PHẬT TỔ THỐNG KỶ

**QUYỂN 19**

**PHAÀN 9**

# *Noái phaùp ngaøi Khoaùt Am Ngoä Phaùp sö.*

Khieáu Nham, Vaên Hoå Phaùp sö (ñôøi thöù taùm doøng Quaûng Trí).

# *Noái phaùp ngaøi Nhaøn Laâm, Chaân Phaùp sö.*

Phaùp Minh, Sö Vònh Phaùp sö.

# *Noái phaùp ngaøi Daät Ñöôøng, Quyù Phaùp sö.*

Ñoàng Am, Duaãõn Hieán Phaùp sö. Thaïch Pha, Nguyeân Khaûi Phaùp sö. Truùc Pha, Nhö Öôùc Phaùp sö.

Thaïch OÁc, Chaùnh Kyû Phaùp sö. Khaû Ñöôøng, Nhöôïc Tham Phaùp sö. Hoùa oâng, Sö Taùn Phaùp sö.

Cöï Toâng, Sö Nhaïc Phaùp sö. Baát Coâ, Höõu Laân Phaùp sö.

# *Noái phaùp ngaøi Baùch Ñình, Nguyeät Phaùp sö.*

Höông Laâm, Thanh Töù Phaùp sö. Y Ñöôøng, Lieãu Vieân Phaùp sö.

Thaïch Ñieàn, Dieäu Tueä Phaùp Sö. Baùn Vaân. Haønh Nhu Phaùp Sö.

Thöû Thaát, Ñaïi Phöông Phaùp sö. Hö Trung, Nguyeân Chaân Phaùp sö. Tuaàn Sôn, Só Nghieâu Phaùp sö.

Coâ Nham, Nhö Khaûi Phaùp sö. Tòch Am, Vaên Tueä Phaùp sö. Thao Am, Vaên Tieát Phaùp sö. Toán Trung, Ñaïo Khieâm Phaùp sö. Voâ Möu, Thieän Ñình Phaùp sö.

Baéc Laâm, Döõ Caâu Phaùp sö.

Thaïch Moân, Só Vaân Phaùp sö.

# *D. Noái phaùp ngaøi Duyeät Am, Hueä Phaùp sö.*

Thieàn Duyeät, Lieãu Baân Phaùp sö. Baûo Hoùa, Ñaïo Anh Phaùp sö.

Vaân OÁc, Khaû Chæ Phaùp sö. Hoùa oâng, Chaùnh Kyû Phaùp sö.

Ñaïi Phuøng, Lieãu Nhaân Phaùp sö. Maâu OÁc, Lieãu Kyû Phaùp sö.

Truùc Kheâ, Chí Xöông Phaùp sö.

# *E. Noái phaùp ngaøi Thaïch Nhaøn, Giôùi Phaùp sö.*

Coå Tuyeàn Chaùnh Toâng Phaùp sö.

(Quyeån naøy 32 vò, nguyeân vaên Baûn kyû boû soùt)

\*\*\*\*

# *NOÁI PHAÙP NGAØI BAÙCH ÑÌNH, NGUYEÄT PHAÙP SÖ*

***Phaùp sö Vaên Tieát***

Sö töï Thoâng Taåu, töï hieäu Thao Am, hoï Haï, ngöôøi ôû Töø Kheâ Töù Minh. Toå tieân laø moät hoï lôùn coù hôn traêm nhaø, ngöôøi ñi ñöôøng thöôøng nghe trong nhaø tieáng ñoïc saùch. Cha huùy laø Lòch Nieân ngöôøi hieàn haäu (maát ba chöõ), luùc ñoù coù Sö Toå Mieãn ñang soáng ôû Ñònh Giaûng Thoå sôn thaáy ngaøi dung maïo laï luøng beøn khuyeân cho xuaát gia ôû chuøa Vónh Minh taïi AÁp Chi. Naêm sau thì xuoáng toùc. Naêm möôøi baûy tuoåi Sö ñeán... (maát naêm chöõ) roài dôøi veà Duyeät Am ñeàu laø ngöôøi taøi gioûi cuûa Sôn gia daïy baûo cho Sö (maát moät chöõ). Sö duø thoâng minh ( maát naêm chöõ) chöa ñaït ñöôïc sôû ñaéc, neân Sö ñeán gaëp ngaøi Baùch Ñình Nguyeät Sö ôû Taây Sôn Thöù Giaùo, ngaøi ñaõ duøng loø reøn lôùn ñeå ñuùc luyeän nhöõng ngöôøi hoïc. Sö ôû ñoù suoát möôøi ba naêm quyeát chí tu tieán. Sau ñoù Sö theo ngaøi veà Thöôïng Truùc. Luùc baáy giôø coù ba Sö Khieâm, Tueä, Öng ñaõ löøng danh theâm Sö nöõa laø thaønh Töù kieät. Ngaøi Baùch Ñình baûo Sö raèng: Boïn caùc oâng ñaõ hoïc ñöôïc toaøn boä hieåâu bieát cuûa ta, roát cuoäc chæ trong moät caâu ñaõ phaùt sinh ñöôïc caùi gì?. Sö khích leä raèng: “Con maét muø treân traùn vaø ôû trong loã tai rieâng coù xuaân. Ñeán ñaây thì treân trôøi döôùi ñaát khoâng coù moät hình theå naøo ñeå thaáy, khoâng coù moät saéc naøo ñeå nhìn.” Sau chín tuaàn ngaøi Baùch Ñình deïp vieäc, giaûi taùn chuùng, rieâng Sö ôû laïi ñoù ba naêm, ñeán khi ngaøi Baùch Ñình vieân tòch Sö môùi lui veà. Luùc ñoù Sö ñaõ naêm möôi moát tuoåi, Sö baét ñaàu ra laøm chuû chuøa Quan AÂm ôû Ñònh Haûi, roài möôøi boán naêm ôû Ngoïc tuyeàn taïi Töôïng Sôn, saùu naêm Sö leân ôû chuøa Taäp Khaùnh Thieân Truùc vaø söûa sang

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 19 887

laïi chuøa mieáu ôû caùch mieáu Toøng Ñoä chín daëm. Sö laïi noái chí nghó ñeán lôøi tuyeân huaán cuûa Toân Sö ñeå naém giöõ Ñaïo phaùp naøy. Sö xin boû leänh vua ñoäc ñoaùn ñeå ñöôïc veà ôû taïi Thao Am, muoân chuùng ñeàu kính phuïc. Suoát möôøi naêm Sö dieãn giaûng khua gioùng chuoâng troáng phaùp chaán ñoäng caû Hoà Sôn, ngöôøi hoïc keùo ñeán nhö nöôùc ñoå veà. Sö beøn laäp quy phaïm coù ñieån tích pheùp taéc, quy thuoäc veà Töù Minh Nam Hoà. Coù chuøa Theá Trung ai cuõng cho ñoù laø nôi ñeïp nhaát trong muoân nuùi cuûa Ñoâng Ngoâ, neân chuùng eùp Sö ñeán laøm chuû chuøa aáy. Ñuùng ngaøy hai möôi saùu thaùng hai naêm Nhaâm Ngoï, Sö khua troáng baûo chuùng queùt doïn khaùm, vieát keä xong neùm buùt maø hoùa, thoï taùm möôi saùu tuoåi, haï laïp baûy möôi ba. Tröôùc thuaät cuûa Sö coù: Chæ Yeáu Hoäi Toâng Taäp Anh, Thö Vu Ñoä Ñeä Töû, Giaùc Sô Ngheä Quy, Gia Sôn Thieän Khaùnh... Ñeå nguyeân nhuïc thaân cuûa Sö maø taùng. Ngöôøi ñöôïc truyeàn phaùp nhö Ngoâ Chi Tôï Lan, Töû Hoa Tö Trò, Duy Giaûn, Minh Chi Ñaïi Ñoâng, Tueä Haûi Phaùp Ñoâng… Sö noùi Kim Ty nöûa thaùng roài veà ôû aån vieát saùch giaûi moäng. Laïi trong Quaùn Taâm Quaùn Phaät, Sö vieát keä coù caâu: “Xuaân ñeán röøng caây nhö deät gaám, ñaâu caàn tìm hoûi baùc haøng hoa.” Kính Sôn Ngu Thieàn sö khen maõi caâu aáy.

(Nguyeân vaên Baûn Kyû thieáu maát hai vò).