TỤC CAO TĂNG TRUYỆN

# QUYỂN 23 B

**CHÖÔNG IV: NOÙI VEÀ LUAÄT**

# PHAÀN COØN LAÏI TRONG PHAÀN 2 CHÖÔNG IV

(chaùnh truyeän coù boán vò)

Muïc ôû baûn khoâng phaûi nhö theá naøy, nhöng xeùt thaáy vöøa thieáu vöøa thöøa so vôùi boán truyeän hieän coù, neân ôû ñaây taïm neâu muïc luïc theo vaên truyeän hieän coù, chöù khoâng theo muïc luïc cuûa Baûn goác.

1/ Truyeän ngaøi Thích Ñaïo Truï truï chuøa Dieân Höng ôû Kinh ñoâ, thôøi Tieàn Ñöôøng.

2/ Truyeän ngaøi Thích Ñaïo Höng truï chuøa Phöôùc Thaéng ôû Ích Chaâu, thôøi Tieàn Ñöôøng.

3/ Truyeän ngaøi Thích Minh Ñaïo truï chuøa Thieân Cung ôû Laïc Chaâu, thôøi Tieàn Ñöôøng.

4/ Truyeän ngaøi Thích Ñaøm Quang truï chuøa Kính AÙi ôû Laïc Chaâu, thôøi Tieàn Ñöôøng.

## *Truyeän ngaøi Thích Ñaïo Truï truï chuøa Dieân Höng ôû Kinh ñoâ:*

Thích Ñaïo Truï, truyeän naày neâu ñeà laø ngaøi “Ñaïo Truï” maø noäi dung ñeà caäp nhieàu veà ngaøi “Ñaøm Sính”. Coù leõ noùi laø Truyeän Ngaøi Ñaøm Sính thì hôïp hôn, Sö hoï Phuï, ngöôøi ôû xöù Thæ Bình thuoäc Kinh Trieäu. Cha cuûa Sö teân laø Nhaäm, laøm Thaùi Thuù Thöôïng Ñaûng, neân ôû taïi Tröôûng Töû. ngaøi taùnh tình thoâng minh, öa thích xa lìa. Naêm 14 tuoåi, gaëp phaûi tang meï, ngaøi giöõ chí Luïc nga baùo ñaùp aân khoù cuøng, vì meï maø xuaát giaù, chí thuaàn hieáu haïnh.

Naêm hai möôi tuoåi, Sö ñeán Tinh Chaâu, caàu thænh Phaùp sö AÁn laøm Hoaø-thöôïng, ñöôïc chaáp thuaän. Luùc ñoù Phaùp sö AÁn ñaõ taùm möôi laêm tuoåi, baûo Sö ñöa ñeán cöûa thaønh. Sö thaáy coù nhieàu ngöôøi maëc y phuïc maàu ñoû nhieàu raâu toùc ñeán ñoùn röôùc v.v... Ñoù laø choã phoùng sinh cuûa Mieân Truùc,

nhôø ñoù ñöôïc soáng laïi. Töø ñoù, Sö roäng khuyeán hoùa laäp ao phoùng sinh. ÔÛ khaép caùc chaâu taïo laäp hôn caû traêm choã, nay ñeàu hieän coøn. Laïi nöõa, thaàn Cam Ñình ôû Ích Chaâu oai löïc nghieâm aùc, öông phöôùc laäp öùng. Caàu nguyeän maø daâng cuùng caùc thöù maùu thòt traâu deâ thì khoù kyû. Boãng nhieân thaàn giaùng nhaäp vaøo thaày ñoàng coát, noùi muoán cho Ngaøi (Ñaøm Sính) thoï giôùi. Sö beøn ñem toân töôïng Phaät ñeán döôùi toøa cuûa thaàn. Khi aáy thaàn aûnh töï dôøi khoûi choã, höôùng xuoáng döôùi toaø Phaät. Ngaøi (Ñaøm Sính) beøn cho thoï giôùi. Töø ñoù veà sau ñeán ngaøy huùy kî chæ cuùng thöùc aên chay tòch maø thoâi. Sö laïi ñeán choã Löu Bò tieân sinh thoï giôùi, thaàn cuõng ñi theo. Do ñoù caùc choã thôø thaàn ôû Thuïc Xuyeân, nôi naøo ngaøi (Ñaøm Sính) coù ñi ñeán thì ñeàu cho thoï giôùi, ñeán nay cuõng khoâng boû. Vì theá maø caùc haøng taêng tuïc quy höôùng veà Sö.

Sö laïi ñeán Huyeän Bì thuoäc Mieân Truùc tu taïo moät pho töôïng lôùn cao ba traêm thöôùc, nay ñeàu thaønh töïu, neân moïi ñieàu mong caàu khoâng ñieàu gì chaúng toaïi yù. Ñeán nieân hieäu Hieån Khaùnh thöù tö (659) thôøi Tieàn Ñöôøng, Sö thò tòch taïi chuøa ñang ôû, thoï taùm möôi laêm tuoåi. Caùc haøng taêng tuïc buoàn thöông kính meán tieãn ñöa ñeán ao phoùng sinh. Treân ñöôøng ñi traûi qua ba côn möa lôùn, möa ñeàu maàu traéng, vöøa ñeán nôi an taùng thì ñaát trôøi trong saùng.

## *Truyeän ngaøi Thích Ñaïo Höng truï chuøa Phöôùc Thaéng ôû Ích* Chaâu:

Thích Ñaïo Höng, hoï Löu, voán ôû xöù Taàn Chaâu. Naêm khoaûng taùm, chín tuoåi, Sö thöôøng nghó ñeán vieäc xuaát gia, beøn ñeán chuøa taêng, chaúng chòu trôû veà, cha meï Sö sôï maát.

Naêm möôøi chín tuoåi, Sö nhaát ñònh ñeán chuøa Ñaïi Quang xin xuaát gia. Taêng chuùng raát xoùt thöông. Cha meï Sö khoå tìm caàu maø Sö coá aån troán laùnh, taêng chuùng giaûi thích, daãn duï, cha meï Sö lieàn chaáp thuaän cho Sö xuaát gia. Baáy giôø, trong nöôùc gaëp luùc ñaïi loaïn, giaëc cöôùp hoaønh haønh, ngöôøi cheát chaát nhö nuùi. Sö ñang laø Sa-di, noùi vôùi caùc ñoàng baïn raèng: “ Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, giöõ giôùi laø baäc nhaát”. Cha meï Sö bò giaëc baét daãn ñi caùch xa thaønh ñaõ saùu möôi daëm. Sö lieàu boû maïng tìm ñuoåi theo, ñeán nôi, meï Sö bò thöông nhöng chöa cheát. Giaëc thaáy theá baûo raèng: “vò taêng naøy thaät laø chí hieáu, ñuoåi tìm theo meï maø ñeán ñaây!”. Nhöng baø chöa cheát, Sö beøn coõng meï treân löng trôû veà thaønh. Moïi ngöôøi trong thaønh ñeàu laáy laøm laï, giöõa ñöôøng giaëc daõ hung hieåm, vì sao maø trôû veà ñöôïc. Sö laùnh naïn tìm ñeán ñaát Thuïc, vöøa tôùi huyeän Haø Trì, gaëp ñöôïc Taùn Hoaøng Coâng chôû che an uûi, daãn ñöa ñeán Löông Chaâu. Sö cuøng moät

vò Laõo taêng ñoàng ñi theo. Vò Laõo taêng aáy coù möôøi löôïng vaøng, baûo vôùi Sö raèng: “Toâi coù soá vaøng naøy, coù theå mang ñeán ñaát Thuïc thì cuøng chia nhau”. Ngaøi baûo: “Ñoù laø vaät nguy thaân, Phaät laïi chaúng cho pheùp, khoâng theå cuøng ñi. Neáu khoâng tin thì thieän aùc seõ coù öùng nghieäm”. Sö beøn boû maø sang ñaát Thuïc. Laõo taêng aáy giöõ vaøng mang theo, vöøa ñi ñeán huyeän Tam Tuyeàn, gaëp giaëc neân bò gieát cheát.

Khi ñaõ ñeán Thuïc Xuyeân, Sö ñuû tuoåi, beøn thoï giôùi cuï tuùc, thöôøng haønh trì haïnh Lan-nhaõ, Ñaàu-ñaø khaát thöïc. Coù Luaät sö Trí Thuaán laø baäc thoâng minh giaûng töôïng, Sö ñeán nöông töïa nghe qua naêm bieán, beøn coù theå ñaùp thuaät. Sö thöôøng coù söï dò kieán, neân ngaøi Trí Thuaán raát laáy laøm laï. Sau, Sö laïi ñeán kinh ñoâ, döôùi phaùp toøa cuûa Luaät sö Trí Thuû trình baøy Ñaïi Nghóa, nhö choã daãn neâu rieâng. Sau ñoù, Sö laïi trôû veà Thuïc Xuyeân, roäng nghe caùc kinh luaän, chaúng ñeå lôõ thôøi gian taác boùng. Sö laïi ñeán döôùi Phaùp toøa cuûa Thieàn sö Giang, thoï hoïc Thieàn phaùp, laáy laøm yeáu thuaät ñeå raên tröøng taâm.

Sau khi Luaät sö Trí Thuaán thò tòch, Sö noái tieáp Luaät dieân, moãi naêm giaûng tòch raát ñoâng ñaûo, ba möôi hai laàn ñeán thænh, Sö môùi höùa Khai toâng. Sö töøng than raèng: “Phaät Phaùp daàn tan, khinh maïn ngaøy moät theâm nhieàu. toâi chaúng daùm khinh, do vì troïng phaùp neân nhö vaäy. Töùc laáy aân caàn trònh troïng laøm haït gioáng cuûa Phaùp laønh. Neáu khoâng coù haït gioáng aáy thì chaúng do ñaâu gaëp ñöôïc ”. Do ñoù, moãi luùc giaûng veà Luaät boä vaø phaùt taâm Boà-ñeà, ngaøi laáy ñoù maø khuyeân chuùng. Ngöôøi nghe rôi leä khoùc nghó aân Sö daïy raên. Sö ñôïi chuùng laéng tónh heát gaøo khoùc, giaây laâu môùi baûo xöôùng vaên. Nhö theá chaúng phaûi chæ moät laàn. Moïi ngöôøi khaép boán phöông xa tìm ñeán, chaúng keå chuû khaùch. Sö troâng coi Ñoâ Duy Na. Baáy giôø, Quan phuû caáp thieát khoâng cho pheùp khaùch ôû laïi, caùc chuøa khoâng nghæ ôû ñöôïc, moïi ngöôøi ñeàu tìm ñeán. Sö beøn voã veà an uûi. Chuû chuøa baûo raèng: “Y cöù vaøo pheùp Quan cheá leänh khoâng cho pheùp, sao ñöôïc nghæ ôû ñoù?” Sö baûo: “Quan khoâng cho pheùp dung chöùa kim khaâu, laïi rieâng dung chöùa xe ngöïa, chuû chuøa haù chaúng nghe lôøi ta ö.” Sö baûo: “Ñaây laø Tam Baûo toân kính thì ñöôïc ñieàu laønh, gheùt ganh thì chieâu caûm ñieàu aùc”. Chuû chuøa caøng töùc giaän, trôû veà phoøng, maét nhìn aùo ca-sa khoâng thaáy, laïi ñeán Tam Moân Vöông Gia hoäi, aên côm laïi noùi laø aên huyeát. Moïi ngöôøi thí duï, roát cuoäc chaúng chòu aên. Chuû chuøa veà laïi chuøa höôùng veà Sö xin saùm hoái. Sau ñoù suoát ñôøi thöïc haønh haïnh A-lan-nhaõ.

Baáy giôø, Quyû laïi laøm naõo loaïn, Sö böôùc ra giöôøng daây, Quyû thoái luøi, Sö laïi cho thoï Phaùp Tam quy, roài Sö veà laïy Phaät danh, quyû cuõng theo laïy. Vaøo nieân hieäu Trinh Quaùn (627-650) thôøi Tieàn Ñöôøng, Thanh

Thaønh Ñaùi leänh laïi kính meán, muoán cuøng Sö ñoàng nguû qua ñeâm trong moät phoøng. Nöûa ñeâm ñang nguû, boãng nhieân kinh haõi chaïy ra ngoaøi phoøng, baûo raèng: “Thaáy coù moät vò taêng maëc aùo maàu ñoû caàm gaäy ñaùnh vaøo löng hoûi “vì sao nguû qua ñeâm ôû ñaây?” Beøn laáy ñeøn roïi vaøo löng, thaáy coù laèn veát nhö ba ngoùn tay lôùn, coù aån maàu ñoû. Nhaân ñoù caàu xin saùm hoái loãi laàm. Ñang luùc Sö maéc beänh raát naëng, nghe trong phoøng nhaø coù tieáng nhaïc, Sö töï nghó raèng: “Ñieàu ta mong caàu voán laø thaønh Quaû Phaät, chaúng nguyeän ôû trôøi, ngöôøi. Neáu ñieàu nguyeän chaúng luoáng doái thì caùc Quyû loaïn töï neân tieâu dieät”. Sö noùi xong thì tieáng aâm nhaïc töï ngöøng döùt. Töø ñoù Sö beøn laønh beänh. Sö thöôøng ñaûnh leã danh hieäu ngaøn Ñöùc Phaät, moãi ngaøy moät bieán.

Nieân hieäu Vónh Huy thöù ba (652) thôøi Tieàn Ñöôøng, Phaùp sö Huyeàn Trang ñoùn röôùc Xaù-lôïi ñeán, baûo Sö cuùng döôøng. Sö coù ñöôïc Xaù-lôïi roài, beøn laäp ñaïo traøng ôû ngay trong phoøng, phaùt khôûi chaùnh nguyeän raèng: “Neáu moät ñôøi hoaèng truyeàn giaùo Phaùp vaø ñaûnh leã ngaøn Ñöùc Phaät trong Kieáp Hieàn maø kheá hôïp vôùi Thaùnh Taâm, xin phaùt ra aùnh saùng!”. Ñuùng nhö lôøi Sö, trong phoøng ñeàu coù maàu vaøng roøng, caùc ñeä töû ñeàu cuøng troâng thaáy. Ñeán ngaøy….thaùng….nieân hieäu Hieån Khaùnh thöù tö (659) thôøi Tieàn Ñöôøng, Sö thò tòch taïi chuøa Phöôùc Thaéng, thoï saùu möôi baûy tuoåi.

Töø khi Sö nhaäp Ñaïo, haïnh tieát luoân giöõ trong loøng. Ngaøy ñeâm thöôøng ngoài, khoâng heà naèm moät chuùt. Sö chöa töøng ñeán chôï, khoâng thoï nhaän lôïi rieâng. Ngoaøi vieäc khaát thöïc, Sö chaúng ra khoûi cöûa chuøa, chaúng cöôõi treân mình loaøi vaät, chaúng maëc ñoà phi phaùp. Nguõ töôïng ôû Ích chaâu raát kính troïng Sö.

## *Truyeän ngaøi Thích Minh Ñaïo truï chuøa Thieân Cung ôû Laïc* Chaâu:

Thích Minh Ñaïo, hoï Dieâu, ngöôøi ôû xöù Ngoâ Höng. Nhaân laøm Quan taïi Haáp Chaâu, beøn dôøi nhaø ñeán ôû ñoù. Töø thuôû nhoû, Sö ñaõ hieäp nhaõ ñieàu, chaúng hôïp boïn vôùi chuùng baïn. Cuoái ñôøi Tuøy taùn loaïn, cha meï Sö ñeàu qua ñôøi. Sö phaùt taâm xuaát gia, yù muoán Hoä Phaùp. Ngay ñoù, Sö tìm theo giôùi ñöùc cuûa ngaøi Di-laëc.

Ñeán ñaàu nieân hieäu Trinh Quaùn (627) thôøi Tieàn Ñöôøng, Sö ñi ñeán Traàn Chaâu, gaëp ñöôïc saéc ban tuyeån choïn ñoä taêng chæ ba möôi vò. Vì tieáng taêm ñöùc haïnh cuûa Sö vang khaép ñaõ laâu, beøn öùng kyø tuyeån choïn aáy. Tuy vinh haïnh ñöôïc choïn, nhöng yù Sö vaãn ñeå ñoù. Sö beøn than raèng: “Xuaát gia hoaèng phaùp cöùu giuùp, muïc ñích laø haønh Ñaïo, ñaâu theå vì Danh thaät maø boù buoäc vöôùng maéc ôû moät phöông!”. Sö beøn ñi xa, lìa boû chuøa

vuõ. Sö ñeán döôùi phaùp toøa cuûa hai Luaät sö Thöôùc vaø Phaùp Leä, baåm thoï saâu maàu, chöa ñaày moät naêm maø tieáng taêm troäi vöôït. Nhaân ñoù hai thaày baûo Sö ñaùp thuaät, Sö tuoân nhaõ thaáu ñaït khoâng soùt. Hoïc chuùng baïn Ñaïo khoâng ai chaúng suy toân kính meán. Töø caùc chuøa keát giaän kieän tuïng cho ñeán caùc haøng taêng tuïc keùo xin Sö giaûi quyeát, ñeán luùc Sö ra maët nhaõ lôøi thoûa phuïc, moïi ngöôøi ñeàu ngôïi khen Sö kheùo thaáu ñaït phöông tieän khoâng tranh caõi. Ñoù ñeàu laø do naêng löïc suy nghó cuûa Sö.

Nieân hieäu Long Soùc thöù hai (662) thôøi Tieàn Ñöôøng, ñaïo haïnh Sö ñaõ sôùm ngôøi saùng, vaâng saéc ban rieâng truï chuøa Thieân Cung ôû Ñoâng Ñoâ. Ñeán nieân hieäu Laân Ñöùc thöù nhaát (664) thôøi Tieàn Ñöôøng, vua Cao Toâng (Lyù Trò) taïo töôïng Laõo Töû, ban saéc ñoùn röôùc ñeán Mang Sôn, beøn ra leänh taïi Laïc Haï Vaên vaät khaép baøy. Baáy giôø, Tröôûng laïi Haøn Hieáu oai voïng caäy Thieân oai, hoaøng caân meâ hoaëc, rieâng baûo taêng ni ñoàng phaûi ñoùn röôùc. Haøn hieáu duøng oai löïc buoäc taát caû hai möôi hai huyeän trong caùc chaâu boä taát caû naêm chuùng ñeàu nhoùm hoïp veà Laïc Chaâu. Moãi ngöôøi caàm phöôùn loïng cuøng ngaøy ñeàu cöû. Sö ñöùng giöõa chuùng, baûo raèng: “Phaät giaùo, Ñaïo giaùo töø tröôùc ñeán nay caùch nhau. Taø Chaùnh phöông vì khaùc nhau voán töï sai bieät. Vì sao hôïp taïp huøa theo trích daãn? Ñaõ khoâng coù rieâng ban saéc cuûa Vua thì khoâng daùm vaâng maïng”. Haøn Hieáu Oai töùc giaän baûo: “Ñoù laø Ñaïo nhaân naøo maø daùm choáng Quoác leänh nhö vaäy?” Beøn sai ngöôøi töôùc côûi aùo Ca-sa cuûa Sö. Saép thöïc haønh leänh caám, Sö baûo: “Ca-sa coù saéc ñoä môùi ñöôïc maëc, chaúng coù saéc leänh khoâng ñöôïc voïng côûi. Khoâng saéc leänh buoäc chuùng taêng ñoùn röôùc Ñaïo giaùo, ñoù laø traùi vôùi Quoác maïng”. Haøn Hieáu Oai töùc giaän baûo: “Ñaïo nhaân naøo khoâng ñoùn röôùc Thieân Toân thì böôùc ra”. Sö lieàn ñöùng daäy moät mình. Khi aáy, taêng ni ñoàng moät luùc ñeàu sang ñöùng ôû choã Sö. Haøn Hieáu Oai töùc giaän baûo: “Ñaïo nhaân muoán phaûn ö?” Sö lieàn baûo vôùi Quan nhaân caû luïc taøo raèng: “Tröôøng laïi vôøi taát caû taêng ni xöôùng phaûn, ñoù laø Tröôûng laïi töï phaûn, chuùng taêng khoâng phaûn, phaûi baùo vôùi Ngöï söû”. Sö cuøng taát caû taêng ni v.v... cuøng moät luùc ñoå ra, Haøn Hieáu Oai meät môø lo sôï böôùc xuoáng theàm cuùi ñaàu, hoå theïn taï loãi maø ngöøng. Vieäc choáng ngöï nhö theá ôû cuoái ñôøi ít coù.

Nhaân chuùng taêng nhoùm hoïp thöû choïn ñoä ngöôøi. Chuøa Thieân Cung baøy trai thöïc ñeå cuùng döôøng, quaù nöûa ngaøy môùi ñeán. Trong chuùng taêng coù ngöôøi chaúng löôøng xeùt thôøi gian beøn laáy maø aên. Sö baûo: “Caùc Ñaïi ñöùc ñeàu laø nôi Phaät Phaùp nöông caäy, laø maãu möïc cuûa Thieân haï. AÊn phi thôøi maø coøn ñoái tröôùc ngöôøi tuïc maø aên. Caùc vò traùi vôùi phaùp luaät, hieän caùi duyeân töôùng phaùp dieät, maïo phaïm ñeán Thaùnh Phaøm ñeán nhö theá”. Taêng chuùng ñeàu hoå theïn. Nhaân ñoù Sö laáy nöôùc trong suùc ruoät hôn moät

SOÁ 2060 - TUÏC CAO TAÊNG TRUYEÄN, Quyeån 21 B 487

thaùng chaúng aên. Sö buoàn thöông chaùnh phaùp ñieâu taøn chìm ñaém cuøng cöïc. Caùc haøng taêng tuïc tha thieát khuyeân caàu, Sö môùi aên duøng baùnh. Laáy ñoù ñeå löôøng. Neân caùc baäc Hieàn só vì hoä phaùp chaúng ñoaùi hoaøi thaân maïng cuûa mình. ÔÛ ñôøi chæ coù ñöôïc Sö maø thoâi.

Naêm nay Sö ñaõ ngoaøi saùu möôi tuoåi. Caùc baäc anh ñaït khaép xöù Ñoâng haï ñoàng moät luùc ñeàu nhoùm hoïp. Sö ôû giöõa chuùng thanh tònh raát laø cao xöùng.

## *Truyeän ngaøi Thích Ñaøm Quang truï chuøa Kính AÙi ôû Laïc Chaâu:*

Thích Ñaøm Quang, hoï Tröông, ngöôøi ôû xöù Bieän Chaâu. Töø thöôû nhoû ñeán luùc tröôûng thaønh, Sö khieát chí soáng ñuùng vôùi khuoân pheùp. Nhöõng nôi coù ñoà chuùng toát ñeïp, khoâng ñaâu Sö chaúng ñeán. Sö ñeán ôû nôi hai Luaät Sö Phaùp Leä vaø Thöôùc thoï hoïc Thaønh giaùo. Maõi ñeán tuoåi ba möôi, Sö raát thoâng hieåu Luaät taïng, maïng toâng Chöông Nghóa laø choã kính troïng. Ngaøi Phaùp Leä khen raèng: “Khieán Ñaïo phaùp ta löu toûa ôû Haø Höõu, thaät laø ngöôøi naøy!”. Sö laïi ñeán choã Phaùp sö Ngoïc nghe hoïc Kinh Phaùp Hoa, Ñòa Luaän. Cao ñaït thaéng thöøa, huyeàn lyù quyeàn thaät thaûn nhieân. Sö laïi ñeán choã Thieàn sö Töôùng ôû Tung nhaïc hoïc phaùp tu Chæ Quaùn. Nhaân laéng baët traàn caáu naõo phieàn, khoâng boù buoäc bôûi danh lôïi.

Gaëp luùc ôû Ñoâng Ñoâ thaïnh ñöùc, caàn phaûi coù vò Truù trì. Vì Sö laø ngöôøi voán coù giôùi ñöùc, caûnh haïnh khoù ai baèng, neân Vua ban saéc môøi Sö ñeán truï chuøa Thieân Cung. Laïi vì giaùo thoï môùi thaønh, ñoà chuùng ñeàu nhoùm hoïp. Nhöõng vò ñaûm nhaäm cöông quaûn chaúng phaûi ngöôøi thì khoâng truyeàn. Nhaân ñoù, Vua laïi môøi Sö laøm Thöôïng toøa ôû chuøa. Sö daãn daét voã veà taêng chuùng thanh tònh, chaúng söûa ñoåi maø thaønh. Nhöng söï traàm aùi cuûa Sö thaät töø xöa nay ít coù ngöôøi ñöôïc nhö theá. Caùc baäc Luaät hoïc khaép boán phöông, khoâng ai chaúng ñeán thöa hoûi. Neân nôi phoøng nhaø cuûa Sö, moân nhaân keà vai giaãm goùt, thaønh töïu nhöõng ñieàu neâu leân, xa gaàn vaâng thöøa. Coù Luaät sö Quaân Ñoä ôû chuøa Taây Minh röïc rôõ neâu cöû moät thôøi tuaán kieät, cuõng töø choã Sö maø tieán tôùi.

Hieän nay laø nieân hieäu Laân Ñöùc thöù hai (665) thôøi Tieàn Ñöôøng, Sö ñang giaûng daïy taïi Ñoâng Ñoâ, thaày troø cuøng daãn ñaït, caøng ñöôïc kính troïng.

TUÏC CAO TAÊNG TRUYEÄN

Quyeån 23B heát.