TRUYỆN NÓI VỀ VIỆC MỞ RỘNG VÀ KHEN NGỢI KINH PHÁP HOA

*Sa-moân Lam coác Tueä Töôøng soaïn*

**QUYỂN 4**

**TU QUAÙN**

* Thích Tueä Tö ôû nuùi Nam Nhaïc ñôøi Traàn.
* Thích Trí Khaûi nuùi Thieân Thai ñôøi Tuøy.
* Thích Trí Taûo nuùi Thieân Thai ñôøi Ñöôøng.

# *\* Thích Tueä tö:*

Sö hoï Lyù, ngöôøi Vuõ Taân, thuôû nhoû ñaõ traøn ñaày loøng thöông yeâu dung thöù, tieáng taêm vang khaép cung ñình. Sö nhieàu laàn moäng thaáy vò taêng AÁn-ñoä khuyeân xuaát gia, giaät mình thöùc giaác ngoä ñöôïc ñieàm laønh naøy beøn töø giaõ cha meï nhaäp ñaïo. Nhöõng ngoâi chuøa Sö ôû chaúng phaûi choán toâi luyeän tinh thaàn, neân môùi caûm öùng thaáy vò thaàn Taêng baûo neân trì trai giôùi, vaâng giöõ nieâm maät, ngaøy chæ aên moät böõa khoâng thoï cuùng rieâng, tuyeät giao moïi söï môøi thænh. Naêm ba möôi tuoåi coù laàn Sö vaøo moät con raïch khoâ nöôùc, laäp chí tuïng Phaùp Hoa, tuïng môùi phaân nöûa, thaáy moät doøng nöôùc ngaàm tuoân ra, thaám nhuaàn khaép nôi, luùt caû giöôøng Sö ngoài ñeán nöûa thaân. Laùt sau thì khaép thaân phuø thuûng khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc, Sö beøn laäp theä raèng: Neáu toâi chaéc chaén coù duyeân vôùi kinh naøy, nöôùc seõ laøm tieâu dieät, beänh cuõng seõ thuyeân giaûm. Neáu khoâng coù duyeân, thì nöôùc coù ñaày thaân ngay trong ñeâm naøy nöôùc seõ ruùt heát, thaân beänh cuõng khoûi. Sö beøn ôû ñaây möôøi naêm, ñònh taâm tuïng kinh beøn thaáy Ñöùc Thích-ca, Di-laëc ñeán noùi phaùp. Luùc aáy Sö thaáy nuùi ñoài nôi gaàn xa khoâng cao thaáp, hoaëc nhieáp nieäm tuïng kinh, caùc phaåm trong baûy quyeån chöõ nghóa töøng haøng töøng caâu roõ raøng tröôùc maét. Sau ñoù Sö dôøi veà ôû nuùi Ñaøo Khaâu, tuïng kinh tröôùc nuùi, caây röøng voâ soá, daân chuùng chaët phaù neân hoï bò beänh cuøi, caàu Sö trò thì bôùt haún. Sö ôû ñoù moät muøa haï thöïc haønh Phaùp Hoa saùm,

chæ kinh haønh vaø ngoài chöù khoâng heà naèm. Maõn haï, Sö than raèng: Ta vaát vaû suoát muøa haï maø chaúng ñöôïc ích gì”. Sö vöøa muoán thaû loûng thaân töïa ngöôøi vaøo gheá daây, boãng nhieân tænh ngoä. Taâm yù böøng saùng, chöùng nhaäp phaùp moân nhöng chöa daùm töï tin, Sö tuïng thöû Luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån ñaàu, taâm beøn tænh ngoä, hoaøn toaøn khoâng queân maát, ñoàng thôøi hieåu ñöôïc yù chæ ngay trong lôøi vaên. Cöù nhö vaäy Sö tuïng suoát moät traêm quyeån, tuïng ñeán ñaâu nhôù tôùi ñoù, thaáu toû nghóa lyù. Töø ñoù veà sau ngoaøi vieäc tuïng nieäm Sö thöôøng giaûng Thích luaän vaø kinh Phaùp Hoa. Sö bieát vaän meänh nöôùc Teà heát neân qua nöôùc Traàn, sau ñoù vaøo döôùi ngoïn Hoa Caùi thuoäc Hoaønh Nhaïc, xaây chuøa ñeå haønh ñaïo, ban ñaàu thaáy moät ngöôøi baét chim, ñao ñaát boû, Sö beøn ñeán ñoù hoûi raèng: Ñaøo caïn caïn thoâi ñöøng laøm toån thöông xöông soï cuûa ta, khi oâng ta ñaøo chöa saâu chôït gaëp moät khuùc xöông traéng, ngöôøi naøy ngaïc nhieân beøn heát lôøi hoûi thaêm Sö, Sö ñaùp: Ta ñaõ hai ñôøi soáng ôû döôùi ngoïn nuùi naøy tuïng kinh Phaùp Hoa, xaû thaân ôû nôi naøy, haøi coát thaân tröôùc cuõng ñaõ tieâu vong, ñôøi nay ngöôi thaáy chính laø thaân thöù hai. Am tranh ta ñaõ bò ngöôøi rôï thieâu ñoát neân khieán oâng ta bò beänh ung nhoït. OÂng heát loøng khaån caàu saùm hoái vaø xaây am tranh khaùc, ta ôû trong aáy trì kinh nhö cuõ, cho neân ngöôøi kia mau choùng bình phuïc”. Sö laïi moäng thaáy moät vò taêng AÁn-ñoä bieán hieän maáy traêm hình daïng kyø laï, ngoài treân ñoù baûo raèng: Ngöôi tröôùc thoï giôùi, chaúng coù gì cao quyù hôn luaät nghi, ñaõ gaëp chuùng taêng thanh tònh phaûi neân laäp ñaøn caàu kinh. Sö taêng gaàn ba möôi hai ngöôøi theâm phaùp Yeát ma, khi thoï giôùi cuï tuùc xong roài Sö chôït thöùc giaác môùi bieát mình thoï trong moäng. Töø ñoù veà sau Sö caøng sieâng naêng hôn. Nhôø söï khoå haïnh naøy maø ñöôïc thaáy vieäc haønh ñaïo trong ba ñôøi. Laïi moäng thaáy Boà-taùt Di-laëc, Phaät Di-ñaø noùi phaùp khai ngoä. Cho neân Sö taïc hai pho töôïng cuùng döôøng. Sö laïi moäng ñi theo ngaøi Di-laëc vaø caùc quyeán thuoäc ñeán hoäi Long Hoa, loøng töï nghó raèng: Ta ôû trong thôøi maït phaùp cuûa Ñöùc Thích-ca thoï trì Phaùp Hoa, nay gaëp ñaáng Töø Toân, neân Sö caûm thöông buoàn khoùc, boãng nhieân tænh ngoä, caøng theâm tinh taán. Sö laïi ñöôïc ñaïo tuïc cuùng döôøng neân taïo Phaùp Hoa chöõ vaøng baûo boái löu ly, trang nghieâm saùng choùi, coâng ñöùc roäng lôùn, phaùt taâm cao xa, laïi giaûng kinh naøy tuøy theo vaên maø soaïn saùch. Sau ñoù, sai hoïc só Triù Khaûi thay ngaøi giaûng kinh Kim Cöông, ñeán choã nhaát taâm ñuû muoân haïnh Trí Khaûi coù hôi nghi, Tueä Tö giaûi thích raèng: Ñieàu oâng nghi chính laø yù thöù lôùp trong Ñaïi phaåm thoâi, chöa phaûi laø dieäu chæ vieân ñoán cuûa Phaùp Hoa. Xöa, trong moät muøa haï ta khoå luyeän yù naøy, sau moät ñeâm nhaát nieäm caùc phaùp chôït phaùt, ta ñaõ thaân chöùng, neân oâng ñöøng nhoïc coâng nghi ngôø laøm gì”. Trí Khaûi beøn baåm thoï haønh phaùp cuûa Phaùp Hoa hai möôi moát caûnh giôùi khoù noùi roõ

heát. Moãi naêm Traàn chuû ba laàn ñeán thaêm hoûi, cuùng döôøng voâ soá. Sö noùi phaùp gaáp boäi, thaàn dò khoù löôøng, hoaëc hieän lôùn nhoû, hoaëc aån giaáu thaân, hoaëc höông saéc kyø laï, ñieàm laønh hieän roõ. Luùc aáy qua ñôøi, Sö töø treân ñænh xuoáng ñaïo traøng giöõa nuùi, nhoùm hoïp caùc hoïc ñoà noùi phaùp lieân tieáp maáy ngaøy. Tha thieát quôû traùch, ngöôøi nghe chaïnh loøng, roài baûo moïi ngöôøi raèng: Neáu coù möôøi ngöôøi khoâng tieác thaân maïng, thöôøng tu Tam-muoäi Phaùp Hoa, saùm hoái phöông ñaúng, thöôøng ngoài thieàn vaø kinh haønh, muoán thöù gì ta ñeàu caáp cho, nhaát ñònh phaûi coù lôïi ích. Neáu khoâng coù ngöôøi nhö vaäy ta seõ ñi xa, khoå haïnh khoù laém!” cuoäc khoâng coù ngöôøi ñaùp, do ñoù maø caû chuùng ñeàu nhieáp nieäm, chaúng bao laâu sau thì Sö maát, ai naáy ñeàu ngöûi thaáy muøi höông laï toûa khaép phoøng, ñænh noùng thaân nheï nhan saéc nhö thöôøng. Luùc ñoù vaøo ngaøy 22 thaùng 06 nieân hieäu Thaùi Kieán naêm thöù chín ñôøi Traàn. Thoï saùu möôi tö tuoåi. Nhöng thaân töôùng vaãn söøng söõng, kheùo töï giöõ vöõng, khoâng nghieâng khoâng leäch, böôùc ñi nhö traâu, maét nhìn nhö voi. Treân ñænh Sö coù nhuïc keá, töôùng raát trang nghieâm, ngöôøi thaáy ñeàu hoài taâm, baát giaùc phuû phuïc. Vaû laïi, taùnh cuûa nhöõng baäc tri thöùc soi chieáu thaàm phuïc, yù töù trong lôøi, phöông tieän daét daãn, thöïc haønh ñaïi töø bi, giöõ giôùi Boà-taùt, chí nhö boâng tô, da laø thöù laøm toån haïi sinh linh, cho neân phaùp phuïc cuûa chuùng taêng laø phaûi söû duïng vaûi boá. Trôøi laïnh thì maëc aùo daøy ñeå traùnh gioù söông. Töø khi Phaät phaùp truyeàn baù sang ñaây hôn saùu traêm naêm chæ coù Nam Nhaïc Töø Haønh ñaùng quy veà. Sö soaïn Töù Thaäp Nhò Töï Moân hai quyeån, Voâ Traùnh Haïnh Moân hai quyeån, Thích Luaän Huyeàn Tuøy Töï YÙ, An Laïc Haïnh, Thöù Ñeä Thieàn Yeáu, Tam Trí Quaùn, caû thaûy naêm boä, moãi boä moät quyeån, ñeàu löu haønh ôû ñôøi.

# *\* Thích Trí Khaûi.*

Sö töï laø Ñöùc An, hoï Traàn, ngöôøi ôû Dónh Chaâu. Töø khi nhaø Taán dôøi ñoâ, gia ñình Sö ôû Hoa Dung thuoäc Kinh chaâu, töùc laø ngöôøi con thöù hai cuûa Löông taùn kî Ích döông coâng Traàn Khôûi Toå, meï Sö hoï Töø moäng thaáy khoùi höông naêm maøu, quanh quaån beân ngöôøi, baø muoán gaït ra nhöng nghe ngöôøi ta noùi raèng ñoù laø nhaân duyeân ñôøi tröôùc, gôûi gaém ñeå hoaèng ñaïo, phöôùc ñöùc töï ñeán, laøm sao boû ñi ñöôïc. Baøi laïi moäng thaáy nuoát moät con chuoät traéng cöù ñoâi ba laàn nhö vaäy, baø sôï haõi neân boùi thöû, Sö noùi ñieàm naøy laø roàng traéng, cho ñeán ñeâm sinh Sö trong phoøng saùng ngôøi. Hai ñeâm lieân tieáp aùnh saùng môùi taét, trong ngoaøi ai naáy ñeàu vui möøng baøy leã vaät cuùng teá, nhöng löûa taét nöôùc laïnh vieäc khoâng thaønh, chôït coù hai vò taêng goõ cöûa noùi: Laønh thay! ñöùa beù ñaõ huaân taäp coâng ñöùc chaéc chaùn seõ xuaát gia, noùi xong lieàn bieán maát, khaùch khöùa ai cuõng ngaïc nhieân. Khi ñöùa

beù naèm thì chaép tay, ngoài thì quay maët veà phía Nam cho ñeán luùc tuoåi ñaõ lôùn roài maø mieäng vaãn khoâng queân aên, thaáy töôïng Phaät thì lieàn leã, gaëp taêng thì kính. Baûy tuoåi laïi thích ñeán chuøa, chö taêng ngaïc nhieân veà vieäc aáy, khaåu truyeàn Phoå Moân, vöøa nghe qua ñaõ thuoäc. Naêm möôøi taùm tuoåi Sö ñeán caàu Sa-moân Phaùp Chöû chuøa Quaù Nguyeän ôû Töông chaâu ñeå xuaát gia. Töø ñoù Sö ôû aån trong nuùi Ñaïi Hieàn tuïng kinh Phaùp Hoa vaø Voâ löôïng nghóa Phoå Hieàn Quaùn, chöa ñöôïc hai tuaàn thì hoaøn taát ba boä, Sö laïi ñeán choã Thieàn sö Tueä Tö nuùi Ñaïi toâ ôû quang chaâu thoï hoïc chæ quaùn. Tueä Tö hoïc ñaïo vôùi sö Töïu, sö Töïu laïi thoï phaùp vôùi sö Toái, ba vò naøy ñeàu khoâng theå suy löôøng ñöôïc. Tueä Tö thöôøng khen raèng: Thuôû xöa, ta ôû Linh sôn, cuøng nghe Phaùp Hoa, tuùc duyeân theo nhau nay laïi gaëp nhau”. Tueä tö, lieàn laäp ñaïo traøng Phoå Hieàn ñeå noùi boán haïnh an laïc. Trí Khaûi baét ñaàu ôû nuùi naøy, thöïc haønh Tam-muoäi Phaùp Hoa, môùi qua moät ñeâm tuïng ñeán phaåm Döôïc Vöông, taâm duyeân khoå haïnh, ñeán caâu “chaân tinh taán” giaûi ngoä lieàn phaùt thaáy mình vaø ngaøi Tueä Tö ôû coõi baûy baùu nuùi Linh Thöùu nghe Phaät noùi phaùp. Cho neân Tueä Tö noùi: Chaúng phaûi oâng thì khoâng theå caûm, khoâng phaûi ta thì khoâng ai bieát, ñaây laø phöông tieän tröôùc cuûa Tam-muoäi Phaùp Hoa, roài Sö vaøo nuùi Baïch sa ôû thaàn chaâu cuõng nhaäp quaùn nhö tröôùc, coù vaøi ñieàu nghi ngôø trong kinh, beøn thaáy Tueä Tö ñeán aâm thaàm giaûi thích, sau naøy Sö thöôøng nhôø ngöôøi giaûng theá, ngöôøi nghe raát khaâm phuïc, roài Sö ñeán Thieân Thai, ôû treân ngoïn Hoa ñænh phía baéc chuøa tu haïnh ñaàu-ñaø. Chôït moät luoàng gioù lôùn baät caû goác caây, saám chôùp reàn vang, quyû mî caû ngaøn ñaùm, thaân cao traêm tröôïng, mieäng heùt toaùng leân, thaät ñaùng kinh sôï nhöng Sö vaãn daèn loøng chòu ñöïng, töï nhieân laëng maát. Sö laïi bò côn beänh laøm böùc naõo thaân taâm nhö bò löûa ñoát, Sö laïi thaáy cha meï qua ñôøi, naèm treân ñaàu goái mình, than khoå caàu cöùu, Sö laïi nöông vaøo Phaùp Maãn, khoâng heà lay ñoäng taâm vöõng nhö nuùi, vì vaäy maø khieán cho hai duyeân naøy nheï caûm öùng lieàn dieät. Boãng nhieân Sö thaáy vò thaàn taêng Taây Vöïc ñeán baûo raèng: Sö ngaên ñòch thaéng oaùn laø ngöôøi duõng. Ñoaïn naøy vaên daøi, chæ neâu sô löôïc. Töø ñoù veà sau Sö môû roäng thieàn tueä, ngöôøi hoïc ñoâng nhö caây röøng, nhöõng baäc taøi gioûi ñöông thöôøng, cuøng kính phuïc ngaøi, haäu phi cuûa ñeá chuû hai thôøi ñaïi Traàn, Tuøy ñeàu thoï giôùi quy y, cuùng thí raát haäu. Sau ñoù ñeán chuøa Thaïch Thaønh, ôû tröôùc Phaät luùc saép chòu baùo, Sö ñaët saøng toøa ngay vaùch phía ñoâng, maët quay veà phöông Taây, xöng Phaät A-di-ñaø, Baùt-nhaõ, Quaùn AÂm, luùc aáy coù ngöôøi muoán ñem thuoác daâng cho Sö. Sö ñaùp: Thuoác coù coâng naêng tröø beänh ñeå soáng laïi nhöõng naêm taøn ö? Beänh khoâng hôïp vôùi thaân thì thuoác laøm sao chöõa ñöôïc, thôøi gian khoâng hôïp vôùi taâm thì thuoác ñaâu theå giöõ ñöôïc

thaân, trí saùng hôn maët trôøi, coøn muoán nghe gì nöõa trong luaän Quaùn taâm ñaâu khoâng noùi theá. Thuoäc luaän Quaùn taâm noùi ñaâu bieát ñöôïc ñaïo, thuoác thang laêng xaêng, laøm phieàn nhieãu ngöôøi khaùc, ta soáng bò khí ñoäc laøm meät nhoïc, cheát thì vui veû nhö ñöôïc nghæ ngôi, tình ñôøi nhö vaäy, khoâng gì ñaùng khen. Sö beøn baûo xöôùng ñeà kinh Phaùp Hoa. Sö taùn daãn raèng: Cha meï phaùp moân, tueä giaûi töø ñoù sinh, boån tích roäng lôùn, maàu nhieäm khoù löôøng, ngöng ñaøn döùt daây, keå töø nay. Roài ñoøi nöôùc noùng thôm suùc mieäng noùi möôøi nhö, boán baát sinh, möôøi phaùp giôùi, ba quaùn, boán giaùo, boán voâ löôïng, saùu ñoä, v.v… coù ngöôøi hoûi phaåm vò cuûa ngaøi. Ngaøi ñaùp: Caùc oâng laøm bieáng gieo troàng gioáng laønh, laïi hoûi coâng ñöùc cuûa ngöôøi khaùc, nhö ngöôøi chæ hoûi loã thuûng, tìm ñöôøng, v.v… ta khoâng laõnh chuùng thì seõ thanh tònh saùu caên, vì ngöôøi toån mình chæ ñöôïc Nguõ phaåm noäi vò. Roài laïi baûo Duy-na maïng ngöôøi saép maát, nghe tieáng ñaùnh chuoâng, caøng chaùnh nieäm saâu, vieäc maëc tang phuïc khoùc loùc cuûa theá gian ñeàu khoâng neân laøm, haõy neân im laëng, ta saép ñi ñaây. Noùi xong, Sö ngoài ngay ngaén nhö nhaäp ñònh, Sö maát tröôùc böùc töôïng ñaù lôùn ôû nuùi Thieân Thai thoï saùu möôi baûy tuoåi. Hoâm ñoù laø ngaøy 23 thaùng 11 nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi baûy. Khi Sö thò tòch, moân ñoà y theo di chuùc laøm leã an taùng. Vaøo nhöõng naêm cuoái nieân hieäu Nhaân Thoï veà tröôùc, chôït choáng tích maëc aùo nhö luùc coøn soáng, thaáy baûy laàn giaùng xuoáng chuøa treân nuùi, moät laàn vaøo thaùp Phaät, hoûi thaêm ñeä töû raèng: “Ta vaãn laøm nghieäp xöa, caùc oâng coù an oån khoâng?” Caû chuùng ñeàu thaáy, bi kính hoûi thaêm, laùt sau thì aån maát. Sö soaïn Phaùp Hoa sôù chæ quaùn moân, tu thieàn phaùp, v.v… moãi loaïi maáy möôi quyeån. Trí Khaûi laø baäc khuoân pheùp cho ñoâng taây, giaùo hoùa muoân daëm, caùc ngoâi chuøa lôùn maø Sö xaây döïng coù ñeán ba möôi laêm ngoâi, ñoä taêng chuùng coù hôn boán ngaøn ngöôøi, vieát kinh moät traêm möôøi laêm taïng, töôïng hoïa baèng kim ñaøn khoaûng möôøi vaïn böùc. Ngöôøi ñaïo, keû tuïc hôn naêm möôi chaâu ñeàu thoï giôùi Boà-taùt, khoâng theå cheùp heát, hoïc só truyeàn phaùp ba möôi hai ngöôøi, hoïc só tu thieàn ôû khaép Giang Haùn, khoâng theå keå xieát, Sa-moân Quaùn Ñænh haàu haï nhieàu naêm, noùi veà haøng traïng sö daøi hôn hai möôi trang.

# *\* Thích Trí Taûo:*

Sö hoï Tröông, ngöôøi ôû Thanh Haø. Töø khi nhaø Taán thay ngoâi, gia ñình Sö nguï ôû Laâm Haûi, oâng noäi laø Nguyeân Tuù laøm Löông Thöông boä thò lang, giöõ chöùc Noäi söû ôû Laâm haûi, cha ngaøi laø Vaên Hoaøn laø binh töôùng quaân cuûa nhaø Traàn. Trí Taûo töø khi hoïc Kinh mieäng khoâng noùi doái, thaân khoâng laøm vieäc gì ñeå theïn vôùi ngöôøi, baø con haøng xoùm raát möïc yeâu kính.

Naêm möôøi baûy tuoåi, cha meï qua ñôøi, Sö beøn vaøo truï chuøa An ninh, caàu Phaùp sö Tueä Baèng laøm thaày. Töø xa nghe tin Trí Giaû laø baäc sieâu quaàn xuaát chuùng laø baäc thaày daãn ñöôøng toát cho theá ñaïo, Sö lieàn leân thuyeàn ñeán thaúng Ñaøi tuï, laïy trí giaû thoï hoïc. Trí Giaû baûo ngaøi saùm hoái Phaùp Hoa. Trong ñeâm ñaàu cuûa baûy ngaøy thöù hai Sö trôû veà giöôøng thieàn vöøa muoán an toïa thì thaáy con roàng chín ñaàu, töø ñaát voït leân bay thaúng leân hö khoâng, saùng mai thöùc daäy Sö ñeán thöa hoûi ngaøi Trí Giaû. Ngaøi noùi: Ñaây laø bieåu töôïng cho chuùng sinh trong chín coõi, nghe kinh Phaùp Hoa ôû ñôøi sau phaù voâ minh ñòa, chöùng nhaäp phaùp taùnh khoâng. Laïi vaøo nieân hieäu Chí Ñöùc naêm thöù tö ñôøi Traàn, Vöông Baù Trí ôû Vónh Döông soaïn Muïc Tieân Ñoâ ñeán thænh ngaøi Trí Giaû vaøo ôû trong traán. Trí Taûo theo thaày thoï thænh cuøng ñeán Keâ sôn, ôû heát chín tuaàn roài töø giaû Vöông veà chuøa Baûo laâm treân nuùi, thöïc haønh Tam-muoäi Phaùp Hoa. Trong ñeâm ñaàu döôøng nhö coù ngöôøi lay caùnh cöûa. Trí Taûo lieàn hoûi: Ngöôi laø ai maø ñeâm ñeán lay cöûa? Noù lieàn ñaùp lôùn: Toâi ñeán ñaây ñeå xem ñeøn thoâi. Cöù ñoâi ba laàn hoûi ñaùp nhö vaäy. ÔÛ trong chuøa xöa tröôùc ñaây coù Thieàn sö Hueä Thaønh laø baäc Ñaïi Ñöùc cao taêng. Trong ñeâm nghe ñuû vieäc ñoù beøn baûo caùc ñeä töø raèng: Trong thieàn thaát kia tröôùc ñaây coù moät con aùc quyû lôùn, nay nghe tieáng naøy chaéc chaén coù con quyû ñeán baét ngöôøi. Khi trôøi saép saùng, sö Tueä Thaønh goõ cöûa goïi Sö, Sö chöa kòp traû lôøi thì Sö lieàn daïo quanh thieàn ñöôøng hoâ raèng: Khoå thay, khoå thay! Ngöôøi naøy tieâu roài. Sö Trí Taûo lieàn môû cöûa coù yù hoûi. Sö ñaùp: Ngaøi vaãn coøn ñaáy ö? Toâi cöù töôûng ñeâm qua quyû haïi ngaøi roài. Cho neân môùi than nhö vaäy. Sö Thaønh taâu vieäc naøy leân vua, vua sai maáy möôi ngöôøi caàm gaäy uûng hoä. Trí Taûo baûo hoï laø maïng do nghieäp, ñaâu caàn ñeà phoøng, mong caùc vò daãn lính veà thaønh taâu laïi vôùi nhaø vua nhö vaäy. Ngöôøi canh phoøng ñi roài, qua ñeâm thöù hai quyû kia laïi vaøo thieàn ñöôøng, neän töôøng ñaäp coät, ñi voøng quanh ñoâng taây. Trong thieàn ñöôøng luùc aáy coù saùu ngoïn ñeøn, ngaøi Trí Taûo beøn taét naêm ngoïn chæ chöøa laïi moät, Ngaøi haønh ñaïo ngoài thieàn tuïng kinh, thaûn nhieân khoâng sôï. Trong hai möôi moát ngaøy söï vieäc cöù xaûy ra nhö theá, khi ngaøi haønh phaùp gaàn xong thaáy moät ñoàng töû maëc aùo xanh khen laø laønh thay, noùi xong lieàn bieán maát. Sö tuy gaëp hai vieäc naøy nhöng trong loøng khoâng chuùt buoàn vui. Vaøo nieân hieäu Ñaïi nghieäp naêm ñaàu ñôøi Tuøy, vua xa giaù ñeán Giang ñoâ, Trí Taûo ñöôïc taêng sai ñeán tham baùi, roài daãn vaøo noäi ñieän. Töø xa vua nhìn thaáy Trí Taûo, beøn nhöôøng toøa baûo ngöôøi môøi ngoài, hoûi thaêm ñuû thöù chuyeän roài sai thoâng söï xaù nhaân Lö Chaùnh Phöông tieãn Sö veà nuùi, roài vì ngaøi Trí Giaû thieát trai cuùng döôøng caû ngaøn vò taêng, ñoä boán möôi chín ngöôøi xuaát gia, cuùng döôøng vaät duïng cho chuøa ba ngaøn thaïch hai möôi loaïi gaïo vaø

SOÁ 2067 - TRUYEÄN NOÙI VEÀ VIEÄC MÔÛ ROÄNG VAØ KHEN NGÔÏI KINH PHAP HOA , Quyeån 4 83

höông toâ, v.v… Tröôùc sau traûi qua taùm laàn. Khi vaøo tham kieán Thieân töû caû hai ñeàu raát vui thích, vua cuùng döôøng raát haäu. Vaøo nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù möôøi hai Sö maát taïi chuøa, thoï taùm möôi ba tuoåi.

■