**nhiều tác giả**

Cao Tăng Dị Truyện

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động  
  
*Nguồn:* [*http://vnthuquan.net/*](http://vnthuquan.net/)  
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.

**MỤC LỤC**

[Lời ngỏ](" \l "bm2)

[Phần I](" \l "bm3)

[Phần II](" \l "bm4)

[PHỤ LỤC 33 VỊ TỔ](" \l "bm5)

**nhiều tác giả**

Cao Tăng Dị Truyện

Biên Soạn: Hạnh Huệ

**Lời ngỏ**

Ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền: Thế nào là đạo? Ðáp: Tâm bình thường là đạo.   
Một câu như thế đủ làm cửa ngỏ để chúng ta đọc tập sách nầy.   
Vì trong đây là những mẫu chuyện về các bậc cao tăng có đời sống khác lạ, khi sinh khi tử đều vượt ngoài giới hạn thường tình. Chúng ta sẽ tưởng rằng các Ngài có một công hạnh hoặc một phép mầu nào lạ lùng. Thật ra, tất cả đều bắt đầu từ chỗ “tâm bình thường”. Còn chúng ta, vì tâm không bình thường nên đành chịu trôi nổi trong nghiệp thức luân chuyển.  
Tập truyện này không nhằm dẫn chúng ta đi vào huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy trời cao rộng vô cùng. Xin được phép tặng cho các bậc tăng sĩ thời nay.  
***Kính ghi***  
***Viên Chiếu Mạnh Ðông – Canh Thìn***  
(Cuối năm 2000)

**nhiều tác giả**

Cao Tăng Dị Truyện

Biên Soạn: Hạnh Huệ

**Phần I**

**1. LÃO TỬ (LÝ NHĨ)**   
Sanh năm Ðinh Tỵ  
Ðời Chu Ðịnh Vương năm thứ ba (604 trước Công nguyên), ngày mười bốn tháng chín, Lão Tử sanh ở nước Sở, quận Trần, huyện Khổ, làng Lại, xóm Khúc Nhơn, họ Lý tên Nhĩ, tự là Bá Dương, húy là Ðam. Ở trong thai mẹ 81 năm, xẻ hông trái mà sanh, mới sanh đầu đã bạc trắng nên hiệu là Lão Tử; sanh ở dưới cây Lý nên có họ Lý. Mặt vàng, mi đẹp, tai dài, mắt to, mũi có hai cột, tai có ba cửa, trong hội Thích Ca, Lão Tử là Bồ tát Ca Diếp. Kinh nói “Ca Diếp ứng sanh Chấn Ðán, hiệu là Lão Tử, đặt giáo không ngoài để trị quốc, mượn thuật thần tiên để trị thân”. Từ Phật diệt độ đến Lão Tử sanh là 346 năm. (1)  
Lão Tử vào Lưu Sa (2)  
Chu Giản Vương năm thứ tư (582 trước Công nguyên, Lý Nhĩ ra làm quan Thủ Tạng Sứ, mười ba năm đổi làm Trụ Hạ Sử, suốt năm mươi bốn năm không đổi chức. Người đời gọi là Sử Ấn. Kính Vương nguyên niên (519 trước Công nguyên, Ngài 86 tuổi, vì vương thất quá nhiều (lăng trì), ông bỏ Chu, đi về Tây vào Hàm Cốc Quan. Quan Sinh Y Hỷ thấy mây tía từ Tây đến, biết có đạo nhân sẽ đi qua, bèn rước vào làm lễ. Ngài làm Ðạo Ðức Kinh năm ngàn lời đưa cho Y Hỷ rồi vào Lưu Sa năm Nhâm Ngọ. Ðến nước Kế Tân thấy tháp chùa tự thương mình không đến kịp bèn đối trước tượng nói kệ:  
Ta sinh sao quá muộnPhật ra đời sớm quáChẳng thấy Thích Ca VănTrong lòng thường áo não.  
(Ngã sinh hà dĩ vãn,Phật xuất nhất hà tảo,Bất kiến Thích Ca Văn,Tâm trung thường áo não).  
Không biết sau thế nào.  
(1) Theo sử Trung Quốc – Chu Thư dị ký, Phật đản sanh ngày mồng tám tháng tư năm Giáp Dần, đời Tây Chu Chiêu Vương năm thứ 24 (1028 trước Công nguyên)  
(2) Lưu Sa: Vùng sa mạc Taklamakan, phía Tây Trung Quốc. Trên đường sang Ấn Ðộ ngài Huyền Trang từng đi ngang đây.  
   
**2. KHỔNG TỬ**  
Khổng Phòng Thúc ở nước Lỗ, ấp Tưu, làng Bình, con Phòng Thúc là Bá Hạ, con Bá Hạ là Thúc Lương Hột. Ông này trước cưới con gái họ Châu sanh con là Mạnh Bì, bất tài. Sau cưới con gái họ Nhan là Chưng, cầu khẩn ở núi Ni Khâu mà sanh Khổng Tử bèn đặt tên là Khâu, tự là Trọng Ni. Tối hôm sanh (năm Canh Tuất) có hai con rồng lượn quanh nhà, Ngũ Lão giáng giáng xuống trước sân, phòng của Nhan Thị nghe tiếng nhạc trời. Khổng Tử thân cao chín thước sáu tấc; lưng rộng mười vi, tay dài quá đầu gối, xương trán gồ lên như hình chữ nhật, hà mục, hải khẩu, mặt rồng, trán vuông, hàm én, râu rồng, nhìn như cọp, lông mi có mười hai vằn, mắt có sáu mươi bốn lý. Ngày 4 tháng 11 năm thứ hai mươi mốt đời Chu Linh Vương (551 trước Công nguyên) tức năm thứ hai mươi hai đời Lỗ Nhượng Công vậy. Trên hội Thích Ca, Khổng Tử là Nho Ðồng Bồ tát, Nhan Hồi là Nguyệt Quang Bồ tát. Kinh nói: “Trong cõi Diêm Phù, có nước Chấn Ðán, ta sai ba Thánh ở đó giáo hóa, nhân dân từ ái, lễ nghĩa đầy đủ”. Phật diệt độ đến Khổng Tử sanh là 400 năm.  
Thái Tể nhà Thương hỏi Khổng Tử rằng:  
- Phu Tử là bậc Thánh chăng?  
- Khâu học rộng nhớ nhiều, chẳng phải Thánh nhân.  
- Tam vương là Thánh chăng?  
- Tam vương khéo dùng trí dũng, Thánh thì chẳng phải chỗ Khâu biết.   
- Ngũ Ðế là Thánh chăng?  
- Ngũ Ðế khéo dùng nhân tín, còn Thánh thì Khâu chẳng biết.  
- Tam Hoàng là Thánh chăng?  
- Tam Hoàng khéo dùng thời chính (thời cơ, chính trị) còn Thánh thì Khâu chẳng biết.  
Thái Tể cả kinh hỏi:  
- Như thế thì ai là Thánh nhân?  
Phu Tử động dung hồi lâu đáp:  
- Khâu nghe phương Tây có bậc đại Thánh, không trị mà chẳng loạn, không nói mà tự tín, không giáo hóa mà tự hành, mênh mông người chẳng thể đặt tên.  
**3. PHẬT GIÁO VÀO TRUNG HOA**  
Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ tư (61 TL), Hán Minh Ðế đêm mộng thấy người vàng, thân cao hơn một trượng, cổ đeo vòng mặt trời, ngực đề chữ vạn, bay đến sân điện, ánh sáng chói lọi. Sáng lại, vua hỏi quần thần, Thái sử Phó Nghị tâu rằng:  
- Thần theo Chu Thư dị ký, ngày mồng tám tháng tư năm Canh Dần, năm thứ hai mươi bốn đời Chiêu Vương (Tây Chu). Sáng sớm chợt có gió lạ nổi lên, cung điện nhà cửa thảy đều chấn động, có ánh sáng năm màu vào sâu mọi chỗ, biến khắp bốn phương, màu xanh hồng. Vua hỏi Thái sử Tô Diêu đây là điềm gì? Thái sử đáp: “Tây phương có Ðại thánh nhân sanh”. Vua nói: “Ðối với đây (Trung Hoa) thế nào?” “Lúc này không có ông ta. Sau một ngàn năm, lời dạy mới đến”. Vua sai khắc lên đá để nhớ, ở trước đền thờ Nam Giao. Tính năm thì đến nay là năm Tân Dậu được một ngàn không trăm mười năm. Bê hạ nằm mộng có lẽ ứng với đấy.  
Vua thầm tính rồi sai các ông Trung Lang, Tương Thái Âm, Bác sĩ Vương Ðạo, Tần Cảnh ... 18 người đến Tây Vức, thăm dò đạo này.  
Hán Minh Ðế niên hiệu Vĩnh Bình năm Ðinh Mão (67 TL), Phật giáo bắt đầu vào Trung Hoa.  
  
**4. SA MÔN NHIẾP MA ÐẰNG,TRÚC PHÁP LAN đến LẠC DƯƠNG**  
Các ông Thái Âm ... đến nước Nguyệt Chi, một lãnh thổ gần Thiên Trúc, gặp hai Phạm tăng là Ma Ðằng và Pháp Lan muốn dâng kinh tượng đến nước Trung Hoa, bèn cùng trở về phương Ðông. Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ mười (67 TL) đến Lạc Dương. Ma Ðằng vào triều hiến kinh tượng. Vua rất vui truyền đến ở Hồng Lô Tự, Pháp Lan đi đến sau.  
Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ mười bốn (Kỷ Tỵ) (\*) vua xuống chiếu ở ngoài cửa Tây Ung lập riêng một chùa, mời hai ngài đến ở. Vì Bạch Mã chở kinh đến nên đặt tên chùa là Bạch Mã. Vua đến chùa hỏi Ma Ðằng:  
- Sau khi Phật ra đời vì sao không giáo hóa đến đây?  
Ma Ðằng đáp:  
- Nước Ca tỳ la vệ ở Ấn Ðộ, ba đời chư Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, trăm ức nhật nguyệt đều ở đây xuất hiện. Thiên thần rồng quỷ có nguyện lực đều sanh ở đó nhận sự giáo hóa, ngộ đạo. Chỗ khác Phật tuy không đến, nhưng ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Một ngàn năm trăm năm đều có thánh nhân truyền lời dạy của Phật đến để giáo hóa.  
Vua rất vui. Hai ngài hỏi tiếp:  
- Phía Ðông chùa có quán gì?  
Vua đáp:  
- Xưa có đống đất tự nhiên nổi lên, dẹp đi lại nổi, đêm có ánh sáng lạ, dân gọi là mộ Thánh. Do đó thờ, nghi là thần Lạc Dương.  
Ma Ðằng nói:  
- Theo Kim Tạng ở Thiên Trúc ghi. Vua A Dục chôn Xá lợi Phật khắp thiên hạ tới 84,000 chỗ. Nay ở Trung Hoa có mười chín chỗ, đây là một.  
Vua thất kinh liền đến lễ bái. Chợt có một vầng ánh sáng tròn hiện trên mộ, ba thân hiện trong ánh sáng. Thị vệ hô “Vạn tuế!”. Vua mừng nói:  
- Nếu không gặp hai đại sĩ, đâu biết được Di hựu của Thượng Thánh.  
Rồi xuống chiếu xây tháp lên trên theo cách thức của hai ngài. Tháp hoàn thành có chín tầng, cao hai trăm thước. Năm sau ánh sáng lại hiện, có cánh tay sắc vàng lộ trên đỉnh tháp ca thước như trong lưu ly thấy hương trời. Vua lại đến chiêm bái. Ánh sáng theo bước chân xoay vòng, từ ngọ đến giờ thân (3 giờ chiều) mới diệt.  
Vua đối với Phật pháp rất kính tín. Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ mười bốn (71 TL), đạo sĩ Ngũ Nhạc là Trữ Thiện Tín, Phí Thúc Tài ... đố kỵ, bài xích nói:  
- Phật pháp hư ngụy.  
Ma Ðằng, Pháp Lan tâu vua:  
- Pháp xuất thế của Phật, nước lửa chẳng thể hoại. Xin vua cho cùng đạo sĩ thí nghiệm.  
Vua sắc Thiện Tín ... đem hết kỳ kinh, bí quyết sẵn có cùng sa môn đem kinh Phạn vào ngày rằmg tháng Giêng, lập đàn đốt để nghiệm. Các kinh của đạo sĩ đều bị đốt sạch, chỉ có kinh tượng Phật vẫn còn nguyên. Bọn Thiện Tín xấu hổ chết. Bao nhiêu đạo sĩ đều đê đầu khâm phục. Ngài Pháp Lan ở trong đại chúng xướng kệ:  
Chồn chẳng phải sư tửÐèn chẳng phải sáng trời trăngAo không có sức chứa của sông biểnGò chẳng tươi tốt như núi rừngMưa pháp rưới thế giớiGiống lành được nứt mầmHiển thông pháp hy hữuNơi nơi giáo hóa quần sanh.  
(Hổ phi sư tử loạiÐăng phi nhật nguyệt minhTrì phi giang hải nạpKhưu vô sơn nham vinhPháp vân thùy thế giớiThiện chủng đắc khai manhHiển thông hi hữu phápXứ xứ hóa quần sanh).  
Vua càng thêm kinh dị. Hai tăng học chữ Tàu, sau dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương, Thập Ðịa Ðoạn Kết, Phật Bổn Sanh, Pháp hải Tạng, Phật Bổn Hạnh ... năm kinh.  
Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ mười sáu (73 TL) Nhiếp Ma Ðằng nhập diệt. Trúc Pháp Lan tự dịch năm bộ kinh mười ba quyển.  
(\*) Có lẽ là Vĩnh Bình thứ 12 năm Kỉ Tỵ hoặc Vĩnh Bình 14 năm Tân Mùi.  
  
**5. AN THẾ CAO**  
Sa môn An Thanh tự Thế Cao người nước An Tức (\*), đến kinh đô dịch kinh. Trong khoảng 23 từ Mậu Tý (148) (\*\*) đến Canh Tuất (170) (\*\*\*) Ngài dịch được 90 bộ, 115 quyển.  
Năm Tân Dậu, Ngài đến Lô Sơn, ở đây có thần miếu rất linh, dân chúng đến dâng lễ cầu phước đông đến hơn ba mươi thuyền. Thần giáng cơ bảo:  
- Dưới thuyền có Sa môn, nên mời lại.  
Dân chúng mời Ngài đến, Thần lại giáng cơ nói:  
- Tôi xin thưa cùng ông xuất gia học đạo. Tôi ưa bố thí mà sân nhiều, nay làm thần miếu, thọ mạng có thể hết sớm, không biết lúc nào, lại sợ đọa vào địa ngục. Nay tôi có ngàn khúc lụa và một số bảo vật, ông hãy vì tôi làm Phật sự, tạo tháp để cho tôi được sanh chỗ lành.  
Ngài bảo thần miếu hiện hình. Thần hiện thành con rắn lớn, khóc lóc như mưa. Ngài bèn thâu lụa, bảo vật rồi từ biệt đi. Ðến Dự Chương, Ngài dựng chùa Ðại An, xây dựng tháp ở Giang Hòa. Chẳng bao lâu thần miếu chết, về báo đã được sanh cõi lành. Sau người ở Sơn Tây, thấy xác rắn trong đầm, đầu đuôi đài đến mấy dặm.  
Ðến nay, huyện Tầm Ðương vẫn còn thôn Ðại Xà.  
(\*) Nước An Tức (Parthic) – phía Ðông Bắc Ba Tư ngày xưa.(\*\*) Thời Ðông Hán – Hoàn Ðế niên hiệu Kiến Hòa.(\*\*\*) Thời Ðông Hán – Linh Ðế niên hiệu Kiến Ninh.  
**6. MÂU BÁC**  
Nhà Hán niên hiệu Sơ Bình (190 – 194), có Mâu Tử tránh đời ẩn cư, nghiên cứu Phật đạo, làm 37 thiên Lý Hoặc, rất được sùng mộ. Luật sư Lương Tăng Hữu thu thập và lưu truyền.  
**7. TÀO THỰC**  
Trần An Vương Tào Thực, tự là Tử Kiến, con giữa của Tào Tháo, mười tuổi đã thuộc thơ văn trên mười ngàn chữ. Hàm Ðan Thuần trông thấy kinh hãi cho là người nhà trời. Ông mỗi lần đọc kinh Phật đều hết lòng tán thánh cho là tông chí đạo, rồi chế cách tụng thành bảy thanh, thăng giáng khúc chiết. Người đời tụng theo đó. Khi ông dạo Ngư Sơn, nghe có tiếng lạ lùng, giọng điệu ai oán, ông phỏng theo đó để tán tụng kinh Phật. Ông có viết Biện Ðạo Luận có ý chê Hoàng Lão (Lão giáo).  
**8. KHƯƠNG TĂNG HỘI**  
Tam Tạng Khương Tăng Hội hành hóa đến nước Ngô. Sư là con của Ðại Thừa Tướng nước Khương Cư, tên Tăng Hội, đi tu. Ðến Kiến Chương, cất am tranh, lập bàn thờ tượng Phật, hành đạo. Người nước Ngô lấy làm lạ. Ngô Tôn Quyền biết được, liền nói:  
- Hay là như mộng của Hán Minh Ðế, Phật đạo đã truyền đến chăng?  
Bèn sai người vời Sư đến hỏi. Tăng Hội trình bày việc Như Lai tịch diệt và nói:  
- Như Lai nhập diệt đã ngàn năm rồi nhưng linh cốt xá lợi vô cùng linh ứng. Xưa vua A Dục thờ tám mươi bốn ngàn tháp. Ngay đây cũng có di hóa (xá lợi để lại).  
Ngô Tôn Quyền nói:  
- Nếu Thầy cầu được xá lợi, ta sẽ tạo tháp phụng thờ. Còn cầu không linh nghiệm, Thầy sẽ bị nghiêm phạt.  
Tăng Hội xin kỳ hạn bảy ngày. Trở về bảo quyến thuộc:  
- Phật pháp hưng thịnh hay bị phế bỏ đều do lần này. Mọi người nên chí tâm cầu khẩn.  
Qua bảy ngày, chẳng thấy hiệu nghiệm. Tăng Hội lại xin triển hạn bảy ngày nữa, cũng chẳng thấy gì. Ngô Tôn Quyền nói:  
- Mau đem ông thầy này bỏ vào vạc nấu!  
Tăng Hội thầm nghĩ: “Ðức Phật từ bình thường, lẽ nào phụ lòng ta”. Rồi năn nỉ cho thêm bảy ngày. Ðến canh năm, nghe co tiếng leng keng, Sư liền trổi dậy nhìn vào bình, thấy hiện ngũ sắc, bèn kêu to:  
- Quả đúng như nguyện của ta!  
Hôm sau Sư đem vào triều. Ngô Tôn Quyền cùng công khanh xúm vào xem, khen:  
- Thật là điềm hiếm có!  
Tăng Hội nói:  
- Oai thần của xá lợi, tất cả thế gian không gì làm hoại được.  
Tôn Quyền sai lực sĩ lấy chùy đập, ánh sáng vẫn rực rỡ. Vua bèn lập chùa, dựng tháp, đặt tên làng là Phật Ðà, chùa là Kiến Sơ. Ðây là ngôi chùa, tháp đầu tiên của Giang Nam.  
Tôn Quyền hỏi Thái phó Hám Trạch:  
- Phật giáo vào Trung Quốc năm nào của thời Hán Minh Ðế? Do đâu lại không đến phương Ðông?  
Hám Trạch nói:  
- Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ mười một Phật pháp mới đến, cách đây một trăm bảy mươi năm. Ðến năm thứ mười bốn, đạo sĩ Ngũ Nhạc là nhóm Trừ Thiện Tín đấu phép với tăng Ấn Ðộ. Thiện Tín thua, hổ thẹn mà chết. Người Trung Quốc không được xuất gia, nên không có người truyền bá. Hơn nữa, vì loạn ly nhiều năm. Bây giờ Phật giáo mới đến nước ta.  
Tôn Quyền nói:  
- Ðã có Khổng Tử viết kinh sách dạy dỗ đời sau; rồi Lão, Trang tu thân tự vui; phóng lãng chốn núi rừng, tâm hồn đạm bạc. Vậy còn thờ Phật làm chi nữa?  
Hám Trạch thưa:  
- Hai đạo Khổng Lão là pháp trời chế ra để dùng, nên không dám ngược ý trời. Phật giáo thì chư thiên vâng làm, không dám trái ý Phật. Xem đó thì rõ hơn, kém.  
Ngô Tôn Hạo sau nối ngôi cha, hạ lệnh dẹp đền chùa, miếu mạo. Quần thần can:  
- Tiên đế cảm điềm lành mà lập chùa, Chúa công chẳng nên phá hủy!  
Tôn Hạo bèn cho gọi Sư lại hỏi:  
- Phật nói có báo ứng thiện ác, Thầy có thể giảng cho ta nghe chăng?  
Sư nói:  
- Minh chủ lấy hiếu từ trị thiên hạ, thì đế hiệu Xích Ô được rõ ràng, người dân sống lâu. Dùng nhân đức nuôi vạn vật thì suối ngọt tuôn trào, lúa tốt nảy mầm. Lành có cảm ứng, ác cũng vậy. Nếu làm ác ở chỗ kín đáo, quỷ sẽ giết, làm ác ở chỗ công khai, người sẽ giết. Kinh Dịch nói “Tích thiện dư khánh” chứa điều lành thì niềm vui có dư, còn dù văn thơ hay, cầu phước cũng chẳng đến. Tuy đó là cách ngôn của nhà Nho, mà thực làm sáng tỏ lời Phật dạy.  
Tôn Hạo nói:  
- Thế thì Chu Khổng đã nói rồi, đâu cần Phật giáo?  
Sư nói:  
- Chu Khổng chẳng muốn nói sâu, nên chỉ dạy sơ lược. Phật giáo chẳng dừng ở lời cạn cợt, nên chỉ rõ ràng tường tận cái cốt yếu. Tất cả đều tốt. Thánh nhân chỉ sợ làm thiện không được nhiều. Bệ hạ sao lại không ưa?   
Tôn Hạo không đáp được, bèn bỏ lệnh hủy chùa.  
  
**9. TĂNG KỲ VỰC**  
Sư ở Thiên Trúc, lúc mới đến Giao Châu và Quảng Châu, người ta thấy có nhiều điều linh dị. Sư đến Lạc Dương, thấy các tỳ kheo ăn mặc hoa lệ bèn nói:  
- Thật trái giới luật! Chẳng phải ý Phật!  
Sư xem các cung thất ở đế đô, liền nói:  
- Ðại khái giống cung trời Ðao Lợi. Nhưng người khác với trời, làm dân chúng khổ cực, sửa sang như thế, không phí hay sao?  
Niên hiệu Thái An năm đầu (303). Sư biết Lạc Dưong sắp có loạn, liền từ giã về Thiên Trúc. Có vị tăng xin được hỉ dạy. Sư cho nhóm chúng, lên toà nói:  
Giữ miệng, nhiếp thân ý.Cẩn thận chớ phạm ác,Tu hành tất cả thiện,Như vậy được độ thế.  
Nói xong Sư làm thinh. Mấy trăm người đều thỉnh Sư về nhà mình thọ trai. Sư nhận lời hết. Hôm sau, năm trăm nhà đều có Sư đến thọ thực.  
  
**10. PHẬT ÐỒ TRỪNG**  
Sư người Thiên Trúc, họ Bạch. Ðời Tấn, niên hiệu Vĩnh Gia năm thứ tư (310), Sư đến Lạc Dương, tự nói mình hơn trăm tuổi, hớp không khí mà sống, rành về chú thuật. Bên hông Sư có một lỗ hổng, lấy bông nhét lại. Ban đêm lấy bông ra, có ánh sáng từ lỗ chiếu ra. Mỗi khi gặp suối, Sư móc bao tử, ruột ra rửa, xong lại nhét vào bụng. Sư định cất chùa ở lạc Dương để hoằng hóa Ðại pháp nhưng giặc Lưu Diệu làm loạn nên không thành.  
Thời Thạch Lặc Truân Cát Pha tàn sát dân chúng rất nhiều, bộ hạ ông ta là đại tướng Quách Hắc Lược lại rất mộ Phật pháp. Sư liền truyền ngũ giới cho ông. Sau Quách Hắc lược đi chinh phạt, Sư thường báo trước sự thắng bại, Thạch Lặc nghi bèn hỏi ông ta, Hắc Lược nói:  
- Có một sa môn trí thuật phi thường bảo rằng tướng quân sẽ chiếm được khu Hạ. Thần đã nhận Ngài làm thầy. Chỗ thần tâu rõ trước sau đều là lời của Ngài.  
Thạch Lặc vui mừng nói:  
- Trời ban cho ta!  
Bèn gọi Sư đến hỏi:  
- Phật đạo có linh nghiệm gì?  
Sư biết Thạch Lặc không đạt được lý thâm sâu, chỉ có thể dùng đạo thuật để biểu diễn, liền rút một bát nước, đốt hương chú nguyện, giây lát có hoa sen xanh hiện ra. Thạch Lặc nhân đó tin phục, Sư cũng nhân đó can:  
- Vua lấy đức trị nước thì tứ linh sẽ hiện điềm lành.  
Thạch Lặc rất vui. Sau đó vì phẩn nộ, Thạch Lặc định hại các đạo sĩ và làm khổ Sư. Sư bèn tránh mặt. Thạch Lặc sai người kiếm chẳng ra, thất kinh nói:  
- Ta có ý hướng về Thánh nhân, Thánh nhân lại bỏ ta mà đi!  
Ðêm đó, Thạch Lặc không ngủ được, thao thức nghĩ đến Sư, muốn được gặp. Sư biết ông ta đã hối lỗi, sáng hôm sau bèn đến, Thạch Lặc nói:  
- Hôm qua ngài đi đâu?  
Sư đáp:  
- Chúa công có lòng giận nên tôi phải tạm tránh. Nay Ngài đổi ý, tôi mới dám đến.  
Thạch Lặc cười to.  
Sau Thạch Lặc chết, em là Hổ nối ngôi, hết lòng phụng sự Phật Ðồ Trừng, Sư bảo Hổ:  
- Ðế vương thờ Phật cần “Cung - Kiệm - Từ - Nhẫn” khen ngợi đạo pháp, không làm điều bạo ngược, không hại người vô tội. Dân có làm ác thì giáo hóa họ. Ai không sửa đổi mình mới nên dùng hình phạt, nhưng nên thương xót chớ lạm dụng hình phạt nhất là những tội tử hình.  
Niên hiệu Vĩnh Hòa thứ tư (348), tháng mười hai, Sư bảo đệ tử:  
- Họ Thạch sắp diệt! Nước chưa loạn ta đã tịch rồi!  
Bèn sai người đến từ giã Thạch Hổ, Thạch Hổ hoảng kinh nói:  
- Ðại Hòa thượng vội bỏ nước ta! Sắp có nạn chăng?  
Liền đến chùa thăm Sư. Sư nói:  
Ra sống, vào chết, đó là đạo thường. Phân định dài ngắn, không do thêm, bớt. Có điều đáng hận là quốc gia để tâm vào Phật pháp, lập chùa độ tăng, mong được phước đức, mà cai trị lại bạo ngược, hình phạt hỗn lạm, thật trái lời Phật dạy, trọn không được phước đức. Nếu phô bày nhân chính thì lộc có thể kéo dài.  
Thạch Hổ khóc lóc nghẹn ngào, biết Ngài sẽ tịch, liền đục đá làm mộ phần. Ðến ngày tám, Ngài ngồi yên thị tịch thọ một trăm bảy mươi tuổi.  
Sư vào đạo một trăm lẻ chín năm mà rượu chẳng thấm môi, ăn không quá ngọ, việc phạm giới chẳng làm, lập tám trăm chín mươi ba chùa, độ hơn bảy ngàn tăng. Sư ở chỗ nào, mọi người không dám hướng về đó khạc nhổ, phóng uế, họ thường dặn nhau:  
- Chớ khởi ác, Ðại Hòa thượng biết đó!  
Ðại giáo vào phương Ðông, đến thời Sư rất thịnh hành. Về sau, có vị tăng từ Ủng Châu đến, thấy Sư đi vào cửa Tây. Bèn kể lại cho Thạch Hổ, Thạch Hổ cho mở mộ ra xem, chỉ thấy còn khối đá.  
**11. TRÚC PHẬT ÐIỀU**  
Sư là đệ tử của ngài Phật Ðồ Trừng, sau trụ chùa Thường Sơn nhiều năm. Sư có thần thông, thường phân thân đi nơi khác, hoặc vào núi suốt năm, đem theo mấy đấu cơm khô, lúc trở về vẫn còn dư cơm.  
Có vị tăng theo Sư dạo núi, gặp tuyết xuống nhiều. Sư vào hang cọp ngủ, cọp cũng đến nằm chung. Sau tự báo ngày thị tịch, mọi người xa gần kéo nhau đến. Sư nói:  
- Thân người vô thường, nếu có tâm rộng rãi trong sạch, thì hình hài mạng số tuy khác, nhưng vẫn đồng khế hợp nhau.  
Nói xong, ngồi ngay ngắn mà tịch.  
Ðệ tử đi núi, lại thấy Sư ngồi trên núi. Mọi người đảnh lễ hỏi:  
- Hòa thượng vẫn còn sống sao?  
Sư đáp:  
- Ta vốn thường còn.  
Nói xong, Sư biến mất.   
Chúng mở quan tài, chỉ thấy y và giầy.  
  
**12. PHÁP SƯ CHI ÐỘN**  
Sư tự là Ðạo Lâm, xuất gia khi đã đứng tuổi. Niên hiệu Hưng Ninh năm thứ hai (364), Sư đến kinh đô giảng đạo, thực hành kinh Bát Nhã. Sư kết bạn phương ngoại với Tạ An Vương, Nghĩa Chi, An Hạo, Vương Thân Chi ...  
Niên hiệu Thái Hòa năm thứ hai (367), Sư ở ẩn tại Diệm Sơn. Có người đem ngựa đến cho, Sư nhận nuôi, nói:  
- Ta thích ngựa thần.  
Có người cho bạc, Sư thả đi, bảo:  
Chim trời chẳng lẻ giữ để vui tai mắt mình.  
**13. THÍCH ÐẠO AN**  
Sư quê ở Thường Sơn, họ Vệ, theo Nho giáo. Năm mười một tuổi xuất gia với Phật Ðồ Trừng, Sư đọc sách một ngày cả vạn lời, biện tài vô địch. Sư thông minh như thế nhưng dung mạo quá xấu. Người đời gọi là “Tất đạo nhân, kinh tứ lân” (Ðạo nhân đen thui, làm kinh hãi bốn bên).  
Khi Phật Ðồ Trừng thị tịch, Sư thống lãnh đồ chúng ở núi Lục Hồn. Niên hiệu Ninh Khang nguyên niên (373), Sư đến Nhượng Dương lập chùa Ðàn Khê, có cao sĩ Tập Tạc Xỉ đến tự xưng: “Tứ Hải Tập Tạc Xỉ”, Sư ứng tiếng đáp: “Di thiên Thích Ðạo An”.  
Niên hiệu Thái Nguyên năm thứ tư (379), vua Tần Phù Kiên công phạt Nhượng Dương, rước được Ngài rất mừng, bảo tả hữu rằng:  
- Ta dùng mười vạn binh lấy Nhượng Dương, vừa được một người rưỡi.  
Tả hữu hỏi:  
- Là ai?  
Ðáp:  
- An Công là một, Tạp Tạc Xỉ là nửa người.  
Sư ở Trường An hoằng dương chánh pháp. Niên hiệu Thái Nguyên thứ mười bốn (389), vào ngày 27 thánh giêng, Sư thấy có một dị tăng ra vào ở lỗ hổng cửa sổ. Sư hỏi quê quán, dị tăng lấy tay chỉ hướng Tây Bắc, tức thì mây vẹt ra, thấy lầu các như huyễn hiện lên, Tăng bảo:  
- Ðó là cõi trời Ðâu Suất.  
Ngày tám tháng hai, Sư ngồi kiết già thị tịch.  
Sư mỗi lần sớ kinh nghĩa đều cầu Thánh nhân chứng minh. Một lần cảm được tôn giả Trường Mi giáng. Sư đưa bản sớ giải của mình cho Tôn giả xem. Tôn giả rất thán phục, khen là hợp hết tâm Phật, rồi hứa sẽ ngầm giúp Sư truyền bá rộng rãi. Sư biết Tôn giả này chính là ngài Tân Ðầu Lô, bèn thiết trai cúng dường. Sư có mười đệ tử thông đạt sự nghiệp sớ giải này.  
Một đệ tử Sư là Pháp Ngộ truyền pháp ở Trường Sa, đồ chúng mấy trăm người. Một hôm có người lén uống rượu, Pháp Ngộ làm ngơ không cử tội. Sư biết được, bèn gởi roi đến. Pháp Ngộ ôm roi khóc nói:  
- Trông coi chúng không công minh, khiến Thầy ở xa phải lo.  
Rồi phủ phục nhận phạt.  
Trên cánh tay Sư có một lõi thịt, nổi lên như cái ấn, có thể nhấn lên nhấn xuống mà không ra khỏi bắp tay. Người đời gọi Sư là Bồ tát Ấn Thủ.  
Sư có đệ tử là ngài Huệ Viễn, Tổ Sư tông Tịnh Ðộ, lập Liên Xã để niệm Phật cầu vãng sanh.  
**14. THÍCH HUỆ NGUNG**  
Sư vào núi thiền định, quỉ núi hiện đủ hình tướng đều bị Sư điểm hóa mà ẩn đi. Một hôm, trời tuyết lớn, có một cô gái hình dung yểu điệu, y phục đẹp đẽ, đến nói với Sư:  
- Thượng nhân có đức lớn nên trời sai tôi đến hầu hạ Ngài.  
Rồi dùng đủ lời cám dỗ. Sư an nhiên chẳng động, bảo cô gái rằng:  
- Lòng ta như tro nguội, đừng đem túi da đó thử thách làm chi!  
Cô gái bèn cưỡi mây mà đi, quay lại khen rằng:  
Nước biển cạn được,Tu di nghiêng được,Bậc thượng nhân kia,Kiên trinh vượt bực.  
   
**15. CƯU MA LA THẬP**  
Sư người Trung Thiên Trúc, cha tên Cưu Ma La Viêm, làm Tướng quốc mà bỏ vinh hoa đi chu du. Vua nước Quy Tư đem em gái gả cho ông, sanh ra Cư Ma La Thập. Sư còn bé mà tinh thần linh mẫn, bảy tuổi đi theo mẹ đến chùa . Thấy bát sắt, thử nhấc để lên cổ, rồi sực nhớ: “Bát này rất nặng, sao ta nhấc nổi?”. Sư nhấc lại, bát không nhúc nhích, liền ngộ được vạn pháp duy tâm. Sự học rộng nhớ giỏi của Sư không ai bì kịp.  
Năm Sư hai mươi tuổi, mẹ Sư từ giã vua, đến Thiên Trúc, bảo Sư rằng:  
- Giáo lý Phương đẳng thâm sâu, chẳng thể suy lường. Chỉ có con mới truyền được đến phương Ðông. Nhưng việc này đối với con có chỗ bất lợi, chả biết phải làm sao đây!  
Sư đáp:  
- Chỉ cần cho đại pháp được lưu truyền, con tuy chịu khổ sở cũng không có gì hối hận.  
Mẹ Sư đến Thiên Trúc, tu đắc quả A na hàm.  
Phù Kiên chiếm nước Tần, công phạt Nhượng Dương, rước được Ðạo An. Ðạo An khuyên Phù Kiên đến Tây Vực rước Sư. Gặp ngay lúc Thái sử tâu:  
- Ðức tinh hiện ở rừng, thuộc địa phận Tây Vực, sẽ có bậc đại trí đến Trung Quốc.  
Phù Kiên nói:  
- Trẫm nghe nước Quy Tư có ngài La Thập, chẳng phải là đây sao?  
Bèn sai tướng Lữ Quang, bảo:  
- Trẫm chẳng phải tham đất mà dụng binh. Nhưng nghe ngài La Thập hiểu sâu về pháp tướng, làm tông phú cho kẻ hậu học. Ngươi nếu khắc phục được Quy Tư, nên đón Ngài về.  
Lữ Quang đem quân phá Quy Tư, đưa La Thập về. Giữa đường, nghe tin Phù Kiên bị Diêu Trường hại, bèn dừng lại không về nữa. Vì thế Sư không đến được kinh đô nhà Tần. Sau Diêu Trường cũng nghe danh Sư, muốn thỉnh nhưng Lữ Quang không chịu. Diệu Trường chết, con là Diệu Hưng lại thỉnh nữa, cũng không được, liền đem quân đánh Lữ Quang. Lữ Quang thua phải hàng. Tần mới rước được Sư.  
Tháng mười hai, Sư đến Trường An. Tần chủ sai đưa Sư vào vườn Tiêu Dao ở Tây nội dịch kinh. Sư xem lại kinh sách cũ thấy nhiều chỗ sai lầm, không phù hợp với bản tiếng Phạn, bèn  tập hợp sa môn Tăng Triệu, Tăng Duệ ... để dịch lại.  
Sư ở đất Tần, thường giảng kinh ở chùa Thảo Ðường. Tần chủ Diêu Hưng, triều thần và sa môn khoảng mấy ngàn người, nghiêm túc lắng nghe. Một hôm Diêu Hưng bảo với Sư:  
- Ðại sư thông minh, biện tài vô song. Sao lại để hạt giống Pháp không nối tiếp được!  
Rồi đem mười cung nữ ép nhận. Sư từ đó không ở trong tăng phòng, cất nhà riêng ở. Chư tăng có người muốn bắt chước. Sư bèn lấy một bát đựng đầy kim, bảo mọi người:  
- Nếu ai bắt chước ta ăn được bát này thì cho phép cất nhà riêng để ở.  
Sư nói xong, lấy bảy cây kim đưa vào miệng nhai nuốt. Chư tăng nể phục bèn thôi.  
Phật Ðà Da Xá (Giác Minh) đến Cô Tàng, nghe La Thập nhận cung nữ nhà Tần, liền than:  
- La Thập như bông vải, có thể khiến gặp gai góc sao?  
Sư nghe tin Da Xá vì mình mà lặn lội từ xa đến, nên khuyên Tần chủ tiếp đón. Sứ giả đến nơi, Da Xá nói:  
- Chiếu chỉ của vua từ xa đến, lẽ ra nên đem ngựa tiếp đón long trọng như lễ La Thập, mới là đàn việt chiêu đãi kẻ sĩ. Bần đạo nên đến phía bắc Bắc Sơn thôi!  
Sứ trở về. Diêu Hưng lại đi giục đi thỉnh nữa, Da Xá liền đến. Tần chủ nghinh tiếp, lập tịnh xá riêng, cúng dường như bậc vương giả. Da Xá không nhận gì cả. Ðến giờ ăn, chỉ ăn ngày một bửa thôi.  
Cưu Ma La Thập ưa thích Ðại thừa, muốn được diễn giảng, Sư thường than:  
- Ta nếu cầm viết, làm luận Ðại thừa thì Ca Chiên Tử cũng không bì kịp. Nay người hiểu sâu quá ít ỏi, biết luận gì bây giờ?!  
Sư vì Diêu Hưng mà tạo hai quyển Thành Thật Luận.  
Ðời Hậu Tần, niên hiệu Hoằng Thủy thứ mười lăm (41), tháng tư Ngài có bệnh, bèn đọc ba biến thần chú, sai đệ tử ngoại quốc (Thiên Trúc) tụng để tự cứu chữa nhưng chưa đúng sức. Sư biết bệnh mình nguy kịch, bèn nhóm chúng bảo:  
- Chúng ta nhân nơi Phật pháp mà được gặp nhau, nhưng vẫn chưa được trọn tấm lòng. Tôi sợ người sau có thể trách mình còn mờ tối, dở tệ lầm lẫn dẫy đầy mà truyền bá những bản kinh dã dịch. Mong rằng sự truyền bá sau này được trôi chảy. Nay tôi thành tâm xin phát nguyện trước chúng: “Nếu chỗ truyền chẳng lầm, nghĩa khế hợp với tâm Phật, thì cho tôi sau khi thiêu thân, lưỡi vẫn còn nguyên vẹn”.  
Nói xong, Sư thị tịch. Khi trà tì, củi tàn, thân cháy hết mà lưỡi Ngài vẫn tươi hồng như màu sen. Sư thọ bảy mươi hai tuổi.  
Ban đầu, Sư thường cùng mẹ đến yết kiến tôn giả Bắc Sơn ở nước Ðại Nguyệt Thị. Bắc Sơn bảo mẹ Sư:  
- Hãy khéo gìn giữ Sa di này. Năm ba mươi lăm tuổi, tỳ ni sẽ không thiếu sót, độ người như ngài Ưu Ba Cúc Ða.  
Ngài Bôi Ðộ ở Bành Thành, nghe tin ngài La Thập tịch, than rằng:  
- Ta cùng người nầy tạm biệt đã hơn ba trăm năm, mờ mịt chẳng biết đâu gặp lại, nay thì lại chậm đến đời sau vậy.  
Ðệ tử Sư hơn ngàn người. Bốn vị: Ðạo Sinh, Tăng Triệu, Ðạo Dung, Tăng Duệ là Tứ thánh dưới cửa Ngài.  
Kinh luận Sư dịch hơn 390 quyển.  
  
**16. HỔ KHÊ TAM TIẾU**  
Huệ Viễn trụ ở chùa Ðông Lâm, dưới chùa có dòng Hổ Khê. Mỗi khi tiễn khách, đến đây thì dừng lại. Niên hiệu Nghĩa Hy thứ ba (407), đạo sĩ Lục Tu Tĩnh cùng thi sĩ Ðào Tiềm vào núi gặp Sư. Sư đưa tiễn, cầm tay trò chuyện, bất giác qua Hổ Khê. Cọp bèn rống lên. Ba người quay lại nhìn nhau cười to. Ðời lưu truyền làm Tam Tiếu Ðồ.  
**17. TÔN GỈA BÔI ÐỘ**  
Ban đầu Sư thị hiện ở Ký Châu, diện mạo rất khô cằn, lạnh lùng, thường cưỡi cây trên sông Bôi Ðộ, thần hóa khôn lường. Sư không tu tế hạnh, có lúc đập băng mà tắm, lúc lại mang guốc lên núi, hoặc đi chân không vào chợ, vác một cái bị mà thôi, chẳng có gì khác.  
Một hôm Sư đến Quảng Lăng, gặp nhà họ Lý trong làng đang cúng trai tăng, Sư đặt bị giữa sân rồi vào thẳng trai đường mà ngồi, mọi người đều nhìn mà Sư vẫn tự nhiên.  
Khi ấy, có mấy người thấy chiếc bị để chắn giữa đường, bèn dời qua một bên, nào ngờ dùng hết sức mà không nhúc nhích. Ăn xong, Sư vác bị lên, cười nói:  
- Tứ thiên vương!  
Có đứa bé họ Lý lén nhìn thấy trong bị có bốn đứa bé cao mấy tấc, mi mắt như tranh vẽ. Họ Lý thấy lạ, bèn thỉnh Sư lại cúng dường rất lâu. Một hôm, Sư đòi áo cà sa, họ Lý chưa lo kịp, Sư nói:  
- Tôi ra ngoài kia một chút!  
Ðợi đến chiều cũng chưa thấy Sư trở lại, lại nghe trong không có mùi hương lạ, mọi người theo tìm thì gặp Ngài ở dưới chân Bắc Sơn, trải cà sa rách trên đất, an nhiên thị tịch, trên đầu và dưới chân có hoa sen mọc, cả người tỏa hương thơm, qua đêm bỗng héo. Người ta chôn Ngài đã mấy hôm, sau lại có người từ phương Bắc đến nói rằng thấy Ngài vác bị đi về hướng Bành Thành. Họ Lý mở quan tài, chỉ thấy có đôi giày.  
Ngài đến Bành Thành, có ông Hoàng Hân tin sâu Phật Pháp, thấy Ngài bèn chào hỏi rồi thỉnh về nhà. Nhà ông lại quá nghèo chỉ ăn gạo tẻ mà thôi, nhưng Ngài ăn vào lại ngọt như mạch nha. Sau Ngài đi về phương Ðông đến Ngô Quận, thấy người chài đang lưới cá, Ngài theo xin, người chài nổi giận không cho. Ngài lượm hai cục đá nhỏ ném xuống nước, phút chốc có hai con trâu húc vào lưới làm rách nát rồi trâu biến mất.  
Chu Linh Kỳ, dân ở Ngô Quận, từ Cao Ly trở về, bị gió thổi đến một hòn đảo, thấy một ngôi bảo tự. Tăng trong chùa đang dọn cơm, ông liền đến vái chào, xin giúp trở về làng. Vị tăng ấy hỏi:  
- Ông biết đạo nhân Bôi Ðộ chăng?  
- Biết!  
Vị tăng chỉ một cái đãy treo trên vách, có tích trượng và bình bát, nói:  
- Ðây là của Bôi Ðộ. Nay tôi gởi ông đưa bình bát này cho ông ta.  
Và viết thơ. Xong đưa gậy trúc xanh bảo đặt trước thuyền. Linh Kỳ theo lời, ba ngày liền đến Thạch Ðầu. Bôi Ðộ bỗng đi đến, nhận thơ xem rồi cười to, lấy tay tung bình bát lên không, rồi đón lấy nói:  
- Ta chẳng thấy bình bát này cách đây đã bốn ngàn năm.  
Ðời Tống, niên hiệu Nguyên Gia thứ ba, tháng 9 Sư thị tịch. Sau khi diệt độ, người ta vẫn gặp Ngài luôn. Ngài có làm bài ca “Một Bình Bát” như sau:  
**Sợ kinh khiếp!**  
Ðều là liên miên tạo xoa sát (mạt thát).Như đói ăn muối càng thêm khát,Uổng cả một đời đầu cạo miếtCứu cánh chẳng thể biết gốc ngọnNém tử thi đi, chỗ nào thoát?Khuyên anh nổ lực cầu giải thoátViệc nhàn rốt cuộc phải nắm bắtLửa rớt trên thân cần phải phủiChớ đợi gần chết kêu Bồ tát.Trượng phu nói năng hải khoáng đạtChớ học phàm phu ưa vuốt veTheo thời, kết quả học bỏ hếtCũng học nhu hòa, ăn gạo dởCũng cạo đầu, cũng đắp yHọc phàm phu tạo sanh hoạtNói thẳng với anh, anh chưa đạtLại làm trường ca, ca một bát.Một bát ca, một trong nhiều,nhiều trong một.Chớ cười người quê ca một bátTừng đem một bát độ ta bà.Trời xanh lồng lộng trăng vừa lênLúc nầy ảnh – không gồm vạn tượngBao chốn phù sinh tự thị phiMột nguồn thanh tịnh không lai vãng.Lại chớ đem tâm tạo bọt nướcTrăm lông máu chảy ai dạy thế.Chẳng bằng ngồi lặng đất Chân nhưTrên đảnh mặc cho chim làm ổ.Mấy đời con Kim Luân Thánh VươngChỉ là Chân như Linh giác nàyDưới cội Bồ đề độ chúng sanhÐộ hết chúng sanh không sanh tử.Chẳng sanh chẳng tử, chân Trượng phuKhông hình không tướng, đại Tỳ LôTrần lao diệt hết, Chân như đấy.Một viên tròn sáng, châu vô giá.Mắt không thấy, tai chẳng nghe.Chẳng thấy, chẳng nghe, thật thấy nghe.Từ xưa một câu, không ngôn thuyếtHôm nay ngàn lời gượng phân tích.Hãy lắng nghe!Người người đều có tánh Chân nhưGiống như hoàng kim ở trong quặngLuyện đi luyện lại, thể vàng sạch.Chân là vọng, vọng là chân.Nếu trừ chân vọng lại không ngườiChân tâm chớ dối sanh phiền nãoCơm áo tùy thời nuôi sắc thân.Tốt cũng mặc, xấu cũng mặcTất cả vô tâm chớ dính mắcCũng không tốt, cũng không xấuHai mé thản nhiên, đạo bình đẳng.Thô cũng ăn, tế cũng ănChớ học phàm phu nhìn trên tướngCũng không thô, cũng không tếHương tích cõi trên không cội rễ.Ngồi cũng đi, đi cũng ngồiDưới cây sanh tử, quả Bồ đềCũng không ngồi, cũng không điKhông sanh đâu cần kiếm vô sanh!Sanh cũng được, tử cũng đượcXú xứ đương lai thấy Di LặcCũng không sanh, cũng không tửBa đời Như Lai đều như thế.Lìa thì dính, dính thì lìaTrong cửa huyễn hóa không nghĩa thậtKhông thể lìa, không thể dính,Chỗ nào lại cầu không bệnh thuốc?Nói thời im, im thời nóiNói nín ngang dọc không chỗ nơi.Cũng không nói, cũng không nínChớ gọi Ðông Tây là Nam Bắc.Sân tức hỉ, hỉ tức sân,Ta tự hàng ma, chuyển Pháp LuânCũng không sân, cũng không hỉNước chẳng lìa sóng, sóng tức nước.Tiếc thời bỏ, bỏ thời tiếcChẳng lìa trong ngoài và ở giữaCũng chẳng tiếc, cũng chẳng bỏTịch tịch liêu liêu không chỗ nắm.Khổ thì vui, vui thì khổ. Chỉ tu hành này dứt cửa nẻoCũng không khổ, cũng không vuiXưa nay tự tại không dây nhợ.Dơ tức sạch, sạch tức dơHai bên rốt cuộc không sau trướcCũng chẳng dơ, cũng chẳng sạchÐại thiên đồng một tánh chân như.Thuốc là bệnh, bệnh là thuốcCuối cùng hai việc cần nêu hếtCũng không thuốc, cũng không bệnhChính là chân như tánh giác linh.Ma làm Phật, Phật làm maTrong gương tìm bóng, sóng trên nướcCũng không ma, cũng không Phật Ba đời xưa nay không một vật.Phàm tức thánh, thánh tức phàmKeo trong màu xanh, trong nước lamCũng không phàm, cũng không thánhVạn hạnh tổng trì, không một hạnh.Giả trong chân, chân trong giả.Tự là phàm phu khởi vọng trầnCũng không chân, cũng không giảNếu không lúc gọi đâu vâng dạ!Xưa nay không họ cũng không tênChỉ vậy đằng đằng chân tin bướcCó lúc quán chợ cùng hàng thịt.Một đóa sen hồng trên lửa sanhCũng từng gậy trúc dạo kinh lạcThân dường mây nổi không vướng mắcHuyễn hóa từ lâu tợ ở nhờNhà người chỗ chạm lại thanh hưNếu tìm giới!Ba độc lở loét bao giờ khỏi?Nếu kiếm thiền!Ta tự tung hoành tìm đá ngủThật đáng thương, chẳng phải điênThế gian, xuất thế, thiên trung thiênNgười đời chẳng hiểu được ý nàyÐánh nhằm bên Nam, động bên Bắc.Nếu kiếm pháp!Trong núi Kê Túc hỏi Ca DiếpÐại sĩ giữ y ở trong nàyXưa nay chẳng cần cầu giữ vỏ.Nếu tìm kinh!Pháp tánh Chân Nguyên không thể nghe.Nếu kiếm luật!Cùng tử chẳng nên dạy chạy ra.Nếu tìm tu!Tám vạn phù đồ cầu chỗ nào?Chỉ biết lá vàng dừng tiếng khóc.Bất giác mây đen che mặt trờiChớ lạ lời cuồng không thứ lớpSàng lưới dần vào tế trong thôChỉ cái tế trong thô cũng khôngTức là viên minh chân thật đế.Chân thật đế vốn không châChỉ là danh văn, tức là trầnNếu hướng trong trần hiểu chân thậtLiền là đường đường người xuất thế.Người xuất thế, chớ tạo tácÐộc hành, độc bộ, không thênh thangKhông sanh, không tử, không Niết Bàn Xưa nay sanh tử không quan hệ.Không thị phi, không động tĩnhChớ dối đem thân vào giếng khôngKhông thiện ác, không đến điCũng không gương sáng treo đài caoKiến giải sơn tăng chỉ như thếChẳng tin tùy họ tạo kiếp tro.  
**18. THÍCH ÐẠO SINH**  
Sư họ Ngụy, người rất dĩnh ngộ, không ưa sự ồn náo trần tục, cạo tóc xuất gia thọ giới. Ban đầu Sư vào Lô Sơn, ở U Thê bảy năm. Sau dạo đến Quan Trung, theo ngài La Thập thọ nghiệp. Tăng chúng khâm phục như thần.   
Lúc trước, Sư thấy phần đầu kinh Niết Bàn nói “Trừ hạng Nhất xiển đề ra, tất cả đều có Phật tánh”. Sư bèn nói: “Xiển đề sao lại riêng không có Phật tánh được? Kinh này đến đây chưa đủ. Rồi xướng thuyết “Xiển đề đều sẽ thành Phật".  
Các vị sư khác đời ấy đều trách mắng Sư, cho là tà thuyết, theo luật đáng bị tẩn xuất. Sư bèn thề:  
- Nếu tôi nói không hợp với nghĩa kinh, thì xin cho hiện thân chịu ác báo. Nếu thật khế hợp tâm Phật, nguyện lúc xả thọ mạng, ngồi tòa sư tử.   
Và Sư rũ áo vào Hổ Khưu sống lặng lẽ. Khi tâm có chỗ hội, Sư đến chùa Thanh Viên, ngồi dưới rặng tùng, xếp đá làm đồ chúng, giảng kinh Niết Bàn. Một hôm giảng đến chỗ Xiển đề, bèn nói có Phật tánh. Lại nói:  
- Lời của ta có hợp với tâm Phật chăng?  
Hàng đá đều gật đầu. Mùa hạ năm đó, sấm rền Phật điện Thanh Viên, người ta chợt thấy một con rồng bay lên múa lượn, ánh sáng trời phát ra, bóng hiện ở vách Tây. Chùa liền được đổi tên là Long Quang. Người đời đó than:  
- Rồng đã bay, Sư chắc cũng đi!  
Mấy ngày sau, quả nhiên Sư trở về Lô Sơn, để lại một di ảnh rơi trong hang núi. Tăng chúng đều đến chiêm lễ.  
Sau Sư nghe Ðàm Vô Sấm dịch lại phẩm sau của kinh Niết Bàn, quả nhiên có nói: “Người Nhất xiển để tuy đoạn thiện căn, vẫn có Phật tánh”. Sư rất mừng rỡ.  
Niên hiệu Nguyên Gia năm thứ chín (432). Sư đến Kim Lăng, chưa bao lâu trở lại Lô Sơn. Trụ tịnh xá Lô Sơn, giảng kinh Niết Bàn.  
Tháng mười một, niên hiệu Nguyên Gia thứ mười một (434)\*, Sư thăng tòa luận nghĩa mấy phen, mọi người nghe đều vui vẻ. Chợt thấy phất trần rơi xuống đất, Sư ngồi ngay ngắn, nghiêm trang tựa ghế mà tịch, thọ 80 tuổi. Sớ luận để lại là những tác phẩm rất quý báu.  
\* Có thuyết nói Sư tịch năm Nguyên Gia thứ 9 (432).  
**SAU NHỊ TỔ**  
**19. HUỆ TƯ**  
Tham Ðại Sư Huệ Văn  
Huệ Tư, họ Lý người Vũ Tân, đỉnh đầu có cục thịt nổi lên, đi như trâu, nhìn như voi. Lúc trẻ rất hiền từ, nổi tiếng ở xóm làng, thường mộng thấy Phạm Tăng khuyên xuất gia, bèn từ cha mẹ cạo tóc, đắp y và thọ Ðại giới. Ngày chỉ ăn một bữa, tụng Pháp Hoa ngàn biến. Niên hiệu Thừa Thánh năm thứ ba (554) đời Lương, nghe ngài Huệ Văn ở Bắc Tề có đồ chúng đến mấy trăm, Sư liền đến đó xin thọ pháp. Ngày đêm nhiếp tâm, hông không dính chiếu; ngồi hạ hai mươi mốt ngày Sư được túc mạng thông. Bỗng có chướng nổi lên, tay chân yếu ớt, không thể đi được. Ngài tự gnhĩ: “Bệnh từ nghiệp sanh, nghiệp từ tâm khởi, nếu nguồn tâm không khởi, thì ngoại cảnh có hình trạng gì? Bệnh nghiệp cùng với thân đều như bóng này”.  
Ngài quán như thế xong, thân thể nhẹ nhàng như cũ. Hết hạ, vẫn không được gì, thầm ôm lòng hổ thẹn; dựa vào vách, lưng chưa tới vách, hoát nhiên khai ngộ Pháp Hoa tam muội.   
Trụ Ðại Tô  
Dạy chúng:  
- Nguồn đạo không xa, biển tánh rất gần. Chỉ hướng mình tìm, chớ theo người khác tìm. Tìm thì chẳng được mà được cũng chẳng phải chân thật.   
Ngài nói kệ:  
Ðốn ngộ nguồn tâm mở kho báuẨn hiển linh thông hiện chân tướngÐường bộ thường đi, ngồi một mìnhHóa thân trăm ức không kể xiếtDù cho đầy dẫy khắp hư khôngLúc xem chẳng thấy một mảy bụiÐáng cười vật chừ, không so sánhMiệng nhả châu sáng chiếu rỡ ràngTầm thường thấy nói không nghĩ nghịMột lời nêu tên, ngay lời nhận.  
(Ðốn ngộ tâm nguyên khai bảo tạngẨn hiển linh thông hiện chân tướngÐộc hành độc tọa thường nguy nguyBách ức hóa thân vô số lượngTùng linh biến tắc mãn hư khôngKhán thời bất kiến vi trần tướngKhả tiếu vật hề vô tỷ huốngKhấu thổ minh châu quang hoảng hoảngTầm thường kiến thuyết bất tư nghìNhất ngữ tiêu danh ngôn hạ đương).  
Ngài thường đăng tòa giảng kinh Ðại Bát Nhã, bị các Luận sư ganh ghét đánh thuốc độc. Ngài nhất tâm niệm Bát Nhã, thuốc độc liền tiêu, sai môn nhân Trí Khải giảng thay. Trí Khải giảng đến “Một tâm đủ vạn hạnh” chợt có chỗ nghi, thỉnh Sư giải quyết. Ngài nói:  
- Như điều ông nghi là ý thứ lớp của Ðại Phẩm, chưa phải là ý chỉ viên đốn của Pháp Hoa. Xưa ta ở trong hạ, một niệm chống phát các pháp hiện tiền. Ta đã thân chứng, chẳng cần phải nghi.  
Trí Khải hỏi:  
- Thầy chứng Thập địa chăng?  
Ðáp:  
- Ta một đời mong được nhập vào Ðồng luân (Viên Thập Trụ); vì lãnh đồ chúng sớm quá, làm tổn mình ích cho người. Nên chỉ ở Thiết luân thôi (Viên Thập Tín).   
Huệ Tư thường cầm gậy như ý chỉ Trí Khải bảo:  
- Có thể nói là pháp giao cho pháp thần, còn pháp vương thì vô sự.  
Rồi Ðại Tô bị phòng vệ, đại chúng không an. Huệ Tư bèn bảo ngài Trí Khải rằng:  
- Ta từ lâu muốn đến Nam Nhạc mà hậu pháp chưa có chỗ ký thác. Nay ông có thể truyền đăng, chớ làm người cuối cùng đoạn dứt hạt giống Phật. Ông có duyên với nước Trần, nên đến đó làm lợi ích.  
Trí Khải vâng lời đi đến nước Trần, trụ chùa Ngoã Quan; khai đề kinh Pháp Hoa. Còn ngài Huệ Tư, niên hiệu Quang Ðại năm thứ hai (568) tháng 6, đem hơn bốn mươi Tăng về Nam Nhạc. Lên ngọn Chúc Dung, gặp Nhạc thần đang đánh cờ. Thần nói:  
- Sao Sư đến đây?  
Ngài bảo:  
- Xin đàn việt một miếng đất bằng tọa cụ.  
- Ðược!  
Sư phóng gậy để định chỗ (nay là chùa Phước Nghiêm). Nhạc Thần xin thọ giới. Sư thuyết pháp cho, nhân đó nói:  
- Ta ở nhờ núi này, chỉ hạn mười năm. Sau xong việc sẽ đi xa. Tiền thân của ta từng đi đến chốn này.  
Ði lần đến hành Dương, gặp một chỗ suối rừng đẹp lạ.  
Ngài nói:  
- Ðây là chùa cổ. Ta ngày xưa từng ở đây.  
Ngài sai đào đất, thấy nền đất vẫn còn.  
Ngài lại chỉ chân núi nói:  
- Xưa ta ngồi thiền ở đây. Giặc đến chém đầu ta.  
Rồi tìm được hài cốt đã khô đầy đủ. Từ đây tạo hóa càng thạnh. Trần chúa gọi là Ðại thiền.  
Ngài trụ ở Nam Nhạc, có một lão túc nhắn người đến bảo:  
- Sao chẳng xuống núi giáo hóa chúng sanh, cứ ngắm nhìn Vân Hán (cảnh đẹp) làm gì?  
Ngài đáp:  
- Ba đời chư Phật bị ta nuốt trọn. Còn có chúng sanh nào để giáo hóa nữa.  
Niên hiệu Thái kiến năm thứ chín (577) ngày 6 tháng 6. Ngài bảo môn nhân rằng:  
- Nếu có được mười người chẳng tiếc thân mạng, thường tu Pháp Hoa, Bát Nhã, Niệm Phật Tam muội, Phương đẳng, Sám hối, hẹn phải kiến chứng thì tùy chỗ cần ta sẽ cung cấp cho. Nếu không có người như thế thì đã xa cách ta rồi vậy.  
Lúc đó, chúng cho là việc khổ hạnh khó khăn nên không ai đáp lại. Ngài bèn đuổi chúng ra rồi nhập diệt. Có một thầy nhỏ tên Linh Biện kêu khóc. Sư mở mắt nói:  
- Sao được kinh động ta? Ðồ ngu, đi ra!  
Rồi Ngài niệm Phật chắp tay mà tịch, nhan sắc như lúc sống, hương lạ đầy thất.   
  
**20. TRÍ KHẢI**  
(538-597)  
Trí Khải tự Ðức An, họ Trần ở Hoa Dung, cha được phong làm Khai quốc hầu, mẹ họ Từ, lúc có thai mộng nuốt một con chuột trắng và mây hương năm màu vòng quanh ở bụng. Ðêm đản sanh, ánh sáng khắp nhà. Mắt Ngài có hai đồng tử, da không dính bụi. Khi nằm thường chắp tay, ngồi thì hướng mặt về Tây. Năm bảy tuổi vào chùa nghe Tăng tụng phẩm Phổ Môn, liền niệm theo, chợt tự nhớ hết văn bảy cuốn rành rõ như đã học. Mười lăm tuổi lễ Phật, chợt thoảng như giấc mộng, thấy có núi lớn gần mé biển, trên đỉnh có vị Tăng vẫy tay, lại dẫn vào một ngôi chùa nói: “Ông sẽ ở đây. Ông sẽ chết ở nơi này”.  
Sau Ngài xuất gia, thọ giới cụ túc, rồi đến núi Ðại tô yết kiến ngài Huệ Tư. Huệ Tư vừa gặp liền bảo:  
- Xưa, trên núi Linh Thứu, ta và ông cùng nghe kinh Pháp Hoa, nay ông lại đến!  
Huệ Tư dạy làm đạo tràng Phổ Hiền thuyết Tứ An Lạc Hạnh. Trí Khải nhập quán hai mươi mốt ngày, tụng kinh Pháp Hoa, đến phẩm Dược Vương, nói: “Ðây là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai". Liền ngộ Pháp Hoa Tam muội, thấy một hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan, túc mạng thông liền phát, đem chỗ chứng bạch với ngài Huệ Tư. Huệ Tư nói:  
- Chẳng phải ông thì chẳng chứng được. Chẳng phải ta thì không biết được. Ðây là Pháp Hoa Tam muội, là phương tiện ban đầu, là Triền Ðà la ni ban đầu vậy. Dù cho bậc thầy văn tự có đến ngàn vạn cũng không thể cùng ông biện luận.  
Trong những vị thuyết pháp, Ngài là đệ nhất.  
Trí Khải trụ chùa Ngõa Quan ở Kim Lăng tám năm. Vào tháng 8 niên hiệu thái Kiến năm thứ bảy nhà Trần (575) dẫn đồ chúng trụ núi Thiên thai. Ngọn Phật Lũng có Ðại sư Ðịnh Quang bảo đệ tử rằng:  
- Chẳng bao lâu sẽ có bậc thiện tri thức thù thắng, dẫn đồ chúng đến đây.  
Không bao lâu, Trí Khải đến. Ðịnh Quang nói:  
- Còn nhớ ngày xưa, lúc đưa tay vẫy dắt không?  
Ðến am, đêm đó trên không có tiếng chuông. Ngài hỏi:  
- Là điềm gì vậy?  
Ðáp:  
- Ðây là kiền chùy để nhóm Tăng chúng, là tướng ở được. Ngọn này là Kim địa, tôi đã ở. Ngọn phía Bắc là Ngân địa, ông sẽ ở đó.  
Ngài Trí Khải thường một mình đến ngọn Hoa lĩnh tọa thiền. Bỗng nhiên đêm sau, gió lớn làm trốc cây, sấm chớp rền núi, qủy ma (ly mỵ) ngàn bầy, một hình biến trăm dạng, biến hóa chớp nhoáng không thể tính kể. Lại hiện hình cha mẹ, thầy, Tăng, chợt dựa ôm, bình thường thương khóc lóc.  
Ngài vẫn an tâm không tịch, thầm niệm thực tướng, hai duyên mạnh yếu chẳng thể làm động. Lúc sao mai vừa mọc, thần tăng khen:  
- Chế phục kẻ địch, thắng được kẻ oán, đáng gọi là dũng, có thể qua được sự khó khăn này không ai bằng ông.  
An ủi xong, lại thuyết pháp cho Ngài. Ngài nói:  
- Ðây gọi là Thực đế, nên học Bát Nhã, nên tuyên Ðại bi. Từ đây về sau tự thực hành và dạy người khác. Ta đều chịu ảnh hưởng pháp này.  
Trí Khải đến Kinh Châu, Ngọc tuyền nhập định trong cây to. Một hôm có con rắn lớn, dài hơn mười trượng, há miệng hướng vào, âm ma la liệt, tên đá như mưa. Trải qua một tuần ngài Trí khải vẫn không có vẻ sợ, còn thương xót nó mà nói:  
- Ngươi tạo các nghiệp sanh tử, tham đắm chút phước thừa, chẳng tự bi hối.  
Nói xong các yêu ma biến mất. Tối đó mây tan, trăng sáng, Ngài thấy có hai người uy nghi như vua đến trước cung kính nói:  
- Tôi là Quan Vũ. Cuối đời Hán nhiễu nhương, Cửu Châu tàn phá, Tào Tháo bất nhân, Tôn Quyền tự cố thủ. Tôi là nghĩa thần nhà thục Hán, mong khôi phục ngôi vua, nhưng thời sự trái nhau, có chí mà không toại nguyện, chết đi còn chút công nghiệp được làm vua núi này. Ðại đức thánh sư sao phí sức thần mà đến đây?  
Ngài đáp:  
- Muốn ở đất này kiến lập đạo tràng để báo đáp đức sinh thân.  
Quan Vũ nói:  
- Xin thương xót con ngu muội, rủ lòng nhiếp thọ. Cách đây một xá (30 dặm), có núi như thuyền úp, đất đó thâm hậu, đệ tử sẽ cùng Tử Bình, dựng chùa để cúng. Mong thầy an thiền bảy ngày, sẽ hoàn tất.  
Khi Ngài xuất định, thấy đầm sâu ngàn thước trở thành đất bằng, mái chùa tráng lệ, đẹp đẽ ưa nhìn. Ngài bèn dẫn chúng vào ở; rồi diễn pháp một ngày. Thần bạch Ngài rằng:  
- Ðệ tử hôm nay được nghe pháp xuất thế gian, mong rửa lòng đổi niệm, cầu thọ giới quy y, mãi mãi làm gốc Bồ đề.  
Ngài bèn truyền ngũ giới.  
Năm Ðinh Tỵ tháng 11 (597), Tùy Vương sai sứ rước Ngài. Khi sắp đi, Ngài bảo môn nhân:  
- Ta đi lần này không trở lại. Các ngươi nên thành tựu chùa Phật Lũng Nam.  
Lại nói thêm:  
- Ðó là nhà vua sắp đặt, các ông thấy được, còn ta chẳng thấy.  
Ngài đến trước tượng đá ở chùa Thạch Thành, Diệm Ðông, dừng lại quay nhìn thị giả bảo:  
- Ta biết mạng dứt tại đây, không tiến đi nữa, dây đàn đứt tuyệt hôm nay.  
Rồi Ngài xướng đề kinh Quán Vô Lượng Thọ xong, lại nói:  
- Bốn mươi tám nguyện trang nghiêm Tịnh độ. Ao hoa, cây báu, tuy dễ đến mà không có người, khi lửa, xe cùng hiện mà một niệm cải hối còn được vãng sanh, huống là người giới định huân tu, đạo lực thánh hạnh, công chẳng phế bỏ.  
Lúc đó Phật đá phóng đại quang minh trùm khắp hang núi. Môn nhân thỉnh:  
- Chưa rõ Ðại sư ở địa vị nào? Sanh thế nào?  
Ðáp:  
- Ta nếu không lãnh chúng thì sáu căn được tịnh, vì bỏ mình lợi người nên chỉ lên Ngũ phẩm. Ông hỏi là sinh thế nào à? Các thầy bạn của ta theo hầu Quan Âm đều đến rước ta.  
Nói xong Ngài tịch.  
**21. PHÁP SƯ TĨNH ÁI**  
Ẩn núi THÁI ẤT  
Ban đầu Tĩnh Ái nghe Chu Vũ Ðế phế giáo (547) khẳng khái than rằng:  
- Ăn hạt dẻ nhà Chu mà quên việc này, đáng gọi là trung sao?  
Ngài liền đến cung vua xin yết kiến, hết lòng bày tỏ sự báo ứng phước họa của việc hủy bỏ giáo pháp, chỉ bày dẫn chứng rõ ràng.  
Vua đổi nét mặt bảo:  
- Chiếu chỉ đã ban hành, không thể thu lại được.  
Rồi chối từ. Ngài lui ra, khóc nói:  
- Ðại giáo bị bế tắc, ta làm sao cam đứng nhìn cho được.  
Ngài bèn trở về núi Chung Nam. Vua muốn được yên, sai vệ sĩ tìm Ngài. Ngài nghe được bèn chạy vào núi Thái Ất, kêu khóc bảy ngày đêm không ngớt, soạn hai mươi quyển Tam Bảo Lục. Tháng 7 niên hiệu Tuyên Chính khai nguyên (578), bảo đệ tử rằng:  
- Ta sống chẳng bổ ích cho đời, nay muốn xả thân.  
Chúng kêu khóc. Ngài sai thị giả ra khỏi núi, rồi trích máu viết một thiên thư kệ. Ngài ngồi trên tảng đá, mặc áo trong, tự mổ bụng bày trên đá, đem ruột gan treo trên cây tùng, ngũ tạng đều phơi ra, còn gân thịt, tay chân, đầu mặt miệng lóc ra gần hết, lấy dao khoét tim, đưa lên, ngồi ngay ngắn mà tịch. Còn hài cốt không vấy chút máu, chỉ thấy sữa trắng chảy ra, đọng ở đá. Người nghe ai cũng rơi lệ.  
  
**22. PHỤC HƯNG PHẬT GIÁO**  
 Khai Hoàng Nguyên Niên (581)  
Chu Vũ đế phế giáo làm vua hai mươi năm. Tùy Văn Ðế lên ngôi đổi niên hiệu là Khai Hoàng. Xuống chiếu lập chùa Tăng ở núi Ngũ Nhạc, lại lập một ngôi già lam ở chiến trường Tương Châu. Vua rắp tâm hoằng pháp. Mùa Ðông năm đó, có các sa môn Trí Chu ... đem hai trăm sáu mươi bộ kinh đúng hẹn từ Tây Vức trở về. Vua bèn giao cho Hữu Ty, mời người phiên dịch.  
Vua họ Dương tên Kiên, người Hoa Âm, lúc mới sanh hào quang đỏ chiếu trong nhà, khí tía đầy sân. Bên cạnh nhà có chùa ni. Ni cô tên Trí Tiên, người đời gọi là Thần Ni. Gặp lúc nóng bức, mẹ lấy quạt quạt cho lạnh muốn gần chết. Ni cô từ ngoài đến bảo người cha rằng:  
- Ðứa bé này do Phật trời ban cho. Thân như xá lợi, chẳng thể tiêu hoại.  
Bèn gọi ông là Na La Diên, Ni cô lại nói:  
- Ðứa bé này sẽ đến chỗ khác thường. Nhà thế tục ô uế, nên đem đến chùa nuôi dưỡng.  
Người cha bèn giao đứa bé cho Ni cô. Một hôm Ni cô ra ngoài. Người mẹ đến ôm con, chợt thấy con hóa thành rồng, vẩy sừng đầy đủ, kinh sợ té xuống đất. Ni cô trở về thấy nói:  
- Tại sao dám chạm đến con ta, làm cho nó muộn được thiên hạ.  
Ðến năm bảy tuổi, Ni cô bảo vua rằng:  
- Con sau là bậc đại quý, sẽ từ phương Ðông đến. Lúc Phật pháp diệt, nhờ con mà hưng thịnh lại.  
Vua mười ba tuổi mới trở về nhà. Ðến khi Chu Vũ Ðế phế giáo, Ni cô ẩn tại nhà Dương Kiên, chưa được bao lâu thì tịch. Sau Dương Kiên quả nhiên từ Sơn Ðông vào làm thiên tử, đại hưng Phật pháp, như lời Ni cô nói.  
Lên ngôi rồi, mỗi lần thăm quần thần đều truy niệm A Xà Lê để làm “khẩu thật” (\*), lại nói:  
- Trẫm hưng ngôi vị đều do Phật pháp, lại thích ăn mè đậu. Ðời trước như từ dòng đạo nhân mà đến. Vì lúc nhỏ ở chùa, đến nay ưa nghe tiếng chuông trống.  
(\*) Khẩu thật: Câu chào hỏi, hay câu làm chứng lời mình không dối.  
  
**23. ÐẠI SĨ TĂNG GIÀ**  
Ðại sĩ Tăng Già từ nước Toái Diệp dạo Tây Lương, niên hiệu Tổng Chương năm thứ hai (669) hiển hóa ở Lạc Dương; tay cầm cành cành dương lẫn lộn trong dòng tu. Có người hỏi:  
- Thầy họ chi?  
Ðáp:  
- Tôi họ chi.  
Hỏi:  
- Sư người nước nào?  
Ðáp:   
- Tôi người nước nào.  
Ngài thường ở trên sông Tứ muốn lập già lam. Nhân có dân Túc Châu là Hạ Bạt phá chỗ ở. Tăng Già nói:  
- Ðây vốn là chùa.  
Cho người đào đất quả nhiên thấy bia cũ đề: Chùa Hương tích; lại được tượng vàng. Tăng Già nói:  
- Phật Phổ Quang Vương.  
Bèn lấy đây làm tên chùa.  
Trung Tông rước Tăng Già ở Tứ Châu vào cung. Mời ở chùa Tiến Phước độ Huệ Nghiễm, Huệ Ngạn, Mộc Xoa ba người. Sau thị tịch. Vua ra lệnh đến núi Tiến Phước thân dựng tháp.  
Chợt mùi hôi thúi xông lên khắp thành. Vua cầu khẩn xin đưa về Lâm Truy.  
Khấn xong, mùi hương lạ thơm ngào ngạt.  
   
**24. HUỆ MÃN**  
Huệ Mãn họ Trương, ở Vĩnh Dương nối pháp Mã Tang Na. Theo hạnh đầu đà chỉ chứa hai kim, mùa đông xin vải vá, mùa hạ bỏ ra. Tâm chẳng sợ sệt, ngủ không mộng mị, thường đi khất thực. Ðến già lam thì chẻ củi làm giày (guốc), không ở đến đêm thứ hai. Niên hiệu Trinh Quán năm Nhâm Dần (642) ở bên chùa Thiện Hội ở Lạc Dương, trong ngôi mộ cổ gặp tuyết lớn. Sáng sớm vào chùa gặp Ðàm Khoáng. Ðàm Khoáng ngạc nhiên hỏi từ đâu tới, Huệ Mãn nói:  
- Pháp có đến sao?  
Ðàm Khoáng sai người tìm lối đến, bốn bên tuyết ngập năm thước. Khi nghe có việc (bắt Tăng ghi sổ sách) bó buộc, chư tăng bỏ trốn. Huệ Mãn vẫn ôm bát đi khắp xóm làng chẳng ngại ngùng gì. Tùy được, tùy tan, vẫn ung dung nhàn nhã. Có người thỉnh thọ trai. Huệ Mãn bảo:  
- Thiên hạ không còn tăng, tôi mới nhận lời mời này.  
Lại thường dạy người:  
- Chư Phật thuyết tâm, khiến cho chúng ta biết tâm hư vọng. Nay lại lập thêm tâm tướng, thật trái ý Phật rất xa, còn lại tăng thêm luận nghị, quá trái đạo lý.  
Thường đem bốn quyển Lăng Già cho là tâm yếu. Sau ở trong Ðào Trị không bệnh ngồi tịch.   
  
**25. BẢO CHÍ (CHÍ CÔNG)**  
Ngài là người Kim Lăng. Ban đầu vợ của họ Chu dân Ðông Dương nghe tiếng của trẻ con khóc trong trong tổ chim ưng; bắc thang lên cây thấy được, đem về nuôi làm con. Năm bảy tuổi Ngài nương Tăng Kiệm ở Chung Sơn xuất gia chuyên tu thiền quán. Ðến lúc xuất thế, lấy kéo, thước, phất tử treo đầu gậy vác đi. Ði qua làng xóm, trẻ con ùa theo Ngài; hoặc đòi uống rượu hoặc nhiều ngày nhịn ăn, thường gặp người ăn cá thì theo đòi ăn. Người ăn chia cho mà có tâm khinh bạc, Ngài bèn mửa trong nước, thức ăn đều trở thành cá sống. Ngài thường qua lại núi Hoàn Sơn, Kiếm Thủy, để tóc, đi chân không, mặc áo gấm, mặt vuông mà sáng láng như gương, tay chân đều như móng chim; thường thường đề thơ, lúc đầu xem như không hiểu được, sau đều thấy ứng nghiệm.  
Ban đầu Tề Vũ Ðế giận Ngài mê hoặc mọi người, cho bắt nhốt vào ngục Kiến Khang. Ngày ấy, người ta thấy Ngài du hành trong phố chợ. Kiểm soát lại, vẫn thấy Ngài trong ngục. Chiều đó, Ngài bảo sứ rằng:   
- Ngoài cửa có hai xe thức ăn, bát vàng đầy cơm. Ông nên lấy đi.  
Qủa nhiên, Thái tử Văn Huệ, Cánh Lăng Vưong đưa đến Kiến Khang để cúng dường. Vua nghe được, hối hận tạ lỗi rước Ngài vào cung cấm. Khhi vua nghỉ ở hậu cung, Ngài bèn tạm ra ngoài. Ði rồi mà người ta vẫn thấy hành đạo ở Hiển Trường. Vua kinh ngạc sai sứ đến hỏi. Sứ thưa:  
- Chí Công ra ngoài lâu rồi mà hiện đang ở trong (tỉnh) cung.  
Vua càng cho là thần kỳ. Sau Ngài mượn thần lực cho vua thấy Cao Tổ đang bị khổ chùy, đao ở dưới đất. Từ đây vua bỏ hẳn chùy, đao.  
Vương Trọng Thái hỏi Ngài:  
- Kẻ sĩ này sẽ đến địa vị nào?  
Ngài không đáp, cởi sợi dây bên trái của đầu trượng đưa cho. Sau quả nhiên Thái làm đến chức Thượng thư Tả thừa. Từ Lăng lúc còn bé, cha bế đến yết kiến Chí Công. Ngài xoa đỉnh đầu:  
- Ðứa bé này là kỳ lân đá ở trên trời.  
Sau quả nhiên hiển vinh ở đời.  
Năm Nhâm Ngọ (502), Lương Vũ Ðế lên ngôi, mời Ngài vào triều. Một hôm vua nghiêm trang hỏi rằng:  
- Ðệ tử chưa trừ được phiền não. Lấy gì để trừ?  
Ðáp:  
- Hai mươi.  
Hỏi:  
- Là thế nào?  
Nói:  
- Ở chữ viết, thời tiết đến sẽ rõ.  
Vua càng chẳng hiểu, lại hỏi:  
- Ðệ tử đến lúc nào thì được tĩnh tâm tu tập?  
Ngài đáp:  
- An Lạc Cấm (cung An Lạc).  
Ban đầu Lương Vũ Ðế nằm mộng thấy thần Tăng bảo rằng:  
- Lục đạo, tứ sanh chịu khổ não lớn. Sao không làm đại trai thủy lục để cứu bạt cho họ?  
Vua bèn hỏi Sa môn, chỉ có Chí Công khuyên vua tìm kinh, chắc chắn sẽ có nhân duyên. Vua bèn lấy kinh Phật tự mở xem, rồi sáng tạo văn nghi thức. Ba năm xong. Ban đêm cầm bản văn, tắt đuốc, bạch Phật:  
- Nếu lý của văn này hợp với Thánh phàm, nguyện lực lễ bái xong đứng lên thì đền này cháy sáng, còn nghi thức nếu chưa rõ ràng thì đèn tối như cũ.  
Nói xong phục lạy một lạy, vừa mới ngước lên, đèn đuốc sáng rực. Niên hiệu Thiên Giám năm thứ tư (506), ngày rằmg tháng hai ở Kim Sơn, Trấn Giang y theo nghi thức này sắp đặt.  
Chí Công lại thường nương thần lực cho vua thấy những tướng khổ ở địa ngục. Vua hỏi:  
- Làm sao cứu họ được?  
Ðáp:  
- Ðịnh nghiệp đời trước không thể diệt mau chóng được, chỉ khi họ nghe tiếng chuông, thì sự khổ tạm dừng.  
Do đây, vua xuống chiếu cho các tự viện trong nước đánh chuông nên đánh thong thả.  
Vua thường ra lệnh cho họa công Trương Tăng Diệu, vẽ tượng Chí Công. Tăng Diêu cầm bút, chẳng tự định được; Chí Công bèn lấy ngón tay rạch giữa trán, vạch ra mười hai vẻ mặt Quan Âm; hoặc từ bi, hoặc oai nghi. Diêu rốt cuộc vẽ chẳng được.  
Chí Công nói:  
Tỳ bà thi Phật sớm lưu tâmThẳng đến hôm nay chẳng được diệu.  
Ngày khác cùng vua đến bờ sông xem, có một vật ngoi lên ngược dòng. Chí Công lấy gậy khều lên, theo gậy vào bờ. Thì ra một khúc tử chiên đàn; vua liền đưa cho vị quan hầu cận sai khắc tượng Chí Công. Trong khoảnh khắc hoàn thành, thần thái rất sống động.  
Chí Công thị hiện bốn mươi năm hơn. Niên hiệu Thiên Giám năm thứ mười ba (515), chợt bảo chúng Tăng:  
- Hãy dời tượng thần Kim Cang trong chùa đặt ở bên ngoài.  
Rồi nói với người rằng:  
- Bồ tát sắp đi.  
Ngài vào nội điện cùng Lương Vũ Ðế vĩnh biệt. Vua thất kinh hỏi:  
- Trẫm thọ bao lâu?  
Chí Công không đáp, lấy tay chỉ cằm và cổ rồi ra. Trở về núi, Ngài đốt một ngọn đuốc trao cho người làm là Ngô Khánh ở lầu sau. Ngô Khánh tâu lại vua. Vua than:  
- Ðại sư chẳng lưu lại nữa. Ðuốc là đem việc sau soi ta chăng?  
Ngày 6 tháng 12, Ngài không bệnh mà chết, khắp người thơm mềm, thọ 92 tuổi. Vua lập tháp trên miếng đất Ðộc Long ở Chung Sơn. Vua sai Lục Thùy làm bài minh, Vương Cật lập bia. Lúc trước, Chí Công cùng vua lên Chung Sơn, Ngài chỉ miếng đất ở sườn núi Ðộc Long phía trước nói:  
- Ðây là âm trạch, sẽ được hậu duệ lâu dài.  
Vua hỏi:  
- Ai sẽ được?  
Chí Công nói:  
- Người đi trước được.  
Năm ấy Ngài thị tịch, vua bèn lấy hai mươi vạn lượng vàng, sửa đất ấy dựng tháp năm tầng, trấn bảo châu vô giá ở đấy. Ngày chôn Ngài, vua đích thân xa giá đến. Chí Công chợt hiện trong mây. Vạn người hoan hô, tiếng vang khắp hang núi.  
Chí Công thường dạy rằng:  
- Suốt ngày thắp hương đốt đèn chẳng biết thân mình là đạo tràng.  
Lại nói:  
- Kinh đô, nghiệp đô mênh mang lại là đạo tràng Bồ đề.  
Lại nói:  
- Như thân ta không, các pháp cũng không. Ngàn phẩm vạn loại thảy đều đồng.  
Lại thường hỏi một Phạm tăng:  
- Nghe tôn giả thường gọi tôi là đồ tể, có từng thấy tôi sát sanh chăng?  
Ðáp:  
- Thấy.  
Hỏi:  
- Thấy có mà thấy, hay thấy không mà thấy (hữu kiến kiến, vô kiến kiến), hay chẳng có, chẳng không mà thấy? Nếu thấy có mà thấy là cái thấy của phàm phu; thấy không mà thấy là cái thấy của Thanh văn; Chẳng có, chẳng không mà thấy là cái thấy của ngoại đạo. Chưa rõ tôn giả thấy thế nào?  
Phạm tăng nói:  
- Ông có những cái thấy này sao?  
Chí Công bèn thôi.  
**26. BA LA ÐỀ**  
Ba La Ðề (tông Vô tướng) đáp vua Dị Kiến (kêu Bồ Ðề Ðạt Ma bằng chú, con của Nguyệt Tịnh Ða La).  
Vua hỏi:  
- Thế nào là Phật?  
- Thấy tánh là Phật.  
- Thầy thấy tánh chăng?  
- Tôi thấy Phật tánh.  
- Phật tánh ở đâu?  
- Tánh ở tác dụng.  
- Là tác dụng nào? Nay ta chẳng thấy?  
- Hiện đang tác dụng mà vua chẳng thấy.  
- Ở ta có chăng?  
- Vua nếu có tác dụng thì không có gì chẳng phải tánh. Nếu không tác dụng thì thế này khó thấy.  
- Nếu đang lúc tác dụng thì có mấy chỗ xuất hiện?  
- Nếu lúc xuất hiện thì có tám chỗ.  
- Xin hãy nói cho tôi về tám chỗ xuất hiện?  
Ba La Ðề liền nói kệ:  
Tại thai là thânỞ đời là ngườiỞ mắt là thấyỞ tai là ngheỞ mũi ngửi mùiỞ miệng đàm luậnỞ tay nắm bắtỞ chân chạy nhảy.  
Hiện khắp sa giới, thu về trong một vi trần, người biết gọi là Phật tánh, người chẳng biết gọi là linh hồn. Vua nghe khai ngộ.  
   
**27. PHÓ ÐẠI SĨ**  
Phó Ðại Sĩ, tên Hấp tự là Huyền Phong hiệu là Thiện Huệ, người Nghĩa Ô. Niên hiệu Kiến Vũ thứ tư (497) đời Tề, Ngài sanh ngày 8 tháng 5 ở làng Song Lâm, trong nhà Phó Tuyên Từ. Năm mười sáu tuổi lấy con gái họ Lưu tên Diệu Quang, sanh được hai con trai là Phổ Kiến, Phổ Thành. Năm 24 tuổi, theo dòng sông bắt cá đem đến ao Kê Ðình, dìm giỏ vào nước nói:  
- Ði thì thả, ở thì bắt.  
Người ta bảo là ngu. Một hôm có Tung Ðầu Ðà người Thiên Trúc đến thăm Ngài, bảo rằng:  
- Xưa tôi với ông ở trước Phật Tỳ Bà Thi cùng phát thệ nguyện độ sanh. Nay ở cung Ðâu Suất vẫn còn y bát. Ngày nào sẽ trở lại?  
Rồi dẫn đến suối nhìn bóng, thấy bảo cái tròn sáng. Ðại sĩ liền ngộ được nhân duyên đời trước cười to nói:  
- Lò rèn còn nhiều sắt, thô. Cửa thầy thuốc đầy bệnh nhân, việc độ sanh gấp gáp, đâu rãnh mà nghĩ đến cái vui thú ở thiên cung.  
Rồi Ngài bỏ đồ bắt cá, dẫn nhau về nhà, nhân đó Ngài hỏi đất để tu đạo. Tung Ðầu Ðà chỉ rừng Song Lâm núi Tùng nói:  
- Nên ở nơi này!  
Ngài bèn kết am tự xưng là “Bồ tát Thiện Huệ tương lai sẽ giải thoát, ở dưới cây Song Lâm”, ở đó cày cấy, trồng rau quả như người tầm thường. Khi thu hoạch lúa má, dưa trái, Ngài lấy giỏ đựng đem bán. Ngài cùng với vợ là Diệu Quang, ngày thì làm lụng, tối về hành đạo.  
Ngài ở Sơn Lâm bảy năm, một hôm hành đạo xong, cảm được bảy Phật theo đến. Phật thích Ca đi trước, sau cùng là Duy Ma. Chỉ có đức Thích Ca mấy lần nhìn, bảo với Ngài:  
- Ta bổ xứ cho ông đấy!  
Lại có một hôm thấy ba vị Phật Thích Ca, Kim Túc, Ðịnh Quang phóng hào quang chiếu thân mình. Ngài tự bảo đắc định Thủ Lăng Nghiêm.  
Vì thế đệ tử càng đông thêm. Niên iệu Trung Ðại Thông sanh năm thứ hai (530) Ngài sai đệ tử là Phó Vãng đến kinh đô dâng thư cho Lương Vũ Ðế rằng:  
- Ðại sĩ Thiện Huệ, người tương lai giải thoát, ở dưới rừng cây Song Lâm tâu với Quốc vương:  
Bồ tát cứu thế có ba điều thiện bậc thượng, trung, hạ phải nên nhận giữ:  
1. Ðiều thiện bậc thượng: Lấy hư hoại làm gốc, chẳng vướng mắc làm tông, vô tướng làm nhân, Niết Bàn làm quả.2. Ðiều thiện bậc trung: Lấy trị thân làm gốc, trị nước làm tông, được quả báo an lạc trên trời, trong loài người.3. Ðiều thiện bậc hạ: Lấy việc bảo vệ nuôi nấng chúng sanh, thắng tàn bạo, bỏ giết hại, khiến dân chúng đều giữ lục trai.  
Nay mộ lòng sùng pháp của Hoàng đế, muốn đến tranh luận nghị mà chưa được mãn nguyện, nên sai đệ tử đến để cáo bạch.   
Vua rất vui, sai Hà Xương viết chiếu đến, đón Ngài về triều. Vũ Ðế hỏi:  
- Xưa nay ai là thầy của Ngài?  
Ðáp:  
- Theo không chỗ theo, đến không chỗ đến, thờ thầy cũng thế.  
Lại hỏi:  
- Sao không luận nghĩa?  
Ðáp:  
- Lời Bồ tát chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng rộng, chẳng hẹp, chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, như như chính lý, còn nói gì nữa?  
Niên hiệu Ðại Ðồng năm thứ hai (536), lại vào kinh đô. Vũ Ðế mời vào hỏi:  
- Thế nào là chân đế?  
Ðáp:  
- Dứt mà chẳng diệt.  
Vua nói:  
- Dứt mà chẳng diệt tức là có sắc, có sắc nên trì độn. Như thế cư sĩ chưa khỏi được dòng tục.   
Ngài đáp:  
- Gặp tiền tài không cẩu thả để được, gặp khó không cẩu thả để tránh.  
Vua nói:  
- Cư sĩ rất biết lễ.  
Ngài nói:  
- Tất cả các pháp không có cũng không không, những sắc tượng trong đại thiên thế giới, tất cả đều không, trăm sông trôi chảy không ra khỏi biển. Vô lượng diệu pháp không ra khỏi chơn như. Như lai vì sao một mình vượt hẳn chín mươi sáu đường trong ba cõi? Xem tất cả chúng sinh như con đẻ. Thiên hạ không phải đạo thì Ngài chẳng an, không phải lễ thì Ngài chẳng vui?  
Vua làm thinh. Ngày khác, Vũ Ðế thỉnh Ngài giảng kinh Kim Cang. Ðại sĩ vừa lên tòa, lấy thước đập xuống bàn một cái rồi bước xuống. Vua ngạc nhiên, Ðại sĩ hỏi:  
- Bệ hạ hiểu không?  
Ðáp:  
- Không hiểu.  
Ðại sĩ nói:  
- Ðại sĩ giảng kinh xong rồi!  
Một hôm, Ngài đang giảng kinh thì vua đến, mọi người đều đứng dậy. Ðại sĩ ngồi yên chẳng động. Họ bảo Ngài:  
- Vua đến đây rồi, sao không đứng dậy?  
Ðại sĩ nói:  
- Ðất pháp nếu động, tất cả chẳng yên.  
Ngài trở lại Song Lâm, viết bài minh “Tâm Vương”:  
Quán tâm không vương Quán tâm không vươngKỳ diệu khó lường.Nguyên diệu nan trắc.Không hình không tướngVô hình vô tướngCó thần lực lớn Hữu đại thần lựcHay diệt ngàn tai Năng diệt thiên taiThành tựu muôn đức  Thành tựu vạn đứcThể tánh tuy không Thể tánh tuy khôngHay bày phép tắcNăng thí pháp tắcXem chẳng thấy hình  Quán chi vô hìnhHô thì có tiếng Hô chi hữu thanhLàm đại pháp tướngVi đại pháp tướngTâm giới truyền kinhTâm giới truyền kinhVị muối trong nướcThủy trung cổ vị Keo xanh trong màuSắc lý giao thanhQuyết định là có Quyết định thị hữuChẳng thấy được hìnhBất kiến kỳ hìnhTâm vương cũng vậyTâm vương diệc nhĩNằm ở trong thânThân nội cư đìnhRa vào trên mặtDiện môn xuất nhậpỨng vật tùy hìnhỨng vật tùy hìnhTự tại vô ngại.Tự tại vô ngạiViệc làm đều thành.Sở tác giai thành.Rõ gốc, biết tâmLiễu bổn thức tâmBiết tâm thấy PhậtThức tâm kiến Phật.Tâm này là Phật.Thị tâm thị Phật.Phật này là tâmThị Phật thị tâm.Niệm niệm Phật tâmNiệm niệm Phật tâmPhật tâm niệm Phật Phật tâm niệm Phật Muốn được sớm thành Dục đắc tảo thànhRăn tâm tự luật Giới tâm tự luậtTịnh luật, tịnh tâmTịnh luật tịnh tâmTâm tức là PhậtTâm tức thị Phật Trừ tâm vương nàyTrừ thử tâm vươngKhông có Phật khácCách vô biệt Phật.Muốn cầu thành PhậtDục cầu thành Phật Chớ nhiễm vật gìMạc nhiễm nhất vậtTâm tánh tuy không,Tâm tánh tuy không,Tham sân thể thựcTham sân thể thực.Vào pháp môn nàyNhập thử pháp mônNgồi ngay thành Phật.Ðoan tọa thành Phật.Ðến bờ kia rồi Ðáo bĩ ngạn dĩÐược Ba la mậtÐắc Ba la mậtChân sĩ mộ đạoMộ đạo chân sĩTự xét tâm mình Tự quán tự tâmBiết Phật ở trongTri Phật tại nộiKhông hướng ngoài tìm.Bất hướng ngoại tầm.Tức tâm tức PhậtTức tâm tức Phật.Tức Phật tức tâmTức Phật tức tâm,Tâm sáng, biết Phật Tâm minh thức Phật Rõ ràng biết tâmLiễu liễu thức tâm.Lìa tâm không Phật Ly tâm phi Phật Lìa Phật không tâmLy Phật phi tâmChẳng Phật khó lườngPhi Phật mạc trắcKhông kham nhận nổi.Vô sở kham nhậm.Chấp không kẹt tịchChấp không trệ tịchỞ đó trôi chìmƯ thử phiêu trầmChư Phật Bồ tát Chẳng an tâm (như) vậy.Phi thử an tâm.Ðại sĩ sáng tâmMinh tâm đại sĩNgộ nguyên âm nàyNgộ thử nguyên âmThân tâm tánh diệu Dùng không sửa đổiDụng vô canh cảiThế nên bậc tríThị cố trí giảBuông tâm tự tạiPhóng tâm tự tạiChớ bảo tâm vươngMạc ngôn tâm vươngKhông, không thể tánhKhông vô thể tánhHay khiến sắc thân Năng xử sắc thânLàm tà làm chánhTác tà tác chánhChẳng có, chẳng khôngPhi hữu phi vô,Ẩn hiện không địnhẨn hiện bất địnhTâm tánh lìa khôngTâm tánh ly khôngThánh phàm thành ThánhNăng phàm năng ThánhThế nên khuyên nhauThị cố tương khuyếnKhéo nên cẩn thậnHảo tự phòng thận.Sát na tạo tácLại bị trôi chìmHoàn phục phiêu trầmThanh tịnh trâm trí Như thể vàng ròngNhư thể hoàng kim.Kho pháp Bát Nhã Bát Nhã pháp tạngÐều ở thân tâm Tịnh tại thân tâmPháp báu vô viVô vi pháp bảoKhông cạn không sâu.Phi thiển phi thâm.Như Phật Bồ tát Rõ bổn tâm này Liễu thử bổn tâmNgười ngộ có duyênHữu duyên ngộ giảChẳng có ba đờiPhi khứ lai kim.   
Lại có kệ rằng:  
Ðêm đêm ôm Phật ngủSáng sáng cùng thức dậyÐứng ngồi vẫn theo nhauNói nín chung ăn ởMảy may không cách biệtGiống hệt hình với bóngMuốn biết chỗ Phật điChính ngay tiếng nói này.  
(Dạ dạ bão Phật miênTriêu triêu hoàn cộng khởiKhởi tọa trấn tương tùyNgữ mặc đồng cư chỉTi hào bất tương lyNhư thân ảnh tương tợDục thức Phật khứ xứKỳ giá ngữ thanh thị).  
Lại nói:  
Có vật trước trời đấtKhông hình vốn tịch tiêuHay làm chủ muôn vậtChẳng theo bốn mùa tàn.  
(Hữu vật tiên thiên địaVô hình bổn tịch liêuNăng vi vạn tượng chủBất trục tứ thời điêu).  
Ngài ở niên hiệu Ðại Ðồng nhà Lương năm thứ mười (544), thiết lập đại pháp hội, khắp vì chúng sanh, sám hối diệt mọi tội khổ, chóng được giải thoát.  
Ngài lại cho mục lục kinh kinh Phật quá nhiều, người ta chẳng thể xem khắp, bèn dựng Luân tạng, lập nguyện rằng:  
- Người lên tạng môn của ta, đời đời kiếp kiếp, không mất thân người, người phát tâm Bồ đề có thể đẩy Luân Tạng cùng người trì tụng kinh, công đức không khác.  
Ngài ở Song Lâm làm Phật sự rộng lớn, thường có kệ:  
Tay không nắm cán maiÐi bộ lưng trâu ngồiTrên cầu người cất bướcCầu trôi nước chẳng trôi.  
(Không thủ bả xừ đầuBộ hành kỵ thủy ngưuNhơn tùng kiều thượng quáKiều lưu thủy bất lưu).  
Nhà Trần niên hiệu Thái Kiến năm đầu (569), có pháp sư Huệ Hòa, chẳng bệnh mà tịch. Tung Ðầu Ðà cũng ở chùa Linh Nham, Kha Sơn nhập diệt. Ðại sĩ thầm biết bảo Phổ Kiền, Phổ Thành rằng:  
- Tung Công đang đợi ta ở cung trời Ðâu Suất, không thể ở lại nữa.  
Khi ấy, bốn phía, cây vừa đơm hoa đẹp đẽ chợt khô héo. Ngày 24 tháng 4, Ngài dạy chúng rằng:  
- Thân này là nơi mọi khổ nhóm họp, rất đáng chán ghét. Phải tu tam nghiệp, tịnh tu lục độ, nếu đọa địa ngục, thật khó ra được, thường nên sám hối.  
Lại nói:  
- Ta diệt rồi, không được dời giường ngủ, bảy ngày sẽ có thượng nhân Pháp Mãnh đem tượng và chuông đến trấn ở đây.  
Ðệ tử hỏi:  
- Sau khi quy tịch, thân thể nên làm sao?  
Ngài bảo:  
- Ðem lên đỉnh núi thiêu.  
Hỏi:  
- Nếu không được thì sao?  
Ðáp:  
- Không cần liệm vào quan tài, chỉ lấy gạch tường làm đàn tế, dời xác lên trên, bình phong màu đỏ che chung quanh, trên dựng tháp phù đồ, lầy tượng Di Lặc trấn vào.  
Lại hỏi:  
- Chư Phật diệt độ đều thuyết công đức, gốc gác của Thầy, chúng con có thể nghe được chăng?  
Ðáp:  
- Ta từ trời Ðệ Tứ Thiền đến, để độ các ông. Kế phụ giúp đức Thích Ca, và giúp Phổ Mẫn (Văn Thù), Huệ Tập (Quan Âm) Hà Xương (A Nan) cùng đến tán trợ, điều này trong Thích Ca Ðại Phẩm có nói: “Có Bồ tát từ trời Ðâu Suất đến, căn tánh mãnh lợi, chóng cùng Bát Nhã tương ưng” chính là thân ta đó.  
Nói xong, ngồi kiết già mà thị tịch, thọ 73 tuổi. Ðến bảy ngày sau có thượng nhân Pháp Mãnh quả nhiên đem lụa dệt tượng Di Lặc và chuông chín lỗ đến trấn ở khám. Chốc lát không thấy nữa.  
Nhà Tấn niên hiệu Thiên Phước năm thứ chín (944) \*. Tiền Vương mở tháp, lấy mười sáu miếng linh cốt toàn màu vàng tía và đạo cụ hơn mười món, đến Phủ Thành – Long Sơn dựng chùa Long Hoa, đắp tượng đặt thờ. Truyền thuyết nói rằng Ngài là Di Lặc hóa thân.  
\* Tấn Cao Tổ niên hiệu Thiên Phước từ 936-942 Tấn Xuất Ðế niên hiệu Thiên Phước từ 942-944  
**28. LƯƠNG VŨ ÐẾ**  
Lương Vũ Ðế, tên Tiêu Diễn, hình dung kỳ vĩ, vầng trán chữ nhật, mặt rồng, cổ có ánh sáng tròn, thân sáng như ánh trời chiều. Nhà ở thường có hơi mây. Thuở nhỏ hiếu học, từ thi thơ cho đến âm dương bói toán, chiêm đoán, bốc phệ; viết chữ thảo, chữ lệ trên tờ bồi (xích độc); cung tên, cưỡi ngựa, săn bắn thảy đều rành rẽ. Tuy lên địa vị to lớn, tay vẫn không rời quyển sách. Về già thờ phụng Phật đạo. Ngày chỉ ăn một bữa, nếu không có đại hội, yến tiệc, tế tự Tông Miếu thì không cử nhạc. Khi hành quyết tử tù thì rơi nước mắt. Chăm lo chính sự, mùa Ðông qua nửa đêm vẫn cầm bút xem xét công việc, tay bị nứt nẻ; tánh ngay thẳng, ở trong nhà tối cũng mặc áo mão; tháng nóng chưa hề vén áo, cởi trần, tuy thấy bầy tôi thấp hèn cũng như gặp khách quan trọng. Niên hiệu Thái Thanh năm thứ ba (549); Hầu Cảnh vây hãm Thành Ðài; đem năm trăm quân mặc giáp tự vệ, mang kiếm lên trên điện. Vua thần sắc vẫn không thay đổi, bảo Hầu Cảnh đến giường của bậc Tam Công ngồi, rồi bảo:  
- Khanh ở trong binh lính lâu ngày không mệt nhọc sao?  
Cảnh sợ hãi không đáp được, lui ra bảo tả hữu rằng:  
- Ta mỗi lần lên ngựa ra trận, tên đá bời bời, không hề hãi sợ. Nay thấy Tiêu Công khiến người khiếp sợ. Há chẳng phải oai trời khó phạm. Ta chẳng gặp ông ta nữa.  
Sau Lương Vũ Ðế nằm giường bệnh, ngày đêm niệm Phật luôn miệng. Dần dần chẳng thể đưa thức ăn, lâu ngày miệng đắng đòi mật, giơ tay nói:  
- Hà, hà.  
Rồi băng ở Ðiện Tịnh Cư, thọ 86 tuổi.  
  
**29. THỰC XOA NAN ÐỀ (SIKSÀNANDA)**  
(GIÁC HỈ)Dịch kinh Ðại Hoa Nhiêm  
Ban đầu Vũ hậu (Võ Tắc Thiên) nghe nước Vu Ðiền có Ðại kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Phạn, bèn sai sứ đến thỉnh, và mời một học giả rành tiếng Phạn cùng về.  
Quốc vương Vu Ðiền đưa Thực Xoa Nan Ðề đến theo lệnh của Vũ Hậu. Tháng 3 năm Ất Mùi (695); mời vào chùa “Ðại Biến Không” phiên dịch.  
   
**30. PHÁP TẠNG**  
Pháp Tạng họ Khương người nước Khương Cư. Ban đầu Ðỗ Thuận truyền bản dịch Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán đời Tấn cho Trí Nghiễm. Pháp Tạng hầu hạ Trí Nghiễm rất lâu, được truyền hết yếu chỉ kinh này. Nghiễm tịch. Pháp Tạng làm cư sĩ thuyết pháp. Vũ Hậu độ cho làm tăng. Năm Ất Mùi xuống chiếu mời Pháp Tạng khai thị tông chỉ Hoa Nghiêm. Mới nêu đề tựa kinh, hào quang trắng từ miệng Ngài lóe ra. Chốc lát biến thành một cái lọng dừng ở trên không.   
Vũ Hậu rất vui ban cho Ngài hiệu là Hiền Thủ. Vũ Hậu vời Pháp Tạng đến chùa Phật Thọ Ký giảng kinh Tân Hoa Nghiêm, đại địa chấn động cả thời mới dừng. Ngay ngày ấy, mời đến điện Trường Sanh hỏi về Ðế Võng mười lớp huyền môn.  
Pháp Tạng tuyên thuyết có đầu mối, huyền chỉ thông suốt. Vũ Hậu nghe xong kinh dị. Pháp Tạng chỉ con sư tử vàng ở góc điện để làm thí dụ cho rõ ràng, đến chỗ sư tử trên đầu một sợi lông có trăm ức sư tử, Vũ Hậu hoát nhiên liễu ngộ.  
   
**31. ÐẠO THỌ**  
Ðệ tử của Thần Tú, sau khi đắc pháp kết am tranh trên núi Tam Phong ở Thọ Châu. Thường có người rừng ăn mặc giản dị, nói năng lạ lùng, có lúc chợt hóa làm Phật, hoặc cách hình Bồ tát, La Hán, Thiên Tiên ... hoặc phóng hào quang, hoặc tạo âm vang, học đồ đều không lường được. Sau mười năm, lặng lẽ chẳng còn chút bóng dáng.  
Ðạo Thọ bảo chúng rằng:  
- Người rừng làm đủ trò khéo léo, mê hoặc mọi người. Lão nhân chả thèm thấy, chẳng thèm nghe. Cái khéo léo ấy có cùng, còn cái chẳng thấy chẳng nghe của ta vô tận.  
  
**32. HUỆ AN**  
Huệ An họ Vệ ở Kinh Châu, xuất gia thọ đại giới, hành hạnh đầu đà. Ðời Ðường niên hiệu Trinh Quán (627) đến Hoàng mai, yết kiến Hoằng Nhẫn được tâm yếu. Lân Ðức nguyên niên (664) ẩn cư ở Thạch Bích Chung Nam.  
Ở Thạch Bích, vua Cao Tông xuống chiếu rước, Ngài không đi, rồi dạo khắp các danh thắng. Ðến Tung Nhạc, Ngài nói:  
Ðây là đất cuối cùng của ta.  
Hai vị tăng Thản Nhiên và Hoài Nhượng đến tham vấn hỏi:  
- Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây sang?  
- Sao chẳng hỏi ý của chính mình?  
- Thế nào là ý của chính mình?  
- Nên quán mật tác dụng.  
- Thế nào là quán mật tác dụng?  
- Ngài nhắm mắt mở mắt để dạy.  
Năm Ất Mùi, có chiếu rước Ngài và Thần Tú đến kinh đô, tôn làm Quốc sư. Vũ Hậu thường hỏi:  
- Ngài bao nhiêu tuổi?  
- Chẳng nhớ thân sanh tử xoay vần, vần xoay không đầu đuôi khởi diệt, huống thức tâm lưu chú không có gián đoạn. Cái thấy như bọt nước khởi diệt tức là vọng tưởng. Từ lúc ban đầu đến lúc tướng động diệt cũng chỉ như thế, có năm tháng nào để nhớ?  
Sau Ngài giã từ cung cấm trở về Tung Nhạc, một hôm chợt bảo môn nhân rằng:  
- Ta chết hãy đem thây vào rừng, đợi lửa rừng đốt.  
Ðến ngày 8 tháng 7 đóng cửa ngồi yên mà tịch, thọ 128 tuổi. Môn nhân đem thây vào rừng. Quả nhiên có rửa lừng tự thiêu cháy, được xá lợi tám mươi viên, năm viên rất lớn màu hồng tím, sáng chói mắt.  
  
**33. ÐẠI SƯ PHÁP THUẬN**  
Họ Ðỗ, đời truyền là hóa thân Văn Thù. Sanh ở Ủng Châu. Người bệnh đến trước tòa của Sư liền được lành. Người điếc, Sư kêu tai liền thông; người câm, Sư nói chuyện liền nói được. Người điên khùng, Sư ngồi thiền trước họ, họ liền bái tạ rồi đi.  
Ðường Thái Tông gọi Sư bảo:  
- Trẫm nóng nảy, khổ nhọc, nhờ thần lực của Sư làm sao trị được?  
- Chỉ cần ban lệnh đại xá, thì thánh thể tự an.  
Vua theo lời, bệnh liền khỏi. Nhân đây ban cho Ngài hiệu Ðế Tâm. Thường vời vào cung cấm, hoằng truyền ý chỉ viên đốn của Hoa Nghiêm, tạo Pháp Giới Quán. Thiên hạ đều tôn sùng. Thường có kệ pháp thân:  
Trâu Gia Châu ăn lúaNgựa Ích Châu no bụng.  
(Gia Châu ngư khiết hòaÍch châu mã phúc trường).    
Thiên hạ kiếm thầy thuốcChâm cứu trên vai trái heo.  
(Thiên hạ mích y nhânCứu trư tả bác thượng).  
   
**34. HÒA THƯỢNG VẠN HỒI**  
Vạn Hồi ở Văn Hương, họ Trương, tuổi trẻ tiêu ngao, ngông cuồng, làng xóm không ai lường được. Có anh tên Vạn Niên đi chinh phạt Liêu Tả. Mẹ Ngài mong tin anh. Ngài nói:  
- Việc này quá dễ.  
Rồi từ biệt mẹ đi, đến chiều trở về, đem theo thư của anh. Lân lý đều kinh ngạc, nhân đó gọi là Vạn Hồi. Ngài cùng Sa môn Long Hưng và thiếu tướng Ðại Minh kết giao, thường qua lại nhà. Cấp Gián Minh Sùng Nghiễm ban đêm qua chùa thầy thần binh đứng hầu hai bên Ngài. Nghiễm kinh hãi.  
Một hôm Ngài sai gia nhân quét dọn nhà cửa nói:  
- Có khách quý tới!  
Hôm ấy Huyền Trang từ Tây Vực trở về đến thăm Ngài. Ngài hỏi thăm phong cảnh Ấn Ðộ rõ ràng như tự mình trông thấy. Huyền Trang làm lễ đi nhiễu quanh Ngài gọi là Bồ tát.   
Niên hiệu Hàm Hanh năm thứ tư (673).  
Vua Cao Tông vời Ngài vào cung, độ làm sa môn. Khi ấy có tăng Mông Cổ Phù Phong, trước ở trong cung, thường nói: “Hồi đến! Hồi đến!” Và Ngài đến. Tăng Mông Cổ nói:  
- Người thay thế đến, ta sẽ đi.  
Nội trong một tuần Tăng ấy tịch.  
Ðến lúc hiển hóa, Vạn Hồi được ban hiệu là Pháp Vân. Thường có kệ:  
Sáng tối cùng quên mở mắt Phật Chẳng cột một pháp, trổ rừng senChân không chẳng hoại tánh linh triDiệu dụng thường còn công vô tácTrí thánh xưa nay thành Phật đạoTịch quang chẳng chiếu tự viên thông.  
(Minh ám lưỡng vong khai Phật nhãnBất hệ nhất pháp xuất liên tùngChân không bất hoại linh tri tánhDiệu dụng thường tồn vô tác côngThánh trí bổn lai thành Phật dạoTịch quang phi chiếu tự viên thông).  
   
**35. CẦU NA BẠT MA (GUNAVARMAM)**  
Cầu Na Bạt Ma (Công Ðức Khải) đến Kim Lăng. Ban đầu, bỏ nước xuất gia, quán thông tam tạng, các vua thuộc quốc đều quy y thọ giới. Ngài dạo nước Ðề Bà, vua nước này muốn theo Ngài xuất gia, quần thần cố thỉnh nên không thể đi được, bèn ra lệnh trong nước rằng:  
- Nếu mọi người theo Hòa thượng quy y thọ giới thì ta sẽ theo lời thỉnh.  
Vì thế thần dân nước ấy đều cúi đầu tuân mệnh.   
Ðầu niên hiệu Nguyên Gia (424), Tống Văn Ðế nghe danh Ngài, sai sứ rước về. Ngài vui vẻ nhận lời ghé thuyền đến Hàng Châu. Ðạo pháp do đây được hưng thịnh. Ngài mến núi ở đây giống Linh Thứu, bèn lưu lại suốt năm. Trên vách chùa Ngài vẽ tượng Ðịnh Quang trải tóc ..., ban đêm có hào quang chiếu sáng, Ngài thường ngồi nhập định trải mấy ngày chẳng ra. Tăng trong chùa sai sa di hầu hạ. Sa di này bỗng thấy sư tử trắng vờn cột mà giỡn, khắp trời đều có hoa sen xanh. Sa di cả kinh bỏ chạy và la lớn. Tăng trong chùa đổ xô đến chẳng thấy gì cả. Niên hiệu Nguyên Gia thứ tám (431) Ngài đến Kim lăng, vua hỏi:  
- Quả nhân thường muốn trì trai chẳng sát sanh; đem thân tiếp vật, mà chẳng tròn sở nguyện, xin thầy dạy cho.  
Ngài đáp:  
- Ðạo tại tâm chứ không phải nơi việc. Pháp do mình chứ chẳng do người. Hơn nữa, Ðế vương tu khác với thất phu. Thất phu nếu không khắc kỷ, tiết chế thì còn làm gì nữa? Còn Ðế vương lấy bốn biển làm nhà, muôn dân làm con. Ban một lời khen thì sĩ thứ đều vui, công bố một chính sách tốt thì thần dân an hòa. Hình phạt không chết người, sưu dịch không làm nhọc sức người, thì mưa gió đúng thời, nóng lạnh hợp tiết, lúa đậu dồi dào, cây trái tốt tươi. Lấy điều này mà trì trai, trì trai cũng lớn, lấy đây mà chẳng sát sanh, thì lợi cũng nhiều. Ðâu phải ở chỗ ngày ăn một bữa, bảo toàn tính mệnh cho một con vật, mới gọi giúp đỡ rộng rãi ư?  
Vua vỗ ghế than rằng:  
- Người tục thì mê những triết lý xa xôi, Tăng thì trệ ở kinh điển thiển cận. Còn như lời của Thầy, có thể nói gồm cả trời người vậy.  
   
**36. PHÁP SƯ HUYỀN CAO**  
Ngụy Thái Vũ nghe lời sàm tấu của Thôi Hạo, bắt giam Thái tử Triều. Triều bèn kêu cầu với Huyền Cao. Ngài làm bài sám Kim Quang Minh cho Triều. Vua mộng thấy vua cha là Tổ Nhượng nói:  
- Chớ nên vì lời sàm báng mà nghi Thái tử.  
Tỉnh dậy, vua kể lại cho quần thần. Quần thần đều tâu là Thái tử vô tội. Vua thả Thái tử cho phục quyền như cũ. Thôi Hạo sợ bất lợi cho mình nên tâu vua:  
- Trước đây Thái tử quả thật có âm mưu tạo phản, nhưng cấu kết với Huyền Cao, dùng pháp thuật đến tiên đế. Bệ hạ nếu không trừ sớm, e có hại lớn.  
Vua nổi giận bắt Huyền Cao và Huệ Sùng thắt cổ.  
Huyền Sướng là đệ tử của Huyền Cao, từ xa chạy đến. Huyền Cao chợt mở mắt nói:  
- Ðại pháp ứng duyên, tùy theo duyên mà thạnh suy, thạnh suy là đối với thân xác chứ lý thường trạm nhiên. Chỉ tiếc các ông hành như ta vậy. Chỉ có Huyền Sướng về Nam hóa độ. Các ông chết rồi, giáo pháp sẽ hưng thạnh lại, khéo tự tu tâm chớ để sau hối hận.  
Nói xong liền chết. Sa môn Pháp Tấn kêu gào:  
- Thánh nhân đã qua đời, tôi còn sống làm chi?  
Dứt lời liền thấy ngài Huyền Cao ở trên không bảo Pháp Tấn rằng:  
- Ta chẳng quên mọi người, chẳng lẻ bỏ mình ông sao?  
Pháp Tấn nói:  
- Hòa thượng với Sùng Công sanh về đâu?  
Ngài đáp:  
- Ta đến cõi ác để cứu giúp chúng sanh, còn Sùng Công nước An Dưỡng (Cực lạc ).  
Nói xong biến mất. Ngài tịch khoảng 427 - 451 thời Ngụy Vũ đế trị vì.  
Lúc Huyền Cao ở núi Mạch Tịch, nghe Ðàm Vô Sấm đến Lương, liền đến thờ làm thầy. Qua một tuần liền ngộ. Vô Sấm tán thán cho là hơn mình. Ngụy Vũ sai sứ rước Huyền Cao làm thầy Thái tử Triều, môn nhân đắc pháp rất đông. Ngài có một đệ tử tên Tăng Ấn, tự nói mình đắc quả A la hán. Lúc mới nhập hạ, Ngài liền dùng thần lực khiến Tăng Ấn trong định thấy mười phương vô tận thế giới và nghe chẳng phải thuyết pháp, mỗi mỗi chẳng đồng. Cả một hạ đó tìm chỗ thấy này chẳng dứt, bèn sanh lòng hổ thẹn sám hối.  
  
**37. PHÁP SƯ HUỆ ƯỚC**  
Huệ Ước họ Sổ, lúc trẻ đạo đức đã vang xa, tổ tiên là Cấp sự Trung Sổ Ấu Du, mỗi lần thấy Huệ Ước đến thì đứng lên làm lễ. Có người hỏi:  
- Ðây là hạng con cháu của ông, sao ông lại cung kính thế?  
Du đáp:  
- Ðây là Bồ tát ra đời sẽ làm thầy trong thiên hạ, há chỉ có mình lão phu kính mà thôi sao?  
Lương Vũ Ðế thỉnh Ngài ở trong cung. Ngày mồng 8 tháng 4 năm thứ mười tám (520) niên hiệu Thiên Giám. Vua thọ giới Bồ tát với Ngài, rồi thiết lập đại hội vô giá. Ngày ấy chợt có cam lộ rưới xuống sân. Ba chim Túc Ðiểu và hai chim Khổng Tước nằm đậu trên thềm. Thái tử và các vương tử công khanh, đạo tục theo Ngài thọ giới đến bốn vạn tám ngàn người. Nhân đây vua đại xá thiên hạ.  
Nguyên hiệu Ðại Ðồng nguyên niên (546), tháng 9, Huệ Ước có chút bệnh. Vũ Ðế cho người đến hỏi thăm. Ngài nói:  
- Ðêm nay sẽ đi.  
Ðến canh năm, hương lạ đầy nhà, môn nhân lặng đứng. Ngài dạy:  
- Hễ có sanh thì có tử, đó là việc thường. Hãy siêng năng tu niệm huệ, chớ khởi loạn tưởng.  
Nói xong, chắp tay mà tịch. Trâu xanh Ngài thường cỡi, rơi lệ kêu rống không thôi. Một đôi hạc trắng từ lúc dựng tháp, bay quanh kêu thương, tiếng rất thê thảm. Sau ba ngày, bay đi.  
   
**38. PHÁP SƯ ÐÀM LOAN**  
Ðàm Loan, ở Ðông Ngụy, xuất gia chí muốn được trường thọ. Sau tu Phật pháp, nghe ẩn sĩ Ðào Hoằng Cảnh ở Giang Nam có tiên thuật. Liền đến nước Lương yết kiến Cảnh. Cảnh vui vẻ truyền cho mười cuốn phép tiên. Ông trở về Ngụy đến Lạc Dương, gặp Bồ Ðề Lưu Chi  bèn hỏi:  
- Trong Phật pháp có phép trường sinh bất tử không?  
Ðáp:  
- Sao lại nói vậy? Ðất này từng có phép trường sinh? Dù được ít lâu cũng chết, lại vẫn luân hồi.  
Rồi Bồ Ðề Lưu Chi bèn truyền cho ông Quán kinh nói:  
- Ðây là trường sinh thuộc họ Kim Tiên của ta vậy. Y theo đây mà tu, sẽ ra khỏi sanh tử vĩnh viễn.  
Ðàm Loan bèn đốt kinh Tiên chuyên tu Tịnh độ.   
Ngụy chủ gọi Ngài là Thần Loan. Niên hiệu Hưng Hòa năm thứ tư (542) thấy hương, hoa, tràng phan đến rước, thản nhiên mà tịch.  
  
**39. PHÁP SƯ KHUY CƠ**  
Thời Ðường Thái Tông là thời kỳ Phật giáo Trung Quốc phát huy rực rỡ, sự tích đại sư Huyền Trang thỉnh kinh, thấu qua sự tường thuật được thần thoại hóa trong Tây Du ký, cũng đã thành câu chuyện truyền khắp mọi nhà.  
Lúc thỉnh kinh từ Ấn Ðộ trở về, Sư có thâu được một đồ đệ rất lý thú: Pháp sư Khuy Cơ (còn gọi là pháp sư Ba Xe).  
Pháp sư Khuy Cơ từ bé đã thông minh lanh lợi, xuất thân trong gia đình phú quý, chú là đại tướng của vua Thái Tông, tức là Ngạc Quốc Công Cảnh Ðức. Ngài là con của tướng quân Kim Ngô Vệ Kính Tông, mẹ nằm mộng thấy cầm mặt trăng nuốt vào bụng rồi có thai. Chiều sanh Ngài, hào quang đầy nhà. Sáu tuổi đã viết sách. Ban đầu, Huyền Trang qua Tây Vực được một cậu bé, dĩnh ngộ tuyệt luân, nhân Huyền Trang bế đến Kính Tông, Tông gọi Khuy Cơ ra chào Huyền Trang. Nhân Kính Tông sai tụng binh thư của Cơ làm, mấy ngàn lời. Huyền Trang đếm đề mục. Ðợi đồng tử và Khuy Cơ tụng xong. Bèn nói gạt rằng:  
- Ðây là sách cổ.  
Rồi bảo đồng tử Tây Vực che lại, đọc không sót một chữ. Kính Tông nổi giận, cho là Khuy Cơ trộm sách cổ để gạt, đòi giết. Huyền Trang xin cho Ngài xuất gia. Ngài đưa ra ba điều kiện: Ðời sống xuất gia rất khổ cực, Ngài đòi mang theo một xe vàng ròng; rất ham đọc sách, Ngài đòi mang một xe sách vở; Ngài lại đòi mang theo một xe mỹ nữ để hầu hạ mình, vì thế người đời gọi Ngài là “Pháp sư ba xe”.  
Tuy bấy giờ bị người dị nghị, nhưng cuối cùng pháp sư Khuy Cơ trở thành một Cao tăng đương thời, Ngài rất giỏi cả Ðại thừa và Tiểu thừa. Niên hiệu Vĩnh Huy thứ năm (654) vua Cao Tông đặc biệt xuống chiếu chỉ cho Khuy Cơ làm Ðại tăng, vào chùa Ðại Từ Ân, tham gia dịch chánh nghĩa của kinh. Khuy Cơ bèn theo Huyền Trang thọ tông chỉ Du Già Duy Thức. Tạo luận đến 100 bộ, người đời gọi là Bách Bổn Luận Sư, ngoài ra còn có trước tác 25 bộ 118 quyên về các kinh Pháp Hoa Huyền Tán ...  
Có một tắc công án rất nổi tiếng phát sanh từ Ngài. Luật sư Ðạo Tuyên ở núi Chung Nam là Sơ Tổ của Luật Tông. Ngài trì giới tinh nghiêm, ngày ăn một bữa, cảm động lòng trời, có chư Thiên cúng dường. Do đó, không cần ôm bát khất thực, đến giờ cơm, thiên nhân tự nhiên cúng dường.  
Một hôm, pháp sư Khuy Cơ đi qua Chung Nam, nghe đồn luật sư ÐạoTuyên ở đây tinh tấn, muốn lên núi bái phỏng. Luật sư Ðạo Tuyên nghe Pháp sư Khuy Cơ muốn đến, đối với học vấn của khuy Cơ, đương nhiên Sư rất bội phục, nhưng đối với lối sống của Ngài thì Sư sanh tâm coi thường. Do đó, Sư định chờ cơ hội này khuyên bảo pháp sư Khuy Cơ, cho ông xem thấy Thánh cảnh chư Thiên đưa thức ăn cúng dường vào giữa ngọ để phô bày sự cảm ứng do đức hạnh nghiêm trì giới luật của mình. Ðâu dè giờ ngọ đã qua mà Thiên nhân chẳng đem thức cúng dường đến. Khi pháp sư Khuy Cơ đi rồi, giờ ngọ hôm sau, thiên nhân mới đem cúng dường. Luật sư Ðạo Tuyên bèn hỏi:  
- Hôm qua sao không cúng dường?  
Thiên nhân thưa:  
- Hôm qua có Bồ tát Ðại thừa ở đây, thần Hộ pháp vây quanh núi này nghiêm mật, tôi vào chẳng được!  
Luật sư Ðạo Tuyên toát mồ hôi, lập tức sanh lòng sám hối.  
Khuy Cơ người to lớn, cao tám thước (Tàu), khí thế trùm vạn người. Trên gáy có ngọc chẩm; mười ngón tay có vân xoay tròn rõ ràng như ấn. Người thấy nể phục. Lòng từ thiện dạy người. Về già cầu sanh nội viện, nên hết lòng giữ giới.  
Ban đầu Vô Trước và Thiên Thân ở Thiên Trúc, lên trời Ðâu Suất tham hỏi tông chỉ Duy thức với đức Từ Thị, rồi cùng nhau tạo luận. Nước ấy có Thánh hiền hoằng dương giáo pháp này. Ðến luận sư Giới Hiền truyền cho Huyền Trang. Huyền Trang truyền cho Khuy Cơ. Khuy Cơ tạo sớ luận giải thích rộng rãi. Gọi là Từ Ân giáo.  
Niên hiệu Vĩnh Thuần năm đầu (682) Khuy Cơ nhập diệt, thọ 50 tuổi, là năm Võ Hậu lên ngôi.  
  
**40. THẦN TÚ**  
Thần Tú họ Lý quê ở Khai Phong. Thân cao tám thước, mày đẹp tai to. Lúc nhỏ theo Nho giáo học rộng biết nhiều. Sau bỗng đến Hoàng Mai gặp Hoằng Nhẫn bèn thán phục nói:  
- Ðây thật là thầy ta.  
Hầu hạ Ngũ Tổ sáu năm. Ngũ Tổ biết là pháp khí, bảo:  
- Ta độ người rất nhiều, mà kẻ ngộ giải chưa ai bằng ông.  
Rồi sai phân tòa thuyết pháp. Phía đông cách chùa bảy dặm, đất bằng phẳng, núi hùng vĩ. Thần Tú nói:  
- Ðây chính là ngọn cô phong Lăng Già, là độ môn Lan Nhã, bóng tùng thảm cỏ, ta về già sẽ đến đó vậy.  
Thần Tú trụ ở Ðương Dương, Võ Hậu xuống chiếu rước về kinh đô, cùng Huệ An ở trong đạo trường để cúng dường.  
Tú thường có kệ:  
Tất cả Phật phápTự tâm sẵn cóÐem tâm cầu ngoàiBỏ cha chạy trốn.  
(Nhất thiết Phật pháp)Tự tâm bổn hữuTương tâm ngoại cầuXả phụ đào tẩu).  
Thần Tú thường tâu Vũ Hậu thỉnh Huệ Năng đến cung. Năng cố từ chối. Thần Tú lại tự viết thơ mời nữa. Huệ Năng bảo sứ rằng:  
- Ta hình dung xấu xí. Ở đó thấy ta, sợ chẳng kính pháp ta. Hơn nữa, thầy ta bảo ta có duyên miền Nam, không thể trái lời.  
Và từ chối không đi.  
Thần Tú ở Ðông đô, thiên hạ gọi là Pháp chủ Lưỡng kinh, Môn sư Tam Ðế. Niên hiệu Thần Long năm thứ hai (706) ngày 2 tháng 2 Ngài nhập diệt, hiệu Ðạo Thông. Ngài sanh cuối đời Tùy hơn 100 tuổi. Chưa hề tụ nói nên mọi người không rõ biết là bao nhiêu.  
  
**41. THIỀN SƯ NHÂN KIỆM**  
Nhân Kiệm tức Hòa thượng Ðằng Ðằng, tháng tư năm Nhâm Thìn (692), Vũ Hậu xuống chiếu rước vào cung. Ngài đến nhìn Thái Hậu im lặng giây lâu nói:  
- Hội chăng?  
- Không hội.  
- Lão tăng giữ giới không nói.  
Nói xong bỏ đi. Có làm 19 bài ca ngắn, có bài:  
Tu đạo, đạo chẳng thể tu.Hỏi pháp, pháp không thể hỏi.Người mê chẳng rõ sắc không.Người ngộ vốn không nghịch thuận.Tâm vạn bốn ngàn pháp môn.Chí lý không rời gang tấc.Biết giữ thành quách nhà mình.Chớ dối tìm châu quận khác.Chẳng cần học rộng nghe nhiều.Chẳng cốt biện tài, thông suốt.Chẳng biết tháng này đủ thiếu:Chẳng quản năm này dư nhuận.Phiền não tức là Bồ đề.Hoa sạch sanh trong bùn phẩn.Ngài đến hỏi ta thế nào?Chẳng thể cùng y đàm luận.Sáng sớm dùng cháo đỡ đói.Ðúng ngọ ăn thêm một bận.Hôm nay nhậm vận đằng đằng.Ngày mai đằng đằng nhậm vận.Trong tâm rõ ràng biết hết.Hãy làm ngu ngơ ám độn.  
  
**42. HUỆ KHOAN ÐẠI SƯ**  
Huệ Khoan họ Dương, người Ích Châu. Cha là Dương Vĩ làm đạo sĩ hiệu Tam Ðộng Tiên sinh, có chị là Tín Tướng mới sanh đã biết đạo, trọn ngày thiền tịch. Năm sáu tuổi Huệ Khoan hàng ngày cùng chị luận bàn đạo  lý, người nghe không ai hiểu. Gia thế theo đạo Lão, một mình Khoan chẳng vui. Cha quở mắng bắt lạy Thiên Tôn. Ngài bất đắc dĩ lễ bái, tượng đồng bỗng đổ xuống vỡ ra. Thân tộc kinh dị, nhân đó chép ngôn cú đã luận. Trước là thiền sư Ðàm Tướng ở chùa Long Hoài, lúc lâm chung bảo đệ tử tên Hội rằng:  
- Ta bảo duyên sẽ sanh vào nhà họ Dương, ở đỉnh núi Miên Trúc, Quảng Hán. Sau bảy năm hãy đến gặp ta.  
Nói xong thị tịch. Sau Hội nằm mộng thấy Ðàm Tướng trách mình lỗi hẹn. Hội thất kinh tỉnh dậy liền đến đỉnh núi gõ cửa. Khoan  hỏi:  
- Ai gõ cửa?  
Hội thưa:  
- Dạ, đệ tử là Hội.  
Khoan cười nói:  
- Làm sao biết ta mà xưng là đệ tử?  
Hội thưa:  
- Nghe tiếng Thầy giống tiếng ngày xưa.  
Ngài bèn ra gặp. Người cha đem những lời ghi chép sự đàm luận của Ngài và Tín Tướng ra, Ngài dạy là luận Ðại Trang Nghiêm.  
Hội liền rước Ngài về chùa Long Hoài xuống tóc, khi ấy mười ba tuổi, Hội kính sợ như thần. Chúng ở Long Hoài ba ngàn người, Hội đều đích thân tận lực làm, Huệ Khoan một mình nhàn nhã. Mọi người bàn tán, Hội nói:  
- Ðây là tiên sư của ta. Do đó đã đầy đủ đạo đức.  
Từ đây thần dị ngày một hiển lộ. Người đời gọi là Hòa thượng Thánh. Niên hiệu Vĩnh Huy năm thứ tư (653) ngày 25 tháng 6, Ngài Thị tịch.   
Người đời cho là ứng thân Quan Thế Âm.  
   
**43. BÁ TRƯỢNG HOÀI HẢI**  
Sư nói:  
- Ở đất Thánh mà tập phàm. Vì Phật vào trong chúng sanh, thị hiện đồng loại để dẫn dắt vỗ về và cùng loài với ngạ qủy, thân thể bị lửa đốt, thuyết cho chúng Bát Nhã Ba la mật, khiến chúng phát tâm. Nếu cứ ở mãi đất thánh thì nương vào đâu mà nói chuyện với chúng được. Phật vào chốn khổ cũng đồng như chúng sanh chịu khổ, chỉ khác là đi đứng tự do không giống chúng sanh.  
Sư trụ ở Bá Trượng, thấy luật Thiền Tông từ Thiếu Thất đến Tào Khê, phần nhiều nương theo luật chùa. Thuyết pháp, trụ trì, chưa có quy củ. Ngài bèn than:  
- Nếu muốn Tổ đạo truyền bá chẳng mất, há nên theo hạnh của Tiểu thừa sao?  
Vì thế Ngài sáng lập Thiền cư, hễ người đủ đạo nhãn, đức đáng tôn trọng thì gọi là Trưởng lão. Ai làm Hóa chủ thì ở phương trượng, không lập điện Phật, chỉ tạo Pháp đường. Học chúng bao nhiêu đều vào trong tăng đường hết, y theo tuổi hạ an bài. Ðặt giường nối dài, khi nằm thì gối xéo, quay bên phải theo thế kiết tường mà ngủ. Khi vào thất thỉnh ích dù người học siêng hay lười, hoặc lớn hoặc chẳng câu nệ theo lệ thường. Tất cả đại chúng trong viện, sáng tham thỉnh chiều nhóm họp, trưởng lão thượng đường, thăng tọa, chủ sự theo chúng thứ tự đứng lắng nghe. Khách chủ vấn đáp, kích dương tông yếu, ngày hai buổi cơm cháo, tùy chúng chia đều. Thi hành pháp phổ thỉnh, đặt mười nhà vụ liêu. Mỗi nhà một người cầm đầu trông coi nhiều người, để cho mỗi ty thuộc trong nhóm, có ai giả hiệu, trộm hình lẫn lộn trong thanh chúng, gây sự quấy nhiễu người khác, duy na sẽ đưa lên, kéo ra khỏi bổn vị quải tháp (khi được nhận vào chúng, gọi là cho quải tháp), tẫn xuất đuổi ra khỏi viện. Hoặc người kia xúc phạm, như lấy gậy đánh, thì nhóm chúng đốt y bát đạo cụ, đuổi ra theo cửa bên, coi như để sỉ nhục.  
   
**44. ÐÀM TẠNG Nối pháp MÃ TỔ - Ẩn cư HÀNH NHẠC**  
Ðàm Tạng thọ tâm ấn ở Mã Tổ, sau yết kiến Thạch Ðầu được thấu triệt. Niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ hai, Sư ở ẩn trên chót đảnh Hành nhạc, ít người đến tham phỏng. Sau vì đau chân, mới dời đến ở Tây Viên; các thiền khách đến thăm viếng ngày càng đông. Một hôm tự nấu nước tắm, tăng hỏi:  
- Sao không sai Sa di?  
Sư liền vỗ tay ba cái. Sư thường nuôi một con Linh Cẩu. Ðêm đêm đi kinh hành, khi nào chó kéo áo thì mới trở về phương trượng, còn chó thì nằm bên cửa canh. Một đêm nó sủa đổng, chồm lên dữ tợn, đến sáng thấy phía đông nhà bếp có một con trăn lớn dài mấy trượng há miệng thở phì, hơi độc xông ra, thị giả thỉnh Sư tránh chỗ khác. Sư nói:  
- Cái chết có thể trốn được sao? Nó đem độc đến, tôi dùng lòng từ để nhận, độc không thực tánh, kích phát thì nó mạnh, còn lòng từ vô duyên, oán thân một đạo  
Sư nói xong, trăn cúi đầu từ từ bò đi, chốc lát không thấy nữa.  
Một tối có ăn trộm đến, chó cũng cắn y của Sư. Sư bảo ăn trộm:  
- Nhà tranh có vật gì ưng ý cứ việc lấy đi, ta chẳng tiếc gì.  
Ăn trộm cảm lời Ngài, cúi lạy giải tán.  
   
**45. BẢO TÍCH**  
Ban đầu tham Mã Tổ, làm nhai phường (\*). Một hôm đi giữa chợ gặp một người khách mua thịt heo, bảo hàng thịt rằng:  
- Lựa miếng ngon, cắt cho một ký.  
Hàng thịt buông dao vòng tay nói:  
- Trưởng Sứ! Có miếng nào mà không ngon?  
Bảo Tích có tỉnh. Lại một hôm Sư ra cửa gặp đám ma. Một người cầm linh khua hát:  
Mặt trời nhất định lặn về TâyChưa rõ linh hồn đến phương nào?  
(Hồng luân quyết định trầm Tây khứ.Vị thẩm hồn linh vãng na phương?)  
Ngay lúc đó tang gia đang kêu khóc bi ai dưới màn, Bảo Tích mừng rỡ cả thân tâm, trở về kể lại cho Mã Tổ, Tổ ấn khả. Sau trụ Bàn Sơn.  
(\*) Nhai phường: Có nhiệm vụ vào chợ búa để xin vật dụng cho đại chúng.  
   
**46. THIỀN SƯ MINH TOẢN Thuyết pháp HÀNH NHẠC**  
Minh Toản tức Lại Tàn, chấp dịch ở Hành Nhạc, nhặt đồ thừa mà ăn. Tánh Sư lười biếng, ăn đồ thừa nên có hiệu là Lại Tàn. Tể tướng Lý Bí đề cao đức hạnh của Sư lên vua Ðức Tông, vua sai chiếu mời. Sứ giả đến hang đá tuyên chiếu vua nói:  
- Tôn giả hãy đứng lên tạ ơn vua.  
Toản làm thinh, mũi dãi lòng thòng. Sứ giả trông thấy cười bảo Ngài chùi mũi. Toản nói:  
- Ta hơi sức đâu mà vì người đời chùi mũi.  
Rồi không chịu đi.  
Thích Sử sắp tế thần núi, lo sửa đường lên. Nửa đêm sấm gió, một khối đá to rơi xuống chắn ngang đường. Người sửa đường đem mười trâu đến kéo, lại thêm mấy trăm người giup mà hòn đá không nhúc nhích. Sư cười nói:  
- Chẳng phiền nhiều sức. Rồi lấy chân đạp đá, đá lăn tròn rồi rơi xuống, tiếng như sấm nổ. Ðường được khai thông, mọi người xem Sư như thần. Ngoài cổng chùa, cọp beo chợt họp thành bầy. Sư bảo chúng tăng:  
- Tôi sẽ đuổi sạch chúng cho các ông. Ðưa roi đây!  
Chúng lấy roi đưa, Sư vừa ra khỏi chùa. Một con cọp vội vàng vâng lệnh Sư bỏ đi, hổ beo cũng theo đó mà dứt tuyệt dấu vết.  
Sư thường có bài ca:  
Ngơ ngơ vô sự không cải đổiVô sự đâu cần luận một đoạnTrực tâm không tán loạn,Việc khác chẳng cần đoạn.Quá khứ đã qua điVị lai vẫn chẳng tínhNgơ ngơ vô sự ngồiÐâu từng có người gọi.Hướng ngoại tìm công phuÐều là tên ngu ngôc.Lương chẳng chứa một hộtGặp cơm chỉ biết kêu.Người đa sự ở đời,Ðuổi theo mà chẳng kịp.Ta chẳng ưa lên trời,Cũng chẳng thích ruộng phước.Ðói đến ăn cơm,Mệt đến thì ngủ.Người ngu cười ta,Mà người trí biết.Chẳng phải si độn,Thể vốn như nhiên.Cần đi thì đi,Cần đứng thì đứng,Thân khoác manh áo rách,Chân mặc khố mẹ sanh.Nhiều lời và lắm lẽChỉ làm hiểu lầm nhau.Nếu muốn độ chúng sanh,Không gì hơn tự độ.Chớ báng Phật thiên chânChân Phật chẳng thể thấy.Diệu tánh và linh đàiÐâu cần chịu rèn luyện.Tâm là tâm vô sưMặt là mặt mẹ sanh.Kiếp thạch có di động,Trong đây không cải biến.Vô sự vốn vô sựÐâu cần đọc văn tự,Dẹp trừ gốc nhân ngã,Thầm hợp ý trong này.Các thứ nhọc gân cốt,Chẳng bằng ngủ trong rừngNgơ ngơ ngẩng đầu nhìn,Mặt trời lên cao.Ăn thức ăn thừaÐem công dụng công,Dần dà mờ tối.Nắm lấy chẳng được,Không nắm tự thông.Ta có một lời,Dứt nghĩ, quên duyên,Nói khéo chẳng được,Chỉ đem tâm truyền.Lại có một lời,Chẳng qua cho thẳng,Nhỏ như mảy lông,Lớn không nơi chốn.Vốn tự viên thành,Chẳng nhọc thêu dệt.Thế sự mang mang,Chẳng bằng non núi,Tùng xanh che trời,Suối biếc chảy dài,Mây núi đang giăng,Trăng đêm làm móc,Nằm dưới dây leo.Gối đầu tảng đá.Chẳng chầu thiên tử.Há khoái vương hầu.Sanh tử chẳng lo,Còn lo gì nữa?Trăng nước không hình.Ta thường chỉ an,Vạn pháp đều vậyVốn tự vô sanh.Ngơ ngơ vô sự ngồi,Xuân đến cỏ tự xanh.  
   
Lửa phân bò chỉ biết màu vàng đẹp mà thôi.Móc bạc đâu rành bùn tía mớiCòn chẳng có tâm chùi mũi dãiHá có công phu hỏi người tục.  
(Phẩn hỏa đản tri hoàng độc mỹNgân câu na thức tử nê tânThượng vô tâm tự thu hàn thếKhởi hữu công phu vấn tục nhân).  
**47. ẨN SĨ LÝ NGUYÊN  Thăm TỲ KHEO Viên Trạch**  
Xưa An Lộc Sơn vây hãm Ðông Thành, Lý Ðăng bị cầm giữa đến chết. Lý Nguyên là con, phẫn chí tự thề không làm quan, không lấy vợ, không ăn thịt, bỏ nha làm chùa Huệ Lâm. Tăng trong chùa là Viên Trạch, kết bạn với Nguyên rồi dẫn nhau đi dạo Nga Mi. Nguyên muốn đi từ Kinh Châu qua sông Tố lên đường núi, còn Trạch muốn đi theo đường Tà Cốc Trường An. Nguyên nói:   
Tôi đã dứt việc đời, há trở lại đường kinh sư sao?  
Trạch làm thinh, hồi lâu nói:  
- Ði đứng cố nhiên chẳng do ý người.  
Bèn đi theo đường Kinh Châu, thuyền đến Nam Phổ, thấy một người đàn bà mặc quần gấm múc nước. Trạch chỉ và khóc nói:  
- Tôi không muốn đi đường này cũng vì bà ta.  
Nguyên cả kinh hỏi. Trạch nói:  
- Bà này họ Vương, tôi sẽ làm con bà. Bà mang thai ba năm rồi, vì tôi không đến nên không sanh được. Nay đã thấy thì không còn trốn thoát được. Ông nên dùng phù chú nguyện giúp tôi sanh mau. Ba ngày sau, lúc tắm đứa bé, mong ông đến với tôi, tôi sẽ cười để làm tin. Và sau mười ba năm, dưới trăng Trung thu, phía ngoài chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu sẽ cùng ông tương kiến. Tôi đã ba đời làm Tỳ kheo tu tập Thiền, ở sông Tương phía Tây chùa Nhạc Lộc có hòn đá to, tôi tọa thiền trên đó.  
Nguyên nghe xong thương xót hối hận. Ðến chiều thì Trạch chết. Người đàn bà sanh được ba ngày thì Nguyên đến xem, đứa bé quả nhiên cười. Sau đến kỳ hạn, Nguyên đến chỗ hẹn ước, nghe bên bờ sông Cát Hồng có mục đồng gõ sừng trâu mà ca rằng:  
Ba năm trên đá tinh hồn cũhưởng trăng, vịnh gió chẳng cần bànHổ thẹn tình người xa đến viếngThân này tuy khác tánh còn nguyên.  
(Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồnThưởng nguyệt, ngâm phong bất yếu luậnTàm quý tình nhân viễn tương phỏngThử thân tuy dị tánh thường tồn).  
Nguyên bèn gọi:  
- Trạch Công mạnh không?  
Ðáp rằng:  
- Chân tín sĩ Lý Công! Ông duyên tục chưa hết, cẩn thận chớ gần nhau, chỉ chuyên cần tu thì chẳng đọa. Rồi sẽ gặp nhau nữa.  
Lại ca rằng:  
Thân trước thân sau sự mịt mùngMuốn nói nhân duyên sợ điếng lòngNgô Việt núi sông tìm đã khắpKhua chèo trở lại đến Cù Ðường.  
(Thân tiền thân hậu sự mang mangDục thoại nhân duyên khủng đoạn trườngNgô Việt sơn xuyên tầm dĩ biếnKhước hồi yên trạo thướng Cù Ðường).  
Rồi ẩn mất không thấy nữa. Nguyên ở chùa hơn ba mươi năm, chết lúc hơn tám mươi.  
   
**48. THIỀN SƯ PHÁP KHÂM**  
Pháp Khâm họ Chu ở Côn Sơn, theo Nho nghiệp. Lúc mẹ Ngài mang thai, nằm mộng thấy hoa sen mọc ở then cửa, bà lấy một bông cột vào thắt lưng. Tỉnh giấc, không ưa ăn mặn và sanh ra Ngài. Ngài hình dung kỳ vỹ, thần sắc sáng rỡ, ưa lấy Phật sự để nô đùa. Năm 22 tuổi về kinh ứng thí. Vì đi đường bộ nên ghé nghỉ ở chùa Hạc Lâm. Huyền Sách trông thấy lấy làm kinh dị hỏi:   
- Ông làm gì?  
- Mong lên kinh đô làm quan.  
- Tuy có tước ngũ đẳng đâu bằng làm bậc tôn quý trong tam giới.  
- Học được chăng?  
- Xem thần khí của ông thì ông thuộc loại sanh ra đã biết. Nếu chịu xuất gia, sẽ ngộ tri kiến của Như Lai.  
Pháp Khâm bèn xé bỏ sách vở, khắc khổ thân cận, nương theo Huyền Sách tu tập. Sách thầm nhậm là pháp thí, bảo với môn nhân Pháp Cảnh rằng:  
- Gã này sẽ hoằng dương rộng lớn pháp của ta, là bậc Thầy người.  
Pháp Khâm ngày đêm gắng gỏi, tam học đều tinh thông. Một hôm thỉnh Huyền Sách chỉ dạy pháp yếu. Huyền Sách bảo:  
- Không người nào được pháp của ta.  
- Lấy gì để truyền.  
Pháp Khâm chóng dứt các nghi trệ. Sau từ giã ra đi. Huyền Sách nói:  
- Ông theo dòng mà đến, gặp “kính” thì dừng.  
Pháp Khâm bèn đi về Nam, thọ đại giới ở chùa Long Tuyền Dư Hàng, rồi đến Lâm An ở phía Ðông Bắc một ngọn núi, hỏi tiều phu rằng:  
- Ðây là núi gì?  
- Ðây là núi Kính Sơn.  
Sư bèn trụ ở đây. Có tăng hỏi:  
- Thế nào là đạo?  
Pháp Khâm bảo:  
- Trên núi có con cá Lý Ngư, dưới đáy nước có bụi dấy.  
Mã Tổ sai người đem thư đến. Trong thư vẽ một vòng tròn. Pháp Khâm mở xem, vẽ vào vòng tròn rồi gởi trả.  
Mã Tổ lại sai Trí Tạng đến hỏi:  
- Trong mười hai giờ, lấy gì làm cảnh?  
- Ðợi lúc ông đi về, ta sẽ có tin.  
- Về ngay bây giờ.  
- Nhắn lại phải hỏi Tào Khê.  
Vua Ðại Tông lưu tâm đến Không môn khiến các đạo sĩ sanh lòng đố kỵ. Tháng 9 niên hiệu Ðại Lịch năm thứ ba (768). Ðạo sĩ Sử Hoa tâu xin cùng họ Thích đấu phép. Bèn ở Ðông Minh Quán, đặt giá dao làm thang, Sử Hoa leo lên đi như trên đường đá. Các tăng lữ nhìn nhau không dám bước lên. Khi ấy Sa môn Sùng Huệ ở chùa Chương Kính vâng lịnh vua, ở trên cây trong sân chùa, dựng một cái thang, bậc toàn mũi nhọn, sắc trắng như sương, cao hơn thang ở Ðông Minh Quán cả trăm thước. Sùng Huệ đi chân không mà lên, đến mút thang dừng lại, leo xuống như đi trên đất bằng rồi đạp trên lửa hừng, thử dầu sôi, ăn miếng sắt, nuốt đinh. Các đạo sĩ trông thấy toát mồ hôi ướt áo bỏ chạy. Mọi người hoan nghinh, tiếng đồn như sấm. Vua càng thêm kính trọng xuống chiếu ủy lạo, khen ngợi mấy lượt, ban tử y và gọi là Hộ Quốc Tam Tạng, vời vào cung hỏi:  
- Sư đệ tử ai?  
- Cao tăng Pháp Khâm núi Kính Sơn là thầy của hạ thần. Thần chưa đủ giới pháp, không dám nhận tử y.  
Vua đặc biệt ra lệnh mở đàn giới. Vừa Yết ma, Sùng Huệ ẩn thân trên đàn, không biết ở đâu. Vua càng kinh dị, bèn lễ Pháp Khâm làm thầy, sai nội thị cầm chiếu chỉ đi thỉnh. Sư đến, vua đích thân đi đón và hỏi pháp, làm lễ đệ tử.  
Pháp Khâm một hôm ngồi trong sân trong, thấy vua đến liền đứng lên. Vua hỏi:  
- Vì sao Sư đứng lên?  
Sư đáp:  
- Ðàn việt đâu được ở trên bốn oai nghi mà thấy bần đạo.  
Vua đẹp lòng ban hiệu là Quốc Nhất. Chẳng bao lâu Sư muốn từ biệt đi. Vua nói:  
Chúng sanh ở đây có người đáng độ, chúng sanh kia há có khác sao?  
Pháp Khâm đáp:  
- Thực không có pháp để độ chúng sanh.  
Pháp Khâm ở kinh đô chỉ một năm. Vua Ðại Tông mỗi lần ban tơ lụa, dọn ngự tuyển Sư đều không nhận, chỉ mặc áo vải, ăn rau, đồ dùng bằng sành như lúc thường. Tướng Quốc Dương Oản thấy thế khen:  
- Ðây là bậc cao sĩ phương ngoại, khó được danh như thế.  
Thôi Triệu Công Quần thường hỏi Ngài:  
- Ðệ tử xuất gia được chăng?  
Ngài đáp:  
- Xuất gia là việc của đại trượng phu. Há dũng tướng mà làm được.  
Quần khen ngợi lời này. Rồi Ngài từ giã trở về núi cũ.  
Sư từ Trường An trở về Kính Sơn. Về sau Thích Sử mời về chùa Long Hưng ở Hàng Châu. Pháp Khâm bèn qua lại nơi đó, chẳng chọn chỗ ở nhất định. Ngày 28 tháng 12 niên hiệu Trinh Nguyên năm thứ tám (792) Sư thị tịch ở Long Hưng. Trước đó ba ngày, Sư bảo chúng:  
Nên chôn ta ở hố đất ngoài sân phía Nam, đừng làm quan tài sợ làm trở ngại đất trồng rau của tăng đồ.  
Sư thọ 92 tuổi, 70 tuổi hạ. Bi nguyện của Sư sâu rộng, ai thấy mặt nghe danh đều như con được mẹ. Vì thế phía Ðông đến núi Thái Sơn giáp biển, phía Tây đến Lũng Thục, phía Nam tiếp Giao Quảng, phía Bắc đến tận phương Bắc (Sóc Phương). Người học đạo thảy đều kính mộ quay về. Người tham học đều coi Sư là Công Ðức Sơn, đến cả trời rồng cùng quy kính hướng về loài khác quy y, đất mọc cỏ Linh Chi, trên trời mưa Cam Lộ. Ðèn Thánh soi đêm, mây gấm sáng vờn, mãnh thú ở một bên, chim chóc tụ đầy thất đến ăn trên tay Sư. Có hai thỏ trắng quỳ lạy trong phương trượng, một gà thường theo nghe pháp, chẳng ăn vật sống. Khi Ngài đến Trường An, nó kêu suốt ba ngày mà chết. Một con vượn cũng thường ở trong thiền thất, chẳng đi đâu khác. Khi Sư tịch, ba ngày sau cũng chết theo.   
  
**49. PHONG CAN – HÀN SƠN - THẬP ÐẮC Thị hiện THIÊN THAI**  
Phong Can, chẳng biết người ở đâu. Niên hiệu Trinh Quán đời Ðường, Sư đến ở chùa Quốc thanh núi thiên Thai, cắt tóc ngang mày, mặc áo vải rách, có ai hỏi lý Phật, chỉ đáp hai chữ “tùy thời”. Thường xướng đạo, cưỡi cọp ra vào, chúng tăng đều kinh sợ chẳng ai dám nói chuyện với Sư. Có Hàn Sơn, Thập Ðác cũng chẳng biết dòng họ, người đời cho là đồ điên khùng, chơi thân với Phong Can. Hàn Sơn ở núi Hàn Nham cách huyện Ðường Hưng bảy mươi dặm về phía tây, nhân đây thành tên. Thập Ðắc thì do Phong Can khi đến Xích Thành, nghe tiếng trẻ con khóc ở bên đường, hỏi thì nói: “Mồ côi bị bỏ ở đây”. Do đó đặt tên Thập Ðắc, đem về giao cho khố ở sau viện. Khố tăng (Tăng coi kho) tên là Linh Tập coi nhà ăn và hương đèn, Thập Ðắc bỗng leo lên toà, ngồi đối diện với tượng Phật mà ăn, sau lại ở trước Thánh tăng hô lên:  
- Tiểu quả Thanh văn!  
Linh Tập liền báo cho các bậc Thôn túc, rồi đổi xuống nhà bếp rửa chén bát. Hằng ngày tăng chúng thọ trai xong, Thập Ðắc gạn lại thức ăn dư bỏ trong ống đồng. Hàn Sơn đến liền cõng đi. Hàn Sơn dung mạo khô gầy, áo quần tơi tả, lấy vỏ cây làm mũ, mang guốc gỗ to. Lúc đến chùa, hoặc đi dạo dưới hiên, hoặc vào bếp chụm lửa, hoặc chơi với mục đồng, có lúc quát tháo, ngửa mặt lên trời mà chửi, hoặc nói: “Than ôi! Than ôi! Tam giới luân hồi!”.  
Tăng lấy gậy đuổi thì vỗ tay cười to. Một hôm, hỏi Phong Can rằng:  
- Gương xưa chẳng bao lâu, làm sao soi chiếu?  
- Băng đài không hình bóng.  
- Khỉ vượn mò thủy nguyệt (\*).  
- Ðây là chẳng chiếu ssoi, thỉnh Sư nói nữa.  
- Vạn đức chẳng đem đến, bảo ta nói cái gì?  
Hàn Sơn, Thập Ðắc đều làm lễ. Phong Can bảo Hàn Sơn:  
- Ông đi dạo Ngũ Ðài với ta thì là bạn với ta; nếu không đi, không phải bạn ta.  
- Tôi không đi!  
- Phong Can nói:  
- Ông chẳng phải bạn ta.  
Hàn Sơn hỏi Phong Can:  
- Ông đi Ngũ Ðài làm gì?  
- Ta đi lễ Văn Thù.  
- Ông không phải bạn của ta.  
Phong Can đi Ngũ Ðài một mình.   
Gặp một ông già, Phong Can hỏi:  
- Có phải Văn Thù không?  
- Há có hai Văn Thù?  
Phong Can liền làm lễ. Chợt ông già biến mất. Sau Phong Can trở về Thiên Thai thị tịch.  
Hàn Sơn nhân chúng tăng nướng cà, bèn lấy xâu cà đánh vào lưng một vị tăng, tăng quay đầy lại. Hàn Sơn đưa xâu cà hỏi:  
- Là cái gì?  
Tăng nói:  
- Gã điên này!  
Hàn Sơn hỏi tăng bên cạnh:  
- Ông nói xem ông sư này tốn bao nhiêu tương muối?  
Triệu Châu đến Thiên Thai, đi thấy dấu chân trâu. Hàn Sơn hỏi:  
- Thượng tọa lại biết trâu chăng? Ðây là năm trăm La hán dạo núi.  
- Ðã là La hán vì sao lại làm trâu.  
Hàn Sơn nói:  
- Trời xanh! Trời xanh!  
Triệu Châu cười ha ha.  
Hàn Sơn nói:  
- Cười cái gì?  
Triệu Châu nói:  
- Trời xanh! Trời xanh!  
Hàn Sơn nói:  
- Chú nhỏ này lại có tư cách đại nhân.  
\*  
Thập Ðắc quét đất, chủ chùa hỏi:  
- Ngươi họ gì? Ở đâu?  
Thập Ðắc buông chổi vòng tay đứng. Chủ chùa mờ mịt.  
Hàn Sơn đấm ngực nói:  
- Trời xanh! Trời xanh.  
Thập Ðắc hỏi:  
- Ông làm gì vậy?  
Hàn Sơn nói:  
- Há không nghe nói nhà phía Ðông có người chết, nhà phía Tây buồn lây sao!  
Rồi vừa múa, vừa cười khóc mà ra.  
Thập Ðắc lại chăn trâu ở trang xá ca vịnh kêu trời rằng:  
- Ta có một hạt châu, chôn ở trong ấm giới không một ai biết cả.  
Chúng tăng thuyết giới. Thập Ðắc lùa trâu đến, tựa cửa vỗ tay mỉm cười nói:  
- Mờ mịt thay! Chụm đầu làm bộ, cái này thế nào?  
Tăng nổi giận mắng:  
- Ðồ hạ tiện khùng điên! Phá sự thuyết giới của ta!  
Thập Ðắc cười nói:  
- Không sân tức là giới!  
Tâm tịnh tức xuất gia  
Tánh ta cùng ông hợp  
Tất cả pháp không sai.  
Rồi lùa trâu ra, hô tên tăng đời trước. Trâu liền ứng tiếng mà đi qua. Thập Ðắc lại nói:  
- Ðời trước chẳng trì giới, mặt người mà lòng thú. Ngươi nay tạo lỗi này, lại oán hận người nào? Sức Phật tuy rất lớn mà ngươi phụ ơn Phật.  
\*  
Thần hộ Già lam, thức ăn để dưới Tăng trù cứ bị quạ tới phá. Thập Ðắc lấy gậy đánh nói:  
- Thức ăn ngươi còn không thể giữ được, làm sao hộ Già Lam?  
Thần liền báo mộng cho tăng trong chùa:  
- Thập Ðắc đánh tôi.  
Ðến sáng, chúng tăng kể lại mộng, đều thấy như nhau. Bèn đến xem tượng thần, quả nhiên thấy có chỗ bị bể. Ai nấy đều kinh dị, đem trình lên Quận huyện. Quận bảo: “Hiền sĩ dấu vết tích là Bồ tát ứng thân” và gọi là Hiền sĩ Thập Ðắc.  
\*  
Lúc đầu Lư Khâu Dận, sắp nhậm Ðan Khâu, bị đau đầu, thuốc men trị chẳng lành; gặp một thiền sư tên Phong Can bảo rằng từ Thiên Thai đến yết kiến sứ quân. Ông kể bệnh mình, Phong Can nói:  
- Thân ở nơi tứ đại, bệnh từ huyễn thân. Nếu muốn trừ nó, phải lấy nước sạch.  
Rồi đòi bình nước, đọc thần chú phun lên đầu, lập tức hết đau. Dận lấy làm lạ, bèn hỏi xin cho biết sự an nguy từ đây về sau. Phong Can nói:  
- Hãy nhớ đến yết kiến Văn Thù, Phổ Hiền. hai vị Bồ tát này, thấy thì chẳng biết, biết thì chẳng thấy. Nếu muốn thấy, chẳng được chấp tướng. Chính là Hàn Sơn, Thập Ðắc đang lao dịch ở chùa Quốc Thanh.  
Dận đến nhậm chức ba ngày rồi đến chùa Quốc Thanh hỏi:  
- Chùa này có thiền sư Phong Can chăng? Hàn Sơn, Thập Ðắc là ai?  
Tăng Ðạo Kiểu đáp:  
Phong Can nền cũ ở sau Tàng kinh. Nay vắng vẻ không người. Còn Hàn Sơn, Thập Ðắc đang ở nhà bếp.  
Dận đi vào phòng của Phong Can, chỉ thấy dấu chân cọp. Lại hỏi:  
- Ngài Phong Can hồi ở đây làm gì?  
Ðạo Kiểu đáp:  
- Chỉ phụ giã gạo cúng tăng, rảnh thì ngâm vịnh.  
Dận xuống bếp tìm Hàn Sơn, Thập Ðắc, thấy đang thổi lửa, rồi vỗ tay cười to. Dận đến lễ bái, hai người quát mắng liên thanh, nắm tay cười to nói:  
- Phong Can lắm mồm, Phong Can lắm mồm! Phật Di Ðà chẳng biết, lễ chúng ta làm chi?  
Tăng chúng ùa đến, kinh ngạc bảo nhau:  
- Vì sao tôn quan lại làm lễ hai gã bần sĩ này?  
Hai người bèn nắm tay chạy ra khỏi chùa.  
Dận khiến đuổi theo. Hai người lại chạy gấp vào Hàn Nham. Dận lại hỏi tăng:  
- Hai người này chịu ở lại chùa này chăng?  
Rồi bèn sai người tìm thăm hỏi để đem về chùa an trí. Dận trở về quận, cắt may hai cặp áo sạch cùng hương, thuốc ... đem đến cúng dường, nhưng hai vị không về nữa. Sứ liền đến núi đưa lên thấy Hàn Sơn lớn tiếng hét:   
- Giặc! Giặc!  
Rồi vào kẽ đá núi, lại nói:  
- Báo cho mấy người, nên cố gắng lên!  
Kẽ đá tự khép lại, chẳng thể đuổi theo. Còn thập Ðắc thì chẳng thấy dấu vết. Sau có tăng đi hái củi ở Nam Phong, cách phía Ðông Nam chùa hai dặm gặp một Phạm tăng chống gậy vào núi, gánh một vòng xương nói:  
- Lấy Xá lợi của Thập Ðắc.  
Mới biết Thập Ðắc nhập diệt ở đây. Nhân đó gọi núi là Thập Ðắc. Dận sai Ðạo Kiểu tìm thăm di tích. Ở trong rừng, trên lá cây được thư, từ, tụng của Hàn Sơn và các người trong thôn làng hơn ba trăm bài. Thập Ðắc cũng có thơ hơn mấy mươi bài đề trên vách đá miếu Thổ địa, được gom góp thành tập.  
Thơ Hàn Sơn:  
Nhớ lại mươi năm trướcThả bộ Quốc Thanh vềTrong chùa ai cũng nóiHàn Sơn là kẻ siSi không biết tầm tưRiêng ta còn chẳng biếtThì y biết nỗi gì!Cúi đầu đừng hỏi nữaHỏi được lại làm chi?Có người đến chửi tớTớ biết rõ tức thìTuy nhiên không ứng đốiThế mà được tiện nghi.  
   
(\*) Thủy nguyệt: Trăng trong nước.  
    
**50. THIỀN SƯ ÐẠO LÂM**  
Sư họ Phan quê ở Phú Dương. Mẹ nằm mộng thấy nuốt ánh sáng mặt trời mà có thai, đến khi sanh hương lạ xông khắp nhà, nên đặt tên Sư là Hương Quang. Lên chín tuổi Sư xuất gia, hai mươi mốt tuổi thọ giới. Sau đến Trường An lễ pháp sư Phục Lễ học kinh Hoa Nghiêm, luận Khởi Tín. Pháp sư Phục Lễ dạy bài tụng Chân Vọng, bắt tu Thiền na. Ðạo Lâm hỏi:  
- Khởi đầu làm sao quán? Làm sao dụng tâm?  
Phục Lễ làm thinh chẳng nói. Sư lạy ba lễ lui ra. Sau Pháp Khâm đến cung vua, Ðạo Lâm đến yết kiến bèn được chánh pháp.  
Sư từ khi được tâm ấn của Pháp Khâm, liền đến chùa Vĩnh Phước ở Cô Sơn, có tháp Phật Bích Chi. Lúc đó đạo tục đang làm pháp hội. Ngài chống gậy đi vào, pháp sư Thao Quang hỏi:  
- Ðây là pháp hội, sao ông làm ồn thế?  
Sư đáp:  
- Không gây tiếng ồn ai biết là hội.  
Sau Ngài thấy núi Tần Vọng, rặng tùng xoay vòng quanh như bảo cái bèn leo lên ở. Vì thế được gọi là thiền sư Ðiểu Khòa (ổ chim), lại có một ổ chim khác bên cạnh, tự nhiên quen thuộc, nên Sư còn được gọi là Hòa thượng Thước Sào.  
Có Lục cung sứ là Ngô Nguyên Khanh, người Hàng Châu, thông minh mẫn ngộ, vua Hiến Tông rất ưa thích. Một hôm ở cung Chiêu Dương, thấy hoa cỏ tốt tươi, đang bồi hồi thưởng ngoạn chợt nghe trên không trung có tiếng:  
- Những tướng hư huyễn, nở rụng không dừng, hay hoại căn lành, nhơn giả đâu nên hưởng chúng.  
Nguyên Khanh bừng tỉnh, muốn thoát trần tục, vào năn nỉ vua, vua cho về nhà. Nhân pháp sư Thao Quang yết kiến Ðạo Lâm, ông theo thưa:  
- Ðệ tử bảy tuổi đã ăn chay, mười một tuổi thọ ngũ giới, năm nay hai mươi hai tuổi, định xuất gia nên đã nghỉ làm quan. Mong Hòa thượng độ con làm tăng.  
Ngài Ðạo Lâm bảo:  
- Ðời nay làm tăng, ít người chịu tinh khổ, tính hạnh phần nhiều hời hợt.  
Nguyên Khanh thưa:  
Vốn sạch đâu cần mài giũaSẵn sáng không theo chiếu.  
(Bổn tịnh phi trác maNguyên minh bất tùy chiếu).  
Ðạo Lâm nói:  
- Ông nếu rõ thể của tịnh trí diệu viên tự không tịch, tức là chân xuất gia, đâu cần tướng bên ngoài. Ông nên làm Bồ tát tại gia, tu bố thí và trì giới, như bọn ông Tôn Hứa đi.  
Nguyên Khanh thưa:  
- Lý tuy như vậy nhưng chẳng phải chí của con. Cúi mong Thầy từ bi nhiếp thọ, con thể tuân theo lời Thầy dạy.  
Thưa thỉnh đến ba lần mà Ðạo Lâm vẫn chẳng nhận. Thao Quang khuyên:  
- Cung sứ chưa hề lấy vợ, cũng không nuôi thị nữ. Thiền sư nếu không thâu nhận thì ai độ ông ta.  
Ðạo Lâm bèn cho xuất gia, thọ giới đặt pháp hiệu là Hội Thông. Từ đó ông ngày đêm tinh tấn tụng kinh Ðại thừa, tu tập An ban Tam muội. Rồi bỗng một hôm ông từ giã thầy xin đi du phương. Ðạo Lâm hỏi:  
- Ông định đến đâu?  
Ông thưa:  
- Hội Thông vì pháp mà xuất gia. Hòa thượng chẳng rủ lòng lòng chỉ dạy, nay con đến các nơi học Phật pháp.  
Ðạo lâm nói:  
- Nếu là Phật pháp, thì trong đây ta cũng có chút ít.  
- Thế nào là Phật pháp của Hòa thượng?  
Ðao Lâm rút một sợi vải trên người, đưa lên thổi. Hội Thông bèn ngộ huyền chỉ, đời gọi là thị giả Bố Mao (lông vải). Hội Thông sau trụ ở Chiêu Hiền, đến đời Vũ Tông phế giáo, ông vào núi sâu ẩn, sau cùng chẳng biết thế nào.  
Bạch Cư Dị, tự là Lạc Thiên, đời Ðường khoảng 772-846 làm Thái thú Hàng Châu. Niên hiệu Trường Khánh năm thứ hai (822), nhân vào núi yết kiến Ðạo Lâm, thấy Ngài ngồi trên ổ chim mới hỏi:  
- Chỗ ở của Thiền sư nguy hiểm quá vậy?  
Ðạo Lâm nói:  
- Thái thú còn nguy hiểm hơn nhiều.  
Bạch Cư Dị nói:  
- Ðệ tử địa vị trấn giang sơn, có gì mà nguy hiểm?  
Ðạo Lâm nói:  
- Củi lửa giao nhau, thức tánh chẳng dừng, không nguy hiểm sao được?  
Bạch Cư Dị lại hỏi:  
- Thế nào là đại ý Phật pháp?  
Ðạo Lâm nói  
- Các ác chớ làm, những điều thiện vâng làm.  
Bạc Cư Dị nói:  
- Con nít ba tuổi cũng biết nói thế.  
Ðạo Lâm nói:  
- Con nít ba tuổi tuy nói được mà ông lão 80 tuổi làm không được.  
Bạch Cư Dị lại dùng kệ hỏi:  
Riêng vào cửa không hỏi khổ không,Dám đem việc thiền hỏi Thiền ông.Ngay khi mộng là việc phù sanh,Hay việc phù sanh ở trong mộng?  
(Ðặc nhập không môn vấn khổ không,Cảm tương thiền sự khấu Thiền ông.Vi đương mộng thị phù sanh  sự,Vi phục phù sanh thị mộng trung).  
Ðạo Lâm đáp:  
Ðến thì không dấu, đi không vếtKhi đi và đến, sự giống nhauÐâu cần lại hỏi việc phù sanhChỉ phù sanh này là trong mộng.  
(Lai thời vô tích khứ vô tungKhứ dữ lai thời sự nhất đồngHà tu cánh vấn phù sanh sựChỉ thử phù sanh thị mộng trung).  
  
Bạch Cư Dị bèn làm lễ mà lui.

**nhiều tác giả**

Cao Tăng Dị Truyện

Biên Soạn: Hạnh Huệ

**Phần II**

**51. HÒA THƯỢNG HẢI ẤN TÍN**   
Hòa thượng hải Ấn Tín nối pháp ngài Lang Gia, người Quế Phủ, trụ chùa Ðịnh Huệ ở Tô Châu tuổi hơn tám mươi. Ngày thường được Chu Phòng Ngữ cúng dường, Sư cũng hay đến nhà này. Một hôm họ Chu hỏi:  
- Hòa thượng đời sau có thể thác sanh trong nhà đệ tử chăng?  
Sư cười nhẹ bằng lòng, rồi trở về chùa mắc bệnh mấy ngày mà chết. Hôm chôn cất, nhà họ Chu Sanh được một cô con gái. Thiền sư Viên Chiếu bổn khi đó ở Thụy Quang nghe được việc này bèn đến thăm. Cô bé vừa đầy tháng được ẵm ra, vừa thấy Ngài liền cười. Viên Chiếu nói:  
- Hải Ấn! Ông lầm rồi. Cô bé khóc mấy tiếng rồi chết.   
  
**52. THIỀN SƯ QUY TÔNG TUYÊN**  
Thiền Sư Quy Tông Tuyên, người Hán Châu, nối pháp Ngài Lang Gia Quảng Chiếu kết thân với Quách Công Phủ. Chợt một hôm có quan trấn thủ Nam Khang đến, Sư sai người đem thơ cho Công Phủ lại dặn người đưa thơ chớ cho quan huyện trông thấy. Công Phủ đọc thơ thấy ủy thác rằng:  
- Tôi còn sáu năm duyên đời chưa hết, hôm nay không chịu nổi áp bức muốn thác sanh vào nhà ông, mong ông chiếu cố cho.  
Công Phủ vừa sợ vừa mừng, nửa đêm bà vợ mơ màng thấy Sư vào trong phòng ngủ, bất giác thất thanh nói:  
- Ðây không phải là chỗ Hòa thượng đến.  
Công Phủ hỏi duyên cớ, bà vợ kể lại. Công Phủ sai đốt đền, lấy thơ của Sư cho coi. Quả nhiên sau bà vợ có thai sanh con đặt là Tuyên Quang. Vừa đầy năm đã nhớ hỏi chuyện trước.  
Ðến ba tuổi, Hòa thượng Bạch Vân Ðoan đi qua nhà này, Công Phủ kêu con ra tương kiến, vừa thấy kêu lên:  
- Sư Ðiệt! (cháu).  
Hòa thượng Ðoan nói:  
- Cùng Hòa thượng từ biệt nhau đã mấy năm rồi?  
Tuyên co ngón tay nói:  
- Bốn năm.  
Hòa thượng Ðoan nói:  
- Tương biệt tại đâu?  
- Tại Bạch Liên Trang.  
- Lấy gì để chứng nghiệm?  
- Cha mẹ tôi ngày mai sẽ mời Hòa thượng thọ trai.  
Chợt có tiếng đẩy xe qua ngoài cửa. Hòa thượng Ðoan nói:  
- Tiếng gì ngoài cửa vậy?  
Tuyên làm thế đẩy xe. Hòa thượng Ðoan nói:  
- Qua thế nào?  
- Ðất bằng có một rãnh nước.  
Ðến sáu tuổi không bệnh mà chết.  
  
**53. TĂNG DẠ ÐÀI**  
Tăng Dạ Ðài người đất Tây Thục. Thuở bé, Sư học thuật nhịn ăn. Sau gặp sư Ðại Trí ở núi Nga Mi, xin xuất gia, thọ giới. Rồi từ biệt thầy, đến với ngài Phục Ngưu ở núi Chung nam. Về sau Sư xuống núi Ngũ Ðài, ngày ngày thường chỉ uống nước, ngồi tĩnh tọa, ban đêm thì đi quanh Ðài Sơn. Người ta nhân đó gọi Sư là Dạ Ðài. Chu vi Ngũ Ðài khoảng 500 dặm, nổi tiếng gió mạnh, đá lớn, lừa ngựa bị thổi bay như quét là. Sư đi, áo mũ tung rơi, tay cầm gậy sắt, cứ gặp gió thì ngừng, hết gió lại đi. Có lúc trời tối mịt, Sư bị rơi xuống hố, gậy sắt cong vòng mà Sư chẳng sao hết. Gặp cọp, Sư đến trước nó nạp mình, nói:  
- Ngươi ăn thịt ta, tức là cùng ta kết mối duyên nhỏ.  
Gặp bọn cướp núi, Sư động gậy xuống đất, tiếng gậy vang dội. Bọn cướp kinh hãi bỏ chạy, la lớn:  
- Bị Sư Dạ Ðài nhiếp phục!  
Chúng chẳng dám động đến Sư. Có hôm tuyết lớn rơi đầy núi, mọi người vác xẻng đi kiếm; thấy Sư bị tuyết chôn đến thắt lưng, rét cứng. Họ khiêng Sư về hơ lửa, tắm nước nóng, chập lâu Sư mới hồi tỉnh. Vậy mà vẫn tiếp tục đi đêm như cũ. Sư thường gặp ánh đèn, lửa rừng, mãnh thú, quỷ quái trong đêm. Cũng có khi gặp được Văn Thù, hoặc hiện hình Tỳ kheo già, hoặc hiện làm phụ nữ đẹp ôm đứa con mới sinh còn trần truồng, chốc lát biến mất. Sư đi như thế đến hơn hai mươi năm.  
Năm Quý Mão, Sư đến kinh đô. Thái hậu Từ Thánh ban cho Sư bình bát, tích trượng và một bộ Tử Lang Ca Sa, Sư bèn đến chùa Tháp Viện, lập hội Thiên Bàn (ngàn mâm) rồi đến chùa Long Tuyền lập hội Long Hoa bốn mươi chín ngày. Sau đến núi Ngũ Ðài, Nga Mi đúc một chuông u minh nặng một vạn ba ngàn cân, lại đến núi Phổ Ðà, Nga Mi thỉnh hai bộ Tạng kinh; đến núi Cửu Hoa lập đạo tràng Thủy Lục. Bao nhiêu tiền gạo còn dư, Sư đem phân phát cho các tịnh thất và những vị tăng nghèo, không hề bỏ túi riêng một mảy may. Cho nên tăng tục hết lòng tin cậy. Sau Sư trở lại bốn danh sơn lớn, tinh thần mỏi mệt. Từ đất Thục đến Quảng Lăng, Sư nhuốm bệnh. Có một đạo nhân chặt ngón tay nấu cháo cho Sư dùng, ý mong cầu Sư lành bệnh. Sư mắng ràng:  
- Ngươi xuất thế, sao lại học theo thói đàn bà. Hạn ta đã gần đến rồi.  
Khỏi bệnh, Sư mua một chiếc thuyền lớn bày tượng Thủy Lục miệng phun lửa không ngớt.  
Tháng mười, năm Canh Tuất, từ Thông Châu dong thuyền ra biển. Ði ngang Phước Sơn, Sư vui vẻ muốn dừng lại. Sư giải tán đệ tử, chỉ giữ lại một đạo nhân già theo, rồi lên thuyền. Có hai người khách buôn ở Tấn An xin đi nhờ. Sư nói:  
- Người này có duyên.  
Bèn bằng lòng cho đi. Thuyền giưong buồm đi thật nhanh. Chợt Sư hỏi:  
- Trưa chưa?  
- Trưa rồi!  
Sư sai làm cơm cho hai người khách cùng ăn. Họ lấy tiền cúng dường Sư, nhân đó lễ mười phương chư Phật, Sư nói:  
- Ta muốn vào biển!  
Mọi người kinh hãi thưa:  
- Nay đã ở trong biển rồi, còn muốn vào đâu nữa?  
Sư nói:  
- Ta nghe bậc Bồ Tát giải thoát, khi tịch dặn các đệ tử chia thân làm ba phần: Một cho loài cầm thú, một cho tôm cá và một cho kiến trùng. Nay ta cũng thế.  
Mọi người khóc lóc níu lại. Sư lấy một tờ giấy đưa cho khách, đó là lời của Bồ Tát giải thoát. Chúng vẫn buồn bã níu giữ không buông. Sư nói:  
- Các ông hãy vì ta mà lễ Phật.  
Mọi người liền cúi lạy, Sư nhảy xuống biển. Họ định lấy buồm, vớt Sư. Ngồi ngay sóng nước, Sư vẫy tay nói:  
- Cất buồm đi! Các ông thua ta rồi!  
Phút chốc, có một đám sương trắng vàng bao phủ quanh Sư, rồi cuốn đi. Ðó là ngày 25 tháng 10 năm Canh Tuất (1610) niên hiệu Vạn Lịch 38. Vị đạo nhân già trở về thuật lại. Hoa Ðình Trần Mi Công bèn ghi chép lại chuyện này.  
  
**54. TĂNG THU NGUYỆT**  
Thu Nguyệt là một vị sư già ở núi Huyền Cơ, Tô Châu. Sư tinh thông giới luật, lễ tụng chuyên cần, lấy uống trà làm Phật sự. Ai đi qua Huyền Cơ cũng đều ghé thăm Sư. Nhưng nếu không phải người cao nhã thì Sư chẳng tiếp, gặp mặt cũng chẳng mời trà nước.  
Lúc ấy, đang có giảng tịch của Ngài Thiên Kỳ, người bốn phương rầm rộ kéo đến. Sư vẫn điềm nhiên như không hề hay biết. Có người khuyên Sư nên tùy hỷ ra một lần, Sư chỉ cười chẳng đáp.  
Niên hiệu Thiên Khải cải nguyên (1612), Sư từ biệt bạn đạo trong núi, sáng sớm đi thuyền đến bể Liên Hoa ở Nam Hải, hốt nhiên đến đầu thuyền lễ bái, lớn tiếng niệm Phật rồi nhảy ùm xuống nước. Mọi người vội níu lại nhưng chẳng kịp. Sóng gió nổi lên rất mạnh, Sư nhấp nhô trên sóng, vẫn chắp tay niệm Phật. Tiếng Sư xa dần rồi mất hẳn.  
Dạ Ðài khắp bốn núi lớn, vết chân in khắp nước. Thu Nguyệt tĩnh lặng đóng cửa thất, chẳng màng đến việc bên ngoài. Ðạ Ðài rộng tu phước nghiệp, Thu Nguyệt một việc cũng không làm. Hai Ngài bình sinh trái nhau như thế, đến lúc cuối lại giống hệt nhau. Dạ Ðài giấu cái tĩnh trong động. Thu Nguyệt gởi cái động trong tĩnh. Dấu vết động tĩnh của hai vị thoát khỏi mé sanh tử không mảy may chướng ngại. Tâm hai vị thật không thể so sánh ai hơn ai kém vậy.  
  
**55. THIỀN SƯ GIÁC TÔNG**  
Thiền sư Giác Tông, tự là Ðạo Huyền, biệt hiệu Tùng Khê, họ Nam quê ở Phù Phong. Nhà theo nghiệp Nho, mẹ họ Trần, kính tin Phật pháp. Cứ đầu năm, bà đến chùa Pháp Môn cúng dường trai tăng cho đại chúng. Một hôm ngủ trưa, bà mộng thấy Thản Công chùa Pháp Môn trao cho một tượng ngọc cao gần một tấc, bà nhận lấy rồi nuốt vào bụng. Tỉnh dậy, biết mình có thai, bà báo cho chồng hay. Chồng bà sai người đến chùa thăm dò, biết được Thản Công chết đúng ngày ấy. Hai vợ chồng liền dặn nhau:  
"Nếu được con trai, sẽ cho cho xuất gia thờ Phật". Ðến ngày sanh, phòng bà có ánh sáng, trên hư không có tiéng Phạn âm, ai nghe cũng lạ lùng. Sư lúc còn bé đã không ăn mặn, không ưa đùa giỡn, chỉ thích ngồi thiền chỗ vắng. Cha mẹ biết rằng Sư không quên nhân cũ, bèn theo lời hứa cho vào chùa.  
Gặp lúc quân Mông Cổ xâm lăng, cha con không bảo bọc nhau được. Sư bị bắt ở Vũ Xuyên, và bị đưa vào hầu hạ Quận chúa của quan Thái phó. Sư cẩn thận khác những người hầu khác, quan Thái phó thấy lạ, hứa cho xuất gia. Sư bèn đến chùa Thanh Sơn ở Quy Xuyên, cạo tóc với ngài Lâm Pháp Sư, nhân đó Sư khóc nói:  
- Cha mẹ yên lòng, nay con đã được xuất gia rồi.  
Chưa đến ba năm, Sư thông suốt các kinh. Sư theo ngài Anh Công ở Vũ Xuyên nghe sớ kinh Hoa Nghiêm, trong năm năm thông suốt chỗ uẩn áo, thâm nhập biển Hoa Tạng, tung hoành không ngại, là bậc long tượng dưới tòa. Sư không hề rời thầy, do đó danh tiếng vang xa. Nhưng Sư vẫn tự cho mình ăn chưa đến lúc no, nên đến chỗ ngài Thánh Nhơn. Thánh Nhơn là bậc cự phách trong nhà Thiền, thấy Sư liền hỏi:  
- Nghe ông rành Hoa Nghiêm, sao không giảng kinh độ sanh, đến đây làm gì?  
Sư thưa:  
- Sanh tử là việc lớn.  
Thánh Nhơn nói:  
Từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy,Mới hay sống chết chẳng tương can.  
(Tự tùng thức đắc Tào Khê lộ,Liễu tri sanh tử bất tương quan).  
Ông hiểu thế nào?  
Sư suy nghĩ, Thánh Nhơn hét, Sư đi ra.   
Thánh nhơn kêu lại:  
- Thượng tọa!  
Sư quay đầu nhìn. Thánh Nhơn nói:  
- Rõ ràng nhận lấy!  
Sư lãnh hội được ý chỉ này. Ngày hôm sau, Sư lên phương trượng thưa:  
- Hôm qua được Hòa thượng hét một tiếng, con có chỗ thấy.  
Thánh Nhơn nói:  
- Thử đưa ra xem!  
Sư phất ray áo đi ra. Thánh Nhơn cười mà chấp nhận.  
Nguyên Hiến Tông năm đầu (1251); Phan Sơn sai người đưa thơ đến mời ngài Thánh Nhơn làm chủ pháp tịch Linh Sơn. Thánh Nhơn bảo:  
- Không bằng Giác Tông!  
Sau Sư vâng lời, lúc ra đi làm bài kệ:  
Mười năm chí như sắt,Cổng huyền đều thấu suốtNhảy khỏi rừng góc gaiÐạp bể trang đầm vắngKhéo hướng trên đỉnh cô phongLinh quang riêng chiếu không thời tiết.  
(Thập tải chí như thiếtHuyền quan giai thấu triệtKhiêu xuất kinh cức lâmÐạp phá trừng đàm nguyệtHảo hướng cô phong đảnh thượng hànhLinh quang độc điệu vô thời tiết).  
Sư lên tòa thuyết pháp trong khoảng mười năm, chúng có hơn vài ngàn. Cõi Phật rộng mở, vàng ngọc sáng ngời, chiếu soi đá suối, tòng lâm đầy đủ tiện nghi. Linh Sơn hưng thạnh một thời không kém những ngôi chùa lớn.  
Niên hiệu Chí Nguyên năm thứ tư (1280), ngài Văn Công trụ trì chùa Long Tuyền ở Ðàm Giá, lui về ẩn ở Tây Ðường. Sư được bổ nhậm thay thế, pháp tịch cũng thịnh như ở Linh Sơn. Sư chấn chỉnh nghiêm túc, vào chúng rất nghiêm trang, ai thấy cũng đem lòng kính sợ. Môn đình của Sư cao vút, không bao giờ chấp nhận cho người mới hợp một lời, khế một cơ; trái lại xem xét kỹ lưỡng, rõ ràng không còn ngờ vực sau mới chịu. Nên hàng nạp tử thấy vách đứng mà thối lui cũng nhiều.  
Cũng năm ấy, Sư ngồi tịch. Tháp ở Ðàm Giá.   
  
**56. TĂNG ÐỒNG TÂN**  
Ðồng Tân tự là Trọng Ích, biệt hiệu Nguyệt Tuyền, họ Quách quê ở Phòng Sơn, Yến Ðô. Sư thế phát với Kiên Công ở An Sơn, thường làm việc khổ nhọc để phụng sự đại chúng. Ban ngày làm việc, ban đêm tụng kinh, sự thông minh trí tuệ của Sư phát triển mau lẹ. Sư muốn đi tham học các nơi, bèn hỏi ý kiến của Ðồng Hành, Ðồng Hành cười nhạo, Sư bực mình viết một bài kệ dán lên vách rồi bỏ đi:  
Ðại trượng phu chí khí ngất trờiNgòi rãnh tầm thường há phải nơiTay nắm xuy mao ba thước kiếmHàm rồng, châu nọ đoạt như chơi.  
(Khí trụ xung thiên đại trượng phuTầm thường câu độc khởi năng bàoThủ đề tam xích xuy ma kiếmTrực thủ ly long lãnh hạ châu).  
Sư đến yết kiến ngài Phương Công ở Thanh An, Phương Công hỏi:  
- Muốn đi ngàn dặm, một bước làm đầu. Thế nào là bước đầu tiên?  
Sư chắp tay bước tới. Phương Công nói:  
- Quả thật gót chân không chấm đất!  
Sư phất tay áo, đi ra. Lại đến yết kiến Cảo Công ở Ðại Minh. Dưới cây trụ trượng, Sư phát tiết được nhiều vốn riêng. Cuối cùng vẫn cho trong ngực còn có chỗ ngại chưa bạch, Sư nuốn trở lại Thanh An, nhưng Cảo Công bảo không sao và dạy cứ mài dũa nhồi nặn. Thêm ba năm, Sư mới được rỗng rang. Ẩn dấu chưa lâu, các bậc kỳ túc lại ủng hộ Sư đưa về An Sơn. Thiền sư Giản ở Hải Vân nhận Sư vào làm Thủ chúng. Luận Công ở Long Tuyền hướng dẫn người đến quy y. Sư vừa cất tiếng, muôn người hoan hô. Vua Ðại Nguyên ngự đến, phân chúng của Sư thành tám nhóm, cử Sư làm chủ chùa Linh Nham ở Trai Nam. Lúc ấy, người khắp nơi kéo đến, Sư không cho họ toàn là người đạo đức, phân biệt rõ hiền ngu. Do đó, miệng tiếng dèm pha. Sư bỏ về An Sơn, nhưng mọi người không chịu, giữ lại. Sư nhớ đến kinh thành gặp nạn binh lửa, tạng kinh hư hao, người học không xem được đầy đủ, cho nên Sư tốn bao nhiêu là y bát, đề xướng kiếm người cùng chí hướng, đích thân đến Giang nam tìm thỉnh. Trải qua bao năm, chịu đủ nóng lạnh, gian nan khốn khó, mới được toàn văn dem về. Sư chạy ngược xuôi, xa gần, đến đâu cũng được người thấy nghe tùy hỹ. Thật là Bạch Mã không cánh ở phương Tây lại vậy. Ở Sơn Ðông, mọi người nói với quan Ðề Hình là Na Luật Công, dùng lễ Tổ mà đón Sư.  
Sau Sư đến viện Quan Âm ở Trai Nam kiết hạ, rồi lâm bệnh, bèn kêu thị giả lại truyền pháp yếu, nói kệ:  
Ôi! Ðãy da ngốNgu ngơ tương ưngChẳng biết khéo léoTư tưởng quên luônÐến không chỗ theo,Ði cũng không chốnSáu đục rỗng rangBốn đẽo mênh mang  
(Ðốt! Hàm bì đạiNgột để tương ưngKỹ lưỡng bất giảiTư tưởng toàn vongLai vô sở tùngKhứ diệc vô phươngLục tạc không khôngTứ đạc hoàng hoàng)  
Lại nói:  
- Cái này không còn một chút ngại.  
Im lặng giây lâu, Sư nói:  
- Buông tay mà đi, mây trời mênh mông.  
Kệ xong, nghiễm nhiên mà tịch, thọ 66 tuổi, 45 tuổi hạ. tánh tình Sư khoáng đạt, đạo nhân sáng trong, tiếp vận có cơ biến, Sư sở trường về thi văn, giỏi đàm luận. Phất tràn vừa đưa lên, thính chúng ngồi nghe mê mải, suốt ngày không chán, Sư lại hay biện luận khôi hài mà người không dám dể duôi xúc phạm. Nối pháp Sư là Tuyết Ðậu. Lúc trà tỳ hàng vạn người đưa, hương hoa rải nghẹt lối đi. Nếu không có sự hóa độ sâu xa vào lòng người, há được như thế. Sư thật là một nạp tử anh hùng của một thời.   
  
**57. THIỀN SƯ NGỌC TUYỀN**  
Thiền sư Tông Liễn, người quê Thạch Chiếu, Hạp Châu, họ Ðổng. Lúc nhỏ, có vị tăng đi ngang qua nhà, thấy Sư mặt mũi sáng sủa, bèn chỉ ngọn đèn hỏi thử rằng:  
- Ðèn chiếu con hay con chiếu đèn?  
Sưnói:  
- Ðèn không chiếu con, con cũng chẳng soi đèn. Ở giữa không một vật, hai bên thấy công năng.  
Tăng lấy làm lạ, khuyên nên đi tham phỏng các nơi. Sư trải qua khắp các pháp tịch, sau đến Nguyệt Am Quả Công, nghe một câu biết đường về.  
Sư khai pháp ở Ngọc Tuyền, treo bảng thất là "Cùng Cốc". Lưu Kỷ làm quan trấn ở Hình Nam, đến phỏng vấn Sư ý nghĩa của tên này. Sư nói:  
- Tâm hết là "cùng", tánh ngừng là "cốc". Tùy vang ứng tiếng, chẳng vội mà nhanh.  
Cơ biện ứng đáp của Sư đại loại như thế, so với với Hạo Công chẳng kém. Sư thường nói:  
- Việc này chẳng thuộc có lời hay không lời, chẳng ngại nói hay nín. Người xưa nói một lời, nửa câu đều như binh khí quốc gia, bất đắc dĩ mới dùng. Nói ngang nói dọc đều cốt mong người vào được đạo, kỳ thực đạo không ở trên chương cú. Người đời nay chẳng thể thẳng một đường mà chứng suốt cội nguồn, chỉ toàn dùng nói năng, chữ nghĩa mà cho là đến được đạo. Ðó giống như Trịnh Châu ra cửa của Tào. Theo như dưới hội của bậc Tông sư, thì đến đâu cũng lấy sự hành cước làm chính. Hễ có chỗ nghi, liền đối trước chúng mà quyết trạch, ngay dưới một câu thấy được rõ ràng. Vì tông Phật Tổ chỉ thẳng chẳng truyền, cùng các loài hữu tình mãi mãi đời sau, đồng đắc đồng chứng. Nếu chưa phải là chỗ bạc đầu, há mở suông hai miếng da môi ra nói Hồ nói Hán sao? ...  
Sư khai thị như thế cũng đích đáng rõ ràng, tạo khí thế cho người. Chưa rõ cuối đời Sư thế nào!  
  
**58. HÒA THƯỢNG HÀ TỬ**  
Hòa thượng Hà tử (Tôm) tên Trí Nghiễm ở chùa Tĩnh Am, Hoa Ðình. Ngày rằm tháng Bảy, ngoài làng tổ chức lễ Vu Lan. Tăng chúng trong chùa được thỉnh đi gần hết, chỉ còn Sư ở lại chùa. Có cháu của thôn trưởng đến mời tăng, mà không có ai để mời, muốn kéo Sư đi, Sư bảo:  
- Hãy về trước sắp đặt, ta sẽ đến sau.  
Rồi lên thuyền đi. Giữa đường thấy người câu tôm. Sư bảo ghé lại mua một đấu, đòi nước mà ăn sống. Sư nuốt trọng không nhai. Ăn xong, bảo người bán tôm rằng:  
- Ta đi dự đám, lúc về sẽ trả ông tiền.  
Và hối chủ thuyền chèo mau kẻo trễ. Ðến làng, chủ thuyền nhịn không nổi, kể lại cho mọi người nghe. Chủ đám nghe được, khinh bỉ không mời ngồi mâm trên, trải chiếu xuống đất, có cơm mà không cúng dường để làm nhục. Sư vẫn tỉnh tuồng, vui vẻ nạp thọ. Lúc về, gặp người câu tôm, Sư cười nói:  
- Xui quá! Hôm nay dự trai không có tiền, biết tính sao đây?  
Người câu nói:  
- Không tiền thì trả tôm lại cho tôi!  
Sư đáp:  
- Việc này dễ thôi!  
Rồi đòi nước uống, mửa ra tôm sống đầy một đấu, đem trả lại. Mọi người lấy làm lạ, nhân đó gọi Hòa thượng Hà Tử.   
Ðời Sư nhiều chuyện ly kỳ, những người ở bờ sông thường truyền tụng. Ðến lúc sắp tịch, Sư lượm cỏ bồ kết thành xâu hơn vạn dây, treo ở hiên nhà, nói với mọi người:  
- Ta muốn gieo duyên với quí vị.  
Bèn ngồi tịch. Mọi người tranh nhau đến cúng tiền, đầy hết các dây treo. Tiền này được dùng để xây dựng Phật Các ở trong chùa. Ðến nay, chùa vẫn được gọi là Ðạo Tràng Hà Tử.  
  
**59. TĂNG THANH TỦNG**  
Thanh Tủng người ở Phước Châu. Lúc đầu Sư tham vấn Thiền sư Pháp Nhãn. Pháp Nhãn chỉ mưa, bảo Sư rằng:  
- Từng giọt, từng giọt rơi trong con mắt Thượng tọa.  
Lúc ấy Sư không hiểu, sau đọc kinh Hoa Nghiêm mới ngộ được ý chỉ này. Nhân vào núi kiếm đất cất am, Sư đến Tứ Minh, lên cao xem bốn phía, ném một viên đá, nói:  
- Ðá rơi chỗ nào, ta ở chỗ đó.  
Rồi kết am. Ðến đời vua Trung Hiến Vương, vua nghe danh Sư mời về chùa Linh Ẩn, đặt hiệu là Thiền sư Liễu Ngộ.  
Ma Ha Bát Nhã Không phải thủ, xảNếu người chẳng hiểuGió lạnh tuyết rơi.  
(Ma Ha Bát Nhã Phi thủ phi xảNhược nhân bất hộiPhong hàn tuyết hạ).Sư thuyết pháp như thế.  
Một hôm vua xem kinh Hoa Nghiêm, biết ở Trung Hoa có núi Chi Ðề, Bồ tát Thiên Quan trụ ở đó. Vua bèn triệu tạp các vị kỳ đức ở các núi đến hỏi nhưng chẳng vị nào biết cả. Chỉ có Sư bảo rằng biết chỗ ấy rất rõ. Vua nói:  
- Vậy nếu Sư không đi thì không ai đến được.  
Rồi sai người cùng đi với Sư. Ðến mé biển, vết tích của cảnh Thánh hiện ra. Ði sâu vào núi ba ngày, bỗng nghe tiếng chuông ngân nga, có vượn trắng dẫn đường. Sư chí tâm đảnh lễ, thấy trong rừng rậm có một khoảng đất lớn, lầu các nguy nga, trên có biển đề chữ vàng: "Cảnh của Cổ Phật Ðại Hoa Nghiêm".  
Sư vào chùa, thấy chúng tăng cả vạn người, ngàn vị Bồ tát, nghiễm nhiên ở trên, mùi hương lạ lan tỏa, hào quang chói lòa. Sư mặc tưởng chí thành, tùy hỷ trọn đêm. Ðến sáng, thấy mình vẫn ở giữa đám cỏ rừng, cảnh đã thấy chỉ là hóa cảnh. Sư về báo lại vua. Vua liền cho dựng chùa ở đấy, đúng như cảnh Sư đã thấy. Vua cho đúc tượng Thiên Quan ngàn thân đưa vào núi bằng thuyền. Ðến giữa dòng, sóng to gió lớn, thuyền nặng muốn chìm. Mọi người nhìn nhau không biết tính sao, bèn dìm một nửa tượng xuống nước. Nào ngờ nửa tượng này lại đến đất đó trước. Ðó là việc thật lạ lùng.   
  
**60. THƯỢNG TỌA HUỆ VIÊN**  
Thượng tọa Huệ Viên, họ Vu quê ở Toan Tảo, Khai Phong vốn làm nghề nông. Sau Sư xuất gia ở chùa Kiến Phúc, bản tánh chậm chạp, trì độn nhưng làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận. Sư nghe Thiền đạo phương Nam rất hưng thạnh bèn xuất du đến chùa Ðông Lâm ở Giang Châu, bị tăng chúng trong chùa coi thường lắm. Một hôm Sư hỏi huynh đệ rằng:  
- Thế nào là thiền?  
Họ đùa:  
- Ði hỏi xem! Cái gì kêu được là thiền (con ve)!  
Sư không hiểu, bèn ngồi quay vào tường suy nghĩ mãi cứng cả lưng. Sau vài tháng, đi ra sân chùa, bỗng trợt chân té nhào, bèn khai ngộ. Sư nhờ một hành giả:  
- Tôi không quen bút mực, muốn làm một bài tụng, nhờ ông viết giùm lên vách.  
Hành giả cười bằng lòng. Ðề rằng:  
Gặp lần nầy, gặp lần nầy!Muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngayNón đội đầu, bao cột lưng,Gió mát trăng trong đầu gậy quảy.  
(Giá nhất giao, giá nhất giao.Vạn lượng hoàng kim dã hợp tiêu Ðầu thượng lạp, yêu hạ baoThanh phong minh nguyệt trượng đầu thiêu).  
Ngay ngày đó Sư rời Ðông Lâm. Ðến khi Thiền sư Tổng thấy được bài kệ, giật mình nói:  
- Có nạp tử chân tham đến đây! Kệ hay quá! Không thể thêm gì vào nữa!  
Rồi cho người đi tìm, nhưng không ai biết Sư đã đi đâu.  
  
**61. NGÔN PHÁP HOA**  
Ngôn Pháp Hoa chẳng biết từ đâu đến, tướng Sư cổ quái, nói năng phóng khoáng, ẩn hiện không lường. Sư thường xăn quần vào chợ, hoặc có khi lấy tay vẽ trên không rồi đứng yên hồi lâu. Sư lại kết giao với bọn hàng thịt, ăn uống theo họ, đạo tục đều gọi Sư là Cuồng tăng.   
Lúc Sư đến viện Thất Câu Chi ở chùa Cảnh Ðức. Thừa tướng Lữ Hứa Công hỏi về đại ý Phật pháp. Sư đáp:  
- Xưa nay không một vật, nhất vị thảy đều chơn.  
Tăng hỏi:  
- Ðời có Phật không?  
Sư đáp:  
- Trong chùa có Văn Thù.  
Hỏi:  
- Sư là phàm hay Thánh?  
Sư đưa tay lên nói:  
- Ta không trụ nơi này.  
Niên hiệu Chí Hòa năm thứ ba (1056), vua Nhân Tông ban đầu không được vui vì chưa có người nối ngôi. Thiên hạ buồn bã. Gián quan Phạm Trấn chủ trương làm một cuộc đại nghĩa, xin chọn người hiền trong hàng tôn thất, cho làm thái tử trong khi chờ đợi hoàng tử ra đời. Thông Phán Tinh Châu là Tư Mã Quang cũng nhân đó mà bàn, dâng sớ cho vua đến ba lần. Một đêm, vua thắp hương thầm khấn: "Ngày mai sẽ thiết trai ở điện Hóa Thành, kính thỉnh đại sĩ Pháp hoa đến dự, đừng chối từ.  
Sáng sớm, vua sai Y Ngưng đứng đón. Lát sau, ông ta vào báo rằng sư Pháp Hoa đang vào cửa bên phải. Sư vào thẳng tẩm điện (phòng ngủ của vua), thị vệ hét đứng lại mà không được. Vua cười bảo:  
- Sư đến theo lời trẩm thỉnh đó.  
Sư leo luôn lên giường vua và ngồi xếp bằng, thọ trai xong bèn đi. Vua nói:  
- Trẫm vì chưa lập được thái tử, đại thần bàn cố gắng kiếm con muộn, không biết có được không? Xin Sư định giùm việc này!  
Sư đòi giấy bút, viết:  
Thập tam, thập tamPhàm số thập hành.  
Rồi ném bút không nói thêm lời nào. Mọi người không hiểu nổi. Sau này Anh Tông lên ngôi . Vua là con thứ mười ba của An Hiển Vương, nghiệm lại đúng lời Sư đã viết.  
\*\*\*  
Lữ Thần Công mong đúng vào ngày nhậm chức đốt sớ thỉnh Sư thọ trai. Sáng hôm sau Sư đến nhà ngồi. Công vừa bước ra, tự nghĩ không biết nên lễ hay không? Sư bèn kêu to:  
- Già Lữ! Mau ra đây! Lễ cũng được, không lễ cũng được!  
Lữ Công thất kinh bèn đến làm lễ. Thọ trai xong. Lữ Công hỏi việc vị lai thế nào? Sư viết hai chữ "Hào Châu".  
Về sau nghĩ việc, đến Hào Châu mới rõ. trường hợp Thiên Y Nghĩa gặp Sư ở Cảnh Ðức. Sư vỗ lưng Nghĩa Hoài nói:  
- Lâm Tế, Ðức Sơn đây!  
Nghĩa Hoài nhân đó phấn khởi hành Thiền, Sư làm hưng thạnh đạo của Vân Môn, con cháu rõ ràng mới thấy lời Sư thật linh nghiệm.  
Ngày 23 tháng 11 năm Canh Tý (1960), Sư thị tịch. Trước đó bảo với mọi người:  
- Ta từ vô lượng kiếp đến nay, thành tựu rất nhiều quốc độ, phân thân hoàng hóa rộng rãi. Nay ta sẽ về phương Nam.  
Nói xong nằm nghiêng bên phải mà tịch.  
Có nơi nói: Sư họ Hứa quê ở Thọ Xuân. Ðến năm mười lăm tuổi, Sư dạo Ðông Ðô, xuất gia ở viện Câu Chi, qua lại giảng tứ rất lâu (nơi giảng kinh). Một hôm đọc ngữ lục Vân Môn, hốt nhiên khế ngộ, bèn được linh thông.  
Hà Nam Chí nói: Chí Ngôn họ Hứa, từ Thọ Xương đến chùa Cảnh Ðức ở Ðông Kinh, bói việc cát hung cho người, viết chữ rất mau, nét cứng cỏi mạnh mẽ, thoạt xem khó hiểu, về sau ứng nghiệm. Ai dâng cúng thịt nem, Sư cũng ăn hết, đến sông mửa ra hóa thành cá nhỏ lội theo đàn. Khách đi biển gặp sóng gió sắp chìm, liền thấy Sư quăng dây kéo thuyền đưa đi. Ðến bến, khách bước xuống. Sư bảo rằng:  
- Nếu không có ta, chẳng biết các ông ra sao!  
Khách ghi nhớ dáng mạo của Sư chính là người đã dẫn thuyền. Sau Sư tịch, Nhơn Tống đem họa tượng chân thân của Sư thờ trong chùa, bảng đề Hiển Hóa Thiền sư.  
  
**62. HÒA THƯỢNG THIÊN TUẾ Ở TRUNG THIÊN TRÚC**  
Sư tên Bảo Chưởng, người ở Trung Ấn Ðộ. Ðời Ngụy Tấn, Sư đi về phương Ðông, tự bảo rằng mình đã sáu trăm bảy mươi ba tuổi, sanh vào đời Oai Liệt Vương nhà Chu năm thứ mười hai, tức năm Ðìnhh Mão. Lúc mới sanh bàn tay trái nắm chặt, gỡ ra có viên ngọc, nhân đó đặt tên. Ban đầu Sư đến Nga Mi, Ngũ Ðài rồi về phương nam đến Hành Lô; vào đất Kiến Nghiệp gặp Tổ Ðạt Ma ở triều Lương bèn hỏi đạo. Ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Lương Vũ Ðế trọng vì tuổi đạo mời vào nội đình cúng dường. Chưa bao lâu Sư qua Ngô, thuật kệ:  
Lương Thành ngộ đạo sưTham thiền rõ tâm địaPhiêu linh dạo tam TriếtKhắp hết non nước đẹp.  
Rồi đi thăm khắp danh sơn Lưỡng Triết, ưa thích cảnh Thiên Trúc đẹp đẽ, Sư liền cất am ở đến bốn mươi lăm năm. Rồi Sư đến Thiên Thai ở Tứ Minh, dạo khắp các danh sơn, du lịch nhiều nơi.  
Niên hiệu Trịnh Quán thứ mười lăm (641) đời Ðường, Sư trở lại Trúc Phong. Khá lâu lại dời đến Bảo Nham, Phổ Giang. Niên hiệu Hiển Khánh thứ hai (657), ngày đầu năm, Sư bắt đầu đắp tượng, chín ngày hoàn thành, giống Sư như hệt. Xong, Sư bảo với đồ đệ:  
-Ta ở tạm thế gian này ngàn năm. Từ lúc đến Trung Hoa, thấm thoát đã qua bốn trăm năm. Nay dư ra hết bảy mươi hai năm rồi.  
Sư nói kệ xong liền tịch. Người đời gọi Sư là Hòa thượng Thiên Tuế. Sư có dặn rằng:  
- Sau khi ta tịch, có vị tăng sẽ đến lấy xương ta, đừng cản.  
Năm mươi bốn năm sau, trưởng lão Thích Phù đến đó làm lễ, cửa tháp mở ra, được xương của Sư, toàn bộ tỏa ánh sáng. Nhân đó Trưởng lão giữ lại làm một tháp khác để thờ, tôn Sư làm Thủy Tổ khai sơn ở Trung Trúc.  
Tán rằng:  
Người sống bao nămSương sớm mất tămSanh Chu đến ÐườngVốn tạm thế thôiÐông đợi Ðạt MaTâm ấn mới truyềnAi bảo Phật phápChỉ ở Ðông Thiên?  
(Nhân thọ kỷ hàTriêu lộ thệ xuyênSinh Chu, thiệp ÐườngBổn tạm tắc nhiênÐông trì Ðạt MaTâm ấn thủy truyềnThục vân Phật phápÐộc tại Ðông Thiên?)  
  
**63. THIỀN SU HOÀN TRUNG Ðời ÐƯỜNG - Ở Núi ÐẠI TỪ**  
Sư tên Hoàn Trung, họ Lư, quê Bồ Phản, sanh ra dã có dị tướng, tiếng nói như chuông. Sư xuất gia tại chùa Ðồng Tử ở Tỉnh Châu, thọ tâm ấn với Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải, kết am tranh ở núi Nam Nhạc.  
Một hôm Nam Tuyền đến hỏi:  
- Thế nào là chủ trong am?  
Sư đáp:  
- Trời xanh, trời xanh!  
Nam Tuyền nói:  
- Trời xanh để đó, thế nào là chủ trong am?  
Sư nói:  
- Hội thì hội liền, chớ có nghĩ suy toan tính.  
Nam Tuyền phất áo đi ra. Triệu Châu hỏi Sư:  
- Bát Nhã lấy gì làm thể?  
Sư nói:  
- Bát Nhã lấy gì làm thể!  
Triệu Châu cười to, bỏ đi.  
Sáng hôm sau, Sư thấy Triệu Châu quét sân, bèn hỏi:  
- Bát Nhã lấy gì làm thể?  
Triệu Châu bỏ chổi, vỗ tay cười to. Sư liền về phương trượng.  
Sau Sư trụ núi Ðại Từ ở Triết Giang, thượng đường dạy chúng rằng:  
- Sơn tăng không biết đáp câu hỏi, chỉ hay biết bệnh.  
Lại nói:  
- Nói được một trượng, chẳng bằng hành một tấc.  
Lúc người học quá đông, trên núi thiếu nước, Sư định dời chỗ. Ðêm mộng thấy thần nhân báo rằng:  
- Xin Ngài chớ lo điều chi! Tôi sẽ sai đồng tử nhỏ ở Nam Nhạc đào suối để Sư dùng.  
Sáng mai, thấy hai con cọp dùng móng bới đất, nước tự phun lên, ngọt như mạch nha. Có tăng từ Nam Nhạc đến nói:  
- Tiểu đồng tử! Suối cạn vậy!  
Do đó Ðông Pha có đề thơ rằng:  
Tháp đá sừng sững trên đỉnh ÐôngLão này mới đến, trăm thần mongHổ đời miệng suối cúng hành khướcRồng làm hoa sóng dâng chân tăngÐến nay du nhân tắm rửa xongNằm nghe tiếng vang của diệu không Nên biết lão này truyền như thếChớ nghĩ đến đi như nhân gian.  
(Ðình đình thạch tháp đông phong thượngThử lão sơ lai bách thần ngưỡngHổ di tuyền nhãn sấn hành khướcLong tác lãng hoa cung vũ chưởngChí kim du nhân quán trạc bãiNgọa thinh không giai hoàn âm hưởngCố tri thử lão như thử truyềnMạc tác nhân gian khứ lai tưởng).  
Ngày 15 tháng 3 niên hiệu Hàm Thông thứ ba (862), Sư không bệnh mà tịch, thọ 83 tuổi, 54 tuổi hạ. Vua Y Tông ban thụy là Ðại Sư Tánh Không, tháp là Ðịnh Huệ.  
Tán:  
Tu hành chân thậtTâm ngộ không bờNam Tuyền, Triệu ChâuÐối đáp nêu caoỞ chốn hàn tuyềnHổ đến giúp nhauÐức này cảm đấyGió mát trời trong.  
(Lý tiễn chân thậtTâm ngộ vô tếNam Tuyền, Triệu ChâuKích dương thù đốiCư chi hàn tuyềnHổ bào dĩ tếDuy đức tư ảnhPhong thanh nhật lệ).  
  
**64. ÐẠI SĨ HẢI VÂN**  
Ấn Giảng người Ninh Viễn, Phong Cốc, Sơn Tây, họ Tống con của Vi Tử. Sư sanh niên hiệu Thái Hòa năm Nhâm Tuất đời Kim (1202), nhân phẩm cao quý, khôi vĩ. Thuở nhỏ Sư thông minh đỉnh ngộ. Năm bảy tuổi cha đưa chương Khai Minh Tông Nghĩa của Hiếu Kinh cho xem. Sư hỏi:  
- Khai là tông gì? Minh là nghĩa gì?  
Cha kinh dị, biết không phải là người thường, bèn đưa Sư đến thăm ngài Truyền Giới Nhan Công. Nhan Công muốn xem căn khí của Sư, mới trao bài Thảo Am Ca (Thảo Am Ca của ngài Thạch Ðầu Hy Thiên) cho Sư đọc. Ðến chỗ "Hoại cùng chẳng hoại, chủ vẫn đó". Sư hỏi rằng:  
- Chủ ở đâu?  
Nhan Công hỏi lại:  
- Chủ nào?   
Sư thưa:  
- Người lìa hoại và bất hoại.  
Nhan Công bảo:  
- Ðây là khách vậy!  
Sư nói:  
- Chủ đấy!  
Nhan Công trầm ngâm rồi thôi.  
Sư tìm đến lễ ngài Trung Quán Chiểu Công làm thầy. Năm mười một tuổi, được thọ đại giới. Thượng tọa Hồng Ngạn mới hỏi Sư rằng:  
- Nay thọ đại giới rồi, vì sao mà làm tiểu tăng?  
Sư đáp:  
- Vì tăng nhỏ nhưng giới lớn.  
Sư hỏi thử lại:  
- Thượng tọa giới lớn hay nhỏ.  
Ðáp:  
- Thân tôi dĩ nhiên đã già.  
Nói chưa dứt lời, Sư lớn tiếng nói:  
- Ðừng phân biệt nữa!  
Một hôm Thượng tọa sai tăng đi ra ngoài. Sư vỗ lưng tăng, đợi vị tăng này quay đầu trở lại, Sư giơ một ngón tay lên. Tăng theo đó vỗ lưng Sư, Sư cũng giơ một ngón tay lên. Thượng toạ rất ngạc nhiên.  
Năm mười hai tuổi, ngài Trung Quán nghe Sư tham vấn, bèn dạy:  
- Hãy ngừng mọi tâm muốn biết về văn tự ngữ ngôn. Chỉ để tâm như cây cầu, như tro nguội. Hết sức dụng công cho thuần thục, ngộ giải cho chân thật. Một phen chết hẳn (đại tử), sạch mọi tập khí dư thừa. Ðến thời tiết đó tự nhiên rõ biết, lại cùng ta gặp gỡ.  
Sư kính cẩn nghe dạy.  
Một hôm Sư theo ngài Trung Quán đi, Trung Quán hỏi:  
- Thiền sư Pháp Ðăng nói: "Xem việc nhà người rộn ràng hãy nói nương sức ai?" Ông làm sao hội?  
Sư liền kéo tay Trung Quán. Trung Quán bảo:  
- Tên dã hồ tinh này!  
Sư thưa:  
- Vâng, vâng!  
Năm mưòi ba tuổi, vua Thành Cát Tư Hãn thống trị thiên hạ, Sư ở Ninh Viễn, ngoài thành bị bao vây, nhiều người xúi Sư để tóc. Sư bảo:  
- Nếu theo phép nước, thì mất tăng tướng.  
Bèn giữ như cũ.  
Năm mười tám tuổi, quân Nguyên lại chiếm Nam Thành. Tứ chúng giải tán, chạy trốn. Một mình Sư ở lại hầu ngài Trung Quán. Trung Quán nói:  
- Ta tuổi đã già, con còn trai tráng. Ngày nay vàng đá đều bị đốt hết, thì có ích gì? Con nên đi đi!  
Sư khóc thưa:  
- Nhân quả không sai, sống chết có mạng. Làm sao con bỏ Thầy mà cầu thoát thân được? Nếu thoát được, cũng chẳng xứng làm người.  
Trung Quán thấy Sư tâm thành, dặn dò:  
- Ông có nhân duyên lớn ở Sóc Mạc. Ta với ông cùng đến phương Bắc vậy.  
Hôm sau thành bị hạ. Nguyên soái Sử Thiên Trạch trông thấy Sư, tức giận hỏi:  
- Ngươi là ai?  
Ðáp:  
- Tôi là Sa môn.  
Sử hỏi:  
- Có ăn thịt không?  
Hỏi:  
- Thịt gì?  
- Thịt người.  
Sư bảo:  
- Người không phải thú vật. Thịt cọp beo còn chẳng nên ăn, huống gì là thịt người.  
Sử Thiên Trạch nói:  
- Ngày nay, ngươi ở dưới mũi thương của quân lính, có thể toàn mạng được sao?  
Sư đáp:  
- Ắt phải nhờ cậy Ngài giúp đỡ.  
Sử Thiên Trạch rất hài lòng.Lại có Nguyên soái Lý Thất Ca hỏi:  
- Ông đã làm tăng, vậy thuộc thiền hay giáo?  
Sư đáp:  
- Thiền giáo đều là lông cánh của tăng, như nước dùng người phải gồm cả văn võ.  
Lý nói:  
- Ðúng rồi, nhưng ông theo bên nào?  
Sư nói:  
- Chẳng theo cả hai.  
Lý hỏi:  
- Ông là gì?  
- Thầy chùa.  
Rồi tiếp:  
- Thầy tôi cũng đang ở đây.  
Hai vị này thấy Sư còn nhỏ tuổi mà chẳng sợ sệt, ứng đáp khác thường, liền cùng nhau đến gặp ngài Trung Quán. Nghe ngài chỉ dạy chí thiết, bèn rất vui vẻ thưa:  
- Có cha này phải có con này vậy.  
Rồi lễ Trung Quán làm thầy và cùng Sư kết nghĩa đá vàng.  
Ðến đây, Quốc vương ban ân lớn, mời về viện Hương Tuyền, Hưng An, ban hiệu ngài Trung Quán là Từ Vân Chính Giác Ðại Thiền Sư, còn Sư là Tịch Chiếu Anh Ngộ Ðại Sư, mọi nhu yếu đều do quan chu cấp. Khi ngài Trung Quán thị tịch. Sư khất thực rồi về canh tháp cho Ngài. Một hôm nghe trên không có tiếng kêu tên mình, Sư chợt tỉnh, bèn dời về ở đạo viện Tam Phong. Lại hỏi Người, Người nói:  
- Việc con muốn thành, nên đi chớ trệ ở đây.  
Tờ mờ sáng, Sư về Yến Kinh. Qua Tùng Phô mắc mưa, phải núp dưới núi. Nhân sấm chớp mà đại ngộ. Sư tự rờ lên mặt nói:  
- Hôm nay mới biết mày ngang mũi dọc, mới tin lời các lão Hòa thượng trong thiên hạ chẳng mê hoặc người.  
Trước đây lúc ngài Trung Quán sắp tịch, Sư hỏi:  
- Con nên nương theo ai để rõ việc lớn này?  
Trung Quán bảo:  
- Nương Khánh Tám Mươi!  
Sư đến Yến Kinh vào chùa Ðại Khánh Thọ, mới tin lời ngài Trung Quán nói. Sư đến yết kiến lão nhân Trung Hòa Chương Công. Trước đó một hôm, lão nhân đêm mộng thấy một dị tăng cầm gậy đến phương trượng ngồi lên tòa sư tử. Hôm sau Sư đến, Trung Hòa cười bảo:  
- Người này đúng là người đêm qua đến mộng của ta.  
Sư hỏi:  
- Con không đến mà đến, làm thế nào gặp nhau?  
Trung Hòa nói:  
- Tham nên thực tham, ngộ nên thực ngộ. Chớ đánh chồn rừng!  
Sư nói:  
- Con nhân sấm chớp tơi bời, mới biết mày ngang mũi dọc.  
Trung Hòa bảo:  
- Chỗ này thì ta khác.   
Sư hỏi:  
- Thầy thế nào?  
Trung Hòa nói:  
- Răng là một miệng xương, tai là hai miếng da.  
Sư thưa:  
- Nên nói riêng có.  
- Lầm!  
Sư hét:  
- Giặc cỏ đại bại!  
Trung Hòa bèn thôi. Ngày sau, Trung Hòa lại đưa chuyện: "Thủ tọa lưỡng đường cùng hét" của Lâm Tế. Sư đưa nắm tay đấm một cái. Lúc ấy Trượng đường chấn động, Trung Hòa ấn ký cho Sư.  
Lúc xuất thế, Sư thường ngồi đại đạo tràng theo lời mời của Thái sư, Quốc vương cùng các trọng thần. Trong thất, Sư thường dùng bốn lời "vô y" để khám nghiệm người học, chẳng ai đương nổi. Một hôm, Sư gặp vài vị tăng dưới hiên, liền hỏi mà không người khế hợp, Sư bèn đánh. Ðến vị cuối cùng, Sư hỏi:  
- Ông đi đâu đây?  
Tăng thưa:  
- Tìm Hòa thượng.  
- Tìm ông ta làm gì?  
- Ðể đánh đau một trận.  
Sư hỏi:  
- Lấy cái gì đánh?  
Tăng nhìn quanh nói:  
- Không đem gậy theo!  
Sư bèn đánh bốn roi nói:  
- Cái tên đánh rỗng này!  
Chúng bỏ chạy. Sư gọi lại:  
- Các Thượng tọa!  
Mọi người quay dầu. Sư bảo:  
- Là cái gì?  
\*\*\*  
Tháng Giêng, năm Ðinh Dậu, Sư được ban thêm hiệu Tiên Thiên Trấn Quốc Ðại Sĩ. Mùa Ðông năm Kỷ Hợi, Sư vâng mệnh làm trụ trì chùa Ðại Khánh Thọ. Năm Nhâm Dần, vua Hốt Tất Liệt mời Sư đến dưới trướng hỏi về đại ý Phật pháp. Vua rất vui, theo Sư thọ Bồ tát giới. Nhân đó Sư tâu rằng:  
- Trong pháp Phật, bàn về việc Miếu Ðường, trong phẩm Vương Pháp Chính Luận có nói rõ, không khó không dễ, chỉ sợ vua không thể làm hết. Vua nên gặp các bậc đại hiền, thạc nho trong thiên hạ hỏi việc trị loạn, hưng vong xưa nay, có chỗ nên nghe vậy.  
Vua vui lắm, ban cho Sư áo hoa dát châu, một đại y bằng kim tuyến không cần may, cung phụng Sư theo lễ thầy trò. Lúc sắp từ biệt vua, vua hỏi:  
- Phật pháp từ đây thọ trì thế nào?  
Sư nói:  
- Lòng tin khó sanh, tâm Bồ đề khó phát, nay vua đã phát sanh được, cần phải hộ trì chuyên nhất chẳng quên. Không nên thấy lỗi của Tam Bảo, hằng nhớ sự bất an của dân chúng, khéo vỗ về họ, thưởng phạt cho rõ ràng. Ngài nên chấp chánh vô tư, nghe theo người hiền, nhận lời can gián. Trong mọi lúc, tất cả việc làm của Ngài sẽ thuận theo Phật pháp vậy.  
Sư đi rồi, có một số người ác buông lời chê bai Phật pháp. Vua hạch tội họ và gia đình, đồng thời sai sứ báo cho Sư hay. Sư tâu lại:  
- Gương sáng trên đài, tốt xấu tự hiện, mũi thần trong tay, thưởng phạt vô tư, cần được chánh niệm hiện tiền, có thể giết tà kiến, ngoại ma, nhưng nhà vua nên lấy lòng khoan thứ mới phải.  
Vua càng thêm kính phục mời Sư về làm Tăng thống ban cho muôn lượng bạch kim. Nơi chùa Hạo Thiên, Sư lập hội lớn để cầu phước cho đất nước.  
Hoàng đế Mông Ca lên ngôi lưu tâm mọi việc. Mùa hạ năm Bính Thìn (1256), Húc Oai Liệt Vương, ban cho gậy vàng, ca-sa kim tuyến, xin Sư dùng pháp ngữ khai thị. Tháng bảy, Sư họp các kỳ cựu, chọn vài vị tài giỏi, để coi sóc việc sau. Mùa hạ năm Ðinh Tỵ (1257), nói kệ xong, Sư bảo:  
- Các ông chớ ồn náo, ta muốn nằm nghỉ.  
Thị giả vội vàng kêu người chủ sự đến. Sư nằm theo thế kiết tường nhẹ nhàng mà tịch, thọ 56 tuổi. Trà tỳ được xá lợi vô số. Vua Hốt Tất Liệt xây tháp ở chùa Ðại Khánh Thọ, ban hiệu là Phật Nhật Viên Minh Ðại Sư, dòng Lâm Tế đời thứ mười sáu.  
  
**65. TUYỀN ÐẠI ÐẠO**  
Cốc Tuyền, người Tuyền Nam, lúc nhỏ rất thông minh, nhưng ăn ở nhơ bẩn, nói năng lớn lối, thiếu khiêm nhường, không ai ưa. Ông bỏ nhà làm Sa môn, mà không giữa giới luật, làm theo ý mình, tăng chúng gai mắt nên hễ Sư vào tòng lâm là bị đuổi đi, Sư cũng chẳng bận tâm. Sư đến Phần Dương, ngài Thiện Chiêu lấy làm lạ, ngầm thọ ký. Sư lại trở về Nam, sống phóng lãng, qua lại đôi lần trong vùng Hồ Tương, đến Ðạo Ngô gặp Từ Minh. Ở Ðạo Ngô có ao, độc long ẩn dưới đó. Dù chỉ lá rụng thôi, sóng cũng dấy động, rồi mưa giông sấm sét suốt ngày. Ði qua ao này không ai dám thở. Buổi chiều, Sư cùng Từ Minh trở về. Trời thu nóng bức, Sư nắm áo Từ Minh rủ:  
- Dám tắm không?  
Từ Minh giựt tay áo lại bỏ đi thẳng. Sư cởi áo nhảy xuống ao, sấm sét nổi dậy, gió tanh thổi đến, mưa như trút nước, cây cối ngã rạp. Từ Minh ngồi trong đám cỏ, nghĩ bụng Cốc Tuyền chắc chết. Lát sau mưa tạnh chợt thấy Sư trồi đầu lên thở khì.  
Sau Sư trụ Nam Nhạc, hang Lại Toản. Rồi dời về am Ba Tiêu, rồi đến am Bảo Chân. Sư đề thơ trên vách Ba Tiêu rằng:  
Am Ba Tiêu ta đâyẨn sau lớp lớp mâyCảnh lạ quanh co chưa rảnh đếmTrước thấy từng nhỏ ba bốn câyLạnh đến đốt sam khôÐói ăn củ khoai bựNay mà bỏ nó điKhông biết ai đến ở?  
(Dư thử Ba Tiêu amU chiếm đôi vãn xứBàn bàn dị cảnh vị hạ sổTiên khán ải tùng tam tứ thọHàn lai thiêu khô samNgạ san đại tử dụNhị kim khí chi khứBất truy lai trụ).  
Sư trụ Bảo Chân, đêm ngồi dưới ngọn Chúc Dung, bị một con trăn lớn quấn quanh mình. Sư lấy dây lưng cột ngang mình nó. Sáng ra chống gậy đi tìm, thấy dây lưng treo trên ngọn tùng, té ra tùng thành yêu. Sư thường đến huyện Hành Sơn, thấy hàng thịt đang xẻ thịt, liền đứng cạnh, điệu bộ thiểu não, chỉ thịt rồi chỉ vào miệng mình. Ðồ tể hỏi:  
- Ông câm hả?  
Sư gật đầu. Ðồ tể tội nghiệp cắt một miếng thịt bỏ vào bát Sư. Sư vui vẻ đi ra, rồi ngoái vào cảm ơn. Cả chợ đều cười ồ lên, Sư vẫn thản nhiên, treo bầu rượu lớn đầu gậy vào núi. Gặp người hỏi trong bầu có gì? Su trả lời:  
- Tương đại đạo.  
Rồi làm kệ:  
Ta lại quản gì trời của anh,Quản gì đất của anh,Khoác cái áo giấy rách,Cứ việc nằm ngủ khò.Mặc kệ mặt trời lên phương Ðông,Mặt trăng lặn phương Tây,Vinh nhục ăn thua gì đến ta.Hưng vong chẳng dính dángMột cây trụ trượng,Một bầu hồ lô.Chạy hết núi Nam qua núi BắcNuôi một đầy tớ tên Ðiều Cổ (con trâu thuần)Ta sai lượm củi, múc nước suối,Hoặc gọi ngồi cùng trong núi đá.Tặng hắn bài kệ rằng:Ta có sơn đồng tên Ðiều Cổ,Không tụng kinh, chẳng lễ Tổ.Biết đốn cây ngừa đông lạnhÁo quần tùy phận rách chẳng vá.Biết trồng rau, hay cắm khoaiNgàn núi muôn núi đi chẳng sợA ha ha!! Có chỗ yên ổn nào hơn nữa?  
(Ngã hựu thùy quản nễ thiênThùy quản nễ địa,Trước cá phá chỉ áoNhất vị công đả thùyNhất nhâm kim ô đông thượngNgọc thố tây đọa,Vinh nhục hà dự ngãHưng vong bất tương quanNhất điều trụ trượng,Nhất hồ lô gianTẩu nam Sơn dữ Bắc SơnSúc nhất nô danh Ðiều CổTự linh thập tân cấp giảnHoặc hô đối tọa nham thạch gianTặng chi dĩ kệ viết:Ngã hữu sơn đồng danh Ðiều CổBất tụng kinh, bất lễ TổGiải bàn cốt đốt ngữ đông hànTuỳ phận y thường phá bất bổHội tài sơ, năng chủng dụThiên sơn vạn sơn khứ vô cụA ha ha!Hữu thậm thảo xứ ỷ?)  
Có thượng tọa đến tham vấn hỏi:  
- Am chủ ở đâu?  
Sư hỏi:  
- Ai đó?  
Ðáp:  
- Tăng hành khước.  
Hỏi:  
- Ðến làm gì?  
- Lễ bái am chủ.  
- Vừa lúc am chủ không có nhà.  
- Chính là Ngài mà!  
Sư bảo:  
- Ðã nói không có nhà mà còn nói cái gì là ngài với ngày ...  
Rồi vác gậy đuổi ra. Ngày kế ông lại đến, cũng bị đuổi ra. Một hôm lại đến, Sư nắm đứng lại hỏi:  
- Chỗ ta ở đây, đầy phẩn tiểu của cọp beo qua lại. Con quỷ này ba lần đến, hai lần đi, ông muốn gì?  
Tăng thưa:  
- Người ta bảo am chủ từng thân gặp Phần Dương, nên tôi đến tìm.  
Sư hớn hở cởi áo nói:  
- Ông bảo ta đã gặp Phần Dương, xem có gì kỳ đặc không?  
Sau Sư gặp Từ Minh, làm kệ rằng:  
Xa nhau đã nửa năm,Biết còn ai chuyện thiền với tôi!Tương Sơn một dãy vờiÔng nuôi đồ chúng, tôi vùi giấc say.  
(Tương biệt nhi kim hựu bán niênbất tri thủy cộng đối dàm thiền!Nhất ban tú sắc Tương Sơn lýNhữ tự khuông đồ, ngã tự miên).  
Tự Minh cười mà thôi, rồi sai Nam Công (Huệ Nam) lại gặp Sư. Hai bên trò chuyện, Nam Công kinh hãi nói:  
- Khắp trong năm châu mới có được đạo nhân méo này chăng?  
Khoảng niên hiệu Gia Hựu, Sư vì người sàm báng nên đang ở Kinh Do, Thanh Tằng bị bắt giam vào ngục ở Xâm Châu. Trời nóng nực, Sư phải gánh đất, qua ngã tư đường. Sư buông gánh xuống nói:  
Sáng nay 6 tháng 6Cốc Tuyền bị bỏ cuộcKhông phải lên thiên đườngẮt là xuống địa ngục.  
(Kim triêu lục nguyệt lụcCốc Tuyền bị chí khúcBất thị thướng thiên đườngTiện thị nhập địa ngục).   
Nói xong cười nhẹ, thản nhiên thoát xác. Trà tỳ xá lợi đếm không nổi. Người đất Xâm dựng khám thờ. Sư thọ 94 tuổi.  
  
**66. ÐỒ ÐỘC SÁCH**  
Sư tên Trí Sách, họ Trần ở Thiên Thai, tự hiệu là Ðồ Ðộc Nham Chủ. Sư thông minh đỉnh ngộ khác thường, phong cách cao vời, có chí xuất trần. Năm mười sáu tuổi, Sư cạo tóc, học tập kinh luật, thông suốt nghĩa lý hơn hẳn mọi người. Năm mười chín tuổi, Sư đến chùa Quốc Thanh, yết kiến ngài Tịch Thất Quang, hốt nhiên được tỉnh ngộ. Ngài Tịch Thất hứa khả cho Sư và nói với các Trưởng lão trong tòng lâm rằng không ai vượt qua nổi Sư. Ngài Vô Thị ở chùa Dục Vương, ngài Ðại Viên ở chùa Vạn Thọ là những bậc danh đức một thời đều kính phục Sư. Ðại Viên nói:  
- Thợng nhơn Trí Sách là người "không dũa gọt mà đẹp, không cần đỡ mà thẳng".  
Khi Sư từ giã, Ðại Viên đưa ra cửa, vỗ lưng Sư nói:  
- Bảo sở gần đây, thành này chẳng thực.  
Sư gật đầu. Sư đến Dự Chương yết kiến ngài Ðiển Ngưu, Vân Cư ở Dạo Do, đường bị tuyết lấp dầy, Sư phải ở lại bốn mươi hai ngày. Một hôm nghe tiếng bảng trưa. Su hoát nhiên đại ngộ. Ngài Ðiển Ngưu ấn khả rằng:  
- Ông thật xuất cách, siêu vượt Phật Tổ, ngày sau dựng lập tông môn, chỉ cần một con lân như thế là đủ rồi. Sư Chơn Tịnh nếu còn, thấy ông cũng bái phục.  
Ðiển Ngưu cơ biện cao vút, chẳng ai chạm nổi mũi nhọn này. Sư cùng Ngài bình uận kim cổ như gió cuốn suối tuôn, người nghe hết lòng khâm phục.  
Sư từ biệt Ðiển Ngưu, cất am ở phía Tây sông Hoài. Khi ngài Ðại Viên dời về Ðại Khê, Sư được mời làm Ðệ nhất tòa. Sư hay đến phương trượng thăm hỏi, có hôm thấy Ðại Viên buồn bã gục đầu chẳng nói, Sư hỏi:  
- Sao Thầy buồn vậy?  
Ðại Viên nói:  
- Chúng tuy đông đảo như hội Tuyết Phong, Quy Sơn mà toàn là những người nói chuyện trời đất, thành ra không có người kế thế. Ý ông thế nào?  
Sư thưa:  
- Tham học chỉ sợ không có gốc. Nếu có gốc rồi thì thuyết pháp cho tượng đất cũng bằng các bậc cao sơn khắp nơi.  
Ðại Viên than;  
- Con ta tri thức hơn người. Vị rượu ngon, canh ngọt không phải hạng tầm thường biết được.  
Sư quay về phương Ðông, phân tòa ở chùa Quốc Thanh. Ngài Thử Am Nguyên Phương ở chùa Hộ Quốc nói với Sư rằng:  
- Ông trở về đây như ngọn Tam Sơn (ba ngọn núi) to lớn, hay như ngọn hải triều.  
Sư xuất thế ở chùa Phổ Trạch tại Hoàng Nham, vì ngài Ðiển Ngưu mà thắp hương. Sau trải qua các nơi như Thái bình ở Thai Châu, Tường Phủ ở Cát Châu, Ðẳng Từ ở Việt Châu và Ðại Năng Nhơn, Sư đến chỗ nào đạo pháp chỗ ấy hưng thạnh. Cuối cùng Sư trở về Hộ Quốc Hoa Tạng, đến ở Kính Sơn. Tuy đã già, Sư vẫn cố gắng hành Tổ đạo, chúng đông hơn ngàn người.Sắp tịch, Sư gọi môn nhơn đến dặn dò hậu sự, rồi nói:  
- Các ông làm văn tế cho ta nghe!  
Sư sửa áo ngồi nghe, đến chỗ"Thượng hưởng". Sư trợn mắt cười. Qua hai ngày sau, Sư an nhiên thị tịch, thọ bảy mươi sáu tuổi, sáu mươi tuổi hạ. Môn nhân xây tháp thờ toàn thân Sư ở chân núi Ðông Võng. Sư tánh tình ngay thẳng, cư xử nói nín nghiêm túc như thế, đặc biệt không thích giao du phù phiếm, kính mộ người lành, bằng không thì dù thân thích cũng tuyệt nhiên không tiếp xúc. Sư thuyết pháp độ người, quang minh lỗi lạc nổi tiếng một thời. Người ngưỡng vọng Sư mà hướng về như mây ùn, sóng bủa. Họ mong được gần gũi, nói cười một lần với Sư, cũng lấy làm hân hạnh.  
Thực là bến bờ trong đời mạt pháp, rất hiếm hoi vậy!  
  
**67. THÁI ÚY LỮ HUỆ KHANH Thời NGŨ TỔ PHÁP DIỄN**  
Thường quán pháp giới Hoa Nghiêm. Nhân ngày rảnh rỗi, dạo núi Ngũ Ðài. Chợt mây mù bốn phía nổi lên, gió giông, sấm chớp, tiếng mưa chấn động núi rừng. Khanh khiếp sợ. Giây lát, trời mưa hơi ngớt, thấy một Ðồng tử áo vá, trùm tóc mà đến, tay cầm kinh đến hỏi:  
- Quan nhân tìm gì ở đây?  
- Mong gặp Ðại sĩ.  
- Muốn gặp làm gì?  
- Thường xem kinh Hoa Nghiêm, ý chỉ rất sâu rộng. Tôi muốn mong Ðại sĩ giảng dạy diệu giải. Ngõ hầu kinh điển được lưu hành, người có đại tâm được khai ngộ.  
- Diệu ý của chư Phật rất giản dị minh bạch. Bậc Tiên Ðức chú giải có thể hiểu, như một phẩm Thập Ðịa, văn giải thích chẳng quá vài trang giấy. Ngày nay người ta chú giải loạn xạ gần trăm quyển, càng cách xa ý Thánh. Thật có thể nói phá nát đại đạo.  
- Ðồng tử mặt mũi như thế mà dám quở trách tiền bối sao?  
Ðồng tử cười nói:  
- Quan nhân lầm rồi. Ở đây một ngọn cây, một cọng cỏ đều là cảnh giới Văn Thù. Ngay chỗ xúc sự hàng ngày của ông không bị mê mờ, đó thật là Văn Thù.  
Khanh liền xuống lễ bái, vừa đứng dậy. Ðồng tử hiện thân Ðại sĩ, cưỡi sư tử ẩn hiện trong mây mà tan.  
  
**68. NAM AN VÂN PHONG tự VIÊN**  
Ðạo Viên, Người Nam Hùng, tánh tình thuần hậu. Thuở trẻ Sư đi du phương, tuy tham vấn nhiều nơi mà vẫn chưa thấu triệt. Sau Sư nghe danh Thiền sư Nam ở am Tích Thúy núi Hoàng Bá đến nương.  
Một hôm, Sư đang ngồi yên dưới bảng, nghe hai ông tăng đưa ra nhân duyên Bách Trượng Dã Hồ.  
Một tăng nói:  
- Chỉ như "Không mờ nhân quả" cũng chưa thoát khỏi thân dã hồ.  
Tăng kia lên tiếng:  
- Thế thì "Chẳng rơi nhân quả" cũng từng đọa vào thân dã hồ sao?  
Ðạo Viên sợ hãi, lạ lùng, bất giác đứng dậy khỏi am. Sư đi qua khe suối hốt nhiên đại ngộ. Gặp Nam Công, Sư trình bày mọi sự, nói chưa xong lệ đã tràn đầy má. Nam Công bảo hầu bên giường, Sư vùi xuống ngủ, thức dậy làm kệ:  
Chẳng rơi, chẳng mờChẳng tục vốn không úy kỵTrượng phu chí khí như vuaÐâu chịu túi che, mền đậy.Một cây lang lật mặc tung hoànhChó rừng nhảy vào bầy sư tử.  
(Bất lạc, bất muộiTăng tục bốn vô kỵ húyTrượng phu khí trụ như vươngTranh thọ nang tàng bị cáiNhất điều làng lật nhậm tung hoành.Dã hồ khiêu nhập kim mao đội).  
Nam Công cười to. Về sau, Sư lại làm bài kệ "Gió, phướn" như sau:  
Chẳng phải gió hề chẳng phải phướnMây trắng như xưa che núi xanhNăm đến lão già đà hết sứcTrong lúc lăng xăng trộm chút nhàn.  
(Bất thị phong hề bất thị phan,Bạch vân y cựu phú thanh sanNiên lai lão đại hồn vô lựcThu đắc mang trung ta tử nhàn).  
Lão nhân Vân Am thường sớ giải hai bài kệ này, hết lời khen ngợi, bảo rằng cơ phong của Sư không kém ngài Anh Thiệu Vũ. Sau Sư xuất thế ở chùa Ðại Dữu Vân phong. Không biết cuối đời Sư ra sao.   
  
**69. THƯỢNG TỌA THÁI NGUYÊN**  
Thượng tọa Thái Nguyên Phù, lúc đầu ở chùa Quang Hiếu Dương Châu. Sư giảng kinh Niết Bàn, hôm ấy có Thiền giả bị tuyết cản trở phải ở lại vùng này, nhân vậy đến nghe Sư giảng, đến chỗ "Tam nhân Phật tánh, tam đức Pháp thân". Sư bàn rộng về diệu lý Pháp thân. Vị thiền giả phá ra cười. Sư giảng xong, mời Thiền giả uống trà và thưa:  
- Tôi vốn chí hẹp hòi, cứ y văn mà giải nghĩa. May nhờ Ngài thấy được mà cười. Mong Ngài chỉ dạy.  
Thiền giả nói:  
- Sự thật tôi cười vì tọa chủ không biết Pháp thân.  
Sư thưa:  
- Tôi hiểu như thế có chỗ nào không đúng?  
Thiền giả nói:  
- Mời Tọa chủ nói lại một lượt đi!  
Sư bảo:  
- Lý Pháp thân như bầu thái hư, dọc suốt ba đời, ngang trùm mười phương, cuốn gọn tám cực, bao quát âm dương, tùy duyên cơ cảm, không đâu chẳng khắp.  
Thiền chủ nói:  
- Không phải tôi bảo Thầy nói không đúng. Nhưng đó chỉ nói được bên cạnh Pháp thân, chứ thực chưa hề biết Pháp thân.  
Sư nói:  
- Ðã thế, xin Thiền đức cho tôi được nghe.  
- Nhưng liệu Tọa chủ có chịu tin chăng?  
- Tôi đâu dám chẳng tin.  
Thiền giả nói:  
- Tọa chủ thử ngưng giảng một tuần, đóng cửa ngồi yên, thu nhiếp tâm niệm, các duyên thiện ác một lúc buông hết.   
Sư theo lời khuyên, từ đầu hôm đến canh năm, nghe tiếng đánh trống, hốt nhiên khế ngộ. Sư liền đến gõ cửa Thiền giả. Thiền giả hỏi:  
- Ai đó?  
Sư thưa:  
- Tôi đây!  
Thiền giả quát:  
- Tôi bảo ông chuyên trì đại giáo, thay Phật thuyết pháp, sao giờ giữa đêm lại nằm say sưa giữa đường vậy?  
Sư thưa:  
- Thiền đức ! Từ trước đến giờ, tôi giảng kinh đều lấy lỗ mũi của cha mẹ sanh ra. Từ nay về sau, tôi trọn không dám thế nữa.  
Thiền giả nói:  
- Ông đi đi! Bữa khác gặp!  
Sư bèn bãi giảng, đi khắp các nơi, danh vang khắp chốn. Sư dạo khắp vùng Chiết Giang, lên pháp hội Kính Sơn. Một hôm Sư đến trước đại Phật điện. Có tăng hỏi:  
- Thượng toạ đã từng đến Ngũ Ðài chưa?  
- Rồi.  
- Có thấy Ngài Văn Thù chăng?  
- Thấy.  
- Thấy Ngài ở đâu?  
- Thấy trước điện Phật ở Kính Sơn.  
Vị tăng này sau đến Mân Châu, kể lại cho Tuyết Phong, Tuyết Phong nói:  
- Sao chẳng bảo ông ta lại đây!  
Sư nghe được liền đến. Vừa đến chân núi, Sư dừng nghỉ ở nhà nghỉ (giải viện), lấy cam chia cho mọi người. Trường Khánh hỏi:  
- Ðem từ đâu đến?  
Sư đáp:  
- Từ ngoài núi.  
- Lặn lội xa xôi, gánh được đến đây không phải dễ.  
Sư kêu lên:  
- Cam, cam!  
Ngày hôm sau Sư lên núi, Tuyết Phong hay tin bèn nhóm chúng. Sư lên pháp đường quay nhìn Tuyết Phong, rồi nhìn xuống tri sự. Ngày mai mới lên lễ bái, thưa:  
- Hôm qua con xúc phạm Hòa thượng.  
Ngài Tuyết Phong nói:  
- Biết là việc quanh co thì thôi.  
Một hôm, Tuyết Phong thấy Sư liền chỉ mặt trời, Sư phất tay mà đi. Tuyết Phong nói:  
- Ông không chấp nhận ta sao?  
Sư nói:  
- Hòa thượng lắc đầu, con vẫy đuôi. Có chỗ nào con không chấp nhận đâu?  
Tuyết Phong nói:  
- Rốt ráo cũng không kiêng tránh.  
Một hôm chúng tăng vãn tham, Tuyết Phong nằm ngủ trong phòng. Sư bảo:  
- Trong khắp năm châu, may có lão Hòa thượng này đáng nể chút ít.  
Tuyết Phong liền ngồi dậy đi ra.  
Ngài thường hỏi Sư:  
- Nghe nói Lâm Tế có ba câu phải không?  
- Dạ phải.  
- Câu thứ nhất ra sao?  
Sư đưa mắt nhìn Ngài. Tuyết Phong nói:  
- Ðây vẫn còn là câu thứ hai. Thế nào là câu thứ nhất?  
Sư xoa tay mà lui ra.  
Từ đó, Tuyết Phong biết Sư là bậc đại pháp khí, vào thất ấn giải cho Sư. Sư nhờ đó khế hợp với đạo, bèn ở lại đây, trông coi nhà tắm.  
Một hôm Huyền Sa lên thăm Tuyết Phong. Tuyết Phong nói:  
- Ở đây có một con chuột già, đang ở trong nhà tắm.  
Huyền Sa nói:  
- Ðợi tôi khám nghiệm cho Hòa thượng!  
Nói xong, Ngài đi xuống nhà tắm, gặp Sư đang xách nước, Huyền Sa nói:  
- A! Gặp được Thượng tọa đây!  
Sư nói:  
- Ðã gặp nhau rồi.  
Huyền Sa nói:  
- Gặp nhau ở kiếp nào?  
Sư nói:  
- Nói mớ làm chi?  
Huyền Sa bỏ về phương trượng, trình lại Tuyết Phong, nói:  
- Tôi đã khám phá xong.  
Tuyết Phong hỏi:  
- Khám phá ra sao?  
Huyền Sa kể lại, Tuyết Phong bảo:  
- Ông thua rồi!  
Cổ Sơn hỏi Sư;  
- Lúc cha mẹ sanh, cái lỗ mũi ở chỗ nào?  
Sư bảo:  
- Lão huynh nói trước đi!  
Cổ Sơn nói:  
- Như đời nay vậy. Còn ông nói sao?  
Sư không chấp nhận. Cô Sơn hỏi:  
- Chứ làm sao?  
Sư bảo:  
- Ðưa giùm cái quạt lại đây!  
Cổ Sơn đưa quạt rồi hỏi lại. Sư phe phẩy quạt không đáp. Cổ Sơn mờ mịt, đấm Sư một đấm.  
Sau Cổ Sơn nhận lời mời của vua về kinh. Tuyết Phong đưa ra cửa, cùng đến pháp đường mới nói:  
- Một mũi tên Thánh sắp bắn thẳng vào thành vua!  
Sư nói:  
Ông ta chưa được đâu!  
Tuyết Phong nói:  
- Ông ta thấu triệt rồi.  
Sư nói:  
- Không tin, để tôi đi khám nghiệm cho.  
Rồi đuổi theo đến giữa đường, hỏi:  
- Sư huynh đi đâu vậy?  
- Vào thành vua.  
- Lỡ khi gặp ba quân vây hãm thì sao?  
- Tự có con đường thông khác.  
- Vậy là đã bỏ cung mất điện rồi.  
Cổ Sơn nói:  
- Có chỗ nào mà không tôn quý?  
Sư bèn phất áo trở về. Tuyết Phong hỏi thăm. Sư nói:  
- Mũi tên ấy bị bẻ gẫy giữa đường rồí!  
Rồi kể lại chuyện trên. Tuyết Phong nói:  
- Ông bị thua rồi! Ông ta nói được đấy!  
Sư nói:  
- Lão già này máu lạnh mà cũng còn chút tình cố hương.  
Sư đứng trước kho, có người hỏi:  
- Thế nào là chạm mắt tức Bồ đề?  
Sư đá con chó một cái, chó kêu ăng ẳng bỏ chạy. Tăng không hiểu, Sư bảo:  
- Con chó nhỏ không tiêu được một đạp!  
Bảo Phước đang xẻ dưa thấy Sư đến. Bảo Phước nói:  
- Nói được thì cho ông ăn!  
Sư nói:  
- Ðưa đây!  
Bảo Phước đưa Sư một miếng, Sư cầm lấy bỏ đi.  
Sư không xuất thế, mọi người gọi Sư là Thượng tọa Thái Nguyên Phù. Sau Sư về Duy Dương, Thượng thư họ Trần lưu lại cúng dường. Một hôm Sư bảo Thượng thư rằng:  
- Mai tôi sẽ giảng một biến kinh Ðại Niết Bàn để báo đáp tình của Thượng thư.  
Ðúng hẹn, Thượng thư thiết trai. Sau khi trà nước xong, Sư thăng tòa, làm thinh hồi lâu, đập thước xuống bàn một một cái, nói:  
- Tôi nghe như vầy.  
Rồi gọi:  
- Thượng thư!  
- Dạ.  
Sư nói:  
- Nhất thời Phật tại.  
Và tịch luôn.  
  
**70. ÐẠI TĨNH - TIỂU TĨNH**  
Thượng tọa Tĩnh ở chùa Quốc Thanh. Nhơn Hòa thượng Huyền Sa dạy chúng:  
- Bọn các ông nếu có thể một đời như đưa ma mẹ, ta bảo đảm các ông sẽ tham cứu đến nơi đến chốn.  
Sư bèn hỏi:  
- Chỉ như trong kinh nói: "Không được đem tâm sở tri đo lường tri kiến vô thượng của Như Lai", lại là sao?  
Huyền Sa nói:  
- Ông cho rằng tham cứu được triệt để tâm sở tri, lại có thể đo lường được chăng?  
Sư theo đó tin nhập (nhận được). Sau Sư trụ Thiên Thai hơn ba mươi năm không xuống núi, thông suốt tam học, giữ hạnh độc cư. Ngoài lúc thiền tịch, Sư thường xem Long Tạng,mọi người xa gần đều kính trọng Sư, gọi Sư là Thượng tọa Ðại Tĩnh.Có người hỏi:  
- Ðệ tử mỗi lần ngồi thiền ban đêm, tâm niệm cứ bay nhảy, chưa biết phải nhiếp phục thế nào, xin Thầy thương xót chỉ dạy.  
Sư đáp:  
- Ông nên đem tâm bay nhảy tham cứu lại chỗ bay nhảy, sẽ thấy nó không chỗ nơi, lúc ấy tâm bay nhảy đâu còn! Rồi trở lại xem xét cái tâm tham cứu, tâm năng cứu bèn yên. Trí năng chiếu đã không, cảnh sở duyên cũng lặng lẽ. Lặng mà không lặng, vì chẳng có người năng lặng. Chiếu mà không chiếu vì không có cảnh bị chiếu. Cảnh và trí đều lặng, tâm tự nhiên an, ngoài không theo nhánh nhóc, trong không trụ vào định, hai đường đều dứt, một tánh an vui. Ðây cũng là yếu đạo về nguồn vậy.  
Sư nhân thấy nghĩa huyễn hóa trong kinh bèn làm một bài kệ, để hỏi người học:  
Nếu bảo các pháp đều huyễn cóTạo các tội ác đâu có lỗiTại sao nghiệp tạo lại chẳng tiêuMà mượn lời Phật đem dạy dỗ.  
(Nhược đạo pháp giai như huyễn hữuTạo chư quá ác ưng vô cữuVân hà sở tác nghiệp bất vongNhi tạ Phật từ hưng tiếp dụ?)  
Lúc ấy có Thượng tọa Tiểu Tĩnh đáp rằng:  
Nhân huyễn gây huyễn, huyễn xoay vầnNghiệp huyễn hay vời quả báo huyễnChẳng rõ huyễn sanh các huyễn khổBiết rõ như huyễn, huyễn vô vi.  
(Huyễn nhân hưng huyễn, huyễn luân viHuyễn nghiệp năng chiêu huyễn sở triBất liễu huyễn sanh chư huyễn khổGiác tri như huyễn, huyễn vô vi).  
Hai Thượng tọa Tĩnh cùng chết ở núi này. Ngày nay ở chùa Quốc Thanh còn có dấu tích.  
  
**71. TĂNG ÐÔNG TÙNG**  
Chẳng ai biết Sư là người như thế nào, chỉ biết Sư cơ biến khôn lường, đối đáp với ai như có cảm ứng, người nghe ngờ vực, về sau đều linh nghiệm. Nhạc Vũ Mục thường đem binh qua hỏi Sư rằng:  
Tiếng róc rách đâu đây?(Hà xứ hưởng quyên quyên?)  
Sư tiếp đó trả lời:  
Nối trúc suối trong xài(Tiếp trúc dẫn thanh tuyền).  
Nhạc bảo:  
Xuân hạ thường như thế.(Xuân hạ thường như thử).  
   
Sư trả lời:  
Thu Ðông cũng vậy thôi.(Thu đông diệt tự nhiên).  
Nhạc lấy làm lạ. Trước đó, Sư trồng khoai, rồi lấy ngói gạch chồng chất lên che lại, không cho ai thấy. Ðến lúc Nhạc đi qua, Sư mời để khao quân, rồi móc ngói gạch ra, moi khoai nấu canh, đủ cho quân ăn. Nhạc càng thêm lạ lùng. Sư lại biếu Nhạc miến, để tương ở dưới. Ðợi Nhạc đòi mới đưa cho và nói:  
- Muốn ăn, khuấy đều lên, có tương.  
Nhạc không hiểu, đề thơ lên vách mà đi. Sau gặp họa, mới hối hả đã không theo lời Sư.  
Tần Cối cho là Sư thường cố vấn Nhạc, bèn sai Lý Cát đến giết Sư. Sư biết trước, viết một bài thơ:  
Vội vàng tom góp cà sa rách,Chuông trống lâu đài chẳng đoái hoài,Mây trắng phất tay về động cũ,Trăng trong quảy gậy đến ven trời.Ngọn tùng thương hạc vừa làm tổ,Bên rào nhớ cụm hoa năm rồi.Phải đem mèo chó theo mình chạy,Chớ để lưu lạc vào nhà người.  
(Cấp mang thu thập phá cà sa,Chung cổ lâu đài mạc quản tha,Tụ phất bạch vân quy cổ động,Trượng thiêu minh nguyệt đáo thiên nha.Khả lân từng đảnh tân sào hạc,Du ức ly biên cựu chủng hoa.Hảo bả khuyển miêu tùy đới khứ,Mạc giáo lưu lạc tha nhân gia).  
Sư lại lấy một tượng Phật đặt giữa cầu phía Tây, đề thơ lên vách:  
Lý Cát từ đông đếnTa hướng tây chạy dàiKhông nhờ Phật lực lớnCó lẽ làm trò hôi.  
(Lý Cát từng đông laiNgã hướng tay đầu tẩuBất thị Phật lực đạiCơ hồ tác tràng xú).  
Rồi trốn vào núi, cách am cũ không đến hai dặm. Lý Cát đến nơi, trông thấy thì muốn đuổi theo. Thấy tượng Phật, định dời đi. Ai ngờ, thoáng chốc biến thành cả ngàn vị Phật. Lý Cát luống cuống không biết làm sao bèn tán thán rồi trở về. Sau Sư ngồi tịch tại nơi ở ẩn. Cây cầu đặt tượng được gọi là cầu ngàn Phật.  
  
**72. TỀ TĂNG VIỄN**  
Tề Tăng Viễn trụ chùa Tiết ở Lương Châu, giao du vơi bọn ăn chơi, chẳng giữ luật hạnh. Một đêm mộng thấy thần nhân đến mắng rằng:  
- Ông là người xuất gia, sao lại làm những việc xấu ác như thế, lấy gương soi mặt xem!  
Tỉnh dậy, Sư đến vũng nước nhìn, thấy bên mắt có vệt đen, cho là vết bẩn, lấy tay chùi. Ai ngờ lông mi rụng theo. Sư kinh hãi, từ đó tự trách lỗi mình, thành tâm cải hối. Sư thường mặc áo xấu, mang giày rách, ăn ngày một bữa, sớm tối chí thành vừa sám hối, vừa khóc sướt mướt.  
Hơn một tháng sau, lại mộng thấy vị thần hôm trước, vẻ mặt tươi cười bảo Sư:  
- Biết lỗi có thể sửa được, đó là người trí. Nay ta tha cho ông đó!  
Sư vừa sợ vừa mừng, mồ hôi tuôn khắp người. Trên mặt hai hàng mi mọc lại.  
Sư đích thân trải qua hai quả báo, tin biết nhân quả ba đời chẳng hư dối. Từ đó thành tâm phụng trì giáo pháp, không hề lui sụt. Sau Sư trở thành một vị danh tăng.  
  
**73. SƯ PHỔ MINH**  
Sư Phổ Minh tự là Tịch Chiếu, ở am Diệu Thường, Gia Thiên. Từ lúc cạo dầu, thọ cụ túc giới, Sư ngày ngày tụng kinh Pháp Hoa không ngừng, muôn việc thế gian không hề bận tâm. Sư vào núi Cổ hàng đóng cửa đọc tụng, tụng xong ngồi tĩnh tọa mà thôi. Rắn, chuột, chim chóc ban ngày đùa giỡn trước mặt Sư. Gặp khách đến gõ cửa, chúng đều bỏ chạy và bay đi. Nếu chạy không kịp, Sư lấy tay ôm hết vào lòng, lấy y che lại. Khách về, chúng lại nhảy ra đùa giỡn như cũ.  
Một hôm có người bệnh đến, Sư lấy tay xoa đỉnh đầu, người đó liền hết bệnh, bèn lạy Sư xin làm đệ tử. Ðược ít lâu, Sư bảo đệ tử:  
- Ngày mười tám tháng năm ta thị tịch.  
Ðệ tử thưa:  
- Tháng năm không được tốt.  
Sư nói:  
Thế thì tháng tám vậy.  
Sư dặn dò đệ tử rồi trở về Gia Thiện. Tháng tám, đệ tử đến tìm Sư, gặp Sư đang quét sân, Sư cười:  
- Ông không đến thì ta quên mất!  
Sư sai đánh chuông họp chúng, viết kệ:  
Cái lão già này,Tuyệt không tính toánThiền chẳng biết thamKinh chẳng biết xemMột đời vụng về vô dụngDấu vết bờ núi rặng tùngTĩnh như bàn thạch Thái Sơn.Ðộng như sấm rền điện chớp.  
(Giá cá lão hán,Toàn vô tư toánThiền bất hội thamKinh bất hội khán.Sinh bình bá chuyết vô năngHối tích thanh tùng nham bạn.Tĩnh như bàn thạch Thái SơnÐông nhược lôi oanh xế điện).  
Rồi ném viết, ngồi ngay mà tịch. Trà tỳ, ánh lửa năm màu xông lên cao, hương lạ suốt đêm không tan. Lưỡi Sư không bị cháy, gõ vào có tiếng. Sư tịch hơn một tuần, ở Cổ hàng người ta còn thấy ánh sáng tỏa trên trời cao.  
Sư đi ở tự tại, thật là người trì tụng có kết quả.  
  
**74. THIỀN SƯ PHÁP KHÁNH**  
Thiền sư Pháp Khánh ở chùa Ðại Giác, phủ Hàm Bình. Sư ban đầu trụ ở chùa Phổ Chiếu, Tứ Châu. Sau dời đến chùa Thiếu lâm ở Tung Sơn, rồi lên phương Bắc, và đến ở Ðông Kinh. Một hôm thị giả Sư đọc ngữ lục của Ðộng Sơn, đến chỗ thiết trai ngu si. Thị giả bảo:  
- Cổ nhân thật kỳ lạ!  
Sư nói:  
- Khi ta chết rồi, ông gọi thử xem. Nếu ta sống lại, là cũng có đạo lực vậy.  
Sau biết trước giờ chết, làm bài tụng:  
Năm nay mồng năm tháng nămTứ đại sắp rời chủ cũXương trắng theo gió bay vèoKhỏi chiếm dất đai thí chủ.  
(Kim niên ngũ gnuyệt sơ ngũTứ đại tương ly bổn chủBạch cốt đương phong dương khướcMiễn chiếm đàn na địa thổ).  
Sư đem vật dụng giao hết cho thị giả, cúng trai soạn cho tăng chúng. Vừa nghe tiếng chuông đầu hôm, Sư ngồi tịch. Thị giả nhớ lại việc cũ, bèn đến kêu. Sư mở mắt ứng tiếng nói:  
- Thế nào?  
Thị giả thưa:  
- Hòa thượng tại sao lại mình trần chân trụi mà đi?  
Sư bảo:  
- Lúc mới sanh lại có những gì?  
Thị giả ép Sư mặc áo. Sư bảo:  
- Ðể lại cho người sau dùng.  
Thị giả bảo:  
- Ngay lúc ấy thế nào?  
Sư nói:  
- Cũng chỉ như thế.  
Rồi Sư viết thêm bài kệ:  
Bảy mươi ba năm như điện chớpLên đường vì anh thông một tuyếnTrâu sắt nhảy dựng qua Tân LaÐập phá hư không bảy tầm mảnh.  
(Thất thập tam niên như xế điệnLâm hành vị quân thông nhất tuyếnThiết Ngưu bột phá quá Tân LaTrãng phá hư không thất bát phiến).  
Sư thọ 73 tuổi, tịch ngày 5 tháng 5 niên hiệu Hoàng Thống năm thứ ba (1143) nhà Tống.  
  
**75. ÐỘ**  
Huyện Hoàng mai phía Ðông tỉnh Hồ Bắc, có lưu truyền một câu truyện như vầy: "Tương truyền, Tứ Tổ Ðạo Tín, truyền pháp ở Hoàng Mai. Có cư sĩ Trương Hoai Hoài ờ làng Trương Ðộ, trồng tùng ở núi Hoàng Mai sau chùa Tứ Tổ suốt sáu năm. Ðược gọi là Tài Tùng Ðạo Giả".  
Vào năm bảy mươi lăm tuổi, vị đạo nhân này đến Tổ Ðạo Tín cầu pháp, mong được y bát và đại pháp. Tứ Tổ trầm tư một lúc rồi nói:  
- Tuổi của ông đã cao như thế, có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai sao? Chẳng bằng đổi kiếp hãy trở lại.  
Tài Tùng Ðạo Giả đảnh lễ cáo từ. Tứ Tổ gọi lại, ban cho một bài kệ:  
Trên Chu gia trang gặp cô gái,Pháp y, thiền trượng ôm trong lòngHóa thành đào tiên chui vào bụng.Sông đục theo dòng bỏ xác thân.  
(Chu gia trang thượng ngộ quần thoaPháp y, thiền trượng quải tâm hoàiVu hóa tiên đào đầu nhập phúc.Trọc hà phó thủy thoát thi hài).  
Sau khi từ giã Tứ Tổ mà đi, Tài Tùng Ðạo từ núi Phá Ngạch hướng về Nam, đi khoảng ba mươi dặm, thấy mặt trời lặn, trời đã hoàng hôn, gặp một thiếu nữ đang giặt áo và rửa chén bát bên bờ sông, bèn đến vái chào và hỏi thăm đây là đâu. Thiếu nữ đáp:  
- Ðây là Chu gia trang, đất này tên là Trạc Cảng.  
Tài Tùng Ðạo Giả nghe nói xong, liền nhảy xuống sông tự vận. Thần hộ pháp liền đem hồn phách của Tài Tùng Ðạo Giả hóa làm trái đào tiên, bỏ vào bát cơm mà thiếu nữ đang rửa.  
Thiếu nữa tên Chu Phụng Thư, là con của Chu viên ngoại, thấy đào tiên mười phần ngon lành hấp dẫn, liền ăn ngay, chẳng ngờ từ đây có thai. Việc này vợ chồng viên ngoại sau khi biết được, cho rằng con gái không chồng mà chữa, làm bại hoại môn phong, nên nổi trận lôi đình, trục xuất Phụng Thư ra khỏi nhà. Phụng Thư có miệng khó thốt nên lời, đành phải xin ăn qua ngày. Không bao lâu cô sanh một đứa con, đời sống của hai mẹ con càng thêm khốn quẫn. Ðúa bé vì thiếu áo, thiếu cơm, từ bé thân thể đã mười phần ốm yếu, đến bảy tuổi mà chưa biết nói. Người mẹ đặt tên là Á Ðồng (bé Câm).  
Ðời Tùy Dương Ðế niên hiệu Ðại Nghiệp thứ năm (609), gặp mùa gặt lúa, người mẹ dẫn Á Ðông đi xin ăn trở về quê, qua nông thôn lượm mót những hạt lúa rơi trên đất. Người làng chê cười người mẹ, Á Ðồng lớn tiếng hét thôi, trách mắng người làng không được vô lý. lần đầu tiên Á Ðông mở miệng nói, người mẹ vui mừng nước rơi như mưa. Rồi dắt đứa bé về quê Trạc Cảng. Nhân đây, Trạc Cảng đời xưa, hiện tại có tên là Tân Khai Khẩu, ghi việc Á Ðông mở miệng lần đầu.  
Người mẹ dắt Á Ðông về quê nhà xin ăn. Ngày nọ đến chùa Tứ Tổ, người trong chùa thấy mẹ con quần áo lam lũ, rất chán ghét, định đuổi ra khỏi cửa, vừa may Tứ Tổ Ðạo Tín từ trong điện bước ra, thấy Á Ðồng thông tuệ khả ái, bèn nói:  
- Ðáng tiếc con tuổi còn nhỏ quá, nếu không thì có thể theo ta xuất gia làm tăng.  
Á Ðồng nghe xong nói:  
- Lúc con già đến Sư chê con già, nhỏ đến lại chê con nhỏ.  
Tứ Tổ sực nhớ chuyện cũ, biết đây là Tài Tùng Ðạo Giả, đổi đời trở lại, bèn thuật rõ cho người mẹ, rồi giữa Á Ðồng lại với mình, xuống tóc đặt pháp danh là Hoằng Nhẫn. Á Ðồng rời mẹ, theo Tứ Tổ Ðạo Tín học tập Phật pháp, về sau quả nhiên hoằng dương Phật pháp to lớn, thành Ngũ Tỗ thiền tông.  
Vả lại chẳng cần truyền thuyết dân gian chân thật nhiều hay ít. "Ðường Kỳ Châu Ðông Sơn Hoằng Nhẫn Truyện" của Thích Tán Ninh ghi rằng: "Hoằng Nhẫn bảy tuổi, học pháp với ngài Ðạo Tín, tánh tình trung hậu, thường bị đồng bạn trêu cợt mà lặng thinh chẳng đáp, chỉ siêng năng làm việc, làm lụng hăng hái". Về sau Huyền Trách, đệ tử ngài Hoằng Nhẫn viết "Lăng Già nhân Vật Chí", lập truyện ngài hoằng Nhẫn, miêu tả Ngài là "hoài bão trinh thuần, ít nói chuyện thị phi, không buồn để ý cảnh có – không, bốn oai nghi đều là đạo tràng, ba nghiệp đều là Phật sự", "Sống không trau chuốt văn chương, mà nghĩa phù hợp với lý huyền", bảo trì thiền phong chân chất của Tứ Tổ Ðạo tín.  
Chùa Tứ Tổ còn gọi là chùa Chính Giác, hoặc là nhân đất mà đặt tên chùa Song Phong, nằm ở lưng núi Song Phong, cách thành huyện Hoàng Mai 15 km về phía Tây. Núi Song Phong còn gọi là Tây Sơn, hoặc núi Phá Ngạch. Nhìn xa, hai ngọn núi này như hai lưỡi kiếm báu, vút thẳng lên mây. Nhìn gần lại giống như mọt giá bút, thật là núi non xanh đẹp, khí thế hùng vĩ.  
Ðời Ðường năm đầu tiên, Tứ Tổ Ðạo Tín lúc truyền pháp ở đây, quy mô của chùa rất rộng lớn. Trương Hựu thi nhân đời Ðường, lúc dạo núi Song Phong, có làm một bài thơ, mô tả chùa Tứ Tổ rất sinh động:  
Trăng sáng như nước, chùa đầu núi.Ngước mặt nhìn trời, đá cũng đi.Ðêm vắng hiên sâu lời người bặt,Một cảnh tùng lau, tiếng hạc về.  
(Nguyệt minh như thủy sơn đầu tự.Ngưỡng diện khán thiên thạch dã hành.Dạ tĩnh thâm lang nhân ngữ định.Nhất chi tùng động hạc lai thanh).  
Nhưng chùa Tứ Tổ hoang phế đã lâu, chẳng trở lại phong quang ngày cũ. gần đây vì nhu cầu tham quan, mới bắt đầu chỉnh trang. Chỉ có tháp Từ Vân vẫn còn, sừng sững đứng trên sườn núi phía Tây Bắc của chùa. Theo sách Ngũ Ðăng Hội Nguyên có ghi:  
"Tứ Tổ Ðạo Tín vào ngày mồng 4 tháng 9 nhuận năm Tân Hợi (651), đời Ðường Cao Tông niên hiệu Vĩnh huy, chợt dạy môn nhân rằng:  
- Tất cả các pháp, thảy đều giải thoát, mỗi người các ông hãy tự hộ niêm, lưu hóa vị lai.  
Nói xong ngồi yên mà tịch, thọ 72 tuổi".  
Ðồ chúng dựng tháp thờ phụng Tứ Tổ, nên gọi là tháp Chân Thân. Theo một ông già hơn 80 tuổi ở đất ấy nói, thì tháp này chưa bị phá hoại, trong tháp là chân thân của Tứ Tổ.  
Tháp Từ Vân, vốn tên là tháp Tỳ Lô, cao 5m, làm bằng gạch xanh, kết cấu theo lối gỗ, tầng dưới là toà Ðại Tu Di, trên bốn vách có chạm trổ các thứ đồ án hoa chim. Vua Ðường Ðại Tông ban thụy hiệu cho tháp là "Tháp của Ðại Y Thiền sư Từ Vân", nên lại có tên là tháp Từ Vân.  
Chùa Ngũ Tổ ở Ðông Sơn, cách huyện Hoàng Mai 16 km về phía Bắc, nên có tên chùa là Ðông Sơn. Theo lời ghi chép thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, bảy tuổi ở Tây Sơn, theo Tứ Tổ học thiền. Sau khi đắc pháp, bắt đầu giảng kinh thuyết pháp ở Ðông Thiền Tự, phía Tây thành Hoàng Mai, sau vì đạo tràng nhỏ hẹp, bèn xây cất chùa Ðông Sơn ở Ðông Sơn, từ đây pháp tịch hưng thạnh, người cầu pháp tấp nập trên đường. Chùa Ngũ Tổ Ðông Sơn, xây dựng vào đời Ðường, niên hiệu Hàm Hanh (670-673), đến đời Minh, niên hiệu Vạn Lịch (1573-1619) được xây cất lại. vào đời Thanh, niên hiệu Hàm Phong (1851-1886), bị binh lửa thiêu hủy, lại trùng tu lần nữa. Năm Dân Quốc thứ hai mươi bảy (1938), bị phi cơ Nhật Bản oanh tạc, Ðại Hùng Bảo Ðiện bị san bằng. Trong việc chỉnh tu chính ngay trước mắt, không cách gì tìm lại được phong quang ngày trước.  
Trong chùa Ngũ Tổ có điện Ma Thành, hiện đổi thành phòng triển lãm, triển lãm những văn vật đào được ở Hoàng Mai bao năm qua. Tương truyền vào đời Minh, có một Hòa thượng ở chùa Ngũ Tổ xuống núi hóa duyên, không xin vật thực, không cần tiền bạc, chỉ cần ngói gạch xây dựng đại điện, thân sĩ và dân chúng nơi đó thấy vậy cảm động, rồi rủ nhau gánh đá, vác ngói lên chùa Ngũ Tổ. Ngày khánh thànhh chùa, để kỷ niệm dân chúng Ma Thành có tinh thần hộ trì Phật pháp nên đặt tên là điện Ma Thành.  
Lại có điện Thánh Mẫu, thờ mẹ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, bà Chu Thái phu nhân. Theo truyền thuyết, mẹ của Ngũ Tổ, lúc trẻ vì không chồng mà mang thai, không được cha mẹclàng xóm chấp nhận, nên phải mang Ngũ Tổ đi xin ăn qua ngày. Sau tuổi già, lại nương Ngũ Tổ mà sống, Ngũ Tổ để mẹ ở trong chùa, mỗi ngày gánh nước, vác củi, nấu cơm cho chúng, chịu đủ cực nhọc, Ngũ Tổ không chút thương tiếc. Không bao lâu bà vãng sanh. Sau khi bà chết, Ngũ Tổ liệm chôn sơ sài, khiến chúng trong chùa bất mãn, cho Ngũ Tổ là người bất hiếu, hoàn toàn không nhớ đến sự cực khổ mà mẹ Ngài phải chịu suốt đời vì mình, nên rủ nhau đòi đi, không muốn theo Ngũ Tổ nữa. Ngay lúc ấy, Chu Thái phu nhân chợt hiện trên không trung, nói kệ:  
  
Quý Sư chẳng nên lui sụt tâm đạoCon tôi đã vì tôi lo xong đời trướcNghiệp chướng nhiều kiếp đã trừ sạchBồ đề như xưa chứng toàn thân.  
(Chu sư bất tất thối đạo tâmNgô nhi vị ngã liễu tiền nhânLũ thế nghiệp chướng tất tanh trừBồ đề y cựu chứng toàn thân).  
Lúc này, đại chúng mới biết Ngũ Tổ vì hóa độ cho mẹ, đã khổ tâm mà làm thế, bèn rủ nhau góp tài sản dựng lên điện Thánh Mẫu, thờ mẹ hiền một đời. Ðiện này đến nay vẫn còn, tượng của Chu Thái phu nhân đã sớm bị phá hoại, hiện đã có tượng mới, để người cúng kiến.  
Trong điện Chân Thân thờ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, có một bức đối rất đáng tôn sùng, không biết thủ bút của ai, vào đời nào.  
Vế trên là:  
Phật pháp hữu nhân, Phật pháp hữu duyên.Hữu nhân, hữu duyên, giai thành Phật quả.  
Vế dưới:  
Tổ truyền nhất y, Tổ truyền nhất bátNhất y, nhất bát, nãi thị Tổ Sư.  
Lúc đi thăm các chùa ở Ðại Lục, tôi rất nhiều cảm khái. Vì bị người phá hoại, cổ tích khó tìm; vì sự điêu linh của tăng tài, phần nhiều bị đơn vị văn vật quản lý. Trong chùa xưa, tiếng trống chiều hồi chuông sớm vắng tiếng, chẳng biết bao giờ huệ mạng lại được tiếp tục, chánh pháp lại trùng hưng!  
  
(Chu Chí Mẫn - Dịch theo báo Phổ Môn)  
  
**76. CHÂN TƯỚNG**  
... Thiền sư Cảnh Hư, một đêm dẫn một cô gái về chùa, rồi đưa cô vào phòng mình, đóng cửa lại, cùng ăn ngủ với cô trong phòng, không cho ai quấy rối.  
Ðồ đệ Mãn Không trong lòng rất bấn an, bèn làm gan đến tìm Thiền sư Cảnh Hư. Vừa đến trước cửa, rõ ràng thấy cô gái tóc xõa bờ vai đang nằm trên giưòng, dáng thon thả thướt tha, sau lưng cũng trắng trẻo mịn màng, mà Thiền sư lại ngồi bên giường mân mê thân thiếu nữ.  
Nhìn tận mắt, trong lòng ông giận tức bội phần, không nhịn được liền to tiếng hỏi:  
- Sư phụ! Thầy làm như thế lại cho là Bậc nhân thiên sư phạm sao? Thầy có xứng đáng với Phật Tổ, đại chúng mười phương không?  
Thiền sư Cảnh Hư dừng tay lại, quay mình nhẹ nhàng từ tốn đáp:  
- Ta sao lại không thể mô phạm cho đại chúng?  
Mãn Không lấy tay chỉ cô gái trên giường, lớn tiếng nói:  
- Thầy nhìn đó!  
Thiền sư cũng ôn tồn nói:  
- Ngươi xem đi!  
Lúc thầy trò nói chuyện, cô gái trên giường đã từ từ quay mình lại. Chỉ thấy cô gái này có bộ mặt, lỗ mũi, lông mi đều vặn vẹo một đống rất đáng sợ, miệng cũng bị thối rữa méo mó hơn một nữa, đang ngước nhìn họ dở khóc dở cười.  
Té ra cô gái nằm trên giường là một cô gái hủi.  
Lúc ấy, Thiền sư Cảnh Hư lấy thuốc trong tay đưa ra trước mặt đồ đệ, thản nhiên nói:  
- Ðúng vậy, bây giờ ngươi đến thật đúng lúc!  
Ðồ đệ lúc này mới đại ngộ, vội vã quỳ xuống, xin thầy tha thứ.  
  
(Vương Ngọc Bội – Trích dịch Tạp chí Phổ Môn Ðài Bắc)   
   
   
 

**nhiều tác giả**

Cao Tăng Dị Truyện

Biên Soạn: Hạnh Huệ

**PHỤ LỤC 33 VỊ TỔ**

**77. ƯU BA CÚC ÐA**   
Duyên khởi Vua A Dục tạo tháp   
Quốc vương Tần Ðầu Bà La, vua nước Ba Liên Phất Ấp, sanh người con tên A Dục (Vô Ưu), thân hình thô xấu, khó coi. Khi vua láng giềng là Hằng Hưu Thi La làm phản, trong các người con, vua chỉ chọn A Dục đi chinh phạt nhưng cấp binh giáp hư nát và vài chục quân. Tùy tùng lo lắng thì A Dục cười nói:- Nếu ta có mạng làm vua thì tự nhiên sẽ có người đến giúp.  
Vừa nói xong, binh giáp dưới đất bỗng vọt lên. A Dục liền đem quân đi đánh giặc. Dân chúng nước kia nghe trên không trung có tiếng truyền:  
- Vương từ A Dục sẽ làm vua cõi này, các ngươi chớ dấy nghịch.  
Do đó, các nước đều được bình định đến sát bờ biển. Lúc ấy, vua cha ngọa bệnh, quần thần bèn phò A Dục đến, muốn lập làm vua. Vua Tần Ðầu Bà La nghe được chẳng vui liền băng hà. A Dục nghĩ thầm:  
- Ta xứng đáng làm vua thì chư Thiên tự nhiên sẽ làm lễ quán đảnh cho ta, lấy lụa trắng quấn đầu.  
Nghĩ xong có thiết luân bay đến, A Dục làm vua Diêm Phù Ðề thống lãnh một thiên hạ. Vua theo phép tắc chôn cha rồi tức vị, A Dật Lâu Ðà làm đại thần. Khi ấy quần thần tự đem thẻ đến lập công, sanh tâm cao ngạo. Vua biết ý liền ra lệnh chặt những cây có hoa quả và trồng gai góc. Ra lệnh ba lần mà quần thần không theo, vua liền cầm gươm giết hết. A Dật Lâu Ðà khuyên vua: Nên lập người đao phủ. Khi đó có một người hung ác tên Lê Tử, tự khoe khả năng. Vua bèn lập một căn nhà chỉ mở một cửa, trong bày cách thức trị tội giống như địa ngục. Ðao phủ tâu vua:  
- Nếu ai bước chân vào đây thì không cho ra.  
Vua bằng lòng.  
Một hôm có con một thương gia, chán khổ thế gian, xuất gia học đạo, rồi đi du hành qua các nước, lần lượt khất thực và bước lầm vào căn nhà ấy. Vị sa môn trông thấy trong nhà có xe lửa, lò than ... sợ hãi, dựng tóc gáy vội vàng quay ra, nhưng bị đao phủ chận lại và đón bắt. Vị Tỳ kheo trong lòng thương tiếc hối hận, mắt đẫm lệ van nài được gia hạn sống thêm một tháng để tu nhưng đao phủ không cho. Nằn nì cho đến còn bảy ngày thì ông ta bằng lòng. Tỳ kheo bèn nổ lực tinh tấn, tọa thiền, ngưng tâm. Ðến ngày thứ bảy, thì gặp lúc vua đem cung nữ tống vào giao cho đao phủ. Ðao phủ bèn cô ta bỏ vào cối, lấy chày giã, phút chốc thịt nát xương tan. Tỳ kheo trông thấy chán ghét cùng cực biết rằng thân mình chẳng còn bao lâu cũng sẽ như thế; ông dứt hết mọi kiết sử thành bậc A La Hán. Khi ấy, đao phủ bào ngài rằng:  
- Kỳ hạn đã hết.  
Tỳ kheo đáp:  
- Tâm tôi được giải thoát, đã đoạn trừ hết các hữu. Nay thân hình này chẳng còn tiếc nuối.  
Ðao phủ liền nắm Tỳ kheo quăng vào chảo dầu sắt, sai người đốt lửa. Lửa chẳng nóng. Ông ta liền tự tay đốt lửa phừng phừng lên. Rồi mở nắp chảo, thấy vị Tỳ kheo kia đang ngồi trên hoa sen. Ông ta thấy việc lạ liền báo nhà vua. Vua liền dẫn mọi người đến xem. Tỳ kheo bay lên không trung như cánh nhạn chúa rồi làm đủ phép biến hóa, hướng về nhà vua nói kệ:  
Tôi là đệ tử Phật Ðược các lậu đã dứtSanh tử khủng bố lớnNay tôi đã thoát được.Vua A Dục nghe xong, sanh lòng kính tín đối với Phật, bạch Tỳ kheo rằng:  
- Lúc Phật chưa diệt độ, có thọ ký điều gì chăng?  
Tỳ kheo đáp:  
- Phật thọ ký: "Sau khi ta diệt độ hơn một trăm năm, ở nước Ba Liên Phất Ấp có ba ức nhà. Vua nước ấy tên A Dục, sẽ làm Chuyển Luân Vương cõi Diêm Phù, dùng chánh pháp cai tri, sau lại phân chia xá lợi của ta, lập 84,000 tháp khắp cõi Diêm Phù Ðề". Nay vua tạo địa ngục này, giết hại vô lượng. Nên vâng theo lời Phật thọ ký, y pháp tu hành.  
Vua A Dục chắp tay làm lễ:  
- Tôi mắc tội lớn, cúi mong Phật tử cho tôi sám hối, chớ trách móc sự ngu si của tôi.  
Tỳ kheo độ vua A Dục xong theo hư không mà đi. Khi ấy, vua muốn bước ra khỏi căn nhà, đao phủ chặn lại. Vua nói:  
- Ngươi muốn giết ta chăng?  
- Ðúng thế.  
Vua bảo:  
- Ai vào đây trước?  
- Tôi.  
Vua nói:  
- Nếu vậy, người phải chết trước. Rồi sai tả hữu bắt đao phủ bỏ trong bồn keo, lấy lửa đốt và sai phá địa ngục này, khiến mọi người nhẹ nhõm. Vua đến thành Vương Xá đem xá lợi trong tháp Phật làm 84,000 hòm vàng, bạc, lưu ly, pha lê, lại làm bình báu, sai các quỷ thần tạo 84,000 tháp. Tôn giả Da Xá duỗi tay phóng 84,000 tia sáng, sai quỷ "mau lẹ" đặt khắp thôn xóm, thành ấp ở Diêm Phù Ðề cứ mỗi ức nhà đặt một tháp. Ở nước Chấn Ðán (Trung Hoa) có 19 tháp.  
Xưa, Thế Tôn cùng các tỳ kheo đi theo thôn xóm khất thực, giữa đường gặp hai đứa bé, một tên Xà Da, một tên Tỳ Xà Da đang nghịch cát chơi. Từ xa trông thấy Thế Tôn, đầy đủ ba mươi hai tướng trang nghiêm. Xà Da nghĩ thầm:  
- Ta nên đem bột miến cúng Phật.  
Rồi bền lấy tay vốc cát bỏ vào bình bát của Thế Tôn. Tỳ Xà Da cũng chắp tay tùy hỷ. Chú bé phát nguyện:  
- Do công đức căn lành bố thí này xin được làm vua một thiên hạ, và ngay đời này được cúng dường chư Phật.  
Thế Tôn mỉm cười bảo A Nan:  
- Sau khi ta diệt độ một trăm năm. Ðứa bé này ở nước Ba Liên Phất Ấp làm Chuyển Luân Vương thống lãnh một thiên hạ, họ Khổng Tước, tên A Dục, dùng chánh pháp trị dân. Rồi lại phân phát xá lợi của ta, tạo 84,000 tháp. A Nan, ông đem cát trong bát này rải chỗ kinh hành của Như Lai. A Nan vâng theo lời Phật dạy.  
Vua A DỤC tham lễ ƯU BA CÚC ÐA  
Nước Ba Liên Phất Ấp có Thượng tọa tên Da Xá, vua A Dục rất kính lễ, lập tịnh xá Kê Tước, thỉnh Da Xá trụ trì. Ðến khi ấy, lại đến Kê Tước bạch Da Xá rằng:  
- Có Tỳ kheo nào được Phật thọ ký để làm Phật sự không? Tôi sẽ đến đấy cúng dường, cung kính.  
Da Xá đáp:  
- Lúc Phật Bát Niết Bàn, du hành đến nước Ma Thâu La, bải ngài A Nan: "Sau khi ta Bát Niết Bàn một trăm năm, sẽ có con trưởng giả tên Ưu Ba Cúc Ða xuất gia học đạo, hiệu là Vô Tướng Phật.  
Vua hỏi:  
- Vậy đã xuất thế chưa?  
Ðáp:  
- Ðã xuất thế rồi, đang ở trong núi Ưu Bàn Trà.  
Vua nghe xong liền muốn đến đó mới sai sứ giả báo trước. Ngài Ưu Ba Cúc Ða nghĩ, nếu vua đến thì thị tùng đi theo sẽ sát hại vô số côn trùng. Nên đáp sứ giả:  
- Tôi sẽ tự đến chỗ vua.  
Ưu Ba Cúc Ða đi đến vương cung, vua rất vui mừng đến trước Tôn giả cúi lạy, quì gối, chắp tay thưa:  
- Nay con thống lãnh cõi Diêm Phù Ðề, làm Chuyển Luân Vương cũng chẳng vui bằng gặp Tôn giả, như được gặp Phật, sung sướng vô cùng. Ðệ tử Như Lai có khả năng như thế.  
Vua lại hỏi:  
- Tôn giả nhan mạo đoan chánh còn tôi hình dung thô xấu. Vì sao vậy?  
Ngài Ưu Ba Cúc Ða nói kệ:  
Lúc tôi hành bố thí Tâm sạch, tài vật tốtChẳng như vua bố thí Ðem cát cúng cho Phật.  
Vua lại bạch:  
- Xin Tôn giả chỉ cho chỗ Phật thuyết pháp, du hành và Phật thọ ký chỗ tháp các đại đệ tử nên lễ bái cúng dường.  
Ưu Ba Cúc Ða đáp:  
- Lành thay, lành thay!  
Và dẫn vua đến các nơi ấy, chỉ từng chỗ một. Vua cúng dường xong, đến tháp A Nan, Tôn giả nói:  
- Vị này là thị giả Phật, đa văn bậc nhất, tuyển tập kinh Phật.  
Vua bèn truyền đem trăm ức trân bảo cúng dường tháp này và bảo quần thần rằng:  
- Thân thể của Như Lai, tánh pháp thanh tịnh, Ngài đều có thể phụng trì, nên cúng dường nhiều hơn. Ngọn đèn chánh pháp thường còn ở đời, tiêu diệt sự ngu si tăm tối này, đều do từ Ngài mà ra, nên ta cúng dường nhiều hơn.  
Vua lại đến dưới cây Bồ đề, tay bưng lò hương, hướng bốn phương làm lễ mong các bậc đệ tử hiền thánh của Như Lai ở các phương đều đến tụ hội. Khi ấy có ba vạn A La Hán tề tựu. Vua thấy tại tòa thứ nhất không có người, bèn hỏi lý do. Tôn giả Hải Ý nói:  
- Ðây là chỗ dành cho ngài Tân Ðầu Lô. Vị này đã đích thân gặp Phật. Vua hỏi:  
- Nay ở đâu?  
Hải Ý nói:  
- Hãy đợi chốc lát.  
Nói xong ngài Tân Ðầu Lô từ hư không hạ xuống. Vua mời đến tòa ngồi và đảnh lễ. Ngài chẳng thèm nhìn. Vua bèn hỏi:  
- Con nghe nói Tôn giả thân thấy Phật đến phải chăng?  
Ngài Tân Ðầu Lô lấy tay vén lông mi lên hỏi:  
- Hội chăng?  
Vua đáp:  
- Chẳng hội.  
- Long vương ao A Nậu Ðạt từng thỉnh Phật thọ trai, lúc ấy tôi cũng dự trong số đó.  
Ưu Ba Cúc Ða nhân một hôm đến nhà một lão Tỳ kheo ni vừa vào cửa liền đụng bể bát. Tỳ kheo ni nói:  
- Lục quần Tỳ kheo hạnh rất thô, mấy lần đến nhà tôi, cũng chưa hề như vậy. Tôn giả nối vị Tổ sao hạnh thô thế!  
Cúc Ða bèn thối đi.  
Có người chấp thân kiến, cầu ngài Ưu Ba Cúc Ða độ cho. Ngài bảo:  
- Pháp cầu độ cần phải tin lời ta, không được trái lời ta dạy.   
Người ấy đáp:  
- Ðã đến với Thầy, cố nhiên phải vâng lời.  
Ngài bèn hóa ra một cây cao vút bên triền núi hiểm trở, bảo người ấy leo lên cây. Rồi dưới gốc cây, hóa ra một hầm lớn, sâu rộng ngàn khuỷu. Ngài bảo ông ta buông chân, ông ta vâng lời buông hai chân. Ngài khiến buông một tay. Ông ta đáp:  
- Nếu buông tay nữa, rớt xuống hầm chết.  
Ngài nói:  
- Trước đã giao ước thọ giáo, sao lại trái ý ta?  
Khi ấy người kia sự yêu mến thân liền tiêu diệt, ông ta buông tay rơi xuống. Chẳng còn thấy cây, thấy hầm, bèn chứng đạo quả.  
  
**78. PHỤC ÐÀ NAN ÐỀ**  
Gặp Nan Sanh (Hiếp Tôn giả). Ngày xuất gia, ánh sáng lành chiếu chỗ ngồi có hai mươi mốt viên xá lợi hiện lên.  
  
**79. HIỆP TÔN GIẢ**  
Phía Bắc Thiên Trúc có Vô Trước xiển dương tông giáo, em là Thiên Thân. Ban đầu người em theo Tiểu thừa, làm luận năm trăm bộ. Vô Trước thấy em căn duyên sắp thuần thục, bèn giả bệnh kêu đến. Khi gần tới, Ngài sai một đệ tử đi rước. Ðêm cùng ngủ trong quán trọ, đệ tử tụng kệ:  
Nhược nhơn dục liễu triTam thế nhất thế Phật Ưng quán pháp giới tánhNhất thiết duy tâm tạo.  
Thiên Thân nghe, hoát nhiên khai ngộ, hối hận tội đã bài xích Ðại thừa khi xưa đều do lưỡi tạo. Liền ngồi dậy lấy dao bén định cắt lưỡi.  
Ngài Vô Trước biết được, duỗi cánh tay, nắm lại dỗ ràng:  
- Em vì ngộ Ðại thừa vì thời tiết đến, xưa dùng lưỡi hủy báng, nay nên dùng lưỡi tán thán. Nếu cắt lưỡi đi, thì còn lợi gì?  
Thiên Thân bèn thôi, đội sao mà đi. Ðến chỗ ngài Vô Trước, lắng nghe từ chỉ rồi tạo luận Ðại thừa năm trăm bộ. Người đời gọi là Luận Sư Ngàn Bộ.  
Một hôm Vô Trước nhập Pháp Quang định, ban đêm lên cung trời Ðâu Suất thỉnh vấn Bồ tát Di Lặc về nghĩa kinh Kim Cang. Ngài Di Lặc bèn thuyết tám mươi bài tụng, ngài Vô Trước phân mười tám trụ xứ, tạo luận hai quyển. Thiên Thân ước đoán hai mươi bảy nghi, tạo ba quyển luận. Thiên Thân lại giảng Bà Sa Luận cho chúng, đem bài giảng mỗi ngày làm một bài tụng nhiếp hết nghĩa. Lại đi khắp các nước, các luận sư các nơi không thể hiểu nổi. Do đó Ngài lại tự tạo trường hàng để giải thích bài tụng tức Câu Xá Luận.  
Một hôm Thiên Thân từ nội cung của đức Di Lặc xuống. Vô Trước hỏi rằng:  
- Nhân gian bốn trăm năm, trời kia chỉ có một ngày đêm. Ðức Di Lặc ở trong một thời (giờ) thành tựu cho năm trăm ức Thiên tử chứng Vô sanh pháp nhẫn, chưa rõ thuyết pháp gì?  
Thiên Thân nói:  
- Cũng chỉ thuyết pháp này. Chỉ là Phạm âm thanh nhã khiến người ưa nghe.  
  
**80. PHÚ NA DẠ XA**  
Tông Cảnh Lục nói: "Tây Thiên trong núi Vân Ðà Sơn có một La Hán tên Phú Lâu Na, Mã Minh đến gặp thấy ngồi yên trong rừng, chí khí cao vời không sanh lường được, Mã Minh bảo:  
- Sa Môn thuyết pháp. Tôi có chỗ sáng tỏ muốn khuất phục ông. Tôi nếu không hơn sẽ chặt đầu tạ lễ.  
La Hán làm thinh, mặt không lộ vẻ thua hay thắng; Mã Minh đến gõ mấy cái cũng không trả lời. Mã Minh bèn lùi suy nghĩ:  
- Ta thua rồi! Ông ta đã thắng ta. Ông ta lặng thinh không nói, ta không thể khuất phục được. Ta dùng lời nói, tuy như lời có thể khuất phục mà tự ta chưa thể thoát khỏi lời. Thật đáng xấu hổ.  
Ngài bèn xin xuất gia.  
Thuyết này cùng Truyền Ðăng không đồng.  
  
**81. MÃ MINH**  
Dạ Xa bảo chúng: "Ðại sĩ này xưa là vua nước Tỳ Xá Lợi, vì nước ấy có một loại người khỏa thân, như ngựa lộ hình. Vua vận thần thông, phân thân làm tằm, những người ấy được áo mặc. Sau Ngài sanh vào Ấn Ðộ, Mã nhân cảm luyến kêu thương, nên gọi là Mã Minh, sau thuyết pháp dẹp các dị luận".  
Có một ngoại đạo đến đòi luận nghĩa, nhóm các quốc vương, đại thần và bốn chúng tụ họp tại luận trường.  
Mã Minh nói:  
- Nghĩa của ông lấy gì làm tông?  
Ngoại đạo đáp:  
- Hễ có ngôn thuyết, tôi đều có thể phá.  
Mã Minh bèn chỉ quốc vương nói:  
- Hiện nay đất nước khang ninh, quốc vương trường thọ. Mời ông phá đi!  
Ngoại đạo khuất phục.  
**82. LONG THỌ**  
Ngài được phó tháp, trong 90 ngày tụng thông kinh sách ở Diêm Phù   
Ðề, lại nghĩ:  
- Kinh Phật cõi đời tuy diệu mà cú nghĩa chưa hết, ta nên phu diễn thêm để khai ngộ người sau.  
Ngài liền dùng thần lực đến Long cung mở rương bảy báu lấy kinh điển Phương Ðẳng trong 90 ngày thông hiểu rất nhiều. Long Vương nói:  
- Ngài xem kinh hết chưa?  
Ngài đáp:  
- Kinh của ông vô lượng chẳng coi hết được. Chỗ tôi đạt đủ gấp 10 lần ở Diêm Phù.  
Long Vương nói:  
- Các kinh trên trời Ðao Lợi hơn đây gấp trăm ngàn ức lần.  
Ngài ở Long Cung tu hành, thâm nhập vô sanh. Rồng đưa Ngài ra khỏi cung, từ đây về sau Ngài hoằng dương Phật pháp rộng lớn, tạo các luận Ðại vô úy ... mấy mươi vạn kệ (Trung Quán Luận là một phẩm, Ðại Trí Ðộ Luận).  
Kinh nói:  
Sau khi Phật Niết Bàn,Ðời vị lai sẽ cóTỳ kheo Nam Thiên TrúcCó hiệu là Long ThọHay phá tông Hữu – VôHiển pháp Ðại thừa taÐắc sơ hoan hỷ địaVãng sanh An Dưỡng Quốc.  
Ngài vào Long cung xem tạng kinh, thấy kinh Hoa Nghiêm có 3 bản.  
Bản thượng có 13 thế giới vi trần số kệ, 1 tứ thiên hạ vi trần số phẩm.  
Bản trung có 498,800 bài kệ, 1,200 phẩm.  
Bản hạ có 100,000 bài kệ, 48 phẩm.  
Bản thượng chỉ có Phật mới biết được.  
Bản trung chỉ có Bồ tát trụ địa mới biết được. Ngài bèn ghi chép bản hạ, trở về Ấn Ðộ. Ấn Ðộ truyền đến Trung Hoa 80 quyển kinh, 39 phẩm. Phẩm chia ra làm bảy chỗ, chín hội.  
Hội 1: Ở Bồ Ðề đạo tràng thuyết 6 phẩm, 11 quyển, ngài Phổ Hiền làm hội chủ.  
Hội 2: Ở điện phổ Quang Minh thuyết 6 phẩm, 4 quyển, ngài Văn Thù làm hội chủ.  
Hội 3: Ở trời Ðao Lợi, thuyết 6 phẩm, 3 quyển, Pháp Huệ làm hội chủ.  
Hội 4: Ở trời Dạ Ma, thuyết 4 phẩm, 3 quyển, Công Ðức làm hội chủ.  
Hội 5. Ở trời Ðâu Suất, thuyết 3 phẩm, 12 quyển, Kim Cang Tràng làm hội chủ.   
Hội 6: Ở trời Tha Hóa, thuyết 1 phẩm, Kim Cang Tạng làm hội chủ.  
Hội 7: Lại ở điện Phổ Quang Minh, thuyết 11 phẩm, 13 quyển. Phổ Hiền và Như Lai. Phẩm Phổ Hiền nói về nhân bình đẳng, phẩm Như Lai Xuất Hiện nói về quả bình đẳng.  
Hội 8: Ba lần ở Phổ Quang Minh Ðiện, thuyết 1 phẩm, 7 quyển. Cũng ngài Phổ Hiền làm hội chủ.  
Hội 9: Trong rừng Thệ Ða thuyết 1 phẩm, 21 quyển, thì Như Lai cùng Thiện hữu.  
Ðây là bản hạ, phần trước 3 vạn 6 ngàn kệ. Còn 6 vạn 4 ngàn kệ, 9 phẩm ở Ấn Ðộ.  
  
**83. CA NA ÐỀ BÀ**  
Ðề Bà đắc pháp rồi, danh vang khắp nơi. Nhưng vẫn lo người không tin lời mình. Khi ấy ở Thiên Trúc có thờ tượng Trời Ðại Tự Tại, ai cầu gì được nấy.  
Ðề Bà đến miếu xem, vạn chúng đi theo vào. Quả nhiên tượng trợn mắt như nổi giận. Ðề Bà nói:  
- Thần thì phải xứng là thần, sao lại nhỏ nhen thế! Chính đáng là phải dùng oai linh để cảm hóa người, dùng trí đức để dạy dỗ vật, chứ sao lại mượn vàng làm thân, pha lê làm mắt để mê hoặc đời. Ðó chẳng phải chỗ người trông mong.  
Rồi bắc thang vào vai tượng, leo lên đục con ngươi của tượng ra. Người xem sanh nghi nói:   
- Trời Ðại Tự Tại lại bị một chú Bà Là Môn nhỏ bắt nạt sao?   
Ðề Bà nói:  
- Thần minh cao xa nên lấy việc gần để thử tôi. Tôi được tâm của Ngài nên mới dám làm thế.  
Nói xong, bày các thứ cúng dường. Ðêm ấy trời Ðại Tự tại giáng xuống thọ nhận đồ cúng và nói:  
- Ông được tâm tôi, người được hình tôi. Ông đem tâm cúng, người đem vật chất dâng. Người biết mà kính ta là ông. Người sợ mà vu oan ta là mọi người. Nhưng ông tuy cúng rất tốt đẹp, nhưng thiếu cái tôi cần.  
Ðề Bà nói:  
- Thần cần vật gì?  
Trời Ðại Tự Tại nói:  
- Tôi thiếu con mắt trái, cho ta được chăng?  
Ðề Bà cười, móc mắt mình đưa ra. Càng móc càng sanh hoài không hết. Từ sáng đến chiều, mắt móc mấy vạn. Thần khen:  
- Lành thay, Ma nạp! Thật là bố thí cao thượng nhất. Ông muốn cầu gì?  
Ðề Bà nói:  
- Tôi đã sáng tâm, không cần nhờ ở ngoài.  
Sau Ðề Bà đến thành Ba Liên Phất, nghe các ngoại đạo muốn ngăn chướng Phật pháp, tính kế đã lâu. Ðề Bà bèn cầm tràng phan vào trong chúng kia, họ bèn hỏi:  
- Sao ông không đi trước?  
Ðề Bà nói:  
- Sao ông không đi sau?  
- Ông hình như người bần tiện?  
- Ông giống người cao quý.  
- Ông hiểu pháp gì?  
- Ông trăm thứ chẳng hiểu.  
- Tôi muốn được Phật.  
- Tôi rõ ràng được Phật.  
- Ông đâu đáng được.  
- Tôi vốn đã được đạo, còn ông thực chẳng được.  
- Ông đã chẳng được, tại sao nói được?  
Ðề Bà nói:  
- Ông có ngã do đó chẳng được. Còn ta không ngã nên ta đáng được.  
Họ bèn chịu thua, hỏi Ðề Bà:  
- Ông tên gì?  
- Tôi tên Ca Na Ðề Bà.  
Người kia trước đã nghe tên Ðề Bà, bèn hối lỗi đến tạ tội. Trong chúng còn thay nhau vấn nạn, Ðề Bà dùng biện tài vô ngại chiết phục hết.  
\* Bên Trung Hoa thời này nhằm đời Hán Cao Ðế năm Canh Thìn.  
Hán Vũ Ðế, niên hiệu Nguyên Thú năm thứ hai (121 trước Công Nguyên). Tướng quân Phiêu Kỵ về phương Nam để dẹp Hung Nô, khi qua Cư Duyên bắt vua Hưu Ðồ, được một người vàng cao hơn một trượng. Vua cho là đại thần đặt ở cung Cam Tuyền, không tế tự, chỉ đốt hương lễ bái mà thôi. Ở đây đạo Phật lưu thông chậm.  
  
**84. LA HẦU LA ÐA**  
La Ða lấy tay phải nâng bát vàng lên đến Phạm cung lấy cơm thơm về thiết trai đại chúng. Ðại chúng chợt đem tâm chán ghét. La Ða nói:  
- Chẳng phải lỗi của ta, mà do nghiệp của các ông.  
Rồi bảo Nan Ðề cùng ăn, chúng lấy làm lạ, La Ða nói:  
- Ông chẳng ăn được đều do đây vậy. Nên biết người chia tòa với ta tức là Phật thời quá khứ Ba La Thọ Vương, xót thương loài người mà thị hiện. Bọn ông cũng ở trong kiếp Trang nghiêm, đã chứng Tam quả mà chưa chứng vô lậu.  
Chúng nói:  
- Thần lực của thầy ta, điều này đáng tin. Còn nói ông ta là Phật quá khứ thì chúng con trộm ngờ.  
Nan Ðề biết chúng sanh ngã mạn bèn nói:  
- Thế Tôn lúc tại thế, thế giới bằng phẳng, chẳng có gò nỗng, sông suối, ngòi lạch, nước rất ngon ngọt, cây cối tươi tốt, đất nước hưng thịnh. Không có tám khổ, hành mười thiện. Từ khi ngài nhập diệt ở song thọ hơn 800 năm, thế giới gò trống, cây cối khô héo. Người không có lòng tin, chánh niệm nhỏ ít, chẳng tin chân như, chỉ thích thần lực.  
Nói xong lấy tay phải ấn xuống đất cho đến mé Kim Cương luân, lấy nước cam lồ đựng vào bình lưu ly, đem vào hội. Ðại chúng vừa thấy, tức thời khâm mộ, hối lỗi làm lễ.  
  
**85. TĂNG GIÀ NAN ÐỀ**  
Ngài khi phó chúc xong, tay phải vịn cây mà tịch. Ðại chúng bàn luận:  
- Quần chúng quy tịch dưới gốc cây là điềm che mát cho người sau.  
Họ định đem toàn thân lên đất cao, dựng tháp. Nhưng chúng dùng toàn lực cũng không nâng lên được, bèn đem mấy voi tới kéo cũng không động. Bèn thiêu thân ngay tại gốc cây, cay càng thêm tươi tốt.  
\*  
Niên hiệu Hồng Gia năm thứ hai. Quang Lộc đại phu là Lưu Hướng, tuyển truyện thần tiên, nói:  
- Từ Hoàng đế trở xuống đến nay. Người đắc tiên đạo được 149 người mà 74 người đã thấy kinh Phật.  
Lại nói:  
- Xem khắp sách vở, thường thường thấy có kinh Phật.  
Niên hiệu, Nguyên Thọ nguyên niên năm Kỷ Mùi (2 trước Công nguyên), Cảnh Hiến đi sứ nước Ðại Thị Nguyệt trở về được kinh Phù Ðồ, người đời ấy không ai biết.  
  
**86. CƯU MA ÐA LA**  
Cưu Ma Ða La là con Bà La Môn nước Ðại Nguyệt Thị, xưa là trời Tự Tại Thiên Dục giới lục thiên, thấy Bồ tát Anh Lạc, chợt khởi lòng tham ái, bị đọa xuống trời Ðao Lợi, nghe Kiều Thi Ca thuyết Bát nhã Ba la mật, do được pháp thù thắng nên lại sanh lên Phạm Thiên. Vì căn tánh lanh lợi, khéo thuyết pháp yếu, chư thiên tôn làm Ðạo sư. Thời tiết kế tục Tổ vị đến, Ngài giáng sanh nước Nguyệt Thị.  
  
**87. BÀ TU BÀN ÐẦU**  
Xưa Như Lai tu ở Tuyết Sơn có ổ Dã Thước ở trên đảnh. Phật thành đạo rồi, Dã Thước thọ báo làm vua nước Na Ðề. Phật thọ ký rằng:  
- Ông đến 1,000 năm sau sanh trong nhà Tỳ Xá Khư ở thành La Duyệt, cùng một bào thai với Thánh.  
Nay quả không sai.  
Sau độ Ma Noa La con thứ hai vua nước Na Ðề. Trước, nước Na Ðề có voi dữ làm hại, Noa La sanh thì voi ngừng, ba mươi năm không ai biết lý do. Khi Tổ Bàn Ðầu thuật lại vua nghe thì có sứ giả đến báo có 10,000 voi lớn đang phá thành, vua lo lắng. Tổ nói đưa Ma Noa La ra thì yên. Vua thử sai Ma Noa La ra. Ma Noa La ra đến cửa thành phía Nam, vỗ bụng hét lớn, thành bị chấn động, bầy voi điên đảo, chạy tán loạn. Lúc ấy dân chúng mới biết nước được an nổn là nhờ Ma Noa La.  
  
**88. MA NOA LA (\*1)**  
Khi được truyền kệ, bầy hạc bay lên vừa kêu vừa đi.  
Ma Noa vọt lên hư không làm 18 phép thần biến trở về tòa chỉ xuống đất, phát ra một dòng suối thần. Ngài lại nói kệ:  
Tâm địa thanh tịnh tuyềnNăng nhuận ư nhất thiếtTùng địa ư dõng xuấtBiến mãn thập phương tế.  
  
Hặc Lặc Na vui vẻ kính vâng phụng hành.  
Ngài truyền pháp xong, ngay chỗ ngồi lặng lẽ thị tịch. Chúng hỏa táng và lượm xá lợi xây tháp thờ.  
Tháp xá lợi có bốn mặt:  
Trước: Vua Thi Tỳ cắt đùi tặng ó để cứu bồ câu.  
Sau: Vua Từ Lực chích thân đốt đèn.  
Trái: Thái tử Tát Ðỏa nhào xuống bờ vực để hổ ăn thịt.  
Phải: Vua Nguyệt Quang thí bỏ đầu báu, đều là tiền thân của Phật.  
1. Xin xem Tiểu sử Ngài trong cuốn "33 vị Tổ Thiền Tông" của Hòa thượng Thích Thanh Từ, trang 122.  
  
**89. BỒ ÐỀ ÐẠT MA**  
Thuyết pháp Nam Ấn Ðộ:  
Bát Nhã Ða La thị tịch, Bồ Ðề Ðạt Ma giáo hóa ở bổn quốc. Có hai sư là Phật Ðại Tiên và Phật Ðại Thắng Ða, vốn cùng Ðạt Ma đồng học Thiền quán Tiểu thừa. Sau Phật Ðại Tiên cùng Ðạt Ma gặp Bát Nhã Ða La, tu theo chánh pháp. Còn Phật Ðại Thắng Ða chia đồ chúng làm 6 tông:  
1- Hữu tướng tông.   
2- Vô tướng tông.  
3- Ðịnh huệ tông.  
4- Giới hạnh tông.  
5- Vô đắc tông .   
6- Tịch tĩnh công.  
Rồi triển hóa riêng.  
Ðạt Ma than:  
- Họ có một thầy đã là lọt vào vết chân trâu, huống là phân làm sáu tông. Ta nếu chẳng trừ, họ sẽ bị cột mãi trong tà kiến.  
Nói xong, hiện chút thần lực, đến chỗ tông Hữu tướng hỏi:  
- Tất cả các pháp, cái nào là thực tướng?  
Trong chúng có một tôn trưởng là Tát Bà La đáp:  
- Ở trong các tướng, không lẫn các tướng đó gọi là thực tướng.  
- Ở trong các tướng mà không lẫn thì làm sao định được?  
- Ở trong các tướng thật không có định; nếu nhất định các tướng sao gọi là thực?  
- Các tướng chẳng định gọi là thực tướng, nay ngươi chẳng định, sẽ được thực tướng chăng?  
- Tôi nói chẳng định chẳng phải nói các tướng. Nên nói các tướng, nghĩa của nó cũng thế.  
- Ngươi nói bất định là thực tướng, thì định mà bất định vậy là chẳng phải thực tướng.  
- Ðịnh đã bất định thì không phải thực tướng, nhưng cái biết tôi chẳng phải, cái đó bất định bất biến.  
- Nay ông bất biến, thì cái gì là thực tướng? Ðã biến thì qua rồi, nghĩa này cũng vậy.  
- Bất biến sẽ còn, còn mà không chỗ nơi nên biến là thực tướng để định cái nghĩa này.  
- Thực tướng bất biến, biến thì chẳng phải thực. Ở trong có, không, sao gọi là thực tướng?  
Tát Bà La thầm biết thánh sư huyền giải, thầm đạt ý chỉ. Bèn lấy tay chỉ hư không nói:  
- Ðây là hữu tướng của thế gian, cũng có thể thành không. Nên thân này của con, có được như thế không?  
- Nếu hiểu thực tướng, tức thấy không phải tướng. Nếu rõ không phải tướng thì sắc này cũng vậy. Nên ở trong sắc mà không mất sắc thể. Ở trong phi tướng mà chẳng ngại có. Nếu hiểu như thế, thì đây gọi là thực tướng.  
Chúng kia nghe xong, tâm ý rỗng rang, đảnh lễ tín phục.  
\*  
Bồ Ðề Ðạt Ma lại đến tông Vô tướng hỏi:  
- Ngươi nói vô tướng, làm sao chứng được?  
Trong chúng có Ba La Ðề đáp:  
- Tôi gọi vô tướng là tâm không hiện.  
- Tâm ngươi không hiện, làm sao rõ được?  
- Tôi rõ vô tướng, tâm không thủ xả. Ngay lúc rõ cũng không có người đang (rõ).  
- Ở các tâm có không, không có thủ xả, lại không có người đang (rõ). Thì các sự rõ biết là không.  
- Nhập Phật tam muội còn không sở đắc, huống là vô tướng mà muốn biết nó.  
- Tướng đã chẳng biết thì ai nói có không? Còn không sở đắc, sao gọi là tam muội?  
- Tôi nói không tướng là chứng mà không chỗ chứng, chẳng phải tam muội nên tôi nói tam muội.  
- Chẳng phải tam muội, làm sao có tên gọi? Ông đã chẳng chứng; không phải chứng thì chứng cái gì?  
Ba La Ðề nghe xong, ngộ được bổn tâm, lễ tạ và sám hối những sai lầm cũ.  
Ðạt Ma thọ ký:  
- Ông sẽ đắc quả, không bao lâu sẽ tự chứng. Nước này có ma, chẳng bao lâu ông sẽ hàng phục chúng. Nói xong Ngài biến mất.  
Ðến tông Ðịnh huệ hỏi:  
- Ông học định huệ, là một hay hai?  
Trong chúng có Bà Lan Ðà đáp:  
- Ðịnh huệ của tôi, không một không hai?  
- Ðã không một, hai sao lại gọi là định huệ?  
- Tại định mà không phải định. Ở huệ mà không phải huệ, một mà không một, hai cũng chẳng hai.  
- Ðáng một mà chẳng một, đáng hai mà chẳng phải hai, đã chẳng phải định huệ, thì theo định huệ nào?  
- Chẳng một, chẳng hai, mà định huệ hay biết; chẳng phải định, chẳng phải huệ cũng lại như thế.  
- Huệ chẳng phải định thì làm sao biết? Chẳng một, chẳng hai thì ai định, ai huệ?  
Ba Lan Ðà nghe rồi, tâm nghi tan biến.  
\*  
Ngài đến tông Giới hạnh hỏi:  
- Cái gì gọi là giới? Thế nào gọi là hạnh? Giới hạnh này là một hay là hai?  
Trong chúng có một hiền giả thưa:  
- Mộ, hai hay hai, một đều do kia sanh. Y theo giáo không nhiễm. Ðậy gọi là giới hạnh.  
- Ông nói y giáo tức có nhiễm, một hay hai đều phá, sao nói y giáo? Hai cái này trái ngược. Hành chẳng đến được, trong ngoài chẳng rõ, sao gọi là giới?  
- Ta có trong ngoài, điều đó đã biết rõ, đã được thông đạt, thì đó là giới hạnh. Nếu nói trái ngược; đều phải hoặc đều trái. Còn nói đến thanh tịnh thì tức là giới, tức là hạnh.  
- Ðều phải, đều trái sao nói là thanh tịnh?  
Ðã được thông thì sao lại nói trong ngoài?  
Hiền giả nghe xong, hổ thẹn chịu phục.  
\*  
Ngài đến tông Vô đắc hỏi:  
- Ông nói vô đắc là không đắc cái đắc nào?  
Ðã không chỗ đắc thì cũng là đắc cái vô đắc.  
Trong chúng có Bảo Tĩnh đáp:  
- Tôi nói vô đắc, chẳng phải đắc cái vô đắc. Nên nói đắc đắc, vô đắc tức là đắc.  
- Ðắc đã không đắc, đắc cũng chẳng phải đắc. Ðã nói đắc đắc, thì đắc đắc cái nào?  
- Thấy đắc chẳng phải đắc, chẳng phải đắc là đắc. Nếu thấy không có đắc gọi là đắc đắc.  
- Ðắc đã chẳng phải đắc, thì đắc đắc chẳng có đắc. Ðã không có chỗ đắc, thì lấy cái đắc nào để đắc?  
Bảo Tĩnh nghe rồi, chóng trừ lưới nghi.  
\*  
Ngài đến tông Tịch Tĩnh hỏi:  
- Sao gọi là tịnh tĩnh? Ở trong pháp này?  
Cái gì tịch? Cái gì tĩnh?  
Có một tôn giả đáp:  
- Tâm này bất động gọi đó là tịch, ở pháp không nhiễm gọi là tĩnh.  
- Bổn tâm nếu không tịch, cần mượn tịch tĩnh; xưa nay đã tịch đâu cần tịch tĩnh?  
- Các pháp vốn không, vì không nên không, ở cái không kia không nên gọi là tịch tĩnh.  
- Không không đã không, các pháp cũng vậy. Tịch tĩnh không tướng, cái gì tĩnh? Cái gì tịch?  
Người ấy nghe chỉ dạy, hoát nhiên khai ngộ. Rồi từ đó năm chúng đều quy y Ngài.

Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện.  
Nguồn: http://vnthuquan.net  
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.  
Đánh máy : Cao Thân  
Nguồn: quangduc.com  
Được bạn: NHDT đưa lên  
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2006