**SOÁ 2091**

ÑOÂN HOAØNG LUÏC

Thaønh Hieäu Coác voán laø ñaàm ñaùnh baét caù. Vaøo thôøi Hieáu Ñeá nhaø Haùn (?), thoâi baát yù daïy ngöôøi doác söùc laøm ruoäng coù ñöôïc luùc thoùc (coác), nhaân ñoù maø goïi teân nhö vaäy, veà sau laøm thaønh huyeän. Suoái Nhò sö caùch xa thaønh 3 trình veà höôùng Ñoâng. Cuõng trong thôøi nhaø Haùn, Lyù Quaûng Lôïi daãn quaân ñi raát khaùt thieáu beøn caàu khaán thaàn nuùi, duøng kieám raïch nuùi, nhaân ñoù coù nöôùc chaûy xuoáng xuoâi doøng veà höôùng Taây caùh vaøi möôi daëm ñeán bôø Hoaøng chöôùng. Veà sau, coù veä töôùng khaùt nöôùc raát laém neân cheát beân caïnh doøng suoái, nöôùc beøn khoâng xuoâi chaûy nöõa. Vöøa ñeán ñaát baèng phaúng, töø sau ñi laïi neáu ngöôøi nhìn thì nöôùc nhieàu, ngöôøi ít thì nöôùc ít. Nhö quaän ñoâng lôùn uoáng doøng nöôùc thì maïnh xuoáng. Ñeán nay vaãn nhö vaäy. Mieáu thôø Nhò sö ôû beân meù ñöôøng, traûi qua thôøi gian laâu daøi neân hoang pheá, chæ coøn ñoáng laø chaát choàng, laø nôi laïc ñaø, ngöïa, ngöôøi ñi qua laïi caàu phöôùc. Tieáp theo veà höôùng Ñoâng vaøo bieân giôùi Qua Chaâu. Töø chaâu aáy veà höôùng Nam coù hang maïc cao. Caùch chaâu 25 daëm vaøo trong ngang qua baõi sa maïc men theo söôøn nuùi thì ñeán ñoù. Xuoáng ñaàu vaøo trong hang veà phía Ñoâng töùc laø nuùi Tam nguy, veà phía Taây töùc laø nuùi Minh Sa, beân trong coù doøng nöôùc töø höôùng Nam goïi taân laø Ñaûng Tuyeàn, chuøa xöa, Taêng xaù coù laém nhieàu, cuõng coù Ñaïi Hoàng chung. Hai ñaàu Nam Baéc hang ñoù coù Thieân vöông ñöôøng vaø ñeàn thôø thaàn. Vaùch töôøng veõ hoïa Thoå phieân taùn phoå boä tuøng. Vaùch töôøng phía Taây nuùi aáy veà hai maët Nam-baéc caùch hai daëm ñeàu laø ñuïc khaéc hang caùt cao lôùn, daép hoïa hình töôïng Ñöùc Phaät. Moãi hang ñoäng tính veà phí thueá coù ñeán traêm vaïn. Phía tröôùc thieát ñaët laàu caùc vaøi taàng, coù ñieän ñöôøng toân töôïng lôùn. Töôïng aáy cao 160 thöôùc. ÔÛ ñoù nhöõng khaùm nhoû nhieàu voâ soá, ñeàu coù ngaïch cöûa thoâng lieàn vôùi nhau

ñeå tuaàn leã raûo böôùc troâng xem caùc caûnh. Tieáp veà phía Nam coù nuùi laø nôi coù Boà-taùt Quaùn Theá AÂm tuï hieän. Ngöôøi trong quaän moãi luùc ñeán ñoù haún ñi thoâng qua laïi, hoï cung kính ñeán möùc nhö theá. Nuùi Minh sa caùch chaâu 10 daëm. Hai phía Ñoâng-taây nuùi aáy daøi 80 daëm, hai phía Nam-baéc roäng 80 daëm, nôi cao ñeán 500 thöôùc, thuaàn toaøn baèng caùt nhoïm tuï noåi leân, nuùi ñoù raát thaàn dò, ñænh nuùi nhö voùt thaønh. Giöõa khoaûng ñoù coù caùi gieáng, caùt khoâng theå laáp vuøi, vaøo giöõa muøa haï töï coù tieáng keâu vang, ngöôøi ngöïa giaãm ñaïp leân ñoù, tieáng keâu vang ñoäng vaøi möôi daëm. ÔÛ ñoù coù phong tuïc vaøo ngaøy Ñoan ngoï (moàng 05 thaùng 05 aâm lòch), caùc haøng trai gaùi trong thaønh ñeàu keùo nhau giaãm ñaïp leân nuùi cao, ñoàng moät luùc tuït xuoáng, caùt ñoù caát tieáng keâu nhö saám ñoäng, qua saùng sôùm hoâm sau ra troâng xem thì ñænh nuùi caùt cao vuùt laïi nhö cuõ, xöa kia goïi laø “Minh sa”, “thaàn sa” maø laäp ñeàn thôø vaäy. Gaàn ñoù veà höôùng Nam coù doøng suoái ngoït. Töø nuùi caùt (sa sôn) veà höôùng Nam, thöôïng nguoàn löu xuaát ra nuùi tuyeát lôùn, vaø veà höôùng Taây nam laø bieân giôùi cuûa huyeän Thoï Xöông roài vaøo Ñoân Hoaøng, vì coâng söùc cuûa söï ñöôïm nhuaàn neân ôû ñôøi xöng goïi ñoù laø Cam Tuyeàn (doøng suoái maùt ngoït).

Nuùi Kim por naèm veà phía Taây nam cuûa Sa sôn, qua muøa Haï thöôøng luoân coù tuyeát, trong nuùi coù ñeàn thôø thaàn raát linh, moïi ngöôøi chaúng daùm ñeán gaàn. Moãi naêm, chuû ñaát höôùng voïng hieán daâng ngöïa gioûi, xua ñuoåi vaøo trong nuùi. Ñöùng hôi gaàn ñoù coù theå xaûy ra hoaïn naïn saám seùt gioù baõo. Veà phía Taây nam cuûa chaâu coù mieáu Lyù Tieân Vöông, töùc laø mieàu cuûa ñôøi tröôùc cuûa Chieâu Vöông ôû Taây Löông. Trong khoaûng nieân hieäu Caøn Phong (66-668 thôøi Tieàn Ñöôøng?), beân caïnh mieáu coù ñöôïc moät taûng ñaù toát laønh saéc maøu xanh bieác, coù ñöôøng vaên maøu ñoû vieát chöõ xöa raèng: “Boùi ñôøi 30, boùi tuoåi 700”. Ngöôøi ñôøi nay xöng goïi ñoù laø “Lyù mieáu”. Töø chaâu aáy veà höôùng Taây coù Döông quan, töùc Ngoïc moân quan xöa tröôùc. Nhaân Sa Chaâu Thöù söû Döông Minh Chieáu ñuoåi choáng maïng chaïy ra aûi (quan) ñoù, neân ngöôøi ñôøi sau goïi laø Döông quan. Tieáp lieàn vôùi thaønh Thieän Thieän, xöù ñoù hieåm trôû hieám thieáu coû nöôùc, ñöôøng ñi chaúng thoâng. AÛi ñoù veà sao dôøi ñeán phía Ñoâng cuûa chaäu aáy. Töø thaønh ñoù veà phía Taây caùch 85 daëm coù suoái Ngoïc nöõ, ngöôøi ñôøi töông truyeàn coù laém linh dò. Moãi naêm trong quaän daãn ñöa moät nam moät nöõ treû nhoû sung vaøo cuùng teá tieåu thaàn, thì naêm ñoù thuaän thaønh, khoâng nhö vaäy thì toån haïi luùa maï. Cha meï tuy chòu khoå soáng caùch bieät con caùi, nhöng vì ghi luïc cuûa thaàn neân vui veû naém tay maø ñöa vaøo trong roàng thaàn. Quan Thöù söû Tröông Hieáu Tung xuoáng xe tìm caàu, ngöôøi ôû quaän ñoù maùch baùo nhö theá. Thaùi thuù töùc giaän baûo: “Haù coù doøng soâng yeâu quaùi haïi sinh linh chuùng ta

SOÁ 2091 - ÑOÂN HOAØNG LUÏC 791

nhö vaäy ö?”. Beøn thieát laäp Ñaøn döï bò taùnh saün beân caïnh suoái maø noùi raèng: “Xin nguyeän ñöôïc thaáy baûn thaân, muoán thaân gaàn cuùng daâng!”. Thaàn môùi hoùa laøm thaønh moät con roàng töø trong doøng nöôùc maø ra. Thaùi thuù lieàn öùng trong coå hoïng, ruùt kieám cheùm ñaàu, ñích thaân ñöa ñeán noùi cung quyeát taáu trình, vua Huyeàn Toâng (Lyù Long coù 712-756 thôøi Tieàn Ñöôøng?) vui möøng ngôïi khen vaøi ba phen, ban taëng cho löôõi roàng, ban saéc hieäu laø Long Thieät (Löôõi roàng). Tröông Hieáu Tung bieân ghi nôi leà saùch. Töø thaønh quaän veà phía Taây baéc caùch moät daëm coù ngoâi chuøa, caây coái xöa cuõ che phuû, beân trong coù thaønh nhoû, phía treân thieát baøy maùi hieân ñieän, tröng baøy cuï theå. Tröôùc kia coù Sa thoái Tröông caàu mang taâm töø xa ñeán nguï ôû treân ñoù. Tuy chaúng phaûi laø baäc hoïc roäng maø cuõng raát khoå taâm, vì traûi qua thôøi loaïn nhieàu naêm, maø thieáu ngöôøi taäp, beøn nhoùm taäp haøng haäu taán ñeå xieån döông Ñaïo lôùn. Trôøi chaúng xoùt thöông ñeå laïi ñoù, daân chuùng nhaän söï ban taëng aáy. Nuùi Thaïch cao taïi phía Baéc Chaâu, caùch 256 daëm laø OÂ sôn, Phong sôn, giöõa khoaûng ñaù löu xuaát ra loaïi cao (môû) ñoù. Vaøo naêm khai hoaøng thöù 19 (599) thôøi nhaø Tuøy, OÂ sôn (nuùi quaï) bieán thaønh saéc traéng, beân trong nghieäm xeùt chaúng hö, beøn sai phaùi ñaïo só Hoaøng Phuû Ñöùc Toâng v.v... caû thaøy 7 ngöôøi ñeán ñoù cuùng teá. Töø ñoù veà sau troâng tôï nhö nuùi tuyeát vaäy. Thaønh Haø Thöông ôû phía Taây - Baéc Chaâu, caùch 230 daëm, ngaøy xöa Quaân Tröû ôû taïi ñoù. Tröôøng Thaønh ôû phía Baéc Chaâu, thaønh aáy daøi 63 daëm, phía chaùnh Taây vaøo baõi sa maïc. Töùc choã boùi ñaët trong thôøi Tieàn Haùn vaäy. Veà phía Baéc laø vaøo bieân giôùi cuûa Y Chaâu.

■