## *Trí).*

PHẬT TỔ THỐNG KỶ

# QUYỂN 17

**PHAÀN 7**

(Boán möôi boán vò sau Quaûng Trí, Thaàn Chieáu).

## *Noái phaùp ngaøi Tinh Xaõ, Lieâm Phaùp sö (ñôøi thöù saùu sau Quaûng*

Höu Am, Phaùp Chu Phaùp sö. Phaùp Minh, Vaên Tieát Phaùp sö. Baûo Tòch, Phaùp Vaân Phaùp sö. Dieäu Quaû, Phaùp Giai Phaùp sö. Thuûy Luïc, Vaên Bænh Phaùp sö.

Thöôøng Minh, Ñaïo Thaâm Phaùp sö. Phöôùc Xöông, Vaên Daät Phaùp sö.

## *Noái phaùp ngaøi Vieân Bieän, Saâm Phaùp sö.*

Nguyeät Ñöôøng, Tueä Tuaân Phaùp sö. Nhaát Am, Xöû Cung Phaùp sö.

Tuyeát Ñöôøng, Giôùi ÖÙng Phaùp sö. Chæ Am, Phaùp Lieân Phaùp sö.

Chæ Nam, Troïng Thieàu Phaùp sö. Töø Vaân, Vaên Thoáng Phaùp sö.

Dö Dieâu, Thanh Traïm Phaùp sö.

## *Noái phaùp ngaøi Giaùc Vaân, Lieân Phaùp sö (ñôøi thöù saùu sau Thaàn*

***Chieáu).***

Nguyeät Ba, Taéc Öôùc Phaùp sö. Laâm An, Thanh Trieát Thuû Toïa

## *Noái phaùp ngaøi Chöùng Ngoä, Trí Phaùp sö.*

Tueä Quang, Nhaõ Naïp Phaùp sö.

## *Noái phaùp ngaøi Baéc Phong, AÁn Phaùp sö.*

Coå Vaân, Nguyeân Tuùy Phaùp sö. Phaät Quang, Phaùp Chieáu Phaùp sö.

Mai Phong, Phaïm Khueâ Phaùp sö. Thaïch Caûnh, Tö Thoï Phaùp sö.

Thaïch Kính, Thanh Caûo Phaùp sö. Töø Caûm, Vaên Khueâ Phaùp sö.

Moâng Tuyeàn, Lieãu Nguyeân Phaùp sö. Ñoäc Haûi, Ñaïo Nguyeân Phaùp sö.

Dieäm Nguyeân, Giaùc Tieân Phaùp sö. Ñoàng Chaâu, Hoaøi Thaûn Phaùp sö.

Nam Phong, Tö Thaønh Phaùp sö. Nhaät Baûn, Tuaán Nhöng Phaùp sö. Vaân Saøo, Nhö Baûo Phaùp sö.

Nam Giaûn, Haønh Quaû Phaùp sö. Nghieâm Laêng, Trieäu Ngaïn Tuùc. Khaûi Am, Ngoâ Khaéc Kyû.

## *Noái phaùp ngaøi Naêng Nhaân, Baûo Phaùp sö*

Thaûo ñöôøng, Nhö Baûo Phaùp sö.

## *Noái phaùp ngaøi Xa Kheâ, Vinh Phaùp sö*

Töû Kim, Phaùp Thoâng Phaùp sö.

## *Noái phaùp ngaøi Töø Thaát Vaân Phaùp sö*

Ngoä Chaân, Chaùnh Kieåu Phaùp sö. Nam Hoà, Lieãu Tuyeân Haønh Nhaân.

## *Noái phaùp ngaøi Giaùc An, Ngoân Phaùp sö*

Giaùm Ñöôøng, Töø Nghóa Phaùp sö. Toång Am, Dieäu Taâm Phaùp sö.

Thöôøng Trai, Phaùp Tinh Phaùp sö.

## *Noái phaùp ngaøi Naêng Nhaân Sôn Phaùp sö.*

Taát Am, Phaùp Hy Phaùp sö.

Nam Nhan, Phaùp Huøng Phaùp sö.

## *Noái phaùp ngaøi Döông Tieâm, Uyeân Phaùp sö*

Suøng Tieân, Lieåu Sinh Phaùp sö. Döông Tieâm, Phaùp Khaâm Phaùp sö.

\*\*\*\*

1. **NOÁI PHAÙP NGAØI VIEÂN BIEÄN, SAÂM PHAÙP SÖ:** (baûy ngöôøi noái phaùp tröôùc cuûa Lieâm Phaùp sö, nguyeân baûn khoâng ghi).

## *Phaùp sö Tueä Tuaân.*

Sö töï Möu Ñaïo, hieäu Nguyeät Ñöôøng, hoï Traàn, ngöôøi ôû Vónh gia Kyø tieân. Nguï ôû Caâu Sôn Xöông Quoác Töù Minh. Baø meï moäng thaáy moät vò Taêng laï ñeán cöûa xin hoùa ñoä maø thoï thai Sö. Naêm leân taùm tuoåi Sö xuaát gia ôû Toå AÁn Vieän. Luùc ñaàu daïy cho Sö kinh Phaùp Hoa vaøi löôït thì Sö lieàn ñoïc thuoäc loøng. Coù laàn trôû veà thaêm noäi, noäi khuyeân: “Con ñaõ boû nhaø ñi thì phaûi hoïc vôùi Trung Phaät Töû trong chaâu ta.” Luùc ñaàu Sö ñeán tham yeát ngaøi Tröøng Chieáu ôû Nam Hoà chæ ñöùng maø thöa. Sö laïi ñeán Ñoâng dòch gaëp Kieåu Phaùp Chieáu, ngaøi laáy laøm laï. Coù ngöôøi ganh gheùt ngaøi reo hoø laøm oàn. Sö baûo raèng: Ñaïi nghóa cuûa Phaät phaùp neáu coù nghi lieàn hoûi caàn gì phaûi laøm aàm æ theá? Sö beøn ñi veà phía Taây beân traùi soâng Trieát khaép tham vaán caùc baäc danh tieáng roài trôû veà phía Ñoâng Nam Hoà nöông ngaøi Vieân Bieän hoïc chaùnh thöùc. Nghe yù chæ veà taùnh aùc töùc cuï, caùi dieäu veà danh theå khoâng chuyeån ñoåi, moät nhaø Vieân Ñoán... lieàn ñöôïc ngoä nhaäp. Naêm cuoái Thieäu Höng, Sö ra laøm chuû Phöôùc Xöông roài dôøi veà Tònh Danh Phoå Hoøa. Sö thöôøng ñi khaát thöïc gaëp troäm cöôùp ôû bôø bieån, Sö nghieâm saéc maët baûo raèng: Caùc anh chæ thích tieàn maø thoâi, beøn laáy cho heát, nhaân ñoù noùi veà nghieäp baùo thieän aùc, boïn troäm caûm ñoäng beøn traû laïi tieàn cuûa vaø hoái loãi boû ñi. Tònh Danh khoâng coù hoïc troø, Sö thöôøng ñoái vôùi nuùi vaø bieån maø giaûng kinh Duy-ma cho quyû thaàn. Nhieàu laàn thaàn caûm öùng. Naêm Caøn Ñaïo thöù naêm, Sö dôøi veà laøm chuû Nam Hoà. Caùc hoïc troø ñoäi traùp töø xa keùo ñeán khoâng bao laâu khoâng choã dung chöùa. Thöøa Töôùng Nguïy Kyû cuøng Sö haønh ñaïo raát kheá hôïp, coù laàn hoûi yù chæ veà Töôùng thöôøng truï ôû theá gian. Sö hoûi: Coù phaûi nghi veà boán thôøi Ñaïi taï hay khoâng? Ñaùp: Ñuùng theá. Sö noùi: Cuøng quaù khöù toät vò lai tuy coù Ñaïi taï maø lyù naøy thöôøng truï. Nguïy Coâng noùi: “Nhieàu phen ñem vieäc naøy hoûi ngöôøi nhöng chöa hieåu ñöôïc nhö hoâm nay.” Naêm Thuaàn Hy thöù saùu, muøa Ñoâng vaøo ngaøy hai möôi baûy thaùng möôøi, boãng Sö coù beänh maø caùo bieät chuùng. Ngöôøi an uûy thaêm hoûi ñoâng ñaûo keùo ñeán, vôùi haøng moân sinh thì Sö khuyeân baûo neân gaéng tu tieán ñaïo ñöùc, vôùi haøng quan chöùc thì Sö daën doø vieäc hoä phaùp. Ngöôøi nghe lôøi khuyeân baûo sôï seät caûm kích. Roài Sö töø bieät chuùng, vieát keä, nieäm Phaät, kieát aán, ngoài kieát giaø maø hoùa. Löu khaùm laïi troïn thaùng, moâi maù vaãn töôi hoàng, maët nhö móm cöôøi. Sö di chuùc neân phaân haøi coát laøm hai phaàn. Moät phaàn ñem choân gaàn moä toå tieân thaân thích, moät phaàn choân ôû nôi Thaùp Toå. Ñoà chuùng vì choân toaøn thaân traûi nhieàu ñôøi neân chæ caïo toùc ñeå laøm thoûa maõn yù Sö. Hôn thaùng sau thì

laïi thaáy toùc daøi ra vaø xaù-lôïi coù theå voác thaønh naém. Sö luùc coøn soáng heã ngoài thì thaúng thaén, ñi khoâng nhìn ngoù hai beân, ôû trong nhaø kín hoaëc choã yeân vaéng Sö ñeàu ñaép ca-sa, Sö chæ dieãn giaûng maø khoâng coù tröôùc thuaät. Ngöôøi hoïc phaàn ñoâng ñeàu nghe kyõ vaø ghi cheùp ñaày ñuû. Sö thöôøng tuïng kinh vaø ngoài thieàn coi laø thôøi khoùa haøng ngaøy, Sö chöa heà vì söï vieäc maø boû qua. Sö ñaët leä neáu ngöôøi hoïc chöa ñuû hai möôi haï thì khoâng cho ra hoaèng hoùa. Neáu ai noùng naûy ñi tröôùc thì bò gaït boû.

## *Phaùp sö Xöû Cung*

Sö ngöôøi Vónh gia, hieäu Nhaát Am. Töø laâu theo hoïc vôùi ngaøi Vieân Bieän vaø ñöôïc yù chæ. Khi ñaõ giaø Sö laøm chuû ôû Nam Hoà, Sö coù bieän taøi ñöôïc tieáng laø noùi gioûi, môû roäng, toùm taét, ñaøo saâu phaân tích ñeàu khoâng bò tieát muïc ngaên treä. Coù ngöôøi caàu Sö chæ baøy thì Sö caàm buùt vieát lieàn, giaûi roõ yù Toå, rieâng noùi caùc thuyeát. Hoïc giaû xa gaàn ñeàu toân laø Toâng Sö. Saùng moàng moät teát Sö keát kyø haïn Quang Minh, Luaät Cö ôû Hoà Taâm cuõng tu Saùm leã naøy. Ngöôøi chuû ñoù chính laø Truùc Kheâ voán troïng Ñaïo ñöùc Sö, neân moãi ñaàu hoâm thöôøng daãn chuùng ñeán Nam Hoà nghe Sö dieãn giaûng Phaùp yeáu. Truùc Kheâ vaøo ngoài nghe khen raèng: Boïn ta may maén môùi ñöôïc nghe Ñaïi thöøa, Luaät Töù phaàn noùi veà kieåm thuùc thaân laø chính yeáu. Nhö ñöôïc minh taâm kieán taùnh chaùnh laø ñaây vaäy. Caû chuùng ñeàu möøng khen.

## *Phaùp sö Giôùi ÖÙng*

Sö ngöôøi Töù minh, töï hieäu Tuyeát Ñöôøng, thoâng minh taøi gioûi, tình yù roãng suoát. Töø laâu theo hoïc vôùi ngaøi Nam Hoà ñöôïc ngöôøi troïng voïng. Quaän nhôø Nam Hoà thænh ngaøi Vieân Bieän thì Sö laø ngöôøi vaâng lôøi ñeán Ñoâng dòch daâng leã röôùc veà. Khi ngaøi Vieân Bieän ñeán nôi leân toøa thuyeát giaûng luaän noùi Dieäu chæ thì chæ coù Sö laõnh hoäi ñöôïc. Moät hoâm Sö suïp laïy hoûi veà caùc nghóa cuûa yù chæ chöa hieåu, ngaøi Vieân Bieän baûo: OÂng haõy hoïc thuoäc ta seõ noùi cho nghe. Maáy ngaøy sau Sö hoïc thuoäc ñeán thöa, ngaøi Vieân Bieän noùi: Trong ñoù ñaõ noùi cho oâng hieåu roài. Sö boãng nhieân tænh ngoä. Töø ñoù Sö bieän luaän phaán phaùt khoâng ai ñòch noåi. Sö ra laøm chuû Baïch Lieân, hoïc troø ñeán nhö maây ñuøn. Naêm Ninh Haûi coù Ñaïi hoäi thænh Sö giaûng kinh moät thaùng, ñaïo tuïc caû vaïn ngöôøi laéng nghe nghieâm tuùc, hoàng aâm moät khi chaán ñoäng phaùt leân khoâng ai khoâng tænh ngoä. Moät hoâm khoâng beänh taät, Sö caùo bieät chuùng quay veà thaát naèm nghieâng beân phaûi maø hoùa. Thaùp taùng toaøn thaân Sö ôû taïi nuùi Linh Nguyeân beân chuøa.

## *Phaùp sö Phaùp Lieân*

Sö töï Thaät Trung, töï hieäu Chæ Am, ngöôøi ôû Töôïng Sôn Töù Minh. Thuôû nhoû Sö raát sieâng hoïc, traûi khaép caùc giaûng Toøa luoân tham hoïc vôùi caùc baäc noåi tieáng. Tuoåi veà giaø Sö ñeán Nam Hoà haàu ngaøi Vieân Bieän, sôùm

toái hoïc hoûi, ngaøy naøo cuõng theá suoát saùu naêm, nhöõng choã nghi ngôø môø mòt ngaøy xöa nay ñeàu thaáu suoát. Luùc ñaàu Sö laøm chuû Bieän Lôïi, sau dôøi veà Quaûng Nghieâm Vónh Minh, Ngoä Chaân. Sö laáy khoan töø maø tieáp ñaõi vôùi moïi ngöôøi. Coù ngöôøi hoûi thì Sö giaûi ñaùp caû ngaøy queân meät, nhöng hoûi veà Phaät phaùp thì Sö laøm thinh khoâng ñaùp. Coù ngöôøi doø bieát yù Sö ñoát höông khoanh tay ñöùng nghieâm, khieâm toán thöa hoûi thì Sö tuøy cô maø giaûi ñaùp töôøng taän thaáu lyù. AÁy laø vì Sö troïng phaùp, khoâng laøm maát theå dieän cuûa Phaùp sö, neân laøm theá.

Ngaøi Kính Am noùi: Tieân Hieàn coù noùi: ngaøi Töù Minh trung höng Ñaïo Thieân thai, coøn ngaøi Vieân Bieän trung höng Toâng Töù Minh. Bôûi coù ngöôøi cho raèng sau ngaøi Töù Minh coù phaùi chæ hoïc tri giaûi gaàn gioáng vôùi nhoùm Sôn Ngoaïi. Nhöng nhoùm cuûa ngaøi Vieân Bieän ñöa ra thì chæ phaùt huy Toå yù giuùp phaùi Töù Minh thònh vöôïng. Coù ngöôøi baûo: Nguyeät Ñöôøng thì ñöôïc Quaùn Haïnh, Chæ Am thì ñöôïc Toâng Chæ, coøn Nhaát Am Tuyeát Ñöôøng thì coù taøi bieän thuyeát ñeàu laø moät theå cuûa Sö gia caû.

## *Phaùp sö Troïng Vaân*

Sö ngöôøi Töù minh. Töø laâu theo hoïc vôùi ngaøi Vieân Bieän choã hoïc hieåu traùc vieät. Trong naêm Thieäu Höng Sö laøm chuû Boá Kim, vì Thaàn Trí ôû Traùt Xuyeân giaû danh chö söù phaù maïnh Töù Minh, Sö beøn vieát Tam Thieân Chaùnh Thuyeát ñeå coâng kích ñaët teân laø Chæ Nam taäp goàm ba quyeån (trong ñaây thieáu maát baûn kyû cuûa hai vò laø Vaên Thoáng vaø Thanh Traïm).

1. **NOÁI PHAÙP NGAØI GIAÙC VAÂN, LIEÂN PHAÙP SÖ:** (ñôøì thöù saùu sau Thaàn Chieáu).

## *Phaùp sö Taéc Öôùc*

Sö hieäu Nguyeân Am, hoï Dieâu ngöôøi ôû Ngaân Chi. Sö gaàn guõi haàu ngaøi Giaùc Vaân ngaøy ñeâm hoïc taäp maø thoâng suoát Giaùo Chæ. Khi ngaøi Giaùc Vaân ñeán Nam Hoà thì Sö cuõng theo haàu moät beân, Sö laøm vieäc noùi naêng oân hoøa caån thaän vôùi caû moïi ngöôøi. Khi ngaøi Giaùc Vaân tòch roài thì Sö ñeán nöông ngaøi Tueä Quang ôû Thöôïng Truùc, ñöôïc phaân toøa giaûng kinh, chuùng ñeàu thaùn phuïc söï bieän luaän cuûa Sö. Muøa Xuaân naêm Caøn Ñaïo thöù chín, Thaùi Sö Vieät Vöông ñích thaân vieát sôù thænh Sö laøm laõnh ñaïo ôû Nguyeät Ba, chuøa laø moät thaéng tích ôû Ñoâng hoà, laïi nhôø Sö dieãn giaûng maø noåi tieáng treân ñôøi. Cho neân vì danh ñöùc moät thôøi cuûa Sö maø ai cuõng thích ñeán nöông töïa. Vieät Vöông nhieàu laàn nghe giaûng, chính tay vieát thö khen raèng: “Sö laø Roàng nghóa cuûa giaùo moân nay laøm gia sö cho ta. Laïi laøm chuû nuùi naøy neân xin daâng ñaát naøy laøm nôi giaûng laâu daøi veà

giaùo toâng Thieân thai, tu laâu daøi veà Thuûy Luïc Phoå Ñoä, treân baùo aân vua muoân ñôøi khoâng thay ñoåi.” Roài taâu veà trieàu vua ban cho Sö hieäu Trí Haûi. Töø ñoù Sö laøm Toå nuùi naøy. Ngöôøi keá thöøa Sö laø Taân Am AÅn Ñöôøng, töø Baùch Ñình thaúng sang Nam hoà. Töø ñoù ñaát naøy caøng lôïi ích (ôû ñaây khoâng ghi Thanh Trieát Thuû Toïa).

# NOÁI PHAÙP NGAØI CHÖÙNG NGOÄ, TRÍ PHAÙP SÖ:

## *Phaùp sö Nhaõ Naïp*

Sö töï laø Hy Ngoân, hoï Toân, ôû Gia Höng. Luùc ñaàu Sö nöông ngaøi Truùc Am ôû Ñöùc Taïng quyeát chí khoå hoïc laâu ngaøy neân bò beänh böôùu taâm luoân khaán nguyeän Boà-taùt, mieäng tuïng bí chuù. Ñeâm ñeán moäng thaáy Boà- taùt raûy nöôùc linh, khi tænh daäy thì heát beänh, beøn ñeán Xích thaønh tham kieán ngaøi Chöùng Ngoä. Sö dôøi veà Thöôïng Truùc vaâng lôøi thaày leân laøm Thuû Chuùng. Khi Thaày maát thì vua ban chieáu môøi Sö leân noái phaùp ôû ñaáy. Thaùng hai muøa Xuaân, naêm Caøn Ñaïo thöù ba, vua ñeán Thöôïng Truùc, kính Sö nhö Boà-taùt vaø hoûi veà yù chæ Quang Minh Saùm Phaùp. Sö ñaùp: “Phaïm Thích Thieân ñeá Töù Ñaïi Thieân Vöông hieän xuoáng caùc coõi nöôùc ñeå hoä nöôùc hoä ngöôøi, neân Phaät noùi cho nghe ñaïo Kim Quang Minh Tam-muoäi. Ñôøi sau naøy caùc Toå Sö laäp laøm Saùm Phaùp ñeå mong caàu oai ñöùc cuûa Chö Thieân, cho neân haøng vua quan hay thöôøng daân ñeàu coù theå tu trì.” Vua ban cho Sö chöùc Höõu Veä Taêng Luïc roài ban chieáu cho ôû torng nuùi laäp ra Thaäp Luïc Quaùn Ñöôøng vaø phoûng theo caùch thöùc ñoù maø laäp Quaùn Ñöôøng ôû Ñaïi noäi. Muøa haï naêm Caøn Ñaïo thöù tö, vua môøi Sö vaøo nghæ ñeâm ôû Quaùn Ñöôøng ñeå luaän ñaïo. Ngaøy taùm thaùng tö vua môøi Sö daãn naêm möôi ñoà chuùng vaøo Quaùn Ñöôøng ôû Ñaïi noäi tu Kim Quang Minh Hoä Quoác Phaùp. Vua hoûi: Phaät phaùp coù chaéc chaén ñöôïc dieäu an nhö kinh noùi chaêng? Sö ñaùp: Ñuùng nhö theá.

Vua baèng loøng beøn phong chöùc cho Sö laø Taû Nhai Taêng Luïc Tueä Quang Phaùp sö. Naêm Caøn Ñaïo thöù chín, vua môøi vaøo Tuyeån Ñöùc ñieän hoûi veà linh tích cuûa Lòch ñaïi Boà-taùt vaø yù chæ kinh Phaùp Hoa. Vua noùi: Tröôùc nhaát ñöôïc Sö khai saùng vieäc naøy beøn duøng vieän Giaùc ngoä maø ñöôïc Phaùp moân. Ví nhö vieäc ñaùnh côø thaéng thua ñaõ roõ, khoâng chæ deïp boû con côø maø caû baøn côø cuõng deïp luoân. Sö noùi: Caû vieäc deïp boû aáy cuõng khoâng theå ñöôïc. Vua baûo: “Caùi maø Sö noùi thì chung caû Toâng vaø Thuyeát.” Coù chieáu vua môøi Sö giaûng Vieân Giaùc ñeán choã: “Taâm hö voïng naøy neáu khoâng, thì saùu traàn cuõng khoâng theå coù”, Sö noùi: “Taâm voán khoâng hình, nhaân traàn maø coù töôùng, heã traàn dieät thì taâm dieät, chaân taâm saùng suoát.” Vua chính tay vieát caâu noùi aáy ban cho Sö. Laïi coù laàn vua hoûi veà yù chæ

Kim cang. Sö ñaùp: Ñaây laø moät phaàn trong saùu traêm quyeån Baùt-nhaõ, neâu caâu hoûi ñeå ñoaïn döùt nghi ngôø ñaëc bieät duï veà Kim Cang. Neân ngaøi Voâ Tröôùc luaän raèng: Kim cang Ba-la-maät naøy laáy teân nhö theá ñeå chæ roõ söùc maïnh. Laï luøng laø Baùt-nhaõ ñeàu coù söùc maïnh aáy. Ñaây ñaõ giaûi thích caùc nghi veà Baùt-nhaõ. Theá neân hai chöõ Kim Cang, vaên tuy noùi ruùt ra töø ñaây nhöng thaät ra ñaõ ví duï chung cho Baùt-nhaõ. Cho neân noùi trì tuïng thì coâng saâu phöôùc lôùn (Vaên cuù - Quaùi Phaùp Hoa toøa tòch laø Kyù Quaùi Döï vaäy. Ñôøi Toáng, Buøi Nhaân trong baøi töïa Söû Kyù noùi raèng: Thu nhaët caùc ñieàu Tieân Nho noùi, neáu thaáy coù ích thì ñeàu cheùp vaøo. Neân bieát caùc lôøi daïy cuûa ngaøi Kinh Kheâ cuõng hôïp vôùi Buøi Nhaân). Vua noùi: Traãm haøng ngaøy ñoïc tuïng kinh naøy, nay laïi khieán chuùng cuøng Traãm tuïng ba vaïn quyeån, beøn giaùng traùp raèng: Bình thôøi töø xöa ñeán nay vieäc aên thòt caù ñaõ gieát haïi khaù nhieàu, nay nhôø Baùt-nhaõ deïp boû loãi naøy, haàu giuùp quaàn sinh ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. Luùc ñoù Nghi Vöông coøn beù, vua môøi Sö vaøo cung caám noùi phaùp vaø xoa ñaàu Vöông, vì coù laàn Vöông bò beänh ôû thoùp ñaàu. Vua noùi: Vaû ñaõ ban cho ñaát ñeå xaây nhaø ñeå vaøi naêm nöõa ñoù ñaây höôûng nhaøn, ngoài treân ñaù beân soâng cuøng luaän noùi voâ sinh. Ñeán naêm Caøn Ñaïo möôøi moät, Sö lui veà ôû Höng Phöôùc, vua ñaëc caùch trao cho Sö chöùc Löôõng Nhai Ñoâ Taêng Luïc. Luùc ñoù Quang Toâng laø Ñoâng cung vieát bieån ñeà hai chöõ “Quy AÅn” ban cho Sö vaø ñaët baøi taùn ñeå khen tuïng ñöùc Sö. Vua Hieáu Toâng lui veà an döôõng taïi Truøng Hoa Cung môøi Sö chuù thích kinh Kim Cang. Sö ngoài kieäu leân ñieän vua vaø nghæ taïm ôû beân ñieän chuù thích xong daâng leân, vua xem thaáy coù choã phaùt minh. Buoåi saùng thaùng möôøi naêm Thieäu Hy thöù hai, Sö baûo thò giaû raèng: “Ta hoaèng ñaïo Phaùp Hoa cuûa Toâng ta ñeán ñaây ñaõ xong”, beøn taäp chuùng tu Phaùp Hoa Saùm, daâng Ñaïo cuï leân hai cung (Quang Toâng vaø Hieáu Toâng) roài ngoài yeân maø tòch, thoï taùm möôi hai tuoåi. Thaùp xaây taïi thaát Sö ôû. Naêm Thieäu Hy thöù hai thuïy phong cho sö laø Toâng Giaùo Quaûng Töø Phaùp sö, thaùp ñaët laø Phoå Chieáu.

## *Phaùp sö Tuaán Nhöng*

Sö laø ngöôøi Nhaät Baûn, tröôùc ñaõ hoïc veà Du Giaø Maät Giaùo (khoaûng naêm Nguyeân Hoøa ñôøi Ñöôøng, Sö Khoâng Haûi vaøo Trung Quoác hoïc Maät Giaùo vôùi Tueä Quaû laø ñeä töû cuûa Baát Khoâng), sau naøy sö vöôït bieån ñeán Trung Quoác, leân Linh sôn tham yeát ngaøi Baéc Phong maø hoïc moät Toâng Thieân thai, reøn taäp Kinh Giaùo maø thoâng suoát heát yù chæ ngaøi. Ñaàu naêm Khai Hy, giaëc phöông Baéc xaâm phaïm bieân giôùi, Tuaán Nhöng xin ngaøi Baéc Phong cho pheùp laäp Ñaøn tuïng chuù nhö ngaøi Baát Khoâng Giaûi An ôû Taây Vi. Luùc ñoù ngöôøi ta baøn cho laø uûy mò neân khoâng ñöôïc laøm. Ngaøi Baéc Phong beøn sai hoïc troø trôû veà nöôùc laáy naêm boä Phaùp ñaõ ñöôïc truyeàn

ôû Trung Hoa tröôùc ñaây nhöng hoïc troø bò cheát ñuoái ngoaøi bieån (ñaây laø noái phaùp ngaøi Baéc Phong AÁn Phaùp sö coù möôøi saùu vò, tröôùc thieáu maát möôøi moät vò, sau thieáu ba vò chæ coøn hai vò laø Phaùp sö Tuaán Nhöng naøy vaø Trieäu Ngaïn Tuùc maø thoâi).

## *Trieäu Ngaïn Tuùc*

Töï laø Töû Kænh, ngöôøi ôû Nghieâm Laêng. OÂng thi ñaäu Tieán só nieân hieäu Khaùnh Nguyeân. OÂng ñeán tham yeát ngaøi Baéc Phong luaän veà Ñaïi YÙ Phaät Phaùp. Coù laàn oâng hoûi thaày raèng: Nhö Lai ra ñôøi tröôùc heát noùi phaùp gì? Thaày ñaùp: “Thò hieän coõi Ñoàng cö tröôùc noùi Khoå ñeá.” Laïi hoûi: Caùc kinh Ñaïi thöøa phaàn lôùn ñeàu laï luøng, löøa phænh laøm sôï ngöôøi, ñeán kinh Phaùp Hoa thì sao bình dò theá? Thaày ñaùp: Khi caùc cô chöa thuaàn thuïc thì tröôùc phaûi khieán rung ñoäng, khi caùc cô ñaõ thuaàn thuïc roài thì caàn gì phaûi huø nhaùc laøm chi? Töø ñoù oâng hieåu saâu veà ñaïi chæ cuûa Thôøi Giaùo. OÂng thöôøng duøng tieáng “Boà-taùt nhuïc thaân ôû Nam Sôn” ñeå goïi thaày mình. Töø khi nhaän san ñònh Chæ Quaùn oâng khen raèng: “Quay caùi thaáy ngoaøi thieân haï ñeå nhìn vaøo thöïc teá laø Kinh naøy vaäy.” Luùc ñaàu Ngaïn Tuùc öa cheâ Ñaïo Phaät. Coù laàn cuøng vò Taêng tranh luaän thì bò thua. Khi vò Taêng qua ñôøi thì oâng maëc ñoà tang. Muoân nhaân laáy laøm laï hoûi, oâng ñaùp: AÂn cuûa phaùp cuõng nhö cha meï, beù con ñaâu hieåu gì?

## *Ngoâ Khaéc Kyû*

Töï laø Phuïc Chi, töï hieäu Khaûi Am, laø haäu dueä cuûa Kieán An Tieát Söù. Cha töøng du hoïc boán phöông. Nhaân ñoù veà ôû taïi Phoá Giang Vuï Chi. Thuôû nhoû oâng raát thoâng minh dónh ngoä ñaõ hoïc thì khoâng gì khoâng thoâng. Coù laàn oâng ñoïc Chu Quan, khaúng khaùi ñem ruoäng ñaát ñöôïc phong cho maø traû laïi. Trong naêm Thuaàn Hy, oâng ñoå ñaàu boán khoa chôø boå nhieäm than raèng: AÙnh maét giöõa maøy, vieäc vaø thôøi traùi nhau. Beøn boû ñi ôû aån taïi Taû Kheâ. Boãng oâng bò beänh maét, coù ngöôøi khuyeân gaéng caàu ñaûo Vieãn Thoâng, oâng lieàn baûo: Gaëp nguy maø khoâng bieán ñoåi môùi thöïc laø Ñaïi tröôïng phu. Coù ngöôøi baûo neân ñeán Chu Thaùi Y trò beänh, oâng ñaùp: Ñoã Kyø Coâng chöa ñoïc saùch Phaät sao bieát khoâng baèng Khoång Maïnh, beøn thöû trì danh hieäu Boà-taùt thì beänh maét lieàn khoûi, do ñoù oâng caøng tin töôûng. Khi ñoïc kinh Laêng-nghieâm ñeán choã: “Khoaûng khoâng ôû trong taâm nhö vaån maây ôû treân trôøi xanh” thì oâng thoâng suoát nhö ñöôïc môû taám maøng che. Coù hai boä Quaùn Sôn Coác Thi vaø Taùn Myõ Toâng Caûnh, coù ngöôøi theo caùch Vónh Minh vieát thaønh moät traêm quyeån. Töø ñoù oâng bôùt aên chæ lo Saùm leã. Nhaân xem hai boä saùch treân ngaøi Baûo Tích baûo thaät raèng: Saùch naøy khoâng coù pheùp taéc khoâng baèng xem Chæ Quaùn, khieán ngoä ñöôïc hai chöõ Caûnh Quaùn thì coù choã caäy nhôø. OÂng nghe lôøi ñoïc kyõ quaû

nhieân ñöôïc ngoä nhaäp. Nhaân ñoù baûo raèng: Ñaït thay tieáng pheùp taéc! Baûo raèng caùi raát vuoâng ñeå laøm vuoâng thì khoâng phaûi laø caùi vuoâng cuûa thieân haï, caùi raát troøn ñeå laøm troøn thì khoâng phaûi laø caùi troøn cuûa thieân haï. Keû hieåu bieát laáy hai saùch ñoù ñeå nghieân cöùu thì pheùp taéc coù hay khoâng lieàn thaáy. OÂng töøng chuù thích Dieäu Kinh, töï noùi theïn cuøng ngang haøng vôùi loaøi Taùo Baùch cho raèng ngöôøi ta truyeàn saùch goàm thoâ, coøn mình thì chuù thích Kinh rieâng dieäu. Naêm Gia Ñònh thöù baûy, muøa Ñoâng oâng qua ñôøi taïi Baûo Sôn, di chuùc baûo neân duøng leã Taêng maø traø-tyø, thoï baûy möôi laêm tuoåi. OÂng coù soaïn: Phaùp Hoa Xu Kieän, Laêng-nghieâm taäp Giaûi Khoa, Töù Giaùo Nghi Chæ Quaùn Ñaïi Khoa. Khi veà giaø oâng soaïn Thích Moân Chaùnh Thoáng nhöng chöa xong thì qua ñôøi. Löông Chöõ vaø Toâng Giaùm vieát tieáp ñeå hoaøn thaønh. Luùc ñaàu ngöôøi nhaø moäng thaáy oâng möôïn Giaû Danh xin ôû troï. Kòp khi hoïc giaùo phaùp nghò luaän nhieàu choã ngaàm hôïp, laïi möøng cho laø ngöôøi xöa goïi ñoù laø haäu thaân (trong ñaây thieáu soùt phaàn kyû cuûa hai vò Phaùp sö Nhö Baûo vaø Phaùp Thoâng).

# NOÁI PHAÙP NGAØI TÖØ THAÁT, VAÂN PHAÙP SÖ:

## *Phaùp sö Chaùnh Kieåu*

Sö töï laø Nguyeân Truù, hoï Chu, ngöôøi ôû Ngaân Tung Giang, thoï nghieäp vôùi ngaøi Ña Baûo. Luùc ñaàu theo hoïc vôùi ngaøi Bieän Lôïi Chæ Am. Nhaân coù ngöôøi ñoàng hoïc thaûo luaän toùm taét ñònh ñeà Quang Minh, beøn coù theå laøm toát ñeïp vieäc ñaéc thaát cuûa caùc Sö chaêng? Khi ngaøi Töø Thaát ôû Thanh Tu thì Sö theo veà. Laâu ngaøy neân Sö thoâng suoát ñaïo cuûa ngaøi Töø Thaát. Khi ngaøi Töø Thaát dôøi sang Nam Hoà thì ngaøi baûo Sö luoân ôû beân toøa giaûng. Sö coù bieän taøi dieãn giaûng khoaùng ñaït chuùng ñeàu kính moä. Sö ra laøm chuû Quan AÂm ôû Töø Kheâ, saùu laàn ñoåi toøa giaûng, cuoái cuøng Sö ôû Ngoä Chaân taïi Dòch Döông. Coâng Quyù Laâu Coâng Thöôïc, thöôøng theo thaày hoûi veà ñaïi yù Phaät phaùp. Sö hieäu laø Nguyeät Song. Nhôù ngaøy coøn ôû Quaûng Thoï, Sö ôû beân cöûa soå laøm baøi Baùn nguyeät. Coâng Quyù vieát kyù laøm thô raèng: Khoâng caàn laøm traêng troøn, vöøa troøn laø khuyeát ngay, chi baèng laø nöûa vaønh coøn coù luùc troøn laïi. Baøi thô aáy luoân ôû treân moâi ngöôøi, neân danh ñöùc cuûa Sö caøng lôùn.

## *Haønh Nhaân Lieãu Tuyeân*

Sö hoï Phan, ngöôøi ôû Phuïng Hoùa Töù Minh. Luùc ñaàu hoïc kinh vôùi ngaøi Baûo Laâm. Khi ngaøi Töø Thaát ôû Thanh Tu thì Sö ñeán nöông hoïc. Thöôøng baûo raèng: “Heã hieåu ñöôïc thì taát laøm ñöôïc, beøn vaøo thaát ngaøi Quang Nghieâm ôû Nam Hoà xem Taïng Kinh, tu Phaùp Hoa Tam-muoäi tröôùc sau hai möôi baûy kyø. Sö quaù ngoï khoâng aên, chöa töøng phaïm giôø giaác. Cuøng baïn ñoàng tu laø Thieän Vinh keát taâm giao. Moãi khi xem kinh

coù ñieàu nghi thì lieàn ñeán thaát Vinh ñeå bieän bieät. Moät hoâm ngoài yeân laëng raát laâu, Vinh hoûi: Hoâm nay huynh sao vaäy? Sö ñaùp: Ngaøy veà ñaõ gaàn keà, Ñaïo nghóa khoù queân neân môùi nhö theá, xin anh chuyeân taâm tieán tuï ñaïo nghieäp, heïn laïi gaëp nhau ôû Tònh Ñoä. Thieän Vinh cöôøi baûo: Chính muoán thaáy anh sôùm ñöôïc. Töø ñoù Sö coù beänh. Khi saép laâm chung Sö thænh chuùng tuïng kinh Di-ñaø, xöng nieäm danh hieäu Phaät. Roài daäy ngoài thaúng, laáy buùt vieát keä raèng: “Taùnh töôùng tình queân, moät ba khoâng gôûi, döùt gioù khoâng laøm, Ma-ha ñeàu lôïi”, roài chaép tay nhaém maét vieân tòch. Luùc ñoù muøa naéng löu khaùm suoát baûy ngaøy maø dung nhan Sö vaãn töôi thaém, khoùe mieäng coù chuùt nöôùc daõi, coù keû laáy boâng lau ñi thì muøi höông laï xoâng ra. Khi traø-tyø thì xaù-lôïi nhaët ñöôïc caû voác tay, quaû tim vaø haït chuoãi khoâng hö, luùc ñoù nhaèm ngaøy möôøi thaùng naêm naêm Gia Thaùi thöù naêm. Sau ñoù ba naêm, Thieän Vinh coù beänh, tröôùc laâm chung moät ngaøy Sö töø giaõ chuùng, taém goäi thay aùo, thænh chuùng nieäm Phaät, Sö ngoài kieát giaø maø hoùa. Ngöôøi baûo laø ñeán choã öôùc heïn vôùi Tuyeân Sö. (Trong ñaây soùt maát ba vò noái phaùp ngaøi Giaùc Am Ngoân Phaùp sö).

# NOÁI PHAÙP NGAØI NAÊNG NHAÂN, SÔN PHAÙP SÖ:

## *Phaùp sö Phaùp Hy*

Sö hieäu laø Taát Am, Sö Phaùp Huøng hieäu laø Nam Nham ñeàu laø ngöôøi ôû Thieân thai, cuøng vaøo thaát cuûa Sôn Phaùp sö, chuyeân caàn hoïc ñaïo cuøng noåi danh ôû ñôøi, laïi noái nhau ôû Baïch Lieân ñaïo phong ñeàu nhö moät. Ñuû chaùnh nhaõn ñeå ñònh Toâng, phaùt bieän taøi giaûng thuyeát, roäng raõi khoan dung ñoái vôùi chuùng, vaên hay nghóa ñeïp ñeå öùng cô. Toâng phong Baïch Lieân ñöôïc höng thaïnh laø do hai Sö naøy khôûi leân vaäy (Trong ñaây thieáu moät vò laø Phaùp Huøng Phaùp sö).

1. **NOÁI PHAÙP NGAØI DÖÔNG TIEÂM, UYEÂN PHAÙP SÖ*: Phaùp sö Lieãu Sinh***

Sö laø ngöôøi ôû Chö Kò Vieät Chi, möôøi hai tuoåi xuaát gia maø coù tueä giaûi nhö ngöôøi lôùn. Luùc ñaàu Sö ñeán tham yeát ngaøi Ñoâng Linh Khaâm Phaùp sö. Luùc ñoù ñeán hoïc Thieàn Laâm coù ñoâng ñaûo chö Taêng ôû Taêng ñöôøng, nhaân toái nguyeân tieâu ñeàu ñi xem ñeøn. Khaâm Sö ñi tuaàn höông thaáy Sö ngoài söøng söûng treân giöôøng, lieàn hoûi: Sao ngöôi khoâng theo chuùng ñi? Sö thöa: Con ñöôïc thaày daïy baûo chuyeân taâm hoïc taäp ñaâu daùm chôi ñuøa! Khaâm Sö raát möøng voã löng Sö baûo raèng: “Ba möôi naêm sau, ngöôøi chaán höng Toâng ta neáu khoâng laø oâng thì coøn ai?” Do ñoù Sö caøng nghieân cöùu kyõ veà Giaùo Quaùn. Luùc ñoù ai naáy ñeàu kính phuïc. Sau Sö ra

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 17 875

laøm chuû Ñaûnh Sôn thì dieãn giaûng khoâng boû pheá moät ngaøy. Sö naèm treân giöôøng kyû, ñeå boä Phaùp Hoa tröôùc töôïng Vi-ñaø, thaân ñaép y naêm ñieàu naèm theá caùt töôøng maø nguû, Sö luoân giöõ mình kænh phaùp. Sö khoâng vì nhaø kín vaéng maø ñoåi khí tieát (Trong ñaây thieáu moät ngöôøi noái phaùp Khaâm Phaùp sö- Quyeån naøy goàm boán möôi boán vò, nguyeân baûn thieáu maát ba möôi moát vò, chæ ghi cheùp coù möôøi ba vò).