TỤC TRUYỀN ĐĂNG LỤC

# QUYỂN 36

**MUÏC LUÏC**

Ñôøi thöù hai möôi, sau ñôøi Thieàn sö Ñaïi Giaùm

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Ñaïo Sinh ôû Tieán Phöôùc, coù moät vò:

1. Thieàn sö Ñaïo Xung ôû Kính sôn (Hieän coù ghi luïc)

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Vaên ôû Tònh töø, coù ba vò.

1. Thieàn sö Dieäu Cao ôû Kính sôn (Hieän coù ghi luïc).
2. Thieàn sö Giaùm - Chæ Hoaèng ôû Thieân ñoàng.
3. Thieàn sö Minh - Thieát Caûnh ôû Haø sôn (hai vò khoâng ghi luïc).

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Quaùn ôû Duïc vöông, coù moät

vò:

vò:

vò:

1. Thieàn sö Nguyeân Hy ôû Kính sôn (Hieän coù ghi luïc)

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Thieän Traân ôû Kính sôn, coù hai

1. Thieàn sö Haïnh Ñoan ôû Kính Sôn (Hieän coù ghi luïc).
2. Thieàn sö Giaùc ôû Taøo kheâ (Khoâng ghi luïc).

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Troïng Dónh ôû Tònh töø, coù ba

1. Thieàn sö Lieãu Vaïn ôû Giang taâm.
2. Thieàn sö Ích ôû Nhaïc laâm (hai vò hieän coù ghi luïc)
3. Thieàn sö Nhaøn - Vaân OÁc ôû Song laân (Khoâng coù ghi luïc).

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Baèng ôû Song laâm, coù moät vò:

1. Thieàn sö Toå Ngaân ôû Linh aån (Hieän coù ghi luïc).

vò:

vò:

vò:

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Vaân Tuï ôû Thieân ñoàng, coù moät

1. Thieàn sö Ñaïi Chöùng ôû Tuyeát ñaäu (Hieän coù ghi luïc)

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Tuù ôû Coâ phong, coù hai vò:

1. Thieàn sö Ngöng - Hoaøn Sôn ôû Coå sôn.
2. Thieàn sö Giôùi - Nhaát Naïp ôû Song laâm (hai vò khoâng ghi luïc).

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Phoå Teá ôû Linh aån, coù 03 vò:

1. Thieàn sö Khaûi. Ñoâng Söu ôû Töong sôn.
2. Thieàn sö Ñoàng - Daõ OÂng ôû Tuyeát ñaäu.
3. Thieàn sö Lai - Thaïnh Moân ôû Thieân ñoàng (ba vò khoâng ghi luïc).

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Töï Caûnh ôû Thieân ñoàng, coù hai

1. Thieàn sö Chieáu ôû Tuøng song
2. Thieàn sö Vieân Nguyeät Phong (hai vò khoâng ghi luïc).

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Nhö Giaùc ôû Tuyeát sôn, coù moät

1. Thieàn sö Höõu - Khoâng Nham ôû Trung truùc (Khoâng ghi luïc).

* Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Nhaân - Ñaïi Moäng ôû Tuyeát ñaäu,

coù moät vò:

* 1. Thieàn sö Trung - Khoâng sôn ôû Phuïng phan (Khoâng ghi luïc).
  + Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Tueä Khai ôû Hoaøng long, coù moät vò:

1. Hoøa thöôïng Kieán - Haït Lö (Khoâng ghi luïc).

* + Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Tònh - Thuaàn Am, coù moät vò:

1. Thieàn sö Möu ôû Taây giang - Thieân ñoàng (Khoâng ghi luïc).

* + Ñeä töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Suøng Nhaïc ôû Linh aån, coù möôøi hai vò:

1. Thieàn sö Thieän Khai ôû Kim sôn.
2. Thieàn sö Phoå Nham ôû Ñaïo traøng.
3. Thieàn sö Giaùc Thoâng ôû Hoa taïng.
4. Thieàn sö Hy Lieân ôû Long töôøng.
5. Thieàn sö Quang Muïc ôû Thuî nham.
6. Thieàn sö Vaên Leã - Thieân Muïc (hai vò khoâng ghi luïc)
7. Thieàn sö Khieâm - Ñaïi Hieát ôû Tuyeát ñaäu.
8. Thieàn sö Ñaïo - Coác Nguyeân ôû Tònh töø.
9. Thieàn sö Nham - Vaân Saøo ôû Thuî nham.
10. Thieàn sö Ñaøm - Taät Leâ ôû Hoå khaâu. 11-Thieàn sö Taâm ôû Baéc haûi.

12. Thieàn sö Trieäu ôû Naëc am (saùu vò khoâng ghi luïc).

\*\*\*\*\*

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ ÑAÏO SINH ÔÛ TIEÁN PHÖÔÙC

## *1. Thieàn sö Ñaïo Xung ôû Kính sôn.*

Thieàn sö Ñaïo Xung - Si Tuyeät ôû Kính sôn, voán ngöôøi doøng hoï Tuaân ôû Tröôøng giang, Voõ tín. Thaân maãu Sö voán ngöôøi doøng hoï Quaùch. Sö vöøa môùi sinh maø treân sung tuùc döôùi ngaén goïn, töø luùc thieáu thôøi lôùn daàn Sö ñaõ cho laø hoïc haønh ñoã ñaït tieán só öùng chieáu laøm quan khoâng lôïi, beøn thoï hoïc Phaät phaùp, ñeán leã aùi Sa-moân Tu Chöùng ôû vieän Dieäu quaû taïi töû chaâu caàu xin xuaát gia. Xong, Sö vaân du ñeán thaønh ñoâ taäp hoïc kinh luaän. Naêm Nhaâm tyù (1192) thuoäc nieân hieäu Thieäu Hy (1190-1195) thôøi Nam Toáng, ra khoûi haïp, Sö xoay quanh khaép xöù kinh sôû. Baáy giôø, Thieàn sö Nhaïc - Tuøng Nguyeân ñang xöôùng ñaïo cuûa Thieàn sö Haøm Kieät - Maät Am ôû Tieán phöôùc taïi Nhieâu chaâu, Sö beøn thaúng ñeán ñoù caàu xin nöông töïa, nhöng gaëp phaûi naêm ñoùi keùm neân khoâng nhaän, laïi nhaân gaëp Thieàn sö Ñaïo Sinh

* Taøo Nguyeân ra ñôøi hoaèng hoùa ñang ôû taïi Dieäu quaû, nghe theá, Sö beøn vaøo cöûa thöa hoûi ñaøm noùi maø coù söï tænh ngoä. Vaøo tham ñöôøng, baûo Sö haàu höông, Sö beøn sôùm toái cuøng theo ñi, naém ñaém tay giaø veát ñau caây gaäy chaúng thieáu möôïn vay, moïi thaáy bieát cuûa thuûa bình sinh ñeán ñoù phaàn nhieàu ñeàu khoâng aûnh höôûng. Khi Thieàn sö ñaïo sinh, chuyeân dôøi ñeán Quy phong, Sö cuõng theo haàu. Qua ba naêm sau, vieát keä tuïng giaõ töø ñeán ñaát chieác, trong ñoù coù lôøi noùi laø: “Coøn thöøa cuøng cho moät ñoâi tay, caàn ñeán caùc phöông gaõi nôi ngöùa”. Khi Sö ñeán kinh ñoâ thì Thieàn sö Nhaïc - Tuøng Nguyeân laïi ñang chuû söï ôû Linh aån, Sö beøn vaøo nöông töïa. Ñeán naêm Kyû maõo (1219) thuoäc nieân hieäu Gia Ñònh (1208-1225) thôøi Nam Toáng, ñang laø ôû ñeä nhaát toøa taïi Kính sôn, Sö öùng ñaùp söï thænh môøi ñeán ôû Quang hieáu - Gia hoøa hoaèng hoùa, noái doõi doøng phaùp cuûa Thieàn sö Ñaïo Sinh - Taøo Nguyeân. Baáy giôø Am Nguyeân, Giaùc Am, Töùc Thieàn

sö Nguyeân - Phuøng Am, Thieàn sö Phaïm. Voâ Töôùng, Thieàn sö Nguyeät - Thaïch Kheâ ñeàu ôû trong hoäi, ñaïo phong vang voïng ñeán trieàu ñình. Trung hieáu Veä vöông duøng Ñöôøng thieáp baùi tröø Töông sôn, gaàn soâng deã ngaâm nöôùc neân phaàn nhieàu ruoäng döôùi khoâng ñöôïc muøa, Sö nhaãn chòu ñoùi keùm, ñi khaát thöïc ñeå nuoâi döôõng caùc baäc hieàn só, ôû suoát möôøi ba naêm maø khoâng toû veû meät nhoïc. Ñeán naêm Kyû hôïi (1239) thuoäc nieân hieäu Gia Hy (1237-1241) thôøi Nam Toáng, Thò lang Ñoâng Quyeán Taøo Coâng Baân Thoáng suaát maâm chaâu, nghe ñaïo phong Sö vang voïng neân ñem coå sôn ñeå môøi ñoùn Sö , chöa ñi ñeán ñoù thì Töø Tuyeát Phong coù ñieäp vaên ñöa ñeán thænh môøi. Sö ñeán nhaän laõnh vieäc ñöôïc nöõa naêm thì laïi coù chieáu ban môøi ñeán ôû Thieân ñoàng, chuùng Taêng nhoùm tuï nhö bieån, phaùp ñoä tu chænh toûa saùng, tuy caùc baäc trí lôùn höng thaïnh ôû ñöông thôøi chaúng ai hôn ñöôïc. Laïi nöõa taïi Duïc vöông, phaùp tòch bò troáng pheá, Sö phaûi nhaän nhieáp vieäc truù trì, qua lai giaûng phaùp caû hai nôi. Coù luùc leân giaûng ñöôøng Sö baûo: “Thieân Ñoàng duøng ñeán taän cuøng, laïi Duïc vöông duøng chaúng nhaèm, taïi Duïc vöông duøng ñeán taän cuøng, trôû veà Duïc vöông duøng chaúng nhaèm, tuy laø nhö vaäy, nôi duøng chaúng nhaèm, nôi duøng coù thöøa, moät muõi teân baén caû hai con chim ñieâu tuøy theo tay maø rôi laïc”. Laïi nhaân ngaøy keát haï, leân giaûng ñöôøng Sö baûo: “Giaø-lam Vieân giaùc, moãi maûy traàn ñeàu coù ñöôøng, ngoài ñöùt ñeán ñi, choùng traéng xöa nay, nôi naøo möôøi ba, nôi naøy möôøi laêm, sau tröôùc chaúng sai moät maûy toùc. Ñaùng cöôøi Laõo Cuø-ñaøm maët vaøng, ñeán nay chaúng bieát noùi laïc. Ñeán naêm Giaùp thìn (1244) töùc naêm Thuaàn Höïu thöù hai (1), laïi coù saéc chæ dôøi ñeán ôû Linh aån, maø ôû ñôøi haún coù ngöôøi khoâng vöøa yù ñoái vôùi Sö, Sö beøn gioáng troáng baùo cuøng ñaïi chuùng veà aån naùo taïi Kim laêng, Kinh Trieäu Duaãn sai quan thuoäc theo tìm loâi keùo Sö ñeán ôû Toâ ñaøi nhöng khoâng theå ñöôïc, trieàu ñình laïi ban leänh laáy Hoå khaâu laøm nôi ñeå Sö döôõng Laõo nhöng Sö cuõng khoâng ñeán. Löu Thuù Hö Trai Trieäu Coâng laáy Töông sôn ñeå thænh môøi nhöng Sö cuõng khoâng ñeán. Muøa xuaân naêm Maäu thaân (1248), taïi Duïc vöông, Thieàn sö Kham - Tieáu OÂng taùn phaûi phaùp tòch, trieàu luaän laáy nhaø cuõ ñaïi giaùc chaúng khinh ban cho môøi Sö ñeán ôû aån taïi ñoù, sai söù ñeán ba laàn nhöng ñeàu trôû veà khoâng, cuoái cuøng Sö chaúng vaâng phuïng saéc chieáu. Naêm sau leân Kính sôn, chöa bao laâu nôi maïng ngöïc Sö caûm phaùt beänh maõi qua muøa xuaân naêm sau khoâng laønh khoûi, nhöng Sö vaãn leân phaùp toøa giaûng phaùp khoâng pheá boû, ñeán cuoái thaùng hai Sö môùi khoâng ra nhöng noùi keä tuïng vieát vaên taùn thaùn, vui cöôøi noùi baøn v aãn nhö luùc bình thöôøng. Vò Taêng haàu Sö caàu xin Sö löu laïi keä tuïng, Sö phaåy xua chaúng ñoaùi hoaøi, theá roài, Sö cöôøi baûo vò Taêng aáy laø: “Moät caâu cuoái cuøng, khoâng theå thöông löôïng, chæ caàn moãi ngöôøi,

ngay ñoù nhaän laáy”. Töø ñoù, Sö vaéng baët thuoác thang, tuyeät döùt moïi vieäc beân ngoaøi, ñeán nöõa ñeâm möôøi boán (?), Sö ngoài daäy, khoaûnh khaéc beøn thò tòch - Ñoà chuùng nghinh ñöa veà an taùng taïi trong nuùi Kim laêng”.

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ VAÊN ÔÛ TÒNH TÖØ

## *1. Thieàn sö Dieäu Cao ôû Kính sôn.*

Thieàn sö Dieäu Cao - Vaân Phong ôû Kính sôn taïi Haøng chaâu, voán ngöôøi xöù Tröôøng kheâ, Phöôùc chaâu. Gia ñình nhieàu ñôøi noái nghieäp Nho giaùo. Thaân maãu Sö laø ngöôøi doøng hoï Nguyeãn moäng thaáy treân ao coù moät treû nhoû chaáp tay ngoài giöõa nhuî hoa sen, ñöa tay böng ñoå laáy, boãng tænh giaác maø sinh Sö, nhaân ñoù ñaët teân Sö laø “Moäng Trì” Sö daùng veõ thaàn saéc tuaán tuù ham thích saùch vôû, raát ham thích kinh saùch Phaät giaùo, coá caàu xin hoïc phaùp xuaát theá, ñeán nöông töïa Thieàn sö Traïch - Vaân Moäng ôû Ngoâ trung caàu thoï giôùi Cuï tuùc. Sö yù chí beùn nhaïy caàu ñaïo tham ñaàu döùt tuyeät si aùm. Tieáp theo, Sö ñeán baùi yeát Thieàn sö Voâ Chuaån raát meán quyù Sö. Sö laïi ñeán Duïc vöông baùi yeát Thieàn sö Vaên - Yeån Kheâ. Vaøo thaát Sö troâng giöõ chìa kho kho taïng. Moät ngaøy noï, Thieàn sö Vaên neâu cöû: “Thí nhö traâu ñi qua laù chaén cöûa sang, ñeàu, söøng vaø boán chaâu ñeàu qua xong nhaân gì caùi ñuoâi khoâng qua ñöôïc?” Vuït nhieân, Sö coù söï tænh ngoä lieàn ñaùp raèng: “Caù kình nuoát heát nöôùc bieån, baøy ra caønh san hoâ”. Thieàn sö Vaên aán khaû cho Sö - Gaëp luùc Thieàn sö Vaên chuyeån dôøi ñeán phöông Nam tónh laéng, Sö cuõng cuøng theo ñi. Veà sau, ra ñôøi hoaèng hoùa, Sö ñeán ôû Ñaïi loâ, Tuyeân höng, laøm ñích töû noái doõi doøng phaùp Thieàn sö Vaên. Sö laïi chuyeån dôøi ñeán Khuyeán trung, Traùp xuyeân, Haø sôn, Vaân naïp, lui tôùi boán nôi. Gaëp luùc taïi Töông sôn phaùp tòch bò troáng pheá, Sö vaân phuïng saéc chæ thænh môøi ñeán ôû ñoù. Qua möôøi ba naêm maø Taêng chuùng coù hôn 5000 vò. Ñeán naêm AÁt hôïi (1275) thuoäc nieân hieäu Ñöùc Höïu (1275 - 1276) thôøi Nam Toáng. Chuøa bò quaân só phaù hoaïi, coù ngöôøi cöôõng eùp Sö muoán ñoøi kieám vaøng, boãng duøng muõi nhoïn aùp ñaûo Sö, Sö ñöa daøi coå baûo: “Muoán gieát thì cöù gieát, ñaàu toâi khoâng theå cheát bôûi dao nhoïn cuûa oâng vaäy”. Ngoân töø nhan saéc Sö khoâng toû veû khieáp sôï, caùc quaân só caûm ñoäng neùm boû muõi nhoïn maø ñi. Thöøa töôùng Baù Nhan Coâng gaëp thaáy Sö cuõng theâm kính troïng, beøn cuùng thí traêm con traâu, thieát trai löông thöïc cuùng döôøng coù ñeán naêm traêm. Chuøa nhôø ñoù maø caáp giuùp. Ñeán naêm Canh thìn (1280) thuoäc nieân hieäu Chí Nguyeân (1264 - 1295) thôøi nhaø Nguyeân, Sö chuyeån dôøi ñeán ôû Kính sôn, chuøa gaëp phaûi hoài luït. Môùi taïo döïng laïi, möôøi phaàn chæ ñöôïc moät, Sö doác taâm xaây döïng, chöa ñaày möôøi naêm thaûy ñeàu hoaøn taát nhö Cöïu Quaùn. Ñeán muøa xuaân naêm Maäu tyù (1288), ma söï boãng nhieân daáy

loaïn, coù ngöôøi saøm taáu muoán phaù huûy Thieàn toâng. Sö than raèng: “Ñaây laø vieäc lôùn cuûa Toâng moân. Ta phaûi nhaän chòu nhaän laáy caùi cheát maø tranh ñaáu!” Beøn ñeán kinh ñoâ. Trieàu ñình coù saéc chæ nhoùm taäp caùc toâng ñoà ñeán cuøng bieän luaän. Vua (Theá Toå - Hoát Taát Lieät) hoûi: “Thieàn laáy gì laøm Toâng?” Sö ñaùp: “Tònh trí dieäu vieân, theå voán khoâng tòch, chaúng phaûi noùi maø thaáy nghe hay bieát nghó löôøng phaân bieät coù theå thaáu ñaït”. Tuyeân hoûi vaøi ba phen Sö ñeàu laàn löôïc neâu cöû chö Toå töø Taây vöùc cho ñeán thaàn Trung Hoa vaø caû nhaân duyeân ñaùnh gaäy, quaùt heùt cuûa Ñöùc Sôn, Laâm Teá, ñaïi khaùi thieàn laø chaùnh phaùp nhaõn taïng, Nieát baøn dieäu taâm, vöôït toái thöôïng thöøa chaúng coù ai hôn ñöôïc thieàn”. Ngoân töø yù chæ roõ baøy coù hôn hai ngaøn (2.000) lôøi. Vua laïi tuyeân baûo: “Ñeán tröôùc giöôøng cuøng ngöôøi saøm taáu phaûn phuùc luaän naïn. Keû saøm taáu aáy bò beû gaõy cuït lôøi. Nhaø vua raát vui veû, Thieàn toâng trôû laïi an bình nhö môùi ñaàu. Xong, ñeán tröôùc theàm giaõ töø trôû veà phöông Nam. Coù luùc Sö chæ daïy ñaïi chuùng raèng: “Ta voán aån troán saâu xa nôi hang hoác, laùnh neù qua thôøi gian, chaúng theå goïi laø maët nhaät soi chieáu ñaát trôøi quan laâm, khoù aån troán ñeán ñaát baéc”. Sö laïi baûo: “Vaù choaøng che ñaàu muoân söï nghó, thôøi naøy sôn Taêng ñeàu chaúng hieåu”. Kính sôn laïi bò tay bieán moät laàn nöõa, Sö baûo cuøng ñaïi chuùng raèng: “Xöa tröôùc ta coâ phuï neân nuùi naøy traùch vaäy”. Vaø beøn doác söùc taïo döïng laïi, xaây quanh bôø ñieän laøm hoà, phoøng oác khaùc laàn löôïc laïc thaønh. Ñeán ngaøy 17 thaùng 06 naêm Quyù tî (1293), Sö vieát keä tuïng löu laïi maø thò tòch. Sö sinh ngaøy 17 thaùng 02 naêm Kyû maõo (1219) thuoäc nieân hieäu Gia Ñònh (1208 - 1225) thôøi Nam Toáng, höôûng thoï baûy möôi laêm tuoåi, naêm möôi chín haï laïp, an taùng taïi söôøn nuùi phía Taây cuûa chuøa.

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ QUAÙN ÔÛ DUÏC VÖÔNG

## *1. Thieàn sö Nguyeân Hy ôû Kính sôn*

Thieàn sö Nguyeân Hy - Hoái Cô - Phaät Trí ôû Kính sôn, voán ngöôøi doøng hoï Ñöôøng ôû Döï chöông. Gia ñình nhieàu ñôøi noái nghieäp Nho giaùo, Sa-moân Minh ôû vieän Minh giaùc taïi Taây sôn laø ngöôøi chuù cuøng hoï cuûa Sö

* Thaân phuï Sö nhoùm taäp con em trong toâng toäc ñeå chæ daïy hoïc taäp theo saùch vôû theá gian. Sö cuøng ngöôøi anh laø Nguyeân Linh ñeàu theo nghieäp tieán só, Nguyeân Linh ñaõ ñoã ñaït, khi aáy Sö vöøa möôøi chín tuoåi beøn theo Sa-moân Minh maø caàu xin xuaát gia. Luùc saép du phöông thaân maãu Sö raát meán thöông, rieâng laáy baïch kim laøm trang söùc Sö cho laø cuûa caûi ñaày ñuû laø taùng maát, beøn kheùo töø choái giaû bieät thaân maãu ra ñi chaúng theo moät tieàn. Ñeán ñaát Ngoâ, moät thôøi caùc baäc danh tuùc ñeàu muoán ra. Sö ôû döôùi toøa chaúng heà ñoaùi hoaøi. Nghe Thieàn sö Quaùn - Vaät sô ñang xieån hoùa

taïi Ngoïc kyû, Sö beøn ñeán nöông töïa. Thieàn sö Quaùn cuõng ñaøm noùi, raát kinh ngaïc veà Sö - Sö ôû laïi theo haàu gaàn guõi, sôùm toái thöa hoûi, môû heát aån bí. Thieàn sö Quaùn beøn ñaët teân töï cho Sö laø “Hoái Cô” vaø khuyeân raên Sö baèng baøi keä tuïng. Veà sau ñeán Tieàn ñöôøng baùi yeát Thieàn sö Dónh - Ñoâng Söu ôû Nam bình, beøn môøi Sö troâng coi chuyeân vieäc thö kyù. Trong khoaûng nieân hieäu Chí Trung (1264 - 1295) thôøi nhaø Nguyeân, toång thoáng Döông Lieân Chaân vaâng phuïng saéc chæ ñi thænh laáy xaù lôïi töø thaùp vua A Duïc cuùng taïo ñöa vaøo cuùng döôøng môùi ñeán thình caàu Sö ghi thuaät veà ñaàu ñuoâi söï tích Xaù-lôïi nhö theá naøo, nhaân ñoù thænh môøi Sö ñoàng ñi, Sö choái töø vaø baûo: “Toâi coù meï giaø sau chieán traän coøn maát nhö theá naøo chöa roõ bieát”. Roài Sö beøn trôû veà Giang taây thì Nguyeân Linh tröôùc vì laøm Laâm giang thoâng thaùn neân theo Vaên thöøa töôùng daáy binh maø qua ñôøi, rieâng coøn thaân maãu Sö ôû taïi nhaø. Sö doác loøng phuïng döôõng, do taâm hieáu haïnh maø tieáng taêm vang voïng. Sö aån cö taïi Tieàm sôn trong queâ nhaø. Ñeán naêm Nguyeân Trinh thöù hai (1296) thôøi nhaø Nguyeân, ra ñôøi hoaèng hoùa. Sö ñaùp öùng söï thænh môøi ñeán ôû Baùch tröôïng. ÔÛ ñoù möôøi hai naêm maø phaùp tòch höng thaïnh ñoà chuùng ñoâng nhieàu. Ñeán ñaàu nieân hieäu Chí Ñaïi (1308) thôøi nhaø Nguyeân, Sö laïi öùng ñaùp söï thænh môøi ñeán ôû Tònh töø. Ngaøy nhaäp töï, Haøng trung - thö - tænh, haøng - tuyeân - chaùnh - vieän cuøng caùc quan thuoäc ñoàng phuû phuïc nghinh thænh Sö phaùt döông Toâng chæ. Caùc baäc naïp Taêng anh kieät ôû boán phöông ñoàng nhoùm taäp. Leân giaûng ñöôøng Sö baûo: “Vaân Moân noùi:” Caùi chöõ “Phoå” khaép ñaïi ñòa moïi ngöôøi chaúng bieát laøm sao”. Raát khoâng bieát Vaân Moân, töù laên xaû boû ñaát, luùc aáy neáu coù ngöôøi gaèn gioïng heùt moät tieáng, ñôïi laõo aáy phaùt tuoân xaáu aùc, töø töø maø ñaùnh caùi thaêm hoûi ñaïo, chôù quaùi ngaïi xuùc nghòch toát laønh, chaúng chæ naâng ñôõ daïy laõo aáy, quaûn laáy caâu thoaïi löu haønh khaép thieân haï”. Sö ôû ñoù baûy naêm, laïi trôû veà Kính sôn, ôû qua ba thaùng, Sö laïi cuï bò tröôïng saùch veà ôû döôùi Nam sôn. Laïi thænh môøi Sö nhöng Sö chaúng ñeán. Caùc baäc hoïc giaû ôû Giang taây nghe Sö ruùt lui nhaøn tænh ñeàu nhoùc loøng Chí thaønh thænh caàu phaùp vò. Ñoà chuùng Ñaïi ngöôõng - Baùch tröôïng tranh nhau laïi thænh môøi Sö, Sö choái töø khoâng ñöôïc beøn trôû laïi ôû Ngöôõng sôn. ÔÛ ñoù ba naêm, ñeán luùc saép tòch, Sö vieát thö tay trao truyeàn qua laïi, vieát keä tuïng chæ daïy ñaïi chuùng, xong Sö buoâng buùt maø tòch. Luùc ñoù laø ngaøy 17 thaùng 08 nhuaàn naêm Dieân Höïu thöù saùu (1319) thôøi nhaø Nguyeân, Sö höôûng thoï taùm möôi hai tuoåi. Döôùi Ñaïi ngöôõng coù taûng ñaù kim keâ, theo Ñaïi sö öùng maõ huyeàn saám, neân an taùng nhuïc thaân Sö taïi ñoù, maø ñoà chuùng cuûa Sö ôû taïi Haøng chaâu laïi döïng thaùp voïng thôø taïi Taây aån cuûa Tònh Töø ñeå löu toàn nôi toân kính. Ñeä töû noái doõi doøng phaùp cuûa Sö coù Thieàn sö AÂn ôû Tieáu aån, Thieàn

sö Anh ôû Thaïch thaát, Thieàn sö Luaân ôû Troïng phöông, v.v…

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ THIEÄN TRAÂN ÔÛ KÍNH SÔN

## *1. Thieàn sö Haïnh Ñoan ôû Kính sôn.*

Thieàn sö Haïnh Ñoan - Nguyeân Söu ôû Kính sôn taïi Haøng chaâu, voán ngöôøi doøng hoï Haø ôû Laâm haûi. Gia ñình nhieàu ñôøi noái nghieäp Nho giaùo. Sö vöøa môùi sinh ñaõ toû veû thoâng minh tuù phaùt, töø beù thô ñaõ khoâng aên duøng caùc thöù tanh noàng. Naêm möôøi hai tuoåi, Sö theo ngöôøi chuù trong hoï laø Sa-moân Maäu caàu xin xuaát gia, beøn ñöôïc ñoä ôû vieän Hoùa thaønh taïi Dö haøng. Naêm möôøi taùm tuoåi, Sö thoï giôùi Cuï tuùc. Taát caû moïi thöù vaên töï chaúng do thaày chæ daïy maø töï nhieân Sö coù khaû naêng thoâng raønh. Môùi ñaàu ñeán döï tham nôi Hoøa thöôïng Taïng Söu ôû Kính sôn. Hoøa thöôïng Taïng Söu - Thieän Traân hoûi: “OÂng laø ngöôøi xöù naøo?” Sö ñaùp: “Ngöôøi xöù Ñaøi chaâu”. Hoøa thöôïng Thieän Traân heùt moät tieáng, Sö traûi toaï cuï ra. Laïi heùt moät tieáng, Sö gaáp toaï cuï laïi, Hoøa thöôïng Thieän Traân baûo: “Tha cho oâng ba möôi gaäy, tham ñöôøng ñi”. Ngay lôøi noùi aáy boãng nhieân Sö choùng ngoä, Thieàn sö Thieän Traân lieàn môøi Sö vaøo haàu ty. Ñeán luùc Thieàn sö Thieän Traân thò tòch, Sö ñeán tònh töø nöông töïa Cuûng Coâng - Thaïch Laâm, lieàn baûo Sö laøm kyù thaát. Sau ñoù Sö cho Linh aån laø nôi non nöôùc tuù öu thaéng, beøn ñeán treo tích tröôïng taïi ñoù. Sö töøng töï xöng laø “Haøn Thaäp” coù Cuûng Coâng - Hoaønh Xuyeân, ngöôøi ôû trong laøng queâ ñang ôû taïi Duïc vöông, vieát keä tuïng thænh môøi Sö laø:

*“Xa xa khoaûn ñaát trôøi, Rieâng coù Haøn sôn töû”.*

Sö troïn chaúng qua soâng, maø ñeán baùi yeát Chaân Coâng - Giaùc Am ñang ôû Thöøa thieân, laïi ñeán tham yeát Khaâm Coâng - Tuyeát Nham taïi Ngöôõng sôn, Khaâm Coâng hoûi: “OÂng töø xöù naøo laïi?” Sö ñaùp: “Hôïp laáy ngöôõng mieäng”. Khaâm Coâng baûo: “Caàu laïi kính cao, nuùi taäp vaân vuùt, chöa bieát thö kyù ôû taïi ñaâu?” Sö voã tay ñaùp: “Vòt nuoát con oác troàng maét chôït loài ra”. Khaâm Coâng cöôøi xoay laïi baûo Thò giaû: “Kheùo roùt traø mang laïi”. Sö noùi: “Cuõng chaúng tieâu ñöïôc”. Sö ôû ñoù ba naêm thì Khaâm Coâng thò tòch. Sö môùi trôû veà ôû Cheá höõu, Kính sôn thænh môøi Sö ñeán ôû Ñeä nhaát toøa.

Ñeán naêm Canh tyù (1300) thuoäc nieân hieäu Ñaïi Ñöùc (1297 - 1308)

thôøi nhaø Nguyeân, ra ñôøi hoaèng hoùa Sö ñeán ôû Tö phöôùc taïi Hoà chaâu, hoïc chuùng ñua nhau keùo ñeán, tieáng taêm vang voïng ñeán taän kinh ñoâ. Nhaø vua ñaëc bieät ban saéc taëng Sö hieäu laø “Tueä Vaên Chaùnh Bieän Thieàn sö “. Trung - thö - bình - chöông - söï - Tröông Lö Coâng ñang nhaäm giöõ Haønh

tuyeân chaùnh xöù, môùi ñaàu ñeà cöû thænh môøi Sö ñeán laøm chuû Trung thieân truùc. Ngaøy khai ñöôøng giaûng phaùp, caùc haøng coâng suaát lieâu thuoäc ñeàu ñeán döï tham döôùi toøa. Ñeán naêm Nhaâm tyù (1312) thuoäc nieân hieäu Hoaèng Khaùnh (1312 -1314) thôøi nhaø Nguyeân, Sö chuyeån dôøi ñeán ôû Linh aån. Laïi coù saéc chæ thieát laäp ñaïi hoäi Thuûy luïc taïi Kim sôn. Thænh môøi Sö leân toøa giaûng phaùp, xong vieäc Sö laïi vaøo thaêm haàu, vua laïi ban taêng Sö hieäu laø “Phaät Nhaät Phoå Chieáu”. Sö giaõ töø theo höôùng Nam trôû veà döôõng cao taïi am ôû phía taây Löông chöõ, ñeán naêm Nhaâm tuaát (1322) thuoäc nieân hieäu Chí Trò (1321 - 1324) thôøi nhaø Nguyeân, taïi Kính sôn phaùp tòch troáng vaéng, Tuyeân chaùnh haøng vieän thænh môøi boå nhaäm Sö ñeán ôû ñoù. Sö ñeán noùi laø coù ba laàn ban taëng phaùp y ca-sa kim lan. Suoát hai möôi naêm, chaân Sö chaúng böôùc ra khoûi ngaïch cöûa, maø caùc haøng kính moä ñaïo phong cuûa Sö nhoùm tuï ñeán khoâng nôi dung chöùa. Coù vò Taêng hoûi: “Theá naøo laø chaùnh phaùp nhaõn taïng?” Sö ñaùp: “Ñaàu ngaû tö ñöôøng, ñaù daùm caûn chaän”. Laïi hoûi: “Chaúng chæ döøng aáy beøn laø phaûi?” Sö ñaùp: “Vaàng nguyeät tôï cung cong, ít möa nhieàu gioù”. Coù luùc leân giaûng ñöôøng, neâu cöû: “Coù vò Taêng hoûi Trieäu Chaâu: “Con choù coù Phaät taùnh khoâng ?” Trieäu Chaâu ñaùp: “Khoâng”. Laïi coù vò Taêng khaùc hoûi: “Con choù coù Phaät taùnh hay khoâng?” Trieäu Chaâu ñaùp: “Coù”. Xong, Sö baûo: “Neáu laáy “Khoâng” laøm roát raùo, sau laïi nhaân gì noùi laø “Coù”? Neáu laáy “Coù” laøm ñích xaùc, tröôùc maët nhaân gì maø noùi “Khoâng”? ÔÛ trong ñaây baét giaëc Trieäu Chaâu, höùa cho caùc ngöôøi treân trôøi döôùi trôøi”. Laïi coù luùc leân giaûng ñöôøng Sö baûo: “Gioù thu maùt, ñeâm thu daøi, khaùch chöa veà, nghó nhôù queâ höông”. Sö voã xuoáng thieàn saøn moät caùi tieáp baûo: “Töï laø chaúng veà, veà beøn ñöôïc, caûnh khoùi Nguõ hoà coù ai tranh”. Sö töøng khaùm xeùt hoûi vò Taêng môùi ñeán: “Thaùnh giaû ôû phöông naøo, Linh kyø ôû xöù naøo?” Vò Taêng aáy ñaùp: “Laâm traãm chaâm”. Sö baûo: “Döùt choïn thieàn hoøa nhö vöøng tôï thoùc, tham ñöôøng ñi”. Sö laïi khaùm moät vò Taêng khaùc: “Baøn thôø ñaù cheû phaù cöûa ngöïc oâng, boàn cheùn ao ngaâm naùt baûng chaân oâng”. Vò Taêng aáy ñònh môû mieäng ñaùp. Sö lieàn quaùt heùt. Sö laïi khaùm xeùt moät vò Taêng khaùc: “Ñaùnh môû hoa nhaïc lieàn trôøi xinh, phoùng ra Hoaøng haø suoát ñaùy trong, töùc taïm ñeå ñoù, coøn treân thaät ñòa noùi ñem laïi moät caâu xem?” Vò Taêng aáy ñònh môû mieäng ñaùp, Sö beøn ñaùnh, Sö duøng maéng chöûi quaùt heùt vì moân nhaân ñeä töû maø tha thieát daïy raên, vì chaúng gaàn tình ngöôøi thöïc haønh ñaïo ñaïi coâng trong thieân haï. Vieäc lôïi tha cuûa Sö ñeàu ngaàm maø laøm ñoù, khoâng raèng chaúng noùi. Sö sinh naêm AÁt maõo (1255) thuoäc nieân hieäu Baûo Höïu thôøi Nam Toáng (1255 - 1259), ñeán ngaøy moàng 04 thaùng 08 naêm Taân Tî (1341) thuoäc nieân hieäu Chí Chaùnh (1341 -1368) thôøi nhaø Nguyeân, Sö vieát keä tuïng giaõ bieät ñaïi

chuùng raèng:

*“Voán khoâng sinh dieät, Sao coù ñeán ñi.*

*Soâng baêng phaùt löûa, Caây saét nôû hoa”.*

Xong, Sö buoâng buùt, duoãi moät chaân maø thò tòch, höôûng thoï taùm möôi taùm tuoåi, baûy möôi saùu haï laïp. Ñeán ngaøy 11 thaùng ñoù, nghinh ñöa toaøn thaân Sö an taùng taïi vieän Thaùp tòch chieáu. Sö coù caùc ñeä töû nhö Truùc Tuyeàn, Laâm Coå, Ñaûnh Minh, Moäng Ñöôøng, Ngaïc Sôû, Thaïch Kyø, Duøng Trung Caäp v.v… ñeàu ñuû ñeå laøm cao lôùn Toâng aáy.

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ TROÏNG DÓNH ÔÛ TÒNH TÖØ

## *Thieàn sö Lieãu Vaïn ôû Giang taâm.*

Thieàn sö Lieãu Vaïn - Nhaát Sôn ôû Giang taâm taïi OÂn chaâu, voán ngöôøi doøng hoï Kim ôû Laâm xuyeân. Sö daùng maïo gaäy oám. Naêm möôøi laêm tuoåi, Sö hoïc nghieäp trình vaên raát coù tieáng taêm, nhöng chí khí muoán xuaát gia, chaúng ñoaït, beøn ñeán nöông töïa Sa-moân Tö ôû vieän Thöôøng laïc taïi Kim kheâ maø caàu xin xuaát gia, boãng nhieân coù Linh Chi Saûn Hoä Xu chieâm ñoaùn, Sö baûo laø ñieàm toát. Ñeán luùc du phöông, Sö vaøo baùi yeát Thieàn sö Vaên - Yeån Kheâ, Thieàn sö Giaùc - Kinh Söu, Thieàn sö Kính - Giaûn oâng ñeàu cuøng hôïp ngöõ. Khi Thieàn sö Troïng Dónh - Ñoâng Söu nhaän laõnh Nam bình, choïn Sö laøm chöôûng kyù. Chôït ñi qua ñeàn thôø thaàn Sö thaáy tro giaáy theo gioù xoay noåi boãng nhieân queân baäc sôû chöùng, beøn trình baøy cuøng Thieàn sö Troïng Dónh. Thieàn sö Troïng Dónh hoûi vaën laïi Sö troïn khoâng ngöng treä. Nhaân ñoù maø Sö aán chöùng. Sau, Sö vaân du ñeán Thieân thai, vaø caûnh chuùng thænh môøi khai ñöôøng giaûng phaùp taïi Haøn nham. Sö troïn noái doõi doøng phaùp cuûa Thieàn sö Troïng Dónh - Ñoâng Söu. Qua ba naêm sau, Sö chuyeån ñeán ôû Tieân cö, Töû traïch. Laïi qua möôøi naêm sau, Sö chuyeån ñeán ôû Sô sôn ñang luùc baøn nghò neáu chaúng hôïp töùc lieàn ñaùnh lui. Sau ñoù khoâng bao laâu, Giaûng Hoaøi toång thoáng nhoùm taäp Chö sôn ñeán Tröïc chæ ñöôøng ôû Linh aån cuøng baøn luaän laáy Khai tieân ñeå thænh môøi Sö ñeán ôû. Sö ñeán chaêm vieäc tuøng laâm ñaûnh taân. Laïi traûi qua möôøi naêm leân ôû Giang taâm, hôi coù vieäc chaúng vöøa yù Sö beøn boû ñi. Chuùng Taêng trong chuøa coù vaøi traêm vò khaån caàu löu laïi, cuøng theo Sö ñeán nôi cuûa Baèng Coâng nhöng Sö vaãn khoâng chaáp thuaän, moãi töï khoùc than giaû bieät tan veà maø Sö vaãn töï nhieân nhö thoaùt ñöôïc goâng cuøm. Gaëp luùc Thieàn sö Minh

* Nguyeät Giaûn ôû Ñoâng kheâ ñöa thuyeàn ñeán thænh ñoùn Sö veà ôû ñoù. Ñeán luùc Thieàn sö Minh thò tòch, ñaïi chuùng ôû Khai tieân laïi ñeán caàu thænh Sö

trôû veà. Sö quyeát söùc choái töø. Ñaïi chuùng khaån thieát böùc baùch vaøi ba phen, nguyeän chaúng vì vieäc chuøa phieàn luïy ñeán Sö, chæ xin Sö daïy raên ñoà chuùng maø thoâi vaäy. Ñeán ngaøy 26 thaùng 11 naêm Hoaøng Khaùnh thöù nhaát (1312) thôøi nhaø Nguyeân, Sö caûm maéc beänh, ngoài nôi toøa cao, chaúng caàn thuoác thang. Qua baûy ngaøy, ñoøi taém goäi thay y phuïc roài ra ngoài nôi aùn saùch vieát lôøi giaõ bieät ñaïi chuùng. Xong, Sö ngoài maø thò tòch. Sau khi traø tyø gom nhaëc ñöôïc Xaù-lôïi naêm saéc baèng haït ñaäu nhieàu voâ soá, hai troøng maét khoâng tieâu hoaïi, laïi nung ñoát löûa maïnh, thì caøng saùng rôõ hôn, raêng vaø ñaûnh coát cöùng chaéc va chaïm nhau coù tieáng leng keng. Baáy giôø caûi ñoåi laøm thaùp OÂ-giaø ôû Döï chöông. Giang taây haøng tænh thöøa töôùng Caùn Xích baûo laáy nôi toân trí Xaù-lôïi cuûa Ñöùc Theá Toân xöa cuõ maø toân trí Xaù-lôïi cuûa Sö vaøo ñoù, ñoàng thôøi baûo keû söù phaân chia troøng maét, Xaù-lôïi cuûa Nhaát Sôn toân trí trong hôïp baïc maø an taùng, ngoaøi ra caùc coác Xaù-lôïi coøn laïi thì an taùng taïi Ñoâng kheâ.

## *Thieàn sö Ích ôû Nhaïc laâm.*

Thieàn sö Ích - UÙc Ñöôøng ôû Nhaïc laâm taïi Phuïng hoùa, voán ngöôøi xöù OÂn chaâu. Sö khai ñöôøng giaûng phaùp ôû Thieân ninh taïi Vuï chaâu, roài leân Chöông Thaùnh, ñeán Nhaïc laâm. Coù luùc leân giaûng ñöôøng, Sö baûo: “Ngöôøi xöa noùi: “Trong ta khoâng coù phaùp cho ngöôøi, chæ laø y cöù nhö thöïc maø keát aùn”. Trong Chöông Thaùnh cuõng khoâng coù phaùp cho ngöôøi, cuõng chaúng y cöù nhö thöïc maø keát aùn”. Sö naém caây gaäy tieáp baûo: “Theá naøo laø chaân khoâng cuûa Phaät ñaïp treân hoa sen? Theá naøo laø vieäc Phaät höôùng thöôïng? Khaéc hoaï coät xaø”. Sö neùm caây gaäy xuoáng roài trôû veà phöông tröôïng. Nhaân ngaøy 15 thaùng 02, leân giaûng ñöôøng, Sö ñaùnh caây phaát traàn xuoáng moät caùi, baûo: “Ngaøy nay Chöông Thaùnh gaàn ba möôi naêm tröôùc, trong tro laïnh nöôùng rang ra moät haït ñaäu ñen, keùo troøng maét laõo hoà ñi”. Sö heùt moät tieáng tieáp baûo: “Giaû söû coù moät phaùp quaù hôn Nieát baøn thì moät tieáng heùt cuûa ta ñaây chaúng laøm duïng cuûa moät tieáng heùt vaäy”.

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ BAÈNG ÔÛ SONG LAÂM

## *1. Thieàn sö Toå Ngaân ôû Linh aån.*

Thieàn sö Toå Ngaân - Duyeät Ñöôøng ôû Linh aån taïi Haøng chaâu, voán ngöôøi doøng hoï Chu ôû Nam khöông, Sö ra ñôøi ngaøy moàng 01 thaùng 08 naêm Ñoan Bính thöù nhaát (1234) thôøi Nam Toáng. Naêm möôøi tuoåi tuoåi, Sö vaâng lôøi chæ daïy cuûa song thaân, ñeán nöông töïa chuøa Gia Thuî maø caàu xin xuaát gia. Sö leã baùi moät mình Thieàn sö Yeån maø xuoáng toùc thoï giôùi Cuï tuùc. Moät ngaøy noï ñoïc xem kinh Hoa Nghieâm ñeán “Chæ moät thaân kính chaéc hieän trong heát thaûy maûy traàn”, boãng nhieân coù söï tænh ngoä. Sö ñeán

baùi yeát Trí Coâng - Bieät Sôn ôû taïi Töông sôn. Trí Coâng hoûi: “OÂng vöøa rôøi nôi naøo ñeán ñaây?” Sö ñaùp: “Töø Giang taây”. Trí Coâng tieáp baûo: “Maõ Ñaïi sö coù an laïc chaêng?” Sö keùo tay böôùc tôùi gaàn ñaùp: “Hoøa thöôïng daäy ñi” Trí Coâng beøn baûo Sö haàu höông. Sau ñoù khoâng bao laâu, Sö ñeán Haøng chaâu baùi yeát Luaân Coâng - Kieàu ñang ôû taïi Tònh töø, Luaân Coâng hoûi: “Laâm Teá ba laàn gaëp Hoaøng Nghieät ñau caây gaäy, phaûi vaäychaêng?” Sö ñaùp: “Ñöôïc cuûa ngöôøi moät traâu, traû cho ngöôøi moät ngöïa”. Luaân Coâng gaät ñaàu chaáp thuaän. Luaân Coâng thò tòch thì Thieàn sö Baèng - Giôùi Thaïch - Baùch Sôn vöøa ñöôïc boå nhaäm ñeán ñoù. Moät ngaøy noï trong thaát, neâu cöû caâu thoaïi caây baùch, Sö ñònh môû mieäng baøn nghò thì Thieàn sö Baèng gaèn gioïng baûo: “Sao chaúng noùi Hoaøng haïc laâu tröôùc Oanh vuõ chaâu?” ngay lôøi noùi ñoù, Sö choùng toû ngoä. Thieàn sö Baèng lieàn baûo Sö haàu höông. Laâu sau, Sö trôû veà Ñoâng nham taïi Loâ sôn, Nhaät Coâng ôû Vieân thoâng thænh môøi Sö ñeán phaân toøa. Cöûu giang thuù tieàn chaâu toân thænh môøi Sö ra ñôøi hoaèng hoùa, ñeán ôû Taây laâm noái doõi doøng phaùp cuûa Thieàn sö Baèng - Giôùi Thaïch.

Naêm Chí Nguyeân thöù hai möôi laêm (1288) thôøi nhaø Nguyeân, Sö chuyeån dôøi ñeán ôû Khai tieân, laïi tuyeån choïn ñeán ôû Ñoâng laâm. Ñeán ñaàu nieân hieäu Nguyeân Trinh (1295) thôøi nhaø Nguyeân. Sö vaân phuïng saéc chieáu vaøo noäi cung, baøn luaän ñoái ñaùp, xöùng hôïp Thaùnh chæ, ñöôïc ban taëng aán thö ñeà hieäu Sö laø “Thoâng Tueä Thieàn sö” vaø phaùp y baèng kim lan. Ñeán naêm ñaïi ñöùc thöù chín (1305) thôøi nhaø Nguyeân, Sö leân ôû Linh aån. Sö töøng khaùm xeùt moät vò Taêng raèng: “Chö Phaät nhö soá vi traàn taïi treân ñaàu löôõi oâng, ba taïng Thaùnh giaùo taïi döôùi caúng chaân OÂng, vì sao chaúng lieác ñaát?” vò Taêng aáy mòt môø, Sö beøn heùt. Laïi khaùm xeùt moät vò Taêng khaùc: “Thích-ca, Di-laëc laø ñöùa ôû cuûa ngöôøi kia, vaäy ngöôøi kia aáy laø ai?” vò Taêng aáy ñònh traû lôøi, Sö beøn ñaùnh. Coù vò Taêng môùi ñeán, Sö hoûi: “OÂng ôû xöù naøo laïi?” vò Taêng aáy ñaùp: “ÔÛ ñaát Maân”. Sö hoûi: “Xöù ñoù Phaät phaùp truù trì nhö theá naøo?” Vò Taêng aáy ñaùp: “Ñoùi thì aên côm, nhoïc thì naèm nguû”. Sö baûo: “Sai nhaàm” Vò Taêng aáy thöa: “Chöa xeùt roõ Hoøa thöôïng ôû nôi ñaây truù trì nhö theá naøo?” Sö beøn phuûi tay aùo trôû veà phöông tröôïng, vò Taêng aáy beøn thoâi ñi. Sö ôû ñoù boán naêm thì thò tòch, löu laïi keä tuïng giaõ bieät ñaïi chuùng raèng:

*“Duyeân hôïp thì laïi, Duyeân tan thì ñi, Khua ngaû Tu-di,*

*Hö khoâng rieâng baøy”.*

Sö höôûng thoï baûy möôi laêm tuoåi, naêm möôi hai haï laïp.

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ VAÂN NGOAÏI ÔÛ THIEÂN ÑOÀNG

## *1. Thieàn sö Ñaïi Chöùng ôû Tuyeát ñaäu.*

Thieàn sö Ñaïi Chöùng - Voâ AÁn ôû Tuyeát ñaäu taïi Minh chaâu Sö ôû Phan döông, Sö ra ñôøi ngaøy hai möôi boán thaùng gieâng Ñinh daäu (1297) thuoäc nieân hieäu Ñaïi Ñöùc (1297 - 1308) thôøi nhaø Nguyeân. Töø thuûa beù thô Sö ñaõ dónh ngoä khaùc thöôøng, song thaân bieát khoâng theå löu giöõ ôû ñôøi ñöôïc, neân baûo Sö nöông Thieàn sö Trí Tieát ôû chuøa Xöôùng quoác taïi trong chaâu maø hoïc phaùp xuaát theá. Naêm möôøi boán tuoåi, Sö xuoáng toùc, thoï giôùi Cuï tuùc. Sau ra baùi yeát Thieàn sö Uyeån - Kinh Thaïch ôû Vieân thoâng taïi Loâ chaâu, coù duyeân ñaøm noùi khoâng kheá hôïp. Baáy giôø Thieàn sö Tuyeàn

* Tö Am ôû phoøng beân caïnh, thöôøng ngaøy Sö sang thaân gaàn reøn luyeän. Gaëp luùc Thieàn sö Tuï - Vaân Ngoaïi vöøa môùi xöôùng ñaïo cuûa Taøo Ñoäng ôû Thieân ñoàng. Sö beøn ñeán nöông töïa ñoù. Moät ngaøy noï vaøo trong thaát, Thieàn sö Tuï hoûi: “Ngaøy nay Thieân Ñoàng gaëp naïn cheát lôùn, caùc ngöôøi laøm sao cöùu?” Sö ñaùp: “Xin Hoøa thöôïng aên côm”. Laïi hoûi: “Ngaøy nay Thieân ñoàng gaëp naïn cheát lôùn, chaúng caàn caùc ngöôøi cuøng vì cöùu giuùp”. Sö thöa: “Cöùu keû khaùc laøm gì?” Laïi hoûi: “Ngaøy nay Thieân ñoàng gaëp naïn cheát lôùn, ai laø ngöôøi cuøng ta ñoàng ñi?” Sö ñaùp: “Hoøa thöôïng ñi tröôùc toâi seõ ñi theo sau”. Thieàn sö Tuï cöôøi lôùn ha ha. Töø ñoù tình ñoàng nhö caù vôùi nöôùc. Nhö Quy sôn cuøng vôùi Tòch töû vaäy, beøn baûo Sö troâng giöõ giaùo taïng. Theá roài Sö ñeán baùi yeát Thieàn sö Baûn - Trung Phong ôû nuùi Thieân muïc, Thieàn sö Baûn nhaõ cuøng meán quyù. Ñeán trong khoaûng nieân hieäu Chí Trò (1321 -1324) thôøi nhaø Nguyeân, trieàu ñình ban chieáu nhoùm taäp moïi ngöôøi kheùo gioûi vieát chöõ trong thieân haï ñeå cuøng vieát taïng kinh baûn chöõ vaøng. Sö cuøng Dieäu Coâng Quoác sö ñoàng ñeán phöông Baéc leân vaøo haàu. Sau khi coâng vieäc hoaøn taát, ban taëng Sö aùo ruû che maét deät baèng vaøng. Khoaûng ñaàu nieân hieäu Thaùi Ñònh (1324) thôøi nhaø Nguyeân, theo höôùng nam Sö trôû veà laïi Giang cheá. Thöøa töôùng Thoaùt Hoan ñang ñaûm laõnh Haønh tuyeân chaùnh vieän söï, beøn thænh môøi Sö ñeán laøm chuû ôû Nam thieàn, giaûng ñaïo noái doõi doøng phaùp, töø Thieàn sö Tuï - Vaân Ngoaïi. Thieàn sö Tuï laø noái doõi töø Thieàn sö Cöû - Tröïc OÂng, Thieàn sö Cöû noái doõi Thieàn sö Quang - Ñoâng Coác, Thieàn sö Quang noái doõi Thieàn sö Toä - Minh Cöïc, Thieàn sö Toäâ noái doõi Thieàn sö Vöïng - Töï Ñaéc, ñoù laø saùu ñôøi cuûa coå Phaät taïi Thaùp chaâu. Tieáp theo, Sö ñeán nhaän laõnh Quang hieáu, laïi chuyeåndôøi ñeán ôû Töôøng phuø taïi Tín chaâu, roài sang Thuùy Nham ôû Hoàng chaâu, Chi sôn ôû Nhieâu chaâu ñeàu laáy Haønh vieän maø thænh môøi. Sö laáy côù beänh maø coá choái töø. Ñeán naêm Chí Chaùnh thöù baûy (1347) thôøi nhaø Nguyeân, Sö ñeán laøm chuû ôû Ñònh thuûy, taïi Khaùnh nguyeân. Qua chín naêm, Sö laïi dôøi

leân ôû Tuyeát ñaäu. Coù luùc leân giaûng ñöôøng, Sö baûo: “Ngaøn noùi muoân noùi chaúng nhö thaêm maët moät laàn thaáy, hoâm qua laø hai möôi chín, ngaøy nay laø moàng 01 thaùng 07, baùo cuøng caùc ngöôøi tham huyeàn nhaân, thôøi gian nhö teân bay, meï sinh hai troøng maét, moãi moät ñen nhö sôn. Gaáp, gaáp, gaáp xoay ñaàu nhìn laáy Phaät Thieân Chaân laâu nay laø maët maét gì? Xong, Sö xuoáng khoûi toøa, tuaàn ñöôøng vaø uoáng traø. Laïi coù luùc leân giaûng ñöôøng, Sö baûo: “Dieäu chaúng dieäu, muõi naïp Taêng phaàn nhieàu khoâng loã huyeàn chaúng huyeàn treân ñaàu saùt can khoâng trôøi xanh. Haøng Chí só sao dung deã xuû tay aùo, ngöïa kheùo toát, haù ñôïi vuùt roi, sieâu nhieân ñaùnh gaäy quaùt heùt chaúng rôi laïc nôm löôùi. Traêm chim chaúng ñeán muøa xuaân laïi ñi. Hang phoøng ñaày ñöôïc maët nhaät nguû cao”. ÔÛ ñoù boán naêm roài lui ôû am vieân Minh taïi Ñònh thuûy. Qua naêm sau, ngaøy 21 thaùng 09 Taân söûu (1361) Sö thò tòch, höôûng thoï saùu möôi laêm tuoåi. Nghinh thænh khaùm traø tyø, löûa taøn, raêng ngaø chuoãi haït khoâng chaùy raõ, coù Xaù-lôïi aùnh ngôøi. Moân nhaân ñeä töû nhö Sa-moân Caûnh Vaân v.v… gom nhaëc di coát khoâng raõ hoaïi, döïng thaùp an taùng taïi sau am Vieân minh.

# ÑEÄ TÖÛ NOÁI DOÕI THIEÀN SÖ SUØNG NHAÏC ÔÛ LINH AÅN

## *Thieàn sö Thieän Khai ôû Kim sôn.*

Thieàn sö Thieän Khai, töï laø Yeåm Thaát ôû Kim sôn taïi Traán giang. Coù luùc leân giaûng ñöôøng, neâu cöû caâu thoaïi Maät am phaù beå chaäu caùt, xong Sö ñoïc baøi tuïng raèngraèng

*“Phaùp nhaõn naém laïi sôùm coù thöøa, Töï nhieân baøy ñaùp phaù chaäu caùt, Maø nay khaép nôi khoù ngaên bít, Öông laïi tuøng laâm, luïy chaùu con.”*

## *Thieàn sö Phoå Nham ôû Ñaïo traøng.*

Thieàn sö Phoå Nham - Vaän Am ôû Ñaïo traøng taïi Hoà chaâu. Sö coù ñeà baøi keä noùi toân töôïng Trieäu Chaâu laroõ raøng

*“Khoâng ñaâu daát laïi aùo baûy caân, Ít nhieàu Thieàn nhaân chuù yù tham, Ñeán taän chaâu laøm hang oå,*

*Chaúng bieát saéc xuaân taïi Nam giang”.*

Sö coù caùc ñeä töû noái doõi nhö Thieàn sö Ngu - Hö Khoâng, Thieàn sö Dieãn - Thaïch Phaøn v.v…

## *Thieàn sö Giaùc Thoâng ôû Hoa Taïng.*

Thieàn sö Giaùc Thoâng, töï laø Voâ Ñaéc ôû Hoa taïng. Nhaân ngaøy hoäi mieâu (Maàm xanh) leân giaûng ñöôøng Sö baûo: “Phaù moät maûy traàn ra Ñaïi

kinh, chim bay caù nhaûy laïi phaân minh, chaúng ñem maét xem duøng taâm ngaém, ñaõ laø lôùp ñaùnh baêng trong löûa, ngaâm ñaäu ñen meâ môø bình sinh, ngaøy phaûi ngoaøi kieáp noùi ñöôïc muøa, deät thaønh maây traéng daâu laïi bieác, caét heát maây vaøng luùa chaùnh xanh” Sö coù ñeä töû laø Thieàn sö Ñoä - Hö Chu noái doõi doøng phaùp v.v…

## *Thieàn sö Hy Lieân ôû Long töôøng.*

Thieàn sö Hy Lieân - Thaïch Nham ôû Long töôøng taïi OÂn chaâu, voán ngöôøi doøng hoï Maõ ôû Trieàu döông. Nhaân trong thaát, coù vò Taêng hoûi: “Ngaøy xöa Thieàn sö Quang - Phaät Chieáu, nhaân vua Hieáu Toâng (Trieäu Thaän 1163 - 1190) thôøi Nam Toáng tuyeân hoûi: “Ñöùc Phaät Thích-ca vaøo nuùi saùu naêm, thaønh ñaït vieäc gì?” Thieàn sö Quang ñaùp: “Saép goïi laø beä haï queân maát”, laø theá naøo?” Sö duøng keä tuïng ñaùp:

*“Caên lôùn khí lôùn huaân tu lôùn,*

*Lieác chuyeån xoay coù höôùng leân ñaàu, Muoân ñöùc naêm nay chæ moät Phaät, Nuùi Tuyeát chaúng caùch laàu roàng”.*

## *Thieàn sö Quang Muïc ôû Thuïy nham.*

Thieàn sö Quang Muïc - Thieáu Thaát ôû Thuïy Nham. Coù luùc leân giaûng ñöôøng neâu cöû: “Thieàn sö Haø - Taøo Sôn nhaân coù vò Taêng ñöùng haàu beân caïnh, beøn hoûi: “Ñaïo giaû coù theå gieát noùng chaêng?” Vò Taêng aáy ñaùp: “Phaûi”. Laïi hoûi: “Chæ nhö noùng höôùng ñeán nôi naøo laùnh neù?” Vò Taêng aáy ñaùp: “Laùnh neù trong vaïc soâi laø ñoû”. Laïi hoûi: “Chæ nhö vaïc soâi loø ñoû laïi laøm sau soùng laùnh neù?” Vò Taêng aáy ñaùp: “Caùc khoå khoâng theå ñeán”. Xong, Sö noùi baøi tuïng raèng:

*“Muø ngay ba maét ôû Ñaûnh moân, Öu du trong vaïc soâi loø ñoû,*

*Neáu noùi caùc khoå chaúng theå ñeán, Ñích xaùc naøo töøng coù ñòa ñaàu”.*

## *Thieàn sö Vaên Leã - Thieân Muïc.*

Thieàn sö Vaên Leã - Thieân Muïc ôû Thieân ñoàng taïi Minh chaâu, hieäu laø Dieät OÂng, voán ngöôøi doøng hoï Nguyeãn ôû Laâm an taïi Haøng chaâu, gia ñình Sö ôû söôøn nuùi Thieân muïc, nhaân ñoù maø xöng goïi Sö laø: “Thieàn muïc”. Luùc vöøa môùi saùu tuoåi, Sö xaùch gioû theo meï ñi haùi daâu, boãng nhieân tænh ngoä, nghó töôûng, ngöôøi daãn daét mình laø ai? Beøn coù chí yù muoán xuaát gia. Naêm möôøi saùu tuoåi Sö ñeán nöông töïa Sa-moân Trí Nguîeât ôû chuøa Chaân töôùng taïi trong laøng queâ maø caàu xin xuoáng toùc. Sau ñoù, Sö ñeán Tònh töø döï tham nôi Thieàn sö Hoãn Nguyeân, Thieàn sö Hoãn Nguyeân neâu cöû caâu thoaïi. Hieän thaønh coâng aùn, tha cho ngöôi ba möôi gaäy, nhöng Sö chaúng

kheá ngoä, beøn ñeán baùi yeát Thieàn sö Quang - Phaät Chieáu ôû Duïc vöông. Thieàn sö Quang hoûi: “Nghó gì laïi, caùi gì laø chö nhaân oâng cuûa ngöôi?” Boãng nhieân Sö laõnh ngoä yù chæ. Ngaøy khaùc, Thieàn sö Quang laïi hoûi: “Laø gioù ñoäng, hay laø phöôùng ñoäng, vò Taêng aáy nhö theá naøo?” Sö ñaùp: “Vaät hieän troâng maét döïng ñöùng”. Laïi hoûi: “Chaúng phaûi gioù ñoäng, chaúng phaûi phöôùng ñoäng, nôi naøo thaáy ñöôïc Toå sö?” Sö ñaùp: “Döïng lieàn naõo che”. Thieàn sö Quang vui möøng Sö nhaïy beùn vöôït qua cuûa Sö , beøn keùo laøm thö kyù. Laâu sau, Sö trôû veà laïi Cheá taây, nghe yeáu chæ “Nhaát taâm tam quaùn ôû Thöôïng Thieân truùc. Thieàn sö Nhaïc - Tuøng Nguyeân trong xöùñaïo ôû Tieán phöôùc taïi Nhieâu chaâu, trong thaát hoûi moät vò Taêng raèng: “Chaúng phaûi gioù ñoäng, chaúng phaûi phöôùng ñoäng, phoûng ñònh baøn luaän, töùc caây gaäy gaäy ra”. Nghe theá Sö choùng queân ngay moïi söï hieåu bieát, môùi ñeán döï tham vaø ñöôïc aån khaû chöùng ñaéc roát raùo yeáu chæ ñoù. Xong, Sö giaõ töø Thieàn sö Nhaïc - Tuøng Nguyeân, vaân du tham leã caùc thaùp Toå ôû xöù Giang hoaøi. Baáy giôø Thieàn sö Dieãm - Cheá Coâng ñang laøm chuû taïi Töông sôn, keùo môøi Sö ñeán mong laøm vò Taêng thuû toøa. Taán Laêng Vöu Coâng Duïc vaøi laàn ñeán nuùi, ñoïc lôøi Sö ñeà xöôùng, beøn raát vui thích ñöôïm nhuaàn. Ñeán naêm Gia Ñònh thöù naêm (1212) thôøi Nam Toáng, Öôùc trai Cö só Trieäu Coâng Tö thænh môøi Sö khai ñöôøng giaûi phaùp taïi Tueä vaân ôû Laâm an. Moät neùn höông laøm noái doõi doøng phaùp töø Thieàn sö Nhaïc - Tuøng Nguyeân. Theá roài Sö chuyeån dôøi ñeán ôû Naêng nhaân taïi OÂn chaâu, sau ñoù khoâng laâu, Sö laïi giaõ töø veà ôû Taây khaâu, baáy giôø Tieát trai Trieäu Coâng raát meán moä haïnh cao cuûa Sö, daàn ñöôïm nhuaàn qua ñeán ôû Taây khaâu. Sö chaúng hoûi veà hoï teân chæ cuøng nhau ñaøm noùi troïn ngaøy maø thoâi. Ngaøy hoâm sau, Trieäu Coâng taáu trình thænh môøi Sö ñeán ôû Tònh töø. ÔÛ trong thaát, moãi laàn neâu cöû caâu thoaïi maêng tre Nam sôn, caù möïc Ñoâng haûi, caùc hoïc giaû phoûng ñònh baøn nghò, Sö lieàn thuùc ngaø xuoáng ba caùi. Chaúng coù ai gheù hoïp ñöôïc. Sau ñoù Sö laïi chuyeån dôøi veà ôû Phöôùc tuyeàn leân ôû Thieân ñoàng.

Nhaân leân giaûng ñöôøng, neâu cöû: “Trong kinh Laêng Nghieâm noùi:

“Caùc ngöôøi coù theå laïi chaúng phaûi laø ngöôi - Chaúng phaûi ngöôi ôû laïi, chaúng phaûi ngöôi thì ai?” Xong, Sö ñoïc baøi tuïng raèng:

*“Chaúng phaûi ngöôi trôû laïi laø ai? Hoàng daïc chaûy ôû ñaù caâu caù,*

*Maët nhaät löôøng gioù ñònh khoâng ngöôøi queùt, Chim yeán ngaäm ñen khoaûng nöôùc bay”.*

Nhaân ngaøy ñoâng chí, leân giaûng ñöôøng Sö baûo: “Chuoâng vaøng luùc môùi daäy, chín soá theo ñaàu ñeám, cuøng daãn coác saâu oanh hoùt, laàn löôïc xaø söôøn yeán ca, ñieàn phuï teá cöùu mang, tuøng töø ñaùnh troáng xaû. Noâng phuï

quen Ngöu lang. Gaùi thoân daïy keùn taèm, thôøi gian giaø heát ngöôøi trong ñôøi. Ñoâng chí haøn thöïc moät traêm naêm”. Laïi nhaân ngaøy huùy kî Thieàn sö Hoaèng Trí, leân giaûng ñöôøng, Sö baûo: “Ñeâm saùng ngoaøi reøm, kieáng baùn tröôùc nhaø, voán khoâng goàm mang, ñaâu coù thieân vieân, chaùnh luùc nghó gì roát cuøng ai ôû chaùnh vò. Xöa tröôùc khoâng ngöôøi söông traêng laïnh. Hoa lau gioù laéng coø traéng nguû”. Coù Thöôïng toïa ñeán, vaøo thaúng nôi phöông tröôïng thöa: “Toâi coù caùo traïng, xin baùo cuøng Hoøa thöôïng”. Sö baûo: “Ñoái ñaàu taïi nôi naøo?” Thöôïng toïa aáy thöa: “Hoøa thöôïng beân phaûi”. Sö baûo: “Laõo taêng cuøng oâng coù oaùn thuø gì?” Thöôïng toïa aáy im laëng. Sö beøn baét döøng laïi vaø baûo: “Oan gia, oan gia, môùi ñeán cuøng xem”. Sö hoûi: “OÂng teân laø gì?” Thöôïng toïa aáy ñaùp: “Teân laø Trí Hoå”. Sö ruùt luøi thaân mình laøm theá sôï haõi, vò Taêng aáy phoûng baøn nghò, Sö beøn trôû veà phöông tröôïng. Laïi coù Thieàn sö Phaùp Chieáu - Phaät Quang, môùi ñaàu ñeán nöông töïa nôi Sö luùc ôû Löông chöõ, Sö baûo ñeán Haï truùc maø döï tham nôi Thieàn sö AÁn - Baéc Phong. Vaø Sö laøm hai baøi keä tuïng tieån ñöa Phaùp Chieáu raèng: “Ñöa oâng tham tìm coù Thöùu sôn, caùc phöông laém phaûi laïc tröôùc ba, töø sau môû khaùc ñoàng veà laïi, vieân chæ ñeán nay cuõng nhoïc baøn, choïn caûnh roõ raøng phöông thuoác kheùo, ngoaøi ra phaân bieät laïi phaûi queân. Gioù chieàu thoåi rôi maûnh hoàng taøn, thoâi höôùng ñaàu röøng tìm höông cuõ”. Khaép choán tuøng laâm ñeán nay vaãn löu truyeàn ñoïc tuïng khoâng ngöng döùt. Sö raát thaáu hieåu saâu saéc veà dòch hoïc. Trong nieân hieäu Caøn Thuaàn (?), caùc nho só maïnh daïng xieån döông ñaïo hoïc. Sö cuøng hoï ñem taâm phaùp maø chæ thaúng, chaúng gì queân ngöõ theá gian theo vui vaäy. Chu Hoái Am hoûi veà chôù baát kính, Sö baét treùo tay maø chæ baøy ñoù. Döông Töø Hoà hoûi veà söùc chaúng löøa doái:” Sö duøng keä tuïng maø traû lôøi raèng:

*“Söùc naøy roõ raøng laø chaúng doái,*

*Chaúng doái coù ñöôïc maáy ngöôøi hay, Muoán roõ voi thoû caâu toaøn ñeà,*

*Nhìn laáy Chaùnh Hoát luùc leân theàm”.*

Sö thaáu hieåu nhaân loaïi nhö theá ñoù. Sö giaãm traûi qua naêm ngoâi chuøa nhöng chaúng quaù chín naêm, maø naêm thaùng ñöôïc nhaøn roãi, phaàn nhieàu Sö tieâu dao taïi Taây khaâu, Löông chöõ. Caùc naïp Taêng ñeán tham khaáu ñoâng nhieàu khoâng khaùc luùc Sö ñang laõnh chuùng. Sö laø ngöôøi cao ñôn giaûn kieäm öôùc, chaúng boù buoäc bôûi noùi cöôøi. Luùc saép thò tòch ñang trong côn beänh, Sö hoûi thò giaû raèng: “Ai coù theå cuøng ta ñeán thaùp Voâ Phuøng?” Thò giaû thöa: “Xin Sö cho bieát daïng thaùp?” Sö baûo: “Doác söùc hoïa veõ chaúng ra”. Xong, Sö beøn ñieàm nhieân thò tòch. Sau khi traø tyø, caùc ñeä töû gom nhaëc Xaù-lôïi vaø di coát Toân Trí an taùng taïi beân taû thaùp cuûa

SOÁ 2077 - TUÏC TRUYEÀN ÑAÊNG LUÏC, Quyeån 36 670

Thieàn sö ÖÙng Am. Sö höôûng thoï taùm möôi boán tuoåi, saùu möôi taùm haï laïp, ñeä töû noái doõi hoaèng trieàn doøng phaùp cuûa Sö coù Thieàn sö Cuûng (????)

- Hoaønh Xuyeân, vaø Thieàn sö Cuûng (????) Thaïch Laâm, ñöôïc toân xöng laø hai cam loà moân.

TUÏC TRUYEÀN ÑAÊNG LUÏC

Quyeån 36 (Heát)

■