vò:

cheùp. vò):

CẢNH ĐỨC TRUYỀN ĐĂNG LỤC

**QUYỂN 3**

Naêm vò Toå Trung Hoa vaø baøng xuaát caùc vò Toân Tuùc, goàm coù 25

1. ***Toå thöù 28: Boà-ñeà-ñaït-Ma***

Thieàn sö Ñaïo Duïc (Boà-ñeà-ñaït-ña baøng xuaát 3 vò): Thieàn sö Ñaïo Phoù

Ni Toång Trì

Ba vò treân ñaây khoâng coù cô duyeân-ngöõ cuù, cho neân khoâng ghi

1. ***Toå thöù 29: Ñaïi sö Tueä khaû.***
* Thieàn sö Taêng na (Ñaïi sö Tueä Khaû baøng xuaát 7 ñôøi goàm coù 17
* Cö só Höôùng
* Thieàn sö Tueä Maõn ôû Töông Chaâu (ba vò treân ñaây thaáy coù ghi

cheùp).

* + Thieàn sö Thieàn Ñònh ôû Hieän Sôn.
	+ Thieàn sö Baûo Nguyeät
	+ Cö só Hoa Nhaøn
	+ Ñaïi só Hoùa Coâng
	+ Hoøa coâng
	+ Cö só Lieâu
	+ Ñaøm Thuùy (Cö só Hoa nhaøn löu xuaát).
	+ Tueä Giaûn ôû Dieân Laêng (Ñaøm Thuùy löu xuaát 2 vò).
	+ Tueä Sai ôû Baønh Thaønh
	+ Tueä Cöông ôû Chuøa Ñònh laâm
	+ Ñaïi Giaùc ôû Luïc Hôïp (Tueä cöông löu xuaát).
	+ Ñaøm aønh ôû Cao böu (Ñaïi Giaùc löu xuaát).
	+ Minh Luyeän ôû Thaùi sôn (Ñaøm Aûnh löu xuaát).
	+ Tónh Thaùi ôû Döông Chaâu (Minh Luyeän löu xuaát, 14 vò treân ñaây khoâng coù cô duyeân-ngöõ luïc, cho neân khoâng ghi cheùp).
1. Toå thöù 30: Ñaïi sö Taêng Xaùn
2. Toå thöù 31: Ñaïi sö Ñaïo Tín (baøng xuaát 76 vò xem quyeån thöù 4).
3. Toå thöù 32: Ñaïi sö Hoaèng Nhaãn (baøng xuaát 107 vò xem ôû thöù

4).

**- Toå 28** (1): **BOÀ-ÑEÀ-ÑAÏT-MA:** Laø con thöù 3 cuûa vua Höông Chí

nöôùc Nam Thieân Truùc, doøng Saùt-ñeá-lôïi, voán teân laø Boà-Ñeà-Ña-La. Sau gaëp toå hai möôi baûy laø Baùt-Nhaõ-ña-la ñeán nöôùc naøy ñöôïc vua cuùng döôøng. Bieát Sö aån kín daáu veát neân nhaân ñoù thöû, khieán hai anh baøn veà boá thí chaâu baùu maø phaùt saùng taâm yeáu. Ñöôïc Toân giaû baûo: OÂng ñoái vôùi caùc phaùp ñaõ ñöôïc thoâng suoát. Ñaït-ma nghóa laø thoâng ñaïi neân goïi laø Ñaït-ma, nhaân ñoù ñoåi hieäu laø Boà-Ñeà-Ñaït-Ma. Sö môùi baøy toû vôùi Toân giaû raèng: Con ñaõ ñaéc phaùp neân ñeán nöôùc naøo maø laøm Phaät söï xin thaày chæ baûo. Toân giaû noùi: OÂng tuy ñaéc phaùp nhöng chöa theå ñi xa phaûi ôû Nam Thieân Truùc ñôïi ta dieät ñoä saùu möôi baûy naêm thì môùi sang Chaán Ñaùn (Trung Hoa) maø laäp Ñaïi phaùp döôïc tieáp daãn thaúng baäc thöôïng caên, chôù neân ñi sôùm e mau suy taøn. Sö laïi hoûi ôû ñaây coù Ñaïi só coù khaû naêng laøm phaùp khí chaêng? Sau ngaøn naêm coù chöôùng ngaïi khoâng? Toân giaû noùi: Choã oâng hoùa ñoä ngöôøi ñöôïc Boà ñeà raát ñoâng khoâng theå keå xieát, Ta dieät ñoä roài hôn saùu möôi naêm thì nöôùc aáy coù naïn, vaên baøy trong nöôùc töï kheùo haøng phuïc. OÂng ñeán thì khoâng neân ôû phöông Nam. ÔÛ ñoù chæ thích coâng nghieäp höõu vi maø khoâng thaáy Phaät lyù. OÂng daãu coù ñeán ñoù cuõng khoâng theå ôû laâu ñöôïc, haõy nghe keä ta:

*Ñöôøng ñi nhaûy nöôùc laïi gaëp deâ Rieâng töï man maùc leùn vöôït soâng Ngaøy xuoáng neân thöông ñoâi voi ngöïa, Hai caây queá ñeïp töôi toát laâu.*

Laïi noùi taùm baøi keä ñeàu döï bieát Phaät giaùo thònh haønh vaø suy taøn (coù noùi trong Baûo laâm truyeän) Sö cung kính nöông theo giaùo nghóa laïi sieâng trôï giuùp moïi ngöôøi suoát boán möôi naêm khoâng heà boû soùt. Khi Toân giaû vieân tòch beøn dieãn hoùa trong nöôùc aáy. Luùc ñoù coù hai Sö moät teân laø Phaät Ñaïi Tieân, moät teân laø Phaät Ñaïi Thaéng Ña voán cuøng Sö ñoàng hoïc Phaät-Ñaø-baït-ñaø veà Thieàn quaùn Tieåu thöøa. Phaät Ñaïi tröôùc ñaõ gaëp Toân giaû Baùt-nhaõ Ña-la, beøn boû Tieåu thöøa theo Ñaïi Tieân cuøng Sö môû roäng giaùo hoùa, luùc ñoù goïi laø hai Cam Loä Moân. Nhöng Phaät Ñaïi Thaéng Ña laïi reõ ñöôøng maø chia ra saùu Toâng: 1/ Höõu töôùng toâng, 2/ Voâ töôùng toâng, 3/ Ñònh tueä toâng, 4/ Giôùi haïnh toâng, 5/ Voâ ñaéc toâng, 6/ Tòch tònh toâng. Ñeàu phong cho mình laø hieåu bieát rieâng nguoàn truyeàn hoùa xoùm laøng

höng thònh ñoà chuùng raát ñoâng. Ñaïi sö buøi nguøi than raèng: Sö aáy ñaõ ñaïp loã chaân traâu, huoáng chi laïi chi li phoàn thaïnh maø chia ra saùu toâng, neáu ta khoâng deïp tröø thì maõi bò taø kieán buoäc raøng. Noùi xong beøn hieän thaàn löïc ñeán choã toâng Höõu töôùng. Hoûi raèng theá naøo laø Thaät töôùng cuûa: Taát caû caùc phaùp. Trong chuùng coù moät ngöôøi lôùn nhaát teân laø Taùt-baø-la ñaùp raèng. Trong caùc töôùng chaúng coù caùc töôùng laãn nhau ñoù goïi laø thaät töôùng. Sö noùi taát caû caùc töôùng maø khoâng coù laãn nhau neáu goïi thaät töôùng thì laáy gì maø ñònh? Ngöôøi aáy ñaùp: Trong caùc töôùng thaät khoâng nhaát ñònh, neáu nhaát ñònh caùc töôùng thì sao goïi laø Thaät. Sö noùi: Caùc töôùng chaúng nhaát ñònh neân goïi laø thaät töôùng, nay oâng chaúng nhaát ñònh thì laøm sao ñöôïc. Ngöôøi aáy ñaùp: Toâi noùi baát ñònh maø chaúng noùi caùc töôùng. Phaûi noùi caùc töôùng nghóa noù cuõng theá. Sö noùi: OÂng noùi chaúng nhaát ñònh phaûi laø thaät töôùng, maø ñònh ñaõ chaúng nhaát ñònh töùc khoâng phaûi laø thaät töôùng. Ngöôøi aáy noùi ñònh ñaõ chaúng ñònh töùc chaúng phaûi thaät töôùng bieát (ngaõ) chaúng ñuùng cho neân chaúng nhaát ñònh chaúng thay ñoåi. Sö noùi nay oâng chaúng ñoåi sao goïi thaät töôùng. Ñaõ ñoåi ñaõ qua thì nghóa aáy cuõng theá. Ngöôøi aáy noùi: Baát bieán thì thöôøng taïi vì taïi hay chaúng taïi cho neân bieán thaät töôùng ñeå ñònh nghóa noù. Sö noùi thaät töôùng chaúng ñoåi ñoåi thì khoâng phaûi thaät, trong coù khoâng sao goïi thaät töôùng ñöôïc. Trong taâm Taùt-Baø-La bieát laø Thaùnh sö hieåu saâu xa thoâng suoát kín ñaùo. Lieàn ñöa tay chæ hö khoâng noùi raèng: Ñaây laø theá gian coù töôùng cuõng coù theå laø khoâng thì thaân ta ñaây coù gioáng nhö theá chaêng? - Sö ñaùp: Neáu hieåu thaät töôùng lieàn thaáy chaúng phaûi töôùng. Neáu hieåu chaúng phaûi töôùng thì saéc aáy cuõng theá, phaûi ôû trong saéc maø khoâng maát saéc theå, ôû trong phi töôùng maø chaúng ngaïi coù, neáu nhö theá laø hieåu ñöôïc teân thaät töôùng naøy. Chuùng aáy nghe xong thì taâm yù roãng rang beøn kính leã tin nhaän. Trong nhaùy maét Sö laïi bieán maát.

Roài ñeán choã Voâ töôùng toâng thöù hai, hoûi raèng: OÂng noùi voâ töôùng thì

laáy gì laøm chöùng. Trong chuùng aáy coù ngöôøi trí teân laø Ba-la-ñeà noùi raèng: Toâi noùi voâ töôùng laø taâm khoâng hieän ra. Sö noùi taâm oâng khoâng hieän thì noùi caùi gì? Ngöôøi aáy baûo: Toâi noùi voâ töôùng laø taâm chaúng laáy boû ngay luùc noùi cuõng laø voâ thöôøng. Sö noùi ñoái vôùi caùc taâm coù khoâng chaúng laáy boû laïi laø voâ thöôøng thì noùi ñeàu khoâng. Ngöôøi aáy noùi nhaäp vaøo Tam- muoäi Phaät coøn khoâng thaät coù huoáng chi laø voâ töôùng maø muoán bieát. Sö noùi töôùng ñaõ chaúng bieát thì ai noùi coù khoâng, coøn khoâng thaät coù thì sao goïi laø Tam-muoäi. Ngöôøi aáy noùi: Toâi noùi chaúng chöùng laø chöùng khoâng choã chöùng, chaúng phaûi Tam-muoäi neân toâi noùi Tam-muoäi. Sö noùi: Khoâng phaûi Tam-muoäi sao laïi coù teân. OÂng ñaõ chaúng chöùng, chaúng phaûi chöùng laøm sao chöùng. Ba-la-ñeà nghe Sö luaän roõ lieàn ngoä boån taâm, leã taï Sö maø

saùm hoái loãi xöa. Sö kyù raèng: OÂng seõ ñöôïc quaû, chaúng bao laâu thì chöùng nöôùc naøy coù ma chaúng bao laâu seõ giaùng xuoáng. Noùi xong lieàn bieán maát.

- Laïi ñeán choã thöù ba laø toâng Ñònh tueä, hoûi raèng: OÂng hoïc Ñònh Tueä laø moät hay hai? Trong chuùng aáy coù Baø Lan Ñaø ñaùp raèng: Ñònh Tueä cuûa toâi khoâng phaûi moät maø chaúng phaûi hai. Sö noùi ñaõ chaúng phaûi moät, hai sao goïi Ñònh Tueä? Ngöôøi aáy ñaùp: Ñoái vôùi Ñònh khoâng phaûi Ñònh, ñoái vôùi Tueä khoâng phaûi Tueä, moät chaúng phaûi moät maø hai cuõng chaúng phaûi hai. Sö noùi: Moät maø chaúng moät, hai maø chaúng hai, ñaõ chaúng phaûi Ñònh Tueä thì y cöù Ñònh Tueä naøo? Ngöôøi aáy ñaùp: Chaúng moät chaúng hai Ñònh Tueä coù theå bieát chaúng phaûi Ñònh chaúng phaûi Tueä cuõng gioáng nhö theá. Sö noùi Ñònh chaúng phaûi Tueä laøm sao bieát, chaúng moät chaúng phaûi hai thì theá naøo laø Ñònh theá naøo laø Tueä? Baø-Lan-Ñaø nghe xong thì taâm nghi döùt maát.

Ñeán choã thöù tö laø toâng Giôùi haïnh, hoûi raèng: Theá naøo laø giôùi, theá naøo laø haïnh? giôùi haïnh naøy laø moät hay hai. Trong chuùng aáy coù 1 ngöôøi hieàn ñaùp raèng: Moät, hai, hai, moät ñeàu laø kia sinh ra, y giaùo khoâng nhieãm thì ñoù goïi laø giôùi haïnh. Sö noùi: OÂng noùi y giaùo töùc laø coù nhieãm, moät, hai ñeàu phaù, sao noùi y giaùo? Thöù naøy traùi nhau chaúng kòp vôùi haïnh, trong ngoaøi chaúng saùng sao goïi laø Giôùi. Ngöôøi aáy noùi toâi coù trong ngoaøi mình ngöôøi bieát heát. Ñaõ ñöôïc thoâng suoát thì laø giôùi haïnh. Neáu noùi traùi nhau thì ñeàu phaûi ñeàu traùi, noùi ñeán thanh tònh thì töùc giôùi töùc haïnh. Sö noùi: Ñeàu phaûi ñeàu traùi sao goïi thanh tònh. Ñaõ ñöôïc thoâng suoát sao noùi trong ngoaøi. Ngöôøi aáy nghe xong raát hoå theïn qui phuïc.

Ñeán choã thöù naêm laø toâng Voâ ñaéc hoûi raèng: OÂng noùi voâ ñaéc, voâ ñaéc laøm sao ñaéc. Ñaõ khoâng sôû ñaéc thì cuõng khoâng ñöôïc caùi voâ ñaéc. Trong chuùng aáy coù Baûo Tònh ñaùp raèng: Toâi noùi voâ ñaéc laø chaúng phaûi voâ ñaéc maø ñöôïc phaûi noùi ñaéc laø ñaéc hay voâ ñaéc laø ñaéc. Sö noùi ñaéc ñaõ chaúng phaûi ñaéc cuõng chaúng phaûi khoâng ñaéc. Ñaõ noùi ñöôïc caùi ñöôïc, ñöôïc caùi ñöôïc sao ñöôïc. Ngöôøi aáy noùi thaáy ñöôïc thì khoâng phaûi ñöôïc, khoâng phaûi ñöôïc laø ñöôïc. Neáu thaáy khoâng ñöôïc thì goïi laø ñöôïc caùi ñöôïc. Sö noùi ñöôïc ñaõ khoâng phaûi ñöôïc thì ñöôïc caùi ñöôïc laø khoâng ñöôïc. Ñaõ khoâng choã ñöôïc thì sao laïi ñöôïc caùi ñöôïc. Baûo Tònh nghe xong thì lieàn döùt löôùi nghi.

Laïi ñeán choã thöù saùu laø toâng Tòch tònh, hoûi raèng: Sao goïi laø Tòch tònh, ôû trong phaùp naøy ai tònh ai tòch. Trong chuùng aáy coù Toân giaû ñaùp raèng: Taâm naøy baát ñoäng goïi laø Tòch, ñoái vôùi phaùp khoâng nhieãm thì goïi laø Tònh. Sö noùi: Boån taâm chaúng tòch caàn nhôø tòch tònh, xöa nay tòch cho neân ñaâu caàn phaûi Tòch tònh. Ngöôøi aáy noùi caùc phaùp voán khoâng vì khoâng maø khoâng cho neân khoâng aáy laø khoâng maø goïi laø Tòch tònh. Sö noùi khoâng khoâng ñaõ khoâng caùc phaùp cuõng theá. Tòch tònh khoâng töôùng thì sao laø tònh

sao laø tòch. Toân giaû aáy nghe Sö chæ daïy maø roãng saùng khai ngoä - Roài caû saùu chuùng ñieàu theà quy y. Do ñoù maø hoùa ñoä Nam Thieân tieáng taêm löøng laãy khaép caû naêm vuøng Aán ñoä. Xa gaàn hoïc giaû ñeàu kính meán. Qua saùu möôi naêm ñoä voâ löôïng chuùng. Sau gaëp vua Dò Kieán khinh cheâ Tam baûo thöôøng noùi raèng: Toå Toâng ta ñeàu tin Ñaïo Phaät bò rôi vaøo taø kieán, khoâng soáng maõi ñöôïc maø ngoâi vua trò vì cuõng ngaén. Laïi thaân ta laø Phaät, ñaâu laïi caàu beân ngoaøi. Thieän aùc baùo öùng ñeàu do ngöôøi nhieàu trí voïng caáu keát (laäp ra) thuyeát aáy. Cho ñeán ôû trong nöôùc, caùc baäc kyø cöïu vua tröôùc kính thôø ñeàu laø haïng vuïng veà boû ñi - Sö bieát roài thì than thôû vua aáy ñöùc moûng laøm sao cöùu. Laïi nghó trong toâng voâ töôùng coù hai thuû laõnh, Ba-la-ñeà coù duyeân vôùi vua laïi saép chöùng quaû. Coøn ngöôøi thöù hai laø Toâng Thaéng ñeàu laø bieän luaän roäng maø khoâng coù nhaân xöa. Luùc ñoù ñoà chuùng saùu toâng cuõng ñeàu nghó raèng Phaät phaùp gaëp naïn sao Ngaøi töï an. Sö xa bieát yù chuùng lieàn buùng ngoùn tay, saùu chuùng nghe tieáng lieàn baûo maät leänh cuûa Ñaït-ma thaày ta chuùng ta neân mau ñeán laõnh leänh. Noùi xong lieàn ñeán choã thaày leã baùi thaêm hoûi. Thaày hoûi nay moät caùi maøn che laáp hö khoâng ai coù theå veït tan. Toâng Thaéng noùi: Con tuy caïn moûng nhöng xin lieàu maïng thöïc haønh ñieàu aáy. Sö noùi: OÂng tuy bieän tueä nhöng ñaïo löïc chöa toaøn. Toâng Thaéng töï nghó: Thaày ta sôï ta gaëp vua seõ laøm Phaät söï lôùn, tieáng taêm hieån haùch seõ laøm maát uy danh Thaày. Neáu kia laø vua Phöôùc Tueä coøn ta laø Sa moân laõnh yù chæ Phaät haù khoù ñòch laïi. Nghó xong leùn ñeán choã vua noùi roäng phaùp yeáu vaø caùc vieäc thieän aùc khoå vui cuûa theá giôùi trôøi ngöôøi. Vua cuøng hoûi ñaùp tranh luaän caën keû. Vua hoûi choã oâng giaûi thích laø phaùp naøo? Toâng Thaéng noù: Nhö vua cai trò phaûi hoïp vôùi Ñaïo, vua coù Ñaïo naøo? Vua noùi: Ta coù Ñaïo saép tröø phaùp taø, oâng coù phaùp seõ haøng phuïc ngöôøi naøo? Sö ñang ngoài yeân maø bieát Toâng Thaéng ñuoái lyù. Beøn baûo Ba-la-ñeà raèng: Toâng Thaéng chaúng nghe lôøi ta leùn hoùa ñoä vua phuùt choác seõ thua, oâng mau ñeán cöùu. Ba-la-ñeà vaâng lôøi thaày noùi xin nhôø thaàn löïc cuûa thaày. Noùi xong döôùi chaân noåi maây, lieàn ñeán tröôùc vua ñöùng im khoâng noùi. Luùc vua ñang hoûi Toâng Thaéng boãng thaáy Ba-la-ñeà côõi maây ñeán thì ngaïc nhieân queân hoûi ñaùp, baûo raèng: Ngöôøi côõi maây kia laø chaùnh hay taø? Ñaùp raèng: Ta khoâng phaûi taø chaùnh maø ñeán chaùnh taø. Neáu Taâm vua chaùnh thì ta khoâng taø chaùnh. Vua tuy kinh laï nhöng kieâu maïn haãy höøng lieàn ñuoåi Toâng Thaéng ra. Ba-la-ñeà noùi: Vua ñaõ coù Ñaïo sao ñuoåi Sa- moân. Toâi tuy khoâng hieåu nhöng xin vua cöù hoûi. Vua giaän maø hoûi raèng: Phaät laø gì? Ñaùp: Thaáy taùnh laø Phaät. Vua hoûi: Sö coù thaáy taùnh chaêng? Ñaùp: Toâi thaáy Phaät taùnh. Vua hoûi taùnh ôû ñaâu? Ñaùp: Taùnh ôû taùc duïng. Vua hoûi taùc duïng naøo ta chaúng thaáy? Ñaùp: Nay thaáy taùc duïng vua töï chaúng thaáy. Vua hoûi

ôû ta coù chaêng? Ñaùp raèng: Neáu vua taùc duïng khoâng coù chaúng phaûi, neáu vua khoâng taùc duïng thì theå cuõng khoù thaáy. Vua hoûi nhö khi ñang duøng thì maáy choã hieän ra? Ñaùp: Neáu khi xuaát hieän thì coù taùm choã. Vua noùi taùm choã xuaát hieän phaûi laø ta noùi. Ba-la-ñeà beøn noùi keä raèng:

*ÔÛ thai laø thaân ÔÛ ñôøi laø ngöôøi ÔÛ maét laø thaáy ÔÛ tay laø nghe*

*ÔÛ muõi ngöûi höông ÔÛ mieäng baøn luaän ÔÛ tay caàm naém*

*ÔÛ chaân ñi chaïy.*

*Bieán hieän thì khaép sa giôùi Thu laïi ôû moät haït buïi Ngöôøi bieát goïi laø Phaät taùnh Khoâng bieát goïi laø tinh hoàn.*

Vua nghe keä xong thì taâm lieàn khai ngoä beøn saùm hoái loãi xöa maø hoïc hoûi phaùp yeáu, sôùm chieàu queân meät moûi suoát caû chín tuaàn. Luùc ñoù Toâng Thaéng ñaõ bò ñuoåi lieàn aån vaøo röøng saâu, nghó raèng nay ta traêm tuoåi taùm möôi laøm quaáy, hai möôi naêm sau môùi veà Phaät Ñaïo. Taùnh tuy ngu muoäi nhöng haïnh döùt loãi laàm. Khoâng choáng ñöôïc naïn thì soáng sao baèng cheát. Noùi xong lieàn töï nhaûy xuoáng nuùi. Boãng coù moät vò Thaàn ñöa tay naâng leân ñaët treân taûng ñaù lôùn bình yeân voâ söï Toâng Thaéng noùi: Ta theïn laøm Sa-moân ñang laøm chuû chaùnh phaùp, khoâng coù naêng löïc ñeå tröø dieät ñieàu sai traùi cuûa vua, vì vaäy boû thaân töï traùch mình, vò Thaàn naøo giuùp toâi ñeán ñaây xin leân tieáng ñeå cho toâi tieáp tuïc soáng. Do ñoù vò thaàn noùi keä raèng:

*Thaày soáng laâu traêm tuoåi Taùm möôi maø taïo loãi Ñeå gaàn vôùi Chí Toân Huaân tu maø vaøo Ñaïo Tuy coù ít trí tueä*

*Maø laïi nhieàu kia ñaây Khi thaáy caùc baäc hieàn Khoâng heà sinh cung kính Hai möôi naêm coâng ñöùc Taâm aáy chöa yeân tónh*

*Thoâng minh neân khinh maïn*

*Maø phaûi ñeán noãi naøy*

*Bò vua khoâng kính troïng Maø caûm quaû nhö theá*

*Töø nay khoâng bieáng löôøi Chaúng laâu thaønh ngöôøi trí Caùc Thaùnh ñeàu giöõ taâm Nhö lai cuõng nhö theá.*

Toâng Thaéng nghe keä vui möøng beøn ngoài yeân ôû ñaàu gheành. Luùc ñoù vua Dò Kieán laïi hoûi Ba-la-ñeà raèng: Nhaân giaû trí tueä bieän taøi Thaày oâng laø ai? Ñaùp: Toâi xuaát gia ôû chuøa Ta-la, Tam taïng OÂ-Sa-Baø laø Thaày hoïc cuûa toâi, coøn thaày xuaát theá laø Boà-Ñeà-Ñaït-Ma laø chuù cuûa Ñaïi vöông. Vua nghe teân sö kinh haõi giaây laâu baûo: Ta noái ngoâi vua heøn moïn naøy maø traùi chaùnh theo taø, queân maát chuù ta. Beøn sai quan caän thaàn ñoùn môøi, Sö lieàn theo söù maø ñeán vì vua saùm hoái loãi xöa. Vua chí thaønh than khoùc taï toäi vôùi sö. Laïi môøi Toâng Thaéng veà nöôùc. Ñaïi thaàn taâu raèng Toâng Thaéng bò vua khieån traùch ñaõ nhaûy xuoáng nuùi cheát roài. Vua baûo Sö Toâng Thaéng cheát laø do traãm, laøm sao Ñaïi töø khieán cho thoaùt khoûi toäi naøy. Sö noùi Toâng Thaéng ñang aån tích trong nuùi, chæ caàn sai söù môøi thì ñeán. Vua lieàn sai söù vaøo nuùi quaû nhieân thaáy Toâng Thaéng ñang ngoài Thieàn. Toâng Thaéng ñöôïc môøi beøn noùi raèng: Raát theïn yù vua, baàn ñaïo theà ôû choán suoái röøng maø caùc baäc hieàn ñöùc trong nöôùc vua nhieàu nhö röøng. Ñaït-ma laø chuù vua laø thaày cuûa saùu chuùng. Ba-la-ñeà laø long töôïng trong phaùp, mong vua kính thôø hai vò Thaùnh laøm phöôùc cho nöôùc nhaø. Söù veà phuïc maïng. Chöa veà ñeán thì Sö baûo vua raèng: Coù môøi ñöôïc Toâng Thaéng chaêng? Vua noùi chöa bieát. Sö noùi môøi moät laàn khoâng ñeán, môøi nöõa seõ ñeán. Laâu sau söù giaû trôû veà quaû ñuùng nhö lôøi sö noùi: Sö beøn töø taï vua raèng: Neân kheùo tu ñöùc, khoâng laâu seõ bò bònh, ta ñi ñaây. Baûy ngaøy sau thì vua bò bònh. Thaày thuoác trò bònh chæ naëng theâm maø khoâng laønh. Caän thaàn Quyù Thích nhôù lôøi Sö noùi tröôùc ñaây beøn gaáp sai söù baùo Sö raèng: Bònh vua caøng naëng, nguyeän chuù töø bi ôû xa mau veà cöùu trò. Sö lieàn ñeán choã vua an uûi thaêm hoûi bònh tình. Luùc ñoù Toâng Thaéng cuõng theo lôøi vua môøi maø töø bieät nuùi röøng, coøn Ba-la-ñeà thoï aân vua töø laâu neân cuõng veà thaêm. Ba-la-ñeà hoûi laøm sao cho vua khoûi khoå. Sö lieàn baûo Thaùi töû vì vua chuoäc toäi thi aân toân kính Taêng baûo, laïi vì vua saùm hoái raèng nguyeän toäi tieâu heát. Ba ngöôøi Nhö theá ñeàu ñeán thaêm hoûi bònh vua. Sö thaàm nghó duyeân Chaán Ñaùn ñaõ chín, giôø haønh hoùa ñaõ ñeán. Beøn tröôùc giaû töø Toå Thaùp keá töø bieät ñoàng hoïc, vaø ñeán choã vua maø an uûi khuyeân gaéng raèng: Phaûi sieâng tu baïch nghieäp hoä trì Tam baûo. Ta ñi chaúng muoän möôøi chín thì veà. Vua nghe Sö noùi thì khoùc raèng:

Nöôùc naøy coù toäi gì coõi kia sao may maén. Chuù ñaõ coù duyeân chaùu khoâng ngaên ñöôïc. Chæ mong chaúng queân ñaát nöôùc cuûa meï cha, vieäc xong thì veà sôùm. Vua lieàn saém thuyeàn to ñuû caùc baùu cuøng caùc quan ñöa tieãn sö. Sö beøn dong thuyeàn ñeán Nam Haûi vaøo ngaøy 21 thaùng 9 naêm Ñinh Muøi Ñaïi Thoâng ñôøi Löông naêm thöù nhaát (ñôøi Löông nieân hieäu Ñaïi Thoâng naêm thöù nhaát). Thöù söû Quaûng Chaâu laø Tieâu Ngang ñuû leã ra ñoùn, daâng bieåu taâu vua, vua nghe taâu sai söù mang chieáu ñoùn môøi. Ngaøy moàng 1 thaùng 10 thì ñeán Kim Laêng. Vua hoûi: Töø khi ta leân ngoâi ñeán nay xaây chuøa cheùp kinh ñoä Taêng voâ soá coù coâng ñöùc gì chaêng? Sö noùi khoâng coù coâng ñöùc. Vua hoûi vì sao khoâng coù coâng ñöùc? Sö noùi: Ñaây chæ laø nhaân tieåu quaû höõu laäu trôøi ngöôøi nhö boùng theo hình tuy coù maø khoâng thaät. Vua hoûi theá naøo môùi laø coâng ñöùc chaân thaät? Sö ñaùp: Tònh trí dieäu vieân theå töï vaéng laëng coâng ñöùc nhö theá khoâng vì ñôøi maø caàu. Vua laïi hoûi: Theá naøo laø Thaùnh ñeá Ñeä nhaát nghóa? Sö noùi vaéng laëng khoâng Thaùnh. Vua hoûi: Ngöôøi ñang doái traãm laø ai? Sö ñaùp: Khoâng bieát. Vua chaúng hieåu. Sö bieát cô khoâng kheá. Ngaøy 19 thaùng aáy lieàn thaàm veà Giang Baéc, ngaøy 23 thaùng 11 thì ñeán Laïc Döông. Ñoù laø ñôøi Haäu Nguïy, vua Hieáu Minh naêm Thaùi Hoøa naêm thöù möôøi Sö nguï taïi chuøa Thieáu Laâm ôû Tung Sôn. Ngoài xoay maët vaøo vaùch suoát ngaøy khoâng noùi. Ngöôøi khoâng löôøng ñöôïc goïi laø Bích Quaùn Baø-la-moân. Luùc ñoù, coù vò taêng Thaàn Quang laø ngöôøi khoaùng ñaït, ôû laâu taïi Laïc Döông ñoïc nhieàu saùch gioûi luaän baøn huyeàn lyù, thöôøng than raèng: Leã thuaät phong quy laø giaùo cuûa Khoång-Laõo, saùch cuûa Trang- Dòch chöa cuøng taän dieäu lyù. Gaàn ñaây nghe: Ñaïi só Ñaït-ña ôû chuøa Thieáu Laâm, ngöôøi ñeán khoâng lay ñoäng, ñoù laø ngöôøi ñaït ñeán Huyeàn caûnh. Theá laø ñi ñeán ñoù sôùm chieàu tham cöùu. Sö vaãn ngoài yeân xoay maët vaøo vaùch khoâng heà khuyeân baûo ñieàu gì. Thaàn Quang töï nghó ngöôøi xöa caâu ñaïo cheû xöông laáy tuûy chích maùu cöùu ñoùi, traûi toùc treân buøn, lieàu mình nuoâi coïp. Xöa coøn nhö theá, ta thì sao. Vaøo ñeâm moàng 9 thaùng 12 naêm aáy trôøi möa tuyeát lôùn, Quang ñöùng giöõa saân baát ñoäng ñeán saùng thì tuyeát ñeán goái. Sö thöông maø hoûi oâng ñöùng laâu ngoaøi tuyeát ñeå caàu vieäc gì? Quang buoàn khoùc raèng: Cuùi mong Hoøa-thöôïng töø bi môû cöûa cam loà roäng ñoä quaân phaåm. Sö noùi: Ñaïo maàu voâ thöôïng cuûa chö Phaät nhieàu kieáp sieâng naêng vieäc khoù laøm maø laøm ñöôïc, vieäc khoâng theå nhaãn maø nhaãn ñöôïc haù laø haïng tieåu ñöùc tieåu trí khinh taâm maïn taâm muoán ñöôïc chaân thöøa maø luoáng coâng sieâng naêng. Quang nghe sö khuyeân daïy , leùn caàm dao beùn töï chaët caùnh tay traùi ñaët tröôùc maët sö. Sö bieát laø phaùp khí, beøn noùi: Chö Phaät xöa kia caàu Ñaïo vì phaùp queân thaân, nay oâng chaët tay tröôùc ta maø caàu. Sö beøn ñoåi teân goïi laø Tueä Khaû. Quang thöa: Phaùp AÁn chö Phaät con

xin ñöôïc nghe. Sö baûo phaùp AÁn chö Phaät khoâng phaûi töø ngöôøi maø ñöôïc. Quang noùi Taâm con chöa an, xin Sö an cho. Sö noùi ñem taâm ñaây ta an cho. Quang noùi con tìm taâm khoâng thaáy. Sö noùi ta ñaõ an taâm cho oâng roài. Sau vua Hieáu Minh nghe Sö coù ñieàu laï lieàn sai söù ñeán thænh, nhöng tröôùc sau ba laàn Sö khoâng rôøi Thieáu Laâm. Vua caøng kính phuïc. Beøn ban cho hai chieác y ca sa, baùt vaøng gaám luïa, Sö ñeàu ba laàn traû laïi. YÙ vua kieân quyeát neân sö ñaønh phaûi nhaän. Töø ñoù chuùng Ñaïo tuïc caøng tin töôûng theo veà. Chín naêm sau muoán veà Taây Truùc. Beøn baûo hoïc troø raèng: Giôø ñaõ ñeán, caùc oâng neân trình choã ñaõ ñöôïc. Khi aáy Ñaïo phoù thöa raèng: Nhö choã con thaáy chaúng chaáp danh töï cuõng chaúng lìa vaên töï maø vì Ñaïo duïng. Sö noùi: OÂng chæ ñöôïc phaàn cuûa da ta. Ni Toång Trì thöa: Nay con hieåu nhö Khaùnh Hyû thaáy nöôùc Phaät A-Suùc heã thaáy thì khoâng thaáy laïi nöõa. Sö noùi: Ngöôi chæ ñöôïc phaàn thòt cuûa ta. Ñaïo Duïc thöa raèng: Boán ñaïi voán khoâng, naêm aám chaúng thaät coù, maø con thaáy khoâng coù moät phaùp naøo ñeå ñöôïc. Sö noùi: OÂng ñaõ ñöôïc phaàn xöông cuûa ta. Cuoái cuøng Tueä Khaû leã baùi roài ñöùng y ñoù. Sö baûo: OÂng ñaõ ñöôïc phaàn tuûy cuûa ta. Beøn nhìn Tueä Khaû baûo raèng: Xöa Nhö lai ñaõ giao phoù Chaùnh Phaùp Nhaõn cho Ñaïi só Ca-dieáp, laàn löôït giao ñeán ta, nay ta giao cho oâng, oâng neân giöõ gìn vaø trao cho ca sa ñeå laøm phaùp tín ñeàu neân bieát coù bieåu thò. Tueä Khaû noùi: Xin thaày chæ baøy. Sö noùi: Trong truyeàn phaùp AÁn ñeå chöùng kheá taâm, ngoaøi giao ca sa ñeå ñònh toâng chæ, ñôøi sau nhieãu loaïn nghi lo caøng sinh baûo raèng: Ta laø ngöôøi Taây Thieân, con laø keû xöù naøy döïa vaøo ñaâu maø ñöôïc phaùp, laáy gì laøm chöùng. Nay OÂng nhaän phaùp y naøy. Sau naøy coù naïn chæ ñöa y naøy vaø phaùp keä cuûa ta ñeå bieåu minh cho hoùa aáy voâ ngaïi. Sau khi ta maát roài hai traêm naêm thì y chæ khoâng truyeàn nöõa phaùp cuøng khaép sa giôùi ngöôøi hieåu ñaïo thì nhieàu, ngöôøi haønh ñaïo thì ít, keû noùi lyù thì nhieàu maø ngöôøi thoâng lyù thì ít phuø hôïp kín ñaùo chöùng ngoä aâm thaàm ngaøn vaïn coù thöøa. OÂng neân môû mang chôù khinh ngöôøi chöa ngoä, moät nieäm hoài cô thì gioáng nhö baûn ñaéc. Haõy nghe ta noùi keä.

*Ta voán ñeán xöù naøy*

*Truyeàn phaùp cöùu meâ tình Moät hoa nôû naêm caùnh Keát quaû töï nhieân thaønh.*

Sö laïi noùi: Ta coù kinh Laêng-giaø boán quyeån cuõng giao cho oâng (neân bieát kinh Laêng-giaø do Phaät noùi khoâng phaûi do Ñaït-ma ñaët ra), töùc laø Nhö lai taâm ñòa yeáu moân giuùp caùc chuùng sinh khai thò ngoä nhaäp. Ta töø khi ñeán ñaây coù taát caû naêm laàn bò truùng ñoäc ta thöôøng töï laáy ra maø thöû ñeå treân ñaù thì ñaù nöùt. Duyeân cuûa ta voán lìa Nam AÁn maø ñeán Ñoâng Ñoä naøy,

thaáy Xích Huyeàn Thaàn Chaâu coù khí töôïng Ñaïi thöøa, beøn vöôït bieånvöôït sa maïc vì phaùp maø tìm ngöôøi. Cô hoäi chöa ñeán thì giaû nhö keû ngu khôø, nay ñöôïc oâng roài thì yù truyeàn trao cuûa ta ñaõ troïn.

Bieät Kyù noùi raèng: Sö tröôùc ôû Thieáu Laâm chín naêm, vì Nhò Toå noùi phaùp chæ daïy raèng. Ngoaøi döùt caùc duyeân, trong taâm khoâng thôû gaáp, taâm nhö töôøng vaùch thì seõ vaøo Ñaïo. Tueä Khaû noùi caùc loaïi nghóa lyù veà taâm taùnh, ñaïo chöa kheá hôïp. Sö ngaên loãi aáy khoâng ñeå cho noùi taâm theå voâ nieäm. Tueä Khaû noùi: Con ñaõ döùt caùc duyeân. Sö hoûi: Khoâng thaønh ñoaïn dieät chöù? Khaû ñaùp: Khoâng thaønh ñoaïn dieät (döùt maát). Sö noùi: Laáy gì nghieäm bieát laø khoâng ñoaïn dieät. Khaû noùi: Thöôøng bieát roõ khoâng theå noùi ra ñöôïc. Sö noùi: Ñaây laø taâm theå cuûa chö Phaät ñaõ truyeàn khoâng coøn nghi gì...

Noùi xong, beøn cuøng ñoà chuùng ñeán chuøa Thieân Thaùnh ôû Voõ Moân döøng laïi ba ngaøy, coù Thaùi thuù thaønh aáy laø Döông Huyeãn Chi sôùm kính meán Phaät thöøa, hoûi Sö raèng: Toå noái nhau ôû naêm xöù Taây Thieân, Ñaïo aáy theá naøo? Sö noùi saùng taâm toâng Phaät, haønh vaø giaûi töông öng goïi ñoù laø Toå. Laïi hoûi ngoaøi thì sao? Sö noùi: Phaûi saùng taâm ngöôøi khaùc bieát roõ xöa nay, chaúng nhaøm chaùn coù khoâng, ñoái vôùi phaùp khoâng chaáp, chaúng hieàn chaúng ngu, khoâng meâ khoâng ngoä neáu ñöôïc nhö theá goïi ñoù laø Toå - Laïi hoûi: Ñeä töû qui taâm Tam baûo ñaõ maáy naêm maø trí tueä toái taâm coøn meâ chaân lyù. Vöøa nghe sö noùi khoâng roõ choã ñaët ñeå, mong sö töø bi chæ roõ toâng chæ. Sö bieát laø thaønh khaån lieàn noùi keä raèng:

*Cuõng chaúng thaáy aùc maø cheâ bai Cuõng chaúng thaáy thieän maø sieâng laøm Cuõng chaúng boû trí maø gaàn ngu*

*Cuõng chaúng boû meâ maø ñeán ngoä Thaáu Ñaïi ñaïo cuøng quaù löông Thoâng Phaät taâm thì xuaát ñoä*

*Chaúng cuøng phaøm Thaùnh ñoàng chen Vöôït leân treân maø goïi Toå.*

Huyeãn Chi nghe keä thì buoàn vui laãn loän thöa raêng: Xin Sö ôû laâu treân theá gian maø hoùa ñoä chuùng sinh. Sö noùi: Ta saép qua ñôøi, chaúng theå ôû laâu, caên taùnh vaïn loaïi khaùc nhau gaëp nhieàu hoaïn naïn. Huyeãn Chi noùi: Khoâng keå laø ai ñeä töû vì Sö tröø deïp ñöôïc. Sö noùi: ra ñem truyeàn bí maät Phaät lôïi ích chuùng meâ, haïi seõ töï yeân, aét khoâng lyù naøy. Huyeãn Chi noùi: Sö neáu chaúng noùi sao bieåu thò ñöôïc naêng löïc quaùn chieáu veà Thoâng Bieán. Sö baát ñaéc dó noùi lôøi saám raèng:

*Giang Sai phaân soùng ngoïc*

*Quaûn Cöï môû khoùa vaøng Naêm mieäng cuøng nhau ñi*

*Chín möôi khoâng mình ngöôøi.*

Huyeãn Chi nghe xong chaúng hieåu gì thaàm ghi nhôù beøn laïy taï maø lui. Lôøi saám cuûa Sö tuy luùc ñoù khoù hieåu nhöng sau thì ñeàu nghieäm ñuùng. Luùc ñoù nhaø Nguïy kính thôø Phaät, keû gioûi thieàn ñoâng nhö röøng. Luaät sö Quang Thoáng Tam taïng Löu Chi laø loan phöôïng trong Taêng, thaáy sö dieãn ñaïo baøy töôùng chæ taâm, ñaõ töøng cuøng vôùi Sö luaän baøn phaûi quaáy. Sö thì huyeàn moân noåi tieáng xa gaàn thí möa phaùp khaép nôi nhöng löôïng rieâng cuïc boä töï khoâng kham noãi neân khôûi taâm tranh giaønh maø nhieàu laàn boû thuoác ñoäc ñeå haïi Sö ñeán laàn thöù saùu. Sö thaáy hoùa duyeân ñaõ xong truyeàn phaùp ñöôïc ngöôøi beøn khoâng töï cöùu maø cam taâm chòu cheát. Ñoù laø ngaøy moàng 5 thaùng 10 naêm Bình Thìn, ñôøi Haäu Nguïy, vua Hieáu Minh Ñeá nieân hieäu Thaùi Hoøa naêm thöù möôøi - Ngaøy 28 thaùng 12 naêm aáy thì an taùng ôû nuùi Huøng Nhó, xaây thaùp ôû chuøa Ñoâng Laâm. Sau ba naêm Nguïy Toáng Vaân vaâng chæ vua ñi söù ôû Taây Vöïc veà gaëp Sö ôû Thoâng Laõnh, thaáy Sö tay xaùch moät chieác deùp bay ñi vuøn vuït. Vaân hoûi: Sö ñi ñaâu? Sö ñaùp: Veà Taây Thieân. Laïi baûo Vaân raèng: Chuùa oâng ñaõ qua ñôøi. Vaân nghe thì hoang mang, töø bieät Sö maø ñi veà Ñoâng. Khi phuïc maïng thì Minh Ñeá ñaõ baêng, Hieáu Trang leân ngoâi. Vaân keå laïi moïi vieäc. Vua sai môû naép quan taøi thì troáng roãng, chæ coøn laïi moät chieác deùp. Caû trieàu ñeàu kinh haõi ngôïi khen, vaâng chieáu vua laáy moät chieác deùp thôø ôû chuøa Thieáu Laâm. Ñeán naêm Ñinh Maõo nieân hieäu Khai Nguyeân naêm thöù möôøi laêm ñôøi Ñöôøng, thì bò Tín Ñaïo troäm thaáy ôû chuøa Hoa Nghieâm nuùi Nguõ Ñaøi, nay khoâng bieát ôû ñaâu. Khi xöa luùc Löông Voõ Ñeá gaëp Sö nhaân duyeân chöa kheá hôïp, ñeán khi haønh hoùa ôû nöôùc Nguïy beøn muoán soaïn bia cho Sö maø chöa raõnh. Sau nghe vieäc Toáng Vaân thì bia môùi thaønh. Ñöôøng Ñaïi Toâng ban Thuïy laø Vieân Giaùc Ñaïi sö, thaùp hieäu Khoâng Quaùn. Sö töø khi thò tòch vaøo (naêm Bính Thìn) ñôøi Nguïy ñeán heát ñôøi Hoaøng Toâng nieân hieäu Caûnh Ñöùc naêm thöù nhaát (giaùp thìn) tính ra 467 naêm (phaûi noùi töø ñôøi Nguïy naêm Canh tyù ñeán heát ñôøi Hoaøng Toâng, nieân hieäu Caûnh Ñöùc naêm thöù nhaát (Giaùp thìn) laø 475 naêm môùi ñuùng).

**- Toå 29 (2). TUEÄ KHAÛ:** Thöù hai möôi chín laø tính ôû AÁn-ñoä, thöù hai laø tính ôû Trung quoác)

Ngöôøi ôû Voõ Lao, hoï Cô, cha laø Tòch. Luùc chöa coù con thöôøng thaàm nghó raèng nhaø ta öa chuoäng ñieàu laønh chaúng leõ khoâng con. Caàu con ñaõ laâu moät buoåi toái caûm ñöôïc aùnh saùng laï saùng röïc nhaø cöûa, meï do ñoù coù

thai. Do laáy vieäc aùnh saùng saùng caû nhaø neân ñaët teân laø Quang. Töø nhoû chí khí khaùc thöôøng, thích thô saùch, raønh huyeàn lyù, khoâng öa vieäc nhaø chæ thích ngao du khaép nuùi soâng. Sau xem saùch Phaät maø sieâu nhieân töï ñaéc. Lieàn ñeán Höông Sôn ôû Long Moân Laïc Döông, nöông Thieàn sö Baûo Tònh maø xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc, ôû chuøa Vónh Muïc ñi khaép caùc tröôøng giaûng, hoïc nghóa Ñaïi Tieåu thöøa. Naêm ba möôi hai tuoåi lieàn trôû veà Thöông Sôn, suoát ngaøy ngoài yeân. Laïi qua taùm naêm trong luùc yeân tònh thì thaáy 1 thaàn nhaân goïi baûo raèng: Saép ñaéc quaû sao coøn vöôùng ñaây. Ñaïi ñaïo chaúng xa oâng neân veà Nam. Quang bieát thaàn giuùp mình neân ñoåi teân laø Thaàn Quang. Hoâm sau thaáy ñaàu ñau nhö bò ñaâm, thaày muoán trò bònh thì treân hö khoâng coù tieáng noùi. Ñaây laø ñoåi xöông neân raát ñau. Quang beøn ñem vieäc thaáy Thaàn maø thöa vôùi Thaày, thaày thaáy xöông ñænh ñaàu Quang nhö moïc leân naêm ngoïn nuùi, beøn baûo töôùng oâng toát laém, seõ coù choã chöùng. Thaàn khieán oâng veà Nam, ñaây thì Ñaïi só Ñaït-ma ôû chuøa Thieáu Laâm seõ laø Thaày oâng. Quang beøn ñeán chuøa Thieáu Laâm vaø vieäc gaëp ngaøi Ñaït-ma ñöôïc truyeàn phaùp y ñaõ noùi ôû tröôùc. Töø khi ngaøi Ñaït-ma veà Taây Thieân thì Sö môû mang Huyeàn Phong roäng tìm ngöôøi Ñeä töû noái phaùp - Ñeán nieân hieäu Thieân Bình naêm thöù 2 ñôøi Baéc teà, coù moät Cö só tuoåi hôn boán möôi khoâng noùi teân hoï, ñeán ñaûnh leã hoûi Sö raèng: Ñeä töû bò bònh kinh phong xin Hoøa-thöôïng cho con saùm toäi. Sö noùi: Ñem toäi ra ñaây ta cho oâng saùm. Cö só raát laâu môùi noùi raèng: Con tìm toäi khoâng ñöôïc. Sö noùi ta ñaõ cho oâng saùm toäi roài ñaáy. Roài nöông Phaät phaùp Taêng maø ôû. Thöa raèng: Nay thaáy Hoøa-thöôïng ñaõ bieát laø Taêng, chaúng hay theá naøo laø Phaät phaùp. Sö noùi: Taâm aáy laø Phaät taâm aáy laø phaùp, Phaät phaùp khoâng hai, Taêng Baûo cuõng nhö theá. Thöa raèng: Ngaøy nay môùi bieát toäi taùnh chaúng ôû trong, chaúng ôû ngoaøi chaúng ôû giöõa, nhö taâm aáy Phaät phaùp cuõng khoâng 2. Ñaïi sö bieát laø thaâm khí beøn caïo toùc cho baûo raèng ñaây laø vaät baùu cuûa ta, ñaët teân laø Taêng Xaùn. Ngaøy 18 thaùng 03 naêm aáy thoï giôùi cuï tuùc ôû chuøa Quang Phöôùc. Töø ñoù bònh kia daàn heát laøm thò giaû haàu thaày hai naêm. Ñaïi sö baûo raèng: Boà- Ñeà-Ñaït-Ma ôû Taây truùc xa xoâi ñaõ leùn trao Chaùnh Phaùp nhaõn taïng cho ta, nay ta trao cho oâng cuøng vôùi tín y cuûa Ñaït-ma. OÂng neân giöõ gìn ñöøng ñeå döùt maát. Haõy nghe keä ta:

*Xöa nay duyeân coù ñaát*

*Nhaân ñaát troàng hoa nôû Xöa nay khoâng coù troàng Hoa cuõng chaúng heà nôû.*

Ñaïi sö trao phoù phaùp y roài, laïi noùi oâng thoï giaùo ta phaûi vaøo nuùi saâu, chöa theå haønh hoùa ñöôïc seõ coù quoác naïn. Xaùng noùi: Thaày ñaõ döï bieát

tröôùc xin haõy chæ baøy. Sö noùi khoâng phaûi ta bieát, ñaây laø Ñaït-ma truyeàn cho Baùt nhaõ Ña-la coù döï kyù tröôùc raèng: Trong taâm tuy toát maø beân ngoaøi xaáu. Ta tính naêm thaùng chính laø baây giôø. Vaäy phaûi nghe lôøi noùi tröôùc chôù ñeå gaëp naïn. Song ta cuõng coù luïy xöa, nay phaûi traû, kheùo ñi ñöùng, ñôïi thôøi truyeàn trao Ñaïi sö daën doø roài lieàn ôû Nghieäp Ñoâ maø tuøy nghi noùi phaùp, 1 lôøi dieãn noùi boán chuùng ñeàu veà. Nhö theá traûi qua ba möôi boán naêm. Beøn daáu mình ñoåi daïng hoaëc vaøo caùc quaùn röôïu thòt, ñeán choã gieát moå, hoaëc ôû giöõa ñöôøng, hoaëc cuøng laøm vieäc, ngöôøi hoûi Sö laø Ñaïo nhaân vì sao nhö theá. Sö noùi ta töï ñieàu taâm ñaâu coù quan heä gì ñeán vieäc cuûa caùc oâng? Laïi ôû döôùi ba cöûa cuûa chuøa Khuoâng Cöùu taïi huyeän Quaûn Thaønh maø noùi Ñaïo voâ thöôïng, ngöôøi nghe ñoâng nhö hoäi. Luùc ñoù coù Phaùp sö Bieän Hoøa ôû trong chuøa giaûng kinh Nieát-baøn, hoïc ñoà nghe sö ñeán môû phaùp beøn daàn daàn boû ñi. Bieân Hoøa noåi giaän, gieøm pha vôùi tröôûng AÁp laø Ñòch Troïng khaûn. Troïng Khaûn bi meâ hoaëc bôûi taø thuyeát cho Sö laø phi phaùp. Sö vui veû thò tòch, ngöôøi chaân chaùnh cho laø traû nôï xöa. Luùc ñoù Sö ñaõ moät traêm leû baûy tuoåi. Töùc ngaøy 16 thaùng 03 naêm Quyù Söûu, ñôøi Tuøy Vaên Ñeá nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi ba. An taùng Sö ôû huyeän Phuû Döông Töø Chaâu, caùch 70 daëm veà phía Ñoâng Baéc. Vua Ñöôøng Ñöùc Toâng ban thuïy cho Sö laø Ñaïi Toå Thieàn sö. Töø ngaøy sö hoùa ñeán naêm Giaùp Thìn nieân hieäu Caûnh Ñöùc naêm thöù nhaát ñôøi vua Hoaøng Toâng ñöôïc 413 naêm.

- Toå Tueä Khaû truyeàn phaùp chính thöùc cho Toå Taêng Xaùn, nhöng ngoaøi Taêng Xaùn ra coøn coù möôøi baûy vò noåi tieáng. Trong ñoù, ba vò coù Ngöõ luïc, laø: 1/ Thieàn sö Taêng Na. 2/ Cö só Höôùng. 3/ Tueä Maõn ôû Töông Chaâu.

1. ***Thieàn sö Taêng na:*** Ngaøi hoï Maõ, tuoåi treû thaàn saùng thoâng suoát caùc saùch. Naêm hai möôi moát tuoåi thì giaûng leã dòch ôû Ñoâng Haûi ngöôøi nghe ñoâng nhö chôï. Ñeán khi veà Nam thì hoïc chuùng lieàn ñeán. Gaëp Nhò Toå (Tueä Khaû) noùi phaùp beøn cuøng möôøi vò ñoàng chí ñeán xin xuaát gia. Khi ñoù tay chaúng caàm buùt quyeát queân heát saùch vôû, chæ moät y moät baùt moät ngoài moät aên theo haïnh Ñaàu ñaø. Haàu haï Toå ñaõ laâu, sau baûo Tueä Maõn raèng: Taâm AÁn Toå sö khoâng phaûi chuyeân khoå haïnh, noù chæ giuùp ñaïo maø thoâi. Neáu kheá boån taâm maø tuøy yù phaùt duïng chaân quang thì khoå haïnh chæ nhö naém ñaát thaønh vaøng. Neáu chæ coát khoå haïnh maø khoâng saùng boån taâm, seõ bò yeâu gheùt buoäc raøng, thì khoå haïnh nhö ñeâm ôû ñöôøng hieåm. OÂng muoán saùng boån taâm thì phaûi suy xeùt kyõ. Gaëp saéc gaëp thanh khi chöa khôûi giaùc quaùn thì taâm ôû ñaâu, laø khoâng coù hay laø coù? Ñaõ khoâng rôi vaøo choã coù khoâng thì taâm chaâu rieâng saùng thöôøng chieáu saùng theá gian maø khoâng

ngaên caùch moät haït buïi, khoâng heà coù moät moät saùt-na xen hôû. Cho neân Sô Toå (Toå Ñaït-ma laø Sô Toå ôû Trung quoác) trao kinh Laêng-giaø 4 quyeån, baûo thaày ta laø Nhò toå noùi raèng: Ta thaáy Chaán Ñaùn (Trung quoác) chæ coù kinh naøy ñaùng duøng ñeå aán taâm. Naøy Nhaân giaû y theo thöïc haønh töï ñöôïc vöôït khoûi theá gian. - Laïi Nhò toå heã khi vaøo noùi phaùp xong thì beøn noùi kinh naøy sau boán ñôøi bieán thaønh danh töôùng thaät ñaùng buoàn thay. Nay ta trao cho oâng phaûi neân giöõ gìn, khoâng phaûi ngöôøi thì caån thaän chôù truyeàn. Daën doø xong sö beøn ñi du phöông, khoâng ai bieát sau naøy sö ra sao.

1. ***Cö só Höôùng:*** Soáng trong röøng saâu aên rau traùi uoáng nöôùc khe. Ñaàu nieân hieäu Thieân Baûo ñôøi Baéc Teà nghe Nhò Toå hoùa Ñaïo thaïnh haønh beøn vieát thö giao haûo thöa raèng: Boùng do thaân khôûi, vang do tieáng coù, chôi boùng thì nhoïc thaân maø khoâng bieát thaân laø goác cuûa boùng, ngaên tieáng döùt vang maø khoâng bieát tieáng laø goác cuûa vang. Tröø phieàn naõo maø ñeán Nieát-baøn laø boû thaân maø tìm boùng, lìa chuùng sinh maø caàu quaû Phaät laø im tieáng maø tìm vang. Cho neân bieát meâ ngoä moät ñöôøng ngu trí chaúng khaùc, khoâng teân maø laøm teân, do teân aáy maø sinh ra phaûi traùi. Khoâng lyù maø laøm lyù nhaân lyù aáy maø tranh caõi khôûi huyeãn hoùa khoâng chaân thì ai phaûi ai quaáy, luoáng doái khoâng thaät thì caùi gì khoâng caùi gì coù. Neân bieát ñöôïc caùi khoâng theå ñöôïc maát caùi khoâng theå maát. Chöa kòp ñeán ñeå neâu roõ yù naøy. Raát mong traû lôøi. Nhò toå sai ngöôøi traû lôøi raèng: Xem roõ yù gôûi ñeán ñeàu ñuùng thaät lyù chaân thuyeát roát raùo chaúng khaùc, ngoïc ma ni maø voán meâ neân goïi laø ngoùi ñaù. Roãng saùng töï giaùc laø chaân chaâu, voâ minh trí tueä baèng nhau khoâng khaùc, phaûi bieát muoân phaùp ñeàu nhö. Thöông xoùt ñoà chuùng coù hai kieán naøy maø neâu lôøi ñaïp taï thö naøy. Xem thaân vaø Phaät chaúng khaùc, ñaâu caàn tìm kieám ôû voâ dö. Cö só kính caàm thö Toå maø kính laïy, ngaàm ñöôïc aán kyù.
2. ***Thieàn sö Tueä Maõn:*** ôû chuøa Long Hoùa ôû Töông Chaâu, ngöôøi Vinh Döông, hoï Tröông. Môùi ñaàu ôû chuøa aáy gaëp Thieàn sö Taêng Na khai thò. Chí raát kieäm öôùc chæ coù 2 chieác aùo muøa ñoâng maëc theâm muøa heø boû bôùt. Töï noùi moät ñôøi taâm khoâng khieáp sôï, thaân khoâng chaáy raän, nguû khoâng moäng mò, thöôøng ñi khaát thöïc khoâng ôû moät choã hai ñeâm, heã ñeán chuøa thì cheû cuûi, laøm giaøy. Nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù möôøi saùu ôû Laïc Döông beân chuøa Hoäi Thieän, nguû trong moä coå gaëp tuyeát rôi nhieàu. Saùng hoâm sau vaøo chuøa gaëp Phaùp sö Ñaøm Khoaùng. Khoaùng kinh ngaïc hoûi töø ñaâu tôùi? Sö noùi: Phaùp coù tôùi lui chaêng? Khoaùng sai tìm choã ñeán, thì thaáy boán beà tuyeát phuû ñeàu daøy naêm thöôùc. Khoaùng noùi khoâng theå löôøng bieát ñöôïc. Vöøa nghe coù Quaùt Luïc Söï, chö Taêng ñeàu troán laùnh, chæ mình Sö oâm baùt ñi khoâng xoùm laøng voâ ngaïi, heã ñöôïc thì cho heát khoâng

ñeå hoang phí. Coù ngöôøi môøi Sö veà ôû ñeâm vaø cuùng trai thì Sö noùi: Khi naøo trôøi ñaát khoâng coù Taêng môùi nhaän lôøi thænh naøy. Laïi coù daïy chuùng raèng: Chö Phaät noùi taâm khieán bieát taâm. Töôùng laø luoáng doái. Nay beøn laïi chuù troïng nhieàu veà taâm töôùng laø traùi xa yù Phaät, laïi caøng theâm luaän baøn maø khaùc vôùi ñaïi lyù. Cho neân Sö thöôøng oâm kinh Laêng-giaø 4 quyeånxem laø taâm yeáu, ñuùng theo lôøi daïy maø laøm. Bôûi raèng theo lôøi di phoù nhieàu ñôøi. Sau ôû trong loø goám khoâng bònh maø hoùa, thoï baûy möôi tuoåi.

**- Toå 30 (**3**) TAÊNG XAÙN:** Chaúng bieát ngöôøi ôû ñaâu, tröôùc nöông Nhò toå maø hoïc hoûi. Khi ñöôïc truyeàn phaùp thì aån cö taïi nuùi Hoaøn Coâng ôû Thuû Chu. Sau ñôøi Haäu Chaâu, vua Voõ Ñeá phaù dieät Phaät phaùp. Sö qua laïi nuùi Tö Khoâng ôû huyeän Thaùi Hoà hôn möôøi naêm, luùc ñoù khoâng ai bieát. Ñeán ñôøi Tuøy nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù 12, coù Sa di Ñaïo Tín, tuoåi môùi möôøi boán ñeán laïy Thaày thöa raèng: Xin Hoøa-thöôïng töø bi ban cho phaùp moân giaûi thoaùt. Sö noùi: Ai raøng buoäc oâng. Ñaùp: Khoâng coù ai raøng buoäc. Sö hoûi: Sao laïi caàu giaûi thoaùt. Ñaïo Tín sau lôøi noùi aáy thì Ñaïi ngoä laøm vieäc khoå nhoïc trong chín naêm. Sau ôû Kieát Chaâu thoï giôùi haàu thaày raát caån thaän, thaày nhieàu laàn thöû thaùch huyeàn vi. Bieát duyeân ñaõ chín lieàn giao cho phaùp y coù keä raèng:

*Hoa troàng tuy nhôø ñaát Töø ñaát troàng hoa moïc*

*Neáu khoâng ngöôøi gieo gioáng Hoa ñaát seõ khoâng moïc*

Sö laïi noùi: Xöa ñöôïc Ñaïi sö giao phaùp cho ta sau ñeán Nghieäp Ñoâ maø haønh hoùa ba möôi naêm môùi troïn nay ta ñöôïc oâng thì coøn ngaïi gì. Roài ñeán nuùi La Phuø ôû ñoù hai naêm, roài trôû veà choán cuõ hôn thaùng, só daân vaây quanh Sö thieát leã cuùng döôøng, Sö vì boán chuùng noùi roäng taâm yeáu xong thì ôû Phaùp Hoäi döôùi coä caây chaáp tay maø maát, luùc aáy laø ñôøi Tuøy Döông Ñeá nieân hieäu naêm Bính Daàn Ñaïi Nghieäp naêm thöù hai, ngaøy raèm thaùng möôøi. Vua Ñöôøng Huyeàn Toâng ban thuïy laø Giaùm Trí Thieàn sö, thaùp hieäu laø Giaùc Tòch. Ñeán ñôøi Hoaøng Toâng nieân hieäu Caûnh Ñöùc naêm thöù nhaát thì ñaõ traûi 400 naêm. - Ñôøi Sô Ñöôøng ôû Haø Nam coù Duaãn Lyù Thöôøng kính ngöôõng Toå Phong maø ñöôïc huyeãn chæ. Naêm AÁt Daäu nieân hieäu Thieân Baûo gaëp Haø Traïch Thaàn Hoäi hoûi raèng: Tam toå Ñaïi sö an taùng ôû ñaâu. Coù ngöôøi noùi vaøo La Phuø maø khoâng thaáy trôû veà, coù ngöôøi noùi maát trong Sôn coác chöa bieát ai ñuùng. Hoäi noùi Ñaïi sö Xaùng ôû La Phuø trôû veà Sôn coác ñöôïc hôn thaùng môùi tòch. Nay ôû Thö Chaâu thaáy coù moä Tam Toå Thöôøng chöa theå tin ñöôïc. Hoäi beøn vì Thö Chaâu Bieät Giaù nhaân ñeán hoûi chö taêng

chuøa Sôn coác raèng nghe noùi sau chuøa coù moä cuûa Tam Toå phaûi chaêng luùc ñoù coù Thöôïng toïa Tueä Quaùn ñaùp raèng: “coù”, thöôøng vui möøng cuøng lieâu thuoäc ñeán chieâm leã. Laïi môû quan taøi laáy xöông coát ñem traø tyø thì ñöôïc xaù-lôïi naêm maøu ba traêm haït thì laáy moät traêm haït ñem xaây thaùp thôø, moät traêm haït gôûi laïi cho Haø Traïch Thaàn Hoäi, ñeå tröng baèng côù thì ñem theo mình moät traêm haït. Sau ôû Laïc Trung Tö Ñeä thieát trai aên möøng. Luùc ñoù coù Taây Vöïc Tam taïng laø Kieän na ôû trongHoäi, Thöôøng hoûi Tam taïng. Toå sö Thieân Moân ôû Thieân Truùc nhieàu hay ít. Kieän Na ñaùp: Töø Ca-dieáp ñeán Baùt-nhaõ Ña-la coù hai möôi baûy vò toå. Neáu keå töø Toå Sö Töû , töø Ñaït- ma Ñaït boán ñôøi coù hai möôi hai vò, thì goàm chung coù boán möôi chín vò toå. Neáu töø baûy Ñöùc Phaät ñeán Ñaïi sö Taêng xaùn, neáu chaúng goàm chia taét ngang thì coù ba möôi baûy ñôøi. Thöôøng laïi hoûi caùc kyø ñöùc trong hoäi raèng: Töøng thaáy Toå Ñoà (baûn ñoà veà Toå sö) hoaëc daãn hôn naêm möôi vò Toå cho ñeán chi phaùi khaùc nhau, toâng toäc chaúng nhaát ñònh hoaëc chæ coù teân khoâng laáy gì chöùng nghieäm. Luùc ñoù coù Thieàn sö Trí Boån laø hoïc troø Luïc toå ñaùp raèng: Ñaây laø bôûi ñôøi Haäu Nguïy Phaät phaùp môùi suy yeáu, coù Sa moân Ñaøm Dieäu trong luùc ngoån ngang nhieàu vieäc ñaõ laáy luïa traéng moät mình cheùp ra teân tuoåi caùc toå hoaëc queân maát thöù lôùp ñeå laãn trong quaàn aùo maø giaáu trong hang nuùi traûi qua ba möôi laêm naêm cho ñeán khi Vaên Thaønh Ñeá leân ngoâi phaùp moân ñöôïc trung höng, thì Ñaøm Dieäu ñöôïc kính troïng beøn laøm Taêng Thoáng, môùi nhoùm hôïp caùc Sa moân maø luaän baøn keát taäp muïc luïc soaïn boä Phoù Phaùp Taïng Truyeän, luùc ñoù coù chuùt ít sai soùt, töùc khi Ñaøm Dieäu sao luïc vì quaù sôï seät, laïi traûi qua möôi ba naêm vua khieán Quoác töû tieán só Huyønh Nguyeân Chaân cuøng Tam taïng Baéc Thieân Truùc laø Phaät Ñaø Phieán-ña Caùt-Phaát-yeân, v.v... nghieân cöùu laïi Phaïm vaên phaân bieät toâng chæ theo thöù lôùp Thaày troø maø khoâng coøn sai laàm nöõa.

**Toå 31 (**4**) Toå ÑAÏO TÍN:** Hoï Tö Maõ, nhieàu ñôøi ôû Haø Noäi, sau dôøi veà huyeän quaûng Teá ôû Kyø Chaâu, sö sinh ra ñaõ khaùc thöôøng. Thuôû nhoû kính meán Khoâng toâng caùc moân giaûi thoaùt. Roõ raøng tuùc duyeân xöa ñeá noái Toå phong nhieáp taâm khoâng nguû nghæ chaúng tôùi giöôøng naèm suoát 60 naêm. nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm thöù möôøi ba Ñôøi Tuøy, laõnh ñoà chuùng ñeán ôû Caùt Chaâu, gaëp boïn troäm caép vaây thaønh baûy tuaàn khoâng giaûi toûa, daân chuùng sôï seät. Sö thöông xoùt daïy nieäm Ma-ha Baùt Nhaõ. Luùc ñoù boïn giaëc cöôùp thaáy treân böùc thaønh thaáp coù binh thaàn goïi nhau cho raèng trong thaønh coù dò nhaân khoâng neân taán coâng. Roài daàn daàn keùo ñi. Ñôøi Ñöôøng Voõ Ñeá naêm Giaùp Thaân Sö trôû veà kyø Xuaân ôû nuùi phaù Ñaàu, baïn hoïc ñeán raát ñoâng. Moät hoâm Sö ñeán huyeän Huyønh mai, giöõa ñöôøng gaëp moät ñöùa

beù coát caùch kyø laï khaùc thöôøng. Sö hoûi con hoï gì? Ñaùp: Hoï töùc laø coù chöù khoâng phaûi laø hoï thöôøng. Sö hoûi: Laø hoï gì? Ñaùp: Hoï Phaät Sö baûo con khoâng coù hoï, thì ñaùp: Hoï Khoâng. Sö im laëng bieát laø phaùp khí. Lieàn baûo thò giaû ñeán nhaø xin cha meï cho ñi xuaát gia, cha meï vì coù tuùc duyeân neân mau maén cho laøm ñeä töû, ñaët teân laø Hoaèng Nhaãn. Ñeán khi giao phaùp truyeàn y thì coù baøi keä raèng:

*Gioáng hoa coù taùnh moïc Do ñaát hoa sinh sinh Ñaïi duyeân hôïp vôùi tín Seõ ñôøi ñôøi khoâng sinh.*

Beøn ñoái ñaõi nhau baèng tình thaày troø. Moät hoâm baûo chuùng raèng: Trong nieân hieäu Voõ Ñöùc ta ñeán Loâ Sôn leân choùt ñaûnh maø nhìn sang nuùi Phaù Ñaàu thì thaáy maây tím nhö hình caùi loïng beân döôùi coù khí traéng chia ra saùu luoàng, caùc ngöôi coù hieåu khoâng? Chuùng ñeàu im laëng. Nhaãn hoûi: Phaûi chaêng coù moät Hoøa-thöôïng khaùc sinh ra moät chi Phaät phaùp. Sö noùi ñuùng. Sau, vaøo naêm Quyù Daäu nieân hieäu Trinh Quaùn, vua Ñöôøng Thaùi Toâng nghe Ñaïo vò cuûa Sö muoán chieâm ngöôõng beøn môøi veà kinh ñoâ. Sö daâng bieåu leân vua ba phen taï töø, sau laáy côù bònh maø töø choái. Ñeán laàn thöù tö vua ra lònh cho söù raèng: Neáu khoâng ñeán thì mang ñaàu veà ñaây. Söù ñeán nuùi truyeàn chæ duï, Sö beøn ñöa coå döôùi kieám maø thaàn saéc vaãn an nhieân. Söù kinh laï quay veà trình vua. Vua caøng kính meán beøn baøn y baùu cho ñöôïc toaïi chí. Ñeán nieân hieäu Vónh Huy ñôøi vua Cao Toâng naêm Taân Hôïi ngaøy moàng 04 thaùng 09 nhuaän, Sö baûo moân nhaân raèng: Taát caû caùc phaùp ñeàu giaûi thoaùt, caùc oâng ñeàu neân giöõ gìn maø truyeàn hoùa ôû vò lai. Noùi xong thì ngoài yeân maø maát, thoï baûy möôi hai tuoåi. Xaây Thaùp thôø ôû nuùi aáy. ngaøy moàng 08 thaùng 04 naêm sau voâ côù cöûa thaùp töï môû, thì hình dung nhö luùc coøn soáng. Sau ñoù moân nhaân khoâng daùm ñoùng laïi. Vua Ñöôøng Ñaïi Toâng ban thuïy laø Ñaïi Y Thieàn sö, teân thaùp laø Töø Vaân. Töø khi vieân tòch ñeán naêm Giaùp thìn nieân hieäu Caûnh Ñöùc naêm thöù nhaát ñôøi vua Hoaøng Toáng taát caû laø 356 naêm (coù choã noùi 354 naêm?)

**Toå- 32 (**5**) Toå HOAÈNG NHAÃN*:*** Ngöôøi huyeän Huyønh Mai ôû Kyø Chaâu, hoï chu, sinh ra ôû Kyø Nghi. Thuôû nhoû daïo chôi gaëp moät ngöôøi hieåu bieát khen raèng: Ñöùa beù naøy thieáu baûy töôùng nöõa môùi baèng Nhö lai. Sau gaëp Ñaïi sö Ñaïo Tín maø ñöôïc laøm Ñeä töû noái phaùp. ÔÛ Haøm Ñình taïi nuùi Phaù Ñaàu coù 1 cö só hoï Loâ teân Tueä Naêng töø Taân Chaâu ñeán ra maét Sö. Sö hoûi: OÂng töø ñaâu tôùi? Ñaùp: ÔÛ Laõnh Nam tôùi. Sö hoûi: Caàn vieäc gì? Ñaùp: Chæ caàu thaønh Phaät. Sö noùi: Ngöôøi Laõnh Nam khoâng coù Phaät taùnh, laøm

sao ñöôïc thaønh Phaät? Ñaùp: Ngöôøi thì coù Nam Baéc, Phaät taùnh haù nhö theá. Sö bieát laø dò nhaân. Lieàn heùt baûo: Xuoáng nhaø giaõ gaïo ñi! Tueä Naêng beøn laïy sö maø lui. Roài lo vieäc giaû gaïo laøm vieäc naëng nhoïc, ngaøy ñeâm khoâng nghæ suoát taùm thaùng. Sö bieát giôø trao phaùp ñaõ ñeán beøn baûo chuùng raèng: Chaùnh phaùp khoù hieåu, khoâng theå luoáng ghi nhôù lôøi ta maø laøm phaàn cuûa mình. Caùc oâng neân moãi ngöôøi töï neâu yù mình baèng moät baøi keä. Neáu lôøi yù hoïp nhau thì seõ trao cho y phaùp. Luùc ñoù, trong hoäi coù hôn baûy traêm vò Taêng. Thöôïng toïa laø Thaàn Tuù hoïc thoâng noäi ngoaïi, chuùng ñeàu toân kính ñeàu khen ngôïi raèng: Neáu khoâng phaûi ngaøi Thaàn Tuù thì coøn ai. Thaàn Tuù nghe chuùng khen thì khoâng caàn suy nghó maø cheùp moät baøi keä treân vaùch raèng:

*Thaân laø caây Boà ñeà*

*Taâm nhö ñaøi göông saùng Luoân luoân phaûi lau chuøi Chôù ñeå dính buïi baëm.*

Sö nhaân ñi kinh haønh thaáy baøi keä aáy bieát laø cuûa Thaàn Tuù beøn khen ngôïi raèng: Ñôøi sau y theo ñaây tu haønh cuõng ñöôïc quaû vò cao sieâu. Vaùch naøy ñònh ñeå Xöû Só Loâ Traân veõ Laêng-giaø Bieán Töôùng khi thaáy cheùp keä naøy lieàn ngaên laïi khoâng veõ maø baûo tuïng ñoïc keä aáy. Choã giaõ gaïo coù ngöôøi ñoïc keä aáy, Sö hoûi laø chöông cuù naøo thì ñaùp: OÂng chaúng bieát Hoøa- thöôïng tìm ngöôøi Ñeä töû noái phaùp khieán moãi ngöôøi soaïn keä neâu taâm. Baøi keä naøy laø cuûa Thöôïng Toïa Tuù, Hoøa-thöôïng raát khen ngôïi thì chaéc chaén laø seõ truyeàn y phaùp cho Ngaøi. Tueä Naêng hoûi keä aáy ra sao, ngöôøi aáy lieàn ñoïc laïi. Tueä Naêng giaây laâu noùi: Hay thì thaät laø hay maø hieåu thì chöa (lieãu). Ngöôøi aáy noùi Tueä naêng laø keû taàm thöôøng bieát gì maø noùi ñieân. Tueä Naêng noùi oâng khoâng tin ö, seõ xin hoïa moät keä, ngöôøi aáy khoâng ñaùp cöôøi maø boû ñi. Ñeán nöûa ñeâm Tueä Naêng nhôø moät caäu beù cuøng ñeán vaùch, Tueä Naêng caàm ñuoác nhôø caäu beù vieát duøm beân caïnh baøi keä cuûa Thaàn Tuù moät keä raèng:

*Boà ñeà voán khoâng caây*

*Taâm göông cuõng khoâng ñaøi Xöa nay khoâng moät vaät, Ñaâu caàn lau buïi baëm.*

Sau khi thaáy keä aáy thì Ñaïi sö baûo: Baøi naøy ai laøm cuõng chöa thaáy taùnh. Chuùng nghe Sö noùi thì khoâng ñeå yù gì. Nöûa ñeâm môùi ngaàm sai ngöôøi ñeán nhaø giaû gaïo goïi Tueä Naêng vaøo thaát. Sö baûo chö Phaät ra ñôøi vì 1 vieäc lôùn, tuøy cô Ñaïi Tieåu thöøa maø hoùa ñoä neân coù möôøi ñòa Ba thöøa, ñoán tieäm caùc yù chæ ñeå laøm giaùo moân. Nhöng Phaät ñaõ ñem Chaùnh Phaùp

SOÁ 2076 - CAÛNH ÑÖÙC TRUYEÀN ÑAÊNG LUÏC, Quyeån 3 735

nhaõn taïng Voâ Thöôïng Vi Dieäu Bí Maät Vieân Minh Chaân Thaät maø trao cho Thöôïng Thuû Ñaïi Ca-dieáp Toân giaû, laàn löôït truyeàn ñeán hai möôi taùm ñôøi. Ñeán Toå Ñaït-ma sang coõi naøy tìm ñöôïc Ñaïi sö Khaû roài laàn löôït truyeàn ñeán cho ta. Nay truyeàn Phaùp Baûo vaø y ca-sa naøy laïi cho oâng, oâng neân kheùo giöõ gìn ñöøng ñeå döùt maát, haõy nghe keä ta:

*Höõu tình ñeán gieo gioáng Nhôø ñaát quaû laïi sinh*

*Voâ tình ñaõ khoâng gioáng Voâ taùnh cuõng voâ sinh.*

Cö só Tueä Naêng beøn quì xuoáng nhaän y phaùp maø thöa raèng: Phaùp thì ñaõ trao, y giao cho ai. Sö noùi: Xöa Toå Ñaït-ma môùi ñeán ngöôøi chöa tin bieát neân truyeàn y ñeå noùi laø ñaéc phaùp. Nay tín taâm ñaõ chín, coøn y laø ñaàu moái tranh giaønh, neân ñeán oâng thì khoâng neân truyeàn nöõa. Laïi phaûi troán traùnh maø ñôïi luùc haønh hoùa, vì ngöôøi nhaän y maïng soáng nhö sôïi tô treo. Naêng hoûi: Neân troán laùnh nôi naøo. Sö noùi: Gaëp ai Thöông thì ôû, gaëp hoäi thì giaáu. Tueä Naêng laïy thaày laõnh y maø ñi. Ñeâm aáy ñi xa veà Nam thì chuùng môùi bieát. Ñaïi sö Nhaãn töø ñaáy khoâng leân toøa noùi phaùp ba ngaøy. Ñaïi chuùng quaùi laï beøn hoûi. Toå noùi Ñaïo ta ñaõ ñi sao coøn hoûi. Laïi hoûi y phaùp ai ñöôïc. Toå noùi: Tueä Naêng ñöôïc. Do ñoù chuùng baøn Loâ haønh giaû töùc laø Tueä Naêng, beøn ñi tìm nhöng ñaõ ñi maát. Huyeän bieát ñaõ ñöôïc beøn ñuoåi theo tìm. Ñaïi sö Nhaãn ñaõ trao y phaùp, traûi boán naêm ñeán nieân hieäu Thöôïng Nguyeân naêm thöù hai boãng baûo chuùng raèng: Nay vieäc ta ñaõ xong haõy ra ñi. Lieàn vaøo thaát ngoài yeân maø tòch, thoï baûy möôi boán tuoåi, laäp phaùp ôû phía Ñoâng nuùi Huyønh Mai. Vua Ñöôøng Ñaïi Toâng ban thuïy laø Ñaïi Maõn Thieàn sö, Thaùp ñeà laø Phaùp Vuõ. Töø khi Ñaïi sö maát ñeán naêm Giaùp Thìn nieân hieäu Caûnh Ñöùc naêm thöù nhaát ñôøi Hoaøng Toâng 1 laø 330 naêm.

■