maët saùng töôi hoan hyû, an nhieân thò tòch, khaép thaân theå ñeàu meàm maïi, treân ñænh ñaàu noùng aám qua ñeán ngaøy hoâm sau.

Coù Sa-moân Trí Hy laø baïn ñoàng hoïc vôùi ngaøi, cuõng laø ngöôøi ñöôïc Ñaïi sö Trí Giaû gaàn guõi hoùa ñoä, thanh tònh trong saùng raát coù tieáng taêm ñaõ thò tòch töø nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù nhaát (627) thôøi Tieàn Ñöôøng. Luùc saép thò tòch, ngaøi Trí Hy baûo raèng: Toâi sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát ñöôïc thaáy Ñaïi sö Trí Giaû, vaø caùc toøa baùu saép thaønh haøng ñeàu coù ngöôøi ngoài, chæ coù moät toøa troáng, toâi hoûi lyù do thì ñöôïc baûo laø Saùu naêm sau, Phaùp sö Chöông An (= Quaùn Ñaûnh) seõ leân ñaây giaûng phaùp. Neân xeùt veà yù chæ ngaøi (Quaùn Ñaûnh) baûo ñoát höông töùc laø Ñöùc Töø Toân ñeán ñoùn ngaøi. Tính naêm baøn luaän kyø haïn, xeùt ra lôøi noùi cuûa ngaøi Trí Hy khoâng xaèng baäy. Qua ñeán ngaøy moàng 9 thaùng ñoù (töùc thaùng taùm naêm 632), an taùng taïi nuùi phía Nam chuøa. Moïi ngöôøi xa gaàn ñeàu ñua nhau keùo ñeán gaùo khoùc naùo ñoäng caû hang röøng.

Luùc ñaàu, ngaøi hoaèng hoùa giöõa theá tuïc, thaàn duïng coù laém phöông thöùc, ngöôøi trong thoân ôû Phaùp Long caùch xa nuùi hôn ba möôi daëm, coù moät ngöôøi maéc naïn saép cheát, moïi caùch chöõa trò ñeàu khoâng giaûm, con cuûa ngöôøi beänh aáy voäi vaõ chaïy vaøo nuùi caàu nguyeän, nguyeän xin cöùu giuùp, ngaøi ñoïc tuïng kinh Phaùp Hoa, cho ñoát höông chieân-ñaøn. Ngöôøi beänh tuy ôû xa, vöøa môùi nghe muøi höông chieân ñaøn thoaûng xoâng vaøo muõi, töùc thôøi thuyeân giaûm trôû laïi an vui. Laïi coù choã ñaát ôû phía Nam ñænh nuùi teân laø An Chaâu, suoái trong vaét, caây xanh bieác, boãng nhieân doøng suoái chaûy xoaùy, ngöôøi ñi qua chaúng thoâng ñöôøng, ngaøi löu luyeán öa thích thöôûng ngoaïn, thaáy vaäy maø phaùt theä nguyeän raèng: Neáu ñaát ôû ñoù ñöôïc baèng phaúng trôû laïi, thì seõ ñeán ñoù giaûng kinh. Chöa ñaày tuaàn leã maø ôû ñoù caùt traéng uøn traøo leân baèng phaúng nhö göông ngoïc. Ngaøi vì caûm thoâng töôùng hieån hieän aáy, neân chaúng traùi nguyeän tröôùc, beøn sang giaûng hai boä kinh Phaùp Hoa vaø Kim Quang Minh duøng ñeå baùo ñaùp linh yù. Ngaøi töøng truï chuøa Nhieáp Tónh ôû Chöông an giaûng kinh Nieát-baøn, gaëp phaûi haûi taëc leân cöôùp baét, caùc Ñaïo tuïc ñeàu boû troán. Ngaøi vöøa môùi gioùng chuoâng ñeán giaûng, khoâng toû veû khieáp sôï. Boïn giaëc caàm côø hieäu ñeán chuøa, boãng thaáy binh lính côø xí saùng röïc giöõa ban ngaøy, caàm cung teân qua maét moïi ngöôøi ñeàu cao lôùn hôn moät tröôïng duøng khí phaán phaùt, neân boïn giaëc ñeàu kinh sôï ñoàng moät luùc thoaùi luøi bieán maát.

Ngaøi laïi ôû taïi chuøa Phaät Luïng nhaân luùc raûnh roãi giaûng phaùp, höôùng daãn ñoà chuùng, saép ñaù laøm thaùp, caàn hai taám ñaù ñeå laøm cöûa thaùp. Coù ñeä töû ngaøi laø Sa-moân Quang Anh tröôùc ñoù ñaõ duøng xe chôû ñeán moät taûng ñaù, moïi ngöôøi ñeàu nghi ngôø taûng ñaù aáy daøy lôùn, laïi muoán tìm caàu taûng

ñaù khaùc nhoïc toån thaàn löïc. Ngaøi naém tích tröôïng chæ daãn taûng ñaù ñaõ vaän chuyeån ñeán tröôùc ñoù, boãng choác ñaù nöùt neû, cheû thaønh hai maûnh, daøy moûng caân baèng, duøng vaøo laøm cöûa thaùp, roõ raøng nhö hôïp tröôùc. Nhöõng ñieàm töôùng linh öùng nhö theá thaät coù nhieàu!

Töø khi ngaøi thoï hoïc vôùi ngaøi Trí Giaû ôû nuùi Thieân thai, laïi baåm thoï Ñaïo haïnh Haønh Nhaïc, Nam Nhaïc Thieân Thai, ba ñôøi keá tieáp toâng quy chaúng hai, hoaëc quaùn hoaëc giaûng thöôøng y cöù theo kinh Phaùp Hoa. Ngaøi laïi giaûng caùc kinh Nieát-baøn, Kim Quang Minh, Tònh Danh v.v... vaø giaûng caùc phaùp moân Vieân ñoán, Chæ quaùn, boán nieäm v.v... bieán soá chaúng thieáu ít. Vaû laïi, ngaøi Trí Giaû bieän taøi nhö maây bay möa truùt, hoaëc ñoàng nhö löôùi trôøi, chôït phoûng ñònh Anh laïc coù khaû naêng laûnh hoäi, ñoù chæ coù moät mình ngaøi (Quaùn Ñaûnh). Ngaøi ghi cheùp rieâng veà ngoàn töø vaø yù chæ cuûa ngaøi Trí Giaû, vaø töï cheá taùc nghóa kyù ñeàu laø caùc ñeà muïc cuûa taïp vaên v.v... ñeàu khaéc vaøo phía sau vaên bia.

Ñeä töû ngaøi laø Sa-moân Quang Anh laø ngöôøi haäu sinh taøi gioûi öu du ñoái vôùi giaùo nghóa, cuøng vôùi ñaïi chuùng chuøa Quoác Thanh chung ghi laïi haønh traïng cuûa ngaøi, döïng laäp vaên bia ôû cöûa chuøa. Coù Sa-moân Phaùp Tuyeân chuøa Hoaèng Thieän ôû Thöôøng Chaâu soaïn thuaät lôøi vaên, ngoân töø raát saùng leä, thaáy ôû Bieät taäp.

## TOÅ SÖ TOÂN GIAÛ PHAÙP HOA

Toân giaû Phaùp Hoa, huùy laø Trí Oai, hoï Töông, ngöôøi xöù Taán Vaân, ngaøi thoâng minh vöôït thoaùt buïi môø, taâm ñi khaép ngoaøi vaät. Thuôû thieáu thôøi, ngaøi haàu theo thaày ñeán nuùi Luyeän Ñan cuûa doøng hoï Hieân Vieân, nghe giaùo nghóa cuûa Toâng Thieân thai höng thaïnh, beøn mang traùp ñeán chuøa Thaïch Thaønh ôû OÁc Chaâu, gaàn guõi Thieàn sö Chöông An (= Quaùn Ñaûnh) xin thoï hoïc taâm yeáu, theá roài thaáu ñaït nhaát Dung Ñaïo, hieåu roõ nhò cö Toâng, Ñònh Tueä môùi quaân bình, tòch chieáu cuøng moät nöõa. Tuy noùi laø töï roõ ngoä nhöng gaáp ôû lôïi tha, baåm taùnh voán coù laém taøi naêng, raát doài daøo veà töø taûo. Ngaøi soaïn vaên bia chuøa Ñaøo Nham vaø vaên bia chuøa Ñaàu Ñaø, khí ñoä cuøng laïi. Veà sau, ngaøi trao truyeàn phaùp nhaõn cho Tieåu Oai (= Tueä Oai). Moïi ngöôøi thôøi baáy giôø truyeàn raèng: Ngaøi laø haäu thaân cuûaTöø Laêng, vôùi trí tueä huøng taøi cuûa ngaøi, ñoaùn coù theå bieät ñöôïc.

## TOÅ SÖ TOÂN GIAÛ THIEÂN CUNG:

Toân giaû Thieân Cung, huùy laø Tueä Oai, hoï Löu, ngöôøi xöù Ñoâng

döông. Vöøa môùi ñoä tuoåi buùi toùc traùi ñaøo, maø ngaøi ñaõ loä baøy nhöõng söï taäp haønh thuôû xöa, quyeát môû khoûi löôùi aùi, ñi thaúng vaøo khoâng moân, chaúng ngöng treä ôû moät phöông, beøn döï phaàn Tam ích. Nghe Thieàn sö Ñaïi Oai (= Trí Oai) ôû Taán Vaân haønh hoùa höng thaïnh thieàn phaùp, ngaøi lieàn tìm ñeán, khaéc chæ queân caû nhoïc meät. Troâng thaáy ngaøi töôøng vaùch saâu xa, moät ngaøy ngaøn daëm, khoâng ai chaúng suy toân khen ngôïi. Ñeán luùc haïnh nghieäp ñaõ thaønh, moïi ngöôøi thôøi aáy ñeàu goïi ngaøi laø Tieåu Oai. Nhöng ngaøi vui thích tónh laéng ôû choán nuùi röøng chaúng giao du can thieäp vôùi vieäc cuûa ngöôøi ñôøi, giaùo hoùa moân nhaân chaúng thieáu keû taøi gioûi, chæ coù moät ngöôøi laø Toân giaû Taû Kheâ maø thoâi. Ngaøi thöôøng tu phaùp Chæ Quaùn, chaúng phí boû taác boùng, noùi naêng vaø haønh ñoäng ñeàu theo nhau, noùi naêng vaø im laëng ñeàu xuyeân suoát, rôi laïc saâu roäng, ngöôøi khoâng ñöùc maø noåi tieáng.

## TOÅ SÖ TOÂN GIAÛ TAÛ KHEÂ:

Toân giaû Taû Kheâ, huùy Huyeàn Laõng, töï laø Tueä Minh, hoï Phoù. Toå tieân cuûa ngaøi ngöôøi quaän Boà Döông, ngaøi laø con noái doõi cuûa giang Haï Thaùi Thuù Chöûng Coâng, khoaûng thôøi Taøo Nguïy laùnh ñeán ñaát Giang Taû. Ngaøi laø chaùu ñôøi thöù möôøi saùu cuûa Ñaïi só Haáp ôû ñôøi Löông, beøn laøm ngöôøi OÂ Thöông. Meï ngaøi hoï Caùt, luùc môùi mang thai, moäng thaáy cöôõi xe deâ bay giöõa hö khoâng giaãm theo veát troáng maø caûm thaáy thaân naëng. Töø ñoù veà sau, vôùi caùc vaät tanh noàng maùu huyeát, ngaøi nhaøm chaùn thaáy nghe, ñeán luùc sinh ra cuõng nhö giaác moäng ban ñaàu, sau ñoù taâm nheï nhaøng, thaân theå an thaùi, ñöùa treû (töùc Huyeàn Laõng) chaúng khoùc, toû veû mæm cöôøi. Ñeán chín tuoåi, ngaøi xuaát gia, thaày trao cho quyeån kinh, moãi ngaøy ngaøi hoïc qua baûy trang giaáy.

Ngaøy 19 thaùng 05 nhuaàn nieân hieäu Nhö YÙ naêm thöù nhaát (692) thôøi Tieàn Ñöôøng, Vuõ Haäu (Voõ Taéc Thieân) ban saéc ñoä ngöôøi xuaát gia, ghi danh ngaøi ôû chuøa Thanh Thaùi. Ñeán naêm hai möôi tuoåi, ngaøi xa tìm ñeán Luaät sö Ngaïn ôû Quang Chaâu, caàu thoï giôùi Cuï tuùc, ngaøi trôû laïi hoïc Luaät phaïm, laïi roäng xem caùc kinh luaän, söu tìm nhöõng ñieåm ñoàng khaùc. Ngaøi raát thieát tha vôùi kinh Nieát-baøn, thöôøng tieác raèng ngöôøi xöa tuy coù chöông sôù, nhöng phaùn ñoaùn chöa ñöôïc caân xöùng, ngaøi lieàn ñeán chuøa Dieäu Hyû ôû Coái Keâ, cuøng vôùi Thieàn sö AÁn Toâng baøn luaän suy xeùt bí yeáu, tuy cuøng nhau thuaät baøy. Ñaïi chæ chöa ñöôïc chu taát. Nghe giaùo nghóa cuûa moät Toâng Thieân thai coù theå laøm laéng trong moïi thöù dính maéc, ñaùng laáy laøm thuù höôùng nhaát lyù, do ñoù ngaøi ñeán choã Phaùp sö Tieåu Oai (= Tueä Oai) ôû chuøa Thieân cung, Ñoâng döông, doác heát taâm löïc cuûa mình ñeå

nöông töa gaàn guõi, chaúng khoán khoù bôûi ngheøo khoå, beøn thaáu ñaït ñöôïc yeáu chæ cuûa caùc phaùp moân Phaùp Hoa, Tònh Danh ñaïi luaän, Chæ Quaùn, Thieàn moân v.v... phaøm giaùo tích cuûa Toâng Thieân thai, ngaøi nghieân taàm xem xeùt ñeán tinh töôøng. Veà sau, ngaøi laïi nöông töïa Thieàn sö Cung, trôû laïi tu Quaùn Phaùp, roäng thaáu ñaït saùch nho kieâm raønh reõ Ñaïo toâng, khoâng thöù gì ngaøi chaúng xem ñoïc. Tuy thoâng raønh caùc phaùp, maø ngaøi chæ laáy phaùp Chæ Quaùn laøm haønh trình nhaäp Ñaïo, laøm ñòa vöùc An Taâm. Tuy chuùng Thaùnh tieáp lieàn yù töôûng, maø ngaøi duøng bi trí cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm laøm beán bôø toát laønh ñeå haønh söï. Ñaët taâm ñi khaép möôøi thöøa, xeùt roõ thaàm ba Quaùn. Boán Taát-ñaøn lôïi vaät, saùu töùc theå bieán, duø ñaët ñeå taâm ngoaøi vaät, thaân nhaøm chaùn trong voøng ngöôøi ñôøi, maø tình ngaøi vaát boû leàu tranh xöa, chæ yù muoán nöông naùu nôi röøng chaèm hang hoác, chæ löu giöõ möôøi taùm vaät hoaëc möôøi hai vaät thuoäc haïnh Ñaàu-ñaø, ngaøi aån cö taïi ñænh nuùi Taû Kheâ, do laáy ñoù maø xöng hieäu.

Ngaøi ôû rieâng trong moät phoøng thaát hôn ba möôi naêm, duøng sôïi gai laøm aùo, laáy gaïo thoâ rau laù ñeå no loøng, ngaøi coù chí nguyeän muoán sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát, neân tu taïo phöôùc söï, treân töôøng vaùch cung ñieän, ñaép hoïa toân töôïng Boà-taùt Quaùn Theá AÂm vaø Taân Ñaàu Loâ, ngaøi ñoát höông xem xeùt taâm nieäm, beøn caûm aùnh saùng thaàn naêm saéc. Caùc ñaïo tuc ñeàu nhìn thaáy, ñoàng ngôïi khen laø ñieàu chöa töøng coù. Töø ñoù veà sau, hoaëc khæ vöôïn ñeán böng baùt, hoaëc chim bay ñeán döøng nghæ maø nghe kinh. Baáy giôø, coù moät con choù bò muø ñeán cöûa nuùi gaøo roáng maø laên loùc ra ñaát. Ngaøi thöông xoùt, ñoát höông, tinh thaønh vì choù maø saùm hoái, chöa ñeán möôøi ngaøy maø hai maét choù boãng nhieân toû saùng.

Ñeán nieân hieäu Khai Nguyeân thöù möôøi saùu (718) thôøi Tieàn Ñöôøng, vua Huyeàn Toâng (Lyù Long Cô) ban saéc sai söù Vöông Chæ Dung ñeán thænh ngaøi xuoáng nuùi taïm ra ôû döôùi thaønh. Ngaøi laáy côù beänh maø choái töø, xin trôû veà laïi choã ôû cuõ. Sau ñoù, ngaøi daïy ngöôøi chaúng toû veû moûi meät, giaûng phaùp chaúng ñôïi chuùng ñoâng, moät phaùp y Uaát-ña-la-taêng (y baûy ñieàu), ngaøi ñaép maëc hôn boán möôi naêm, moät toïa cuï Ni Sö Ñaøn, ngaøi söû duïng troïn ñôøi khoâng thay ñoåi, aên khoâng neám troïn muøi vò, soáng thì ôû rieâng moät phoøng, khoâng phaûi nhaân tìm xeùt kinh ñieån thì ngaøi chaúng ñoát moät aùnh ñeøn, khoâng phaûi nhaân kính haàu Thaùnh Dung thì ngaøi chaúng ñi moät böôùc. Ngaøi gìn giöõ teá haïnh tu taâm moãi vieäc ñeàu y theo luaät phaùp cheá ñònh. Beøn ñöôïc caùc vò Sa-moân ôû thaønh xa, nhöõng vò Laõo tuùc ôû gaàn vuøng bít phoøng ñaày cöûa, nhö ñoâng laïnh gaëp ñöôïc aùnh döông, nhö haï noùng coù ñöôïc boùng raâm, khoâng môøi maø töï ñeán. Chuøa vieän nôi ngaøi ôû xuoáng caáp, ngaøi môùi chæ ñònh cho Sa-moân Linh Baåm, xaây döïng Ñieän Vuõ. Vôùi hai toân töôïng

xöa vaø vieäc veõ hoïa thaùp gaïch chaúng duøng ñeán xe traâu ñeàu hoøa nhöïa nöôùc thôm ñeå söû duïng. Ñaûnh giaùo cuûa Thieân Thai höng thaïnh, khoâng gì chaúng do ñaây. Taâm ngaøi chaúng lìa ñònh, mieäng ngaøi chaúng heà neám muøi vò thuoác. Ñeán luùc tuoåi taùc ñaõ giaø maø hình ñoàng nhö traùng nieân.

Moät hoâm, ngaøi nhìn laïi vaø baûo moân nhaân: Toâi ñoái vôùi moïi vieäc v.v... sôùm toái quanh naêm, saùu töùc ñaïo vieân, muoân haïnh voâ ñöùc, giôùi laøm goác taâm, laø thaày cuûa caùc oâng!. Ñeán ngaøy 19 thaùng 9 nieân hieäu Thieân Baûo naêm thöù möôøi ba (754) thôøi Tieàn Ñöôøng, ngaøi beänh nheï maø thò tòch, höôûng thoï taùm möôi tuoåi, saùu möôi moát haï laïp, boán chuùng ñeä töû ñeàu khoùc thöông kính meán, coù muøi höông caây, phöôùn loïng, saám seùt chaán ñoäng caû nuùi hang. Coù ngöôøi trong laøng caûm moäng thaáy ngaøi ôû nôi taàng thöù tö cuûa gaùc baùu. Ñeán luùc tænh moäng, Sö baùo vôùi nhöõng ngöôøi ôû gaàn, ñeàu cuøng nhau hôïp moäng. Cung trôøi Ñaâu-suaát laø taàng trôøi thöù tö. Choã ñeán cuûa nguyeän löïc roäng ñoä caû ngöôøi trôøi. Khi ñaõ traø-tyø xong, moân phaân chia nöûa xaù-lôïi, ñeå xaây döïng baûo thaùp ôû ñoâng nguyeân thuoäc chaâu aáy ñeå toû baøy taâm kính meán.

Thuôû bình sinh, ngaøi coù soaïn Phaùp Hoa Kinh Khoa Vaên, hai quyeån. Vaø caùc ñeä töû ñöôïc phuù phaùp nhö Sa-moân Ñaïo Taân chuøa Long Khaâu, Cuø Chaâu. Sa-moân Tueä Tuøng, chuøa Tònh an. Sa-moân Phaùp Nguyeân, Thaàn Ung chuøa Phaùp Hoa, Vieät Chaâu, Sa-moân Thuû Chaâu chuøa Phöôùc Nghieäp, Thöôøng Chaâu, Sa-moân Ñaïo Tuaân chuøa Baùo AÂn, Toâ Chaâu, Sa- moân Ñaïo Nguyeân chuøa Ñaïi Baûo, Minh Chaâu, Sa-moân Thanh Bieän chuøa Khai Nguyeân, Vuï Chaâu.

Töø thuôû nhoû, ngaøi ñaõ kính meán ñaïo, chí yù muoán tìm thaày, chaúng hôn ba naêm maø tö duy quaù moät nöûa. Ngaøi haønh trì Ñaïo aáy, xöng hieäu laø Taû Kheâ, theo thöù lôùp truyeàn phaùp thì goïi ngaøi laø Toå sö thöù taùm trong Thieân Thai. Sa-moân Thaàn Huyùnh ôû Voõ Sôn ghi laïi chaân taùn cuûa ngaøi.

## TOÅ SÖ TOÂN GIAÛ KINH KHEÂ :

Toân giaû Kinh Kheâ, huùy laø Traïm Nhieân, hoï Thích. Toå tieân ngaøi nhieàu ñôøi ôû Kinh Kheâ thuoäc Taán Laêng, neân ngaøi laø ngöôøi xöù thöôøng Chaâu. Gia ñình theo Nho nghieäp, rieâng ngaøi coù chí muoán thoaùt tuïc môùi ñoä tuoåi thay raêng maø ngaøi khaùc vôùi ngöôøi thöôøng.

Naêm ngoaøi hai möôi tuoåi, ngaøi môùi thoï hoïc kinh vôùi Toân giaû Taû Kheâ (Huyeàn Laõng). Ngaøi Taû Kheâ raát kinh laï veà ngaøi. Ngaøy khaùc, ngaøi Taû Kheâ laïi hoûi ngaøi raèng: Ngöôi moäng gì vaäy?.

Ngaøi ñaùp: Ñeâm tröôùc moäng thaáy ñaép maëc phaùp phuïc cuûa chö

Taêng, hai beân coù hai baùnh xe ñi trong soâng lôùn.

Ngaøi Taû Kheâ baûo: OÂi! Ngöôi seõ vaän duïng hai phaùp chæ vaø quaùn ñeå cöùu ñoä chuùng sinh nôi vöïc saâu sinh töû.

Beøn truyeàn trao cho ngaøi phaùp cuûa thaày mình (= Tueä Oai) hoaèng truyeàn. Ngaøi coù ñöôïc ñöùc lôùn baát ñoäng thuaàn tuùy, thaàn saéc beùn saùng vöôït. Kín bieát haïnh saâu, xung khí tueä duïng, chæ khoaûng taác vuoâng, hôïp vôùi trôøi nhoû. Ñeán ñoù môùi duøng söû só truyeàn Ñaïo, nhöõng ngöôøi hoïc vui theo, nhö nöôùc caùc doøng ñeàu ñoå veà soâng lôùn.

Trong khoaûng ñaàu nieân hieäu Thieân Baûo (742) thôøi Tieàn Ñöôøng, ngaøi giaûi hieåu gaëp giuùp maø leân Taêng tòch, beøn ñeán choã phaùp taäp cuûa Luaät sö Ñaøm Nhaát ôû Vieät chaâu, roäng tìm luaät phaùp trì phaïm khai cheá. Ngaøi laïi ñeán chuøa Khai Nguyeân ôû Ngoâ Quaän giaûng noùi haønh trì phaùp Chæ Quaùn. Khoâng laâu, ngaøi Taû Kheâ boû thay Maät taïng, rieâng chuyeån vaän ôû Ñoâng nam. Ngaøi baûo moân nhaân raèng: Ñaïo thaät khoù thöïc haønh, toâi ñaây bieát vaäy. Caùc baäc chí nhaân xöa tröôùc laéng duøng phaùp Quaùn laøm goác, ñoäng duøng öùng vôùi vaät, caû hai ñeàu chaúng truï môùi ñeán ñöôïc phöông lôùn. Coøn ngöôøi ñôøi nay, hoaëc man maùc nôi khoâng, hoaëc dính chaët nôi höõu, töï mình maéc beänh laïi gaây beänh laây sang ngöôøi. Ñaïo duïng chaúng baøy, saép muoán laáy chaùnh, boû ta thì ai trôû veà?. Khi ñoù, ngaøi beøn môû lôùn thöôïng phaùp, beân caïnh baøy löôùi muoân haïnh, nhieáp heát caùc töôùng, vaøo nôi khoâng ngaên caùch, töùc ngay vaên töï ñeå thaáu ñaït Quaùn, daãn noùi nín ñeå veà laïi nguoàn, môùi roäng chöông cuù cuûa Toå sö hoaèng truyeàn. Möôøi soá muoânlôøi, taâm ñaït caùc Thieàn, thaân khoâng vöôït qua khuoân pheùp, ba hoïc ñeàu röïc rôõ, caùc moái nghi ñeàu tan vôõ. Tìm caàu chaâu ngoïc hoûi loaïi cuûa hình boùng, hôi thaáy coâng khoâng aûnh töôïng. Söï höng thaïnh haønh trì phaùp Chæ Quaùn, baét ñaàu töø naêng löïc cuûa ngaøi.

Ñeán cuoái nieân hieäu Thieân Baûo (756) cho ñeán ñaàu nieân hieäu Ñaïi Lòch (766) thôøi Tieàn Ñöôøng, caùc vua Huyeàn Toâng (Lyù Long Cô 712- 756) Tuùc Toâng (Lyù hanh 756-763) vaø Ñaïi Toâng (Lyù döï 763-780) ban chieáu thö lieân tieáp thænh môøi, maø ngaøi laáy côù beänh töø choái chaúng ñeán. Ñang trong luùc chieán tranh thuôøng thì ñoùi keùm, ngaøi doác söùc truyeàn baù doøng phaùp, thì hoïc chuùng caøng ñoâng, troâng mong nôi Ñöôøng thaát laáy laøm nôi nöông töïa, ngaøi ban raûi taâm töø daãn daét hoï giöõ gìn hoï, duøng vaûi boá thoâ lôùn laøm aùo maëc, moãi ngöôøi ôû rieâng moät giöôøng. Ngaøi laáy töï thaân maø raên daïy ngöôøi, ñeán luùc tuoåi giaø vaãn khoâng ngöng nghó.

Ñeán ngaøy moàng naêm thaùng hai nieân hieäu Kieán Trung naêm thöù ba (782) thôøi Tieàn Ñöôøng, ngaøi thò hieän bò beänh nôi Ñaïo traøng Phaät Luõng, nhìn laïi hoïc chuùng maø baûo raèng: Ñaïo khoâng phöông, taùnh chaúng theå,

vaäy sinh hay laø töû? YÙ chæ nhaát quaùn, toâi ruû boû di coát ôû nuùi naøy, thoï baùo heát ngay ñeâm nay, muoán cuøng caùc oâng ñaøm Ñaïo maø quyeát bieät. Nhaát nieäm voâ töôùng, goïi ñoù laø khoâng, khoâng phaùp gì chaúng coù goïi laø giaû, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc goïi laø trung. ÔÛ phaøm thì laøm ba nhaân, ôû Thaùnh thì laøm ba ñöùc, ñoát noùng thì tröôùc sau ñoàng töôùng, traûi qua bieån thì caïn saâu khaùc doøng, kheùo lôïi, lôïi ngöôøi ôû ñaây maø thoâi. Caùc oâng giöõ chí aáy vaäy!. Noùi xong, ngaøi beøn ngoài thaúng maø thò tòch, höôûng thoï baûy möôi hai tuoåi, ba möôi boán haï laïp. Moân nhaân gaøo khoùc ngheïn ngaøo, ñoùn röôùc toaøn thaân ngaøi ñeå xaây döïng baûo thaùp ôû goùc Taây Nam cuûa baûo thaùp thôø Ñaïi sö Trí Giaû.

Ngaøi coù ñeä töû Nhaäp Thaát laø Ngoâ moân Nguyeân Haïo ñaùng goïi laø keà ngöôøi aáy, gaàn nhaø aáy, nhöng ngaøy thöôøng, ngaøi goàm taäp giaùo phaùp, vaïch saùng nghi tröôùc, môû phaùt ngöng treä sau thì coù caùc boä nhö Phaùp Hoa Thích Tieâm, Phaùp Hoa Sôù Kyù, moãi boä möôøi quyeån, Chæ Quaùn Phuï Haønh Truyeàn Hoaèng Quyeát möôøi quyeån, Phaùp Hoa Tam-muoäi Boå Trôï Nghi moät quyeån, Phöông Ñaúng Saùm Boå Quyeát Nghi hai quyeån, Löôïc Duy Ma Sôù möôøi quyeån, Duy Ma Sôù Kyù ba quyeån, Truøng Trò Ñònh Nieát-baøn Sôù möôøi laêm quyeån, Luaän Kim Ty moät quyeån, vaø caùc boä Chæ Quaùn Nghóa Leä, Chæ Quaùn Ñaïi YÙ, Vaên Cuù Thaäp Dieäu, Baát Nhò Moân v.v... höng thaïnh löu haønh ôû theá gian. Khi thuaät, ba boä kyù ñaõ hoaøn thaønh, ngaøi ñích thaân vieát thö gôûi ñeán Ñaïi Taïng chuøa Khai Nguyeân ôû Coâ Toâ, noùi khaéc bia ñaù nhoû, ñeán nay hieän vaãn coøn, vaø cuõng ghi cheùp vaøo ñaây ngoõ haàu thaáy ñöôïc taâm töø bi laøm ngöôøi! Nôi vaên bia aáy ghi raèng:

Ñaàu nieân hieäu Khai Nguyeân naêm thöù möôøi saùu (728) thôøi Tieàn Ñöôøng, toâi raûo böôùc ñeán Chieát Ñoâng, tìm thaày hoûi Ñaïo. Ñeán nieân hieäu Khai Nguyeân naêm thöù hai möôi (732) thôøi Tieàn Ñöôøng, ôû taïi Kim Hoa, Ñoâng Döông, gaëp ñöôïc Hoøa thöôïng Phöông Nham chæ baøy cho giaùo moân Thieân Thai, vaø truyeàn trao cho caùc baûn Chæ Quaùn v.v Roài toâi beøn caàu

hoïc vôùi Ñaïi sö Taû Kheâ. Nhôø ñöôïc ñem Ñaïi chæ maø daïy raên, töû chæ nhaän bieát meâ môø, taát caû moïi söï thaáy nghe ñeàu ghi cheùp baèng giaáy möïc. Ñeán nieân hieäu Chí Ñöùc (756-758) thôøi Tieàn Ñöôøng, dôøi ñeán thuoäc ôû chuøa naøy. Roài töø nieân hieäu Caøn Nguyeân (758-760) thôøi tieàn Ñöôøng trôû laïi, saép xeáp thaønh quyeån truïc, bôûi muoán töï ngaên ngöøa söï meâ môø sai laàm, maø caùc Ñaïo löu ôû boán phöông tình côø laïi truyeàn cheùp, nay töï caûm thaáy thaân mình suy yeáu beänh taät, ñeán noãi khoâng theå ñaûm nhaän. Do ñoù, löu laïi baûn naøy cuøng vôùi Huyeàn kyù vaø Sôù kyù, taát caû coù ba möôi quyeån ñeå gôûi vaøo Taïng ñoù. Hoaëc giaû ñoái vôùi di caên cuûa Tieân Sö, bia boå trong muoân moät, thì chaúng phuï söï chí thaønh töø tröôùc trôû laïi, mong ñaïi chuùng cuøng giöõ gìn

ñeå hieán taëng cho ngöôøi hoïc sau.

Thaùng baûy nieân hieäu Ñaïi Lòch naêm thöù möôøi hai (777) thôøi Tieàn Ñöôøng, Sa-moân Traïm Nhieân kính ghi.

Ngaøi Taùn Minh noùi raèng: Thaáy roõ ngaøi (Traïm Nhieân) baét ñaàu, töø nieân hieäu Thieân Baûo (742-756) thôøi Tieàn Ñöôøng vaø cuoái cuøng laø vaøo nieân hieäu Kieán Trung (780-784) thôøi Tieàn Ñöôøng, ngaøi duøng taâm töï chöùng, noùi phaùp chöa töøng nghe. Trong kinh haù chaúng noùi nhö theá ö? Theá naøo chæ trong thôøi gian ngaén maø laøm ñöôïc Phaät söï lôùn? Thaày ta thaät coù ñöôïc. Neân trieàu ñaït ñöôïc Ñaïo aáy, chæ coù Löông Tieåu hoïc só, neân buoâng buùt hoàng thaønh vaên töø tuyeät dieäu. ÔÛ ñeà muïc aáy noùi raèng: Töøng thöù luaän baøn, baäc Thaùnh chaúng daáy khôûi, khoaûng thôøi gian aáy seõ coù baäc maïng theá xuaát hieän. Keå töø khi Ñaïi sö Trí Giaû (Trí Khaûi) ñem phaùp trao truyeàn cho Toân giaû Chöông An (Quaùn Ñaûnh). Ngaøi Chöông An trôû laïi nôi ñôøi, ñeán choã Toân giaû Taû Kheâ (Huyeàn Laõng), tuy saùng toû Ñaïo maø nhö môø toái, ñôïi chôø ngaøi phaùt khôûi, cöôõi xe baùu aáy, ñoát saùng trung Höng, neân thoï nghieäp thaàn thoâng coù ñeán ba möôi chín vò Taêng. Caùc baäc quan laïi tieân sinh ñòa vò cao thanh danh quyù troïng ñeàu chòu raïp mình tieáp thöøa giaùo phaùp laïi coù möôøi ngöôøi. Ngaøi nghieâm trì Ñaïo toân quyù, xa gaàn ñeàu quy keát ñöùc nhaân. Neáu chaúng phaûi maïng theá maø sinh, thì sao ñaït ñeán nhö vaäy? Xem xeùt luaän cuûa Löông hoïc só, vì baøn taøi hôïp ngang. Neáu chaúng phaûi laø ngöôøi naøy thì laøm sao coù theå ñeán Hoàng Nho? Neáu chaúng phaûi buùt aáy thì laøm sao coù theå ñöôïc ñeà minh chaâm laø Trieát Töôïng? Bôûi suoát thoâng vaøo cöûa nhaø thaáy söï phuù quyù cuûa Toâng mieáu. Do ñoù, nghieân cöùu luaän baøn. OÂi! Boïn chuùng ta thöôøng coù Ñaïo chaúng bieát thaày. Neân coù lôøi thô raèng: Chæ chim thöôùc coù oå, chæ chim cöu ôû ñoù. Löông Coâng vaøo saâu hang lyù cuûa Phaät nghóa laø vaäy ö? Coù Sa-moân Thaàn Ung ôû nuùi Phaùp Hoa soaïn thuaät chaân taùn. Ñeán nieân hieäu Khai Baûo (968-976) thôøi baéc Toáng, coù Ngoâ Vieät Quoác Vöông hoï Tieàn Truy nieäm kính troïng maø vieáng. Xöng hieäu ngaøi laø Toân giaû Vieân Thoâng, coù theå chaúng nhö vaäy ö?.

Phuï theâm, ngaøi Haïnh Nhaát noùi raèng: Boà-taùt Long Thoï ñöôïc roàng,

tieáp röôùc vaøo cung, troïn moät muøa Haï chæ ñoïc tuïng ñöôïc heát ñeà muïc cuûa kinh Phaät. Huyeàn Chuù noùi raèng: Lôùn khoâng theå nghó baøn, kinh coù ba baûn, coù möôøi vaïn keä tuïng, boán möôi taùm phaåm, Boà-taùt Long Thoï tuïng ra truyeàn baù ôû ñôøi.

TRUYEÄN CHÍN VÒ TOÅ SÖ CUÛA TOÂNG THIEÂN THAI

(Troïn boä)

Truyeän treân, moân sinh (Duy Xuaân) ngöôøi Thieân Truùc ôû trong nuùi y suaát, cuøng caùc baïn ñoàng hoïc khaéc baûn. (Chí Chuyeân) Teà moäc kính ghi ñeå löu thoâng roäng ôû ñôøi, cuøng mong caàu Phaät Tueä.

Ngaøy moàng moät thaùng 06 naêm Taân Muøi (1211) thuoäc nieân hieäu Gia Ñònh thôøi Nam Toáng, kính caån nhaän bieát, ôû nuùi Maõ Naõo. (Coù phuï theâm truyeän ôû sau).

## HAØNH TÍCH CUÛA HOØA THÖÔÏNG ÑAÏO THUÙY

(Coøn goïi laø Haønh Nghieäp kyù cuûa Hoøa thöôïng Ñaïo Thuùy)

Thôøi Tieàn Ñöôøng, Sa-moân Caøn thuïc ôû nuùi Thieân thai ghi cheùp. Hoøa thöôïng hoï Vöông, con chaùu ôû Lang Da, queâ höông ôû Taây

Kinh, maëc aùo theâu tieáp noái ñôøi chaúng theå ñuû, gaù thaân môùi trao cho chöùc quaùn saùt ngöï söû, ngaøi beøn môû boû daây thao giaû töø vinh haïnh, theo thaày hoïc Ñaïo.

Naêm hai möôi boán tuoåi, ngaøi môùi Taán Ñaøn thoï giôùi Cuï tuùc, ñeán ñaát Taàn hoïc giôùi, khi ñaõ thaáu ñaït Trì Phaïm, ngaøi môùi nghó suy tìm hoïc kinh giaùo Ñaïi thöøa (nguyeân baûn khoâng coù chöõ Hoïc. Do Sa-moân Nhaãn Khaûi ôû Long Thaønh y cöù theo Noäi chöùng huyeát maïch Phoå maø söûa), beøn cheùp boä Phaùp Hoa Sôù cuûa Toå sö Töø AÂn. Ñeâm ñoù, ngaøi moäng thaáy coù moät vò Taêng baûo raèng: Sao chaúng theo toâng chæ vieân ñoàn cuûa Thieân Thai?. Ñeán saùng sôùm, ngaøi môùi toû baøy ñieàm moäng aáy vôùi moïi ngöôøi. Moïi ngöôøi baûo ngaøi raèng: Ñaõ coù moäng, haù khoâng coù chöùng côù aáy ö?. Nhaân Xaø-leâ Traïm Nhieân chuøa Dieäu Laïc, Thöôøng Chaâu luùc baáy giôø ñang höng thaïnh truyeàn baù giaùo nghóa ñoù. Ngaøi tuy nghe lôøi ñoù maø chöa bieát ñích thöïc, sau coù tin ñöa ñeán, môùi bieát laø khoâng doái baøy. Ngaøi beøn boû coâng vieäc ñang ghi cheùp, choáng tích tröôïng theo höôùng Nam maø ñi ñeán Döông chaâu, muoán döøng ôû chuøa Phaùp Vaân. Trong khoaûng möôøi ngaøy, ngaøi laïi moäng thaáy coù moät vò Taêng baûo raèng: Taïi chuøa Dieäu Quaû ñang giaûng kinh Phaùp Hoa, saép ñeán phaåm Phöông Tieän, nay haõy nhanh choùng ñeán ñoù. Ngaøi beøn voäi tìm ñeán, quaû nhieân ñuùng nhö trong moäng. Ngaøi taäp hoïc haønh trì suoát naêm naêm, khoâng heà coù vieäc gì khaùc. Ñoát ñuoác tieáp ñeán saùng ngaøy, nghieäp hoïc ñaõ thaønh töïu, ngaøi môùi giaû töø thaày rieâng böôùc. Ngaøi Traïm Nhieân baûo raèng: Tuøy phöông maø ôû, tuøy phaàn maø truyeàn baù, giaû söû töï tu haønh cuõng laø lôïi ích.

Ngaøi beøn ñeán Döông phuû, coù ngöôøi thænh ngaøi giaûng kinh Phaùp

SOÁ 2069 - TRUYEÄN CHÍN VÒ TOÅ TOÂNG THIEÂN THAI 387

Hoa, Chæ Quaùn Huyeàn Vaên, moãi boä ñöôïc vaøi bieán. Sau ñoù, ngaøi ñeán nuùi Thieân thai, giöõa ñöôøng vöøa ñeán Vieät Chaâu, thaáy Ngöï Söû Ñoan Coâng, sau deïp tröø Thöù söû Haáp Chaâu, Luïc Tham Baùi, toân xöng ngaøi laø Hoøa thöôïng (baûn xeùt chöõ Luïc sôï thöøa). Sau ñoù, ñeán nieân hieäu Trinh Nguyeân naêm thöù möôøi hai (796) thôøi Tieàn Ñöôøng, ngaøi vaøo nuùi Thieân thai. ÔÛ taïi nuùi chín naêm, ngaøi thöôøng giaûng kinh Phaùp Hoa, Chæ Quaùn Huyeàn Vaên v.v...

khoâng heà thieáu soùt, moãi ngaøy saùu thôøi haønh ñaïo. Vôùi moät boä kinh Phaùp Hoa vaø giôùi baûn Ñaïi thöøa Tieåu thöøa thöôøng moãi ngaøy ngaøi tuïng ñoïc moät bieán, chöa töøng khuyeát thieáu. Ñeán nieân hieäu Trinh Nguyeân naêm thöù hai möôi (804) thôøi Tieàn Ñöôøng, Thöù söû Thai Chaâu thænh ngaøi xuoáng chuøa Long Höng, giaûng kinh Phaùp Hoa, Chæ Quaùn.

Ñeán thaùng möôøi hai naêm aáy, vì dính maéc giaùo moân cuûa baûn quoác hieän thôøi, neân ngaøi taïm ngöng nghæ. Keá nöõa, vì Caøn Thuïc toâi nöông theo Hoøa thöôïng môùi ñöôïc möôøi naêm, neân moïi vieäc töø tröôùc ñeàu chaúng bieát ñuû, chæ ghi laïi toùm löôïc maø thoâi!

■