*Phaåm 32:* **TRUÏ XÖÙ CUÛA CAÙC BOÀ TAÙT**

Sôù caâu: “Thöù nhaát laø noùi veà yù noái tieáp”: Goàm ba: Moät: Dieãn roäng veà A-taêng-kyø.

Hai: Töø caâu: “Cuõng laø ñaùp xa veà” tieáp xuoáng: Laø ñaùp laïi caâu hoûi nôi Hoäi thöù moät.

Ba: Töø caâu: “Tröôùc cho phaåm naày” tieáp xuoáng: Töùc neâu ra caùch giaûi thích khaùc, nghóa nhö nôi Hoäi thöù hai ñaõ noùi.

Sôù töø caâu: “Nuùi, Bieån goàm chöùa” tieáp xuoáng: Laø giaûi thích veà yù nghóa cuûa Nuùi, Bieån. Caâu naày laø caên cöù nôi söï: Nuùi aån chöùa, Bieån dung naïp.

Noùi: “Choã döøng truï cuûa Nhaân, Trí”: Laø döïa theo saùch ngoaøi (Luaän Ngöõ) ñeå neâu. Khoång Phu Töû noùi: “Ngöôøi nhaân thích nuùi nhö söï yeân ñònh chaúng ñoäng cuûa nuùi. Ngöôøi trí thích nöôùc nhö tính chaát trong laønh, taåy tröø cuûa nöôùc, troâi döøng tuøy duyeân. Chaúng phaûi khaúng ñònh ngöôøi nhaân töùc truï nôi nuùi, ngöôøi trí töùc gaàn nôi bieån.

Töø caâu: “Bieån thò cho ñaïi trí” tieáp xuoáng: Laø chính thöùc caên cöù nôi ñoái töôïng ñöôïc bieåu thò. Chæ moät ñaïi trí ñaõ cuøng keát hôïp caû hai hình töôïng neâu treân: cao nhö nuùi, saâu nhö bieån. Döøng truï töùc laø Nuùi. Soi chieáu töùc laø Bieån.

Sôù caâu: “Cho neân laø Höông sôn cuûa phía baéc nuùi Tuyeát”: Phaøm ñaõ noùi: “Neân laø” töùc coù söï nghi hoaëc, khoù dung hôïp neân chaúng theå nhaän bieát moät caùch döùt khoaùt. Roõ laø ña vaên maø coøn thieáu neân nghi.

Noùi: “Phía baéc nuùi Tuyeát”: Luaän Caâu Xaù noùi: “Phía nam nuùi Höông, phía baéc nuùi Tuyeát coù Ao A-naäu ñaït”. Cho neân bieát nuùi Tuyeát ôû veà cöïc nam cuûa nuùi Höông.

Sôù: “Naêm nuùi laø Thanh Löông”: Vaên nôi baûn Sôù giaûi goàm saùu

phaàn:

Moät: Giaûi thích toùm löôït veà vaên cuûa Kinh. Hai: Laøm roõ phaàn ñoái töôïng ñöôïc bieåu thò. Ba: Xaùc ñònh veà nôi choán.

Boán: Hieån baøy veà söï linh dieäu nôi baäc Thaùnh. Naêm: Tröng daãn nguyeân do.

Saùu: Khuyeán khích caùc ñoái töôïng tu taäp cung kính Nay noùi veà phaàn moät: Toùm löôïc coù hai teân goïi.

Noùi: “Nuùi Nguõ ñaøi cuûa Ñaïi Chaâu”: Töùc huyeän Nguõ ñaøi cuøng khu

vöïc cuûa hai Huyeän Phoàn Tró. Ngöôøi ñi ñeán chaúng phaûi laø moät neân coù theå neâu toùm löôïc.

Sôù töø caâu: “Bieåu thò veà baäc ñaïi Thaùnh cuûa Ta” tieáp xuoáng: Laø phaàn hai, laøm roõ veà ñoái töôïng ñöôïc bieåu thò. Phaàn nhieàu ñeàu xuaát xöù töø Kinh “Kim Cöông ñænh Du Giaø”, cuõng coù duøng Lyù ñeå suy xeùt, phaân tích.

Noùi: “Baäc Ñaïi Thaùnh” töùc Boà-taùt Vaên Thuø. Chaúng neâu veà teân maø goïi thaúng laø Ñaïi Thaùnh. Hieän taïi trong nuùi khi xöng nieäm chæ goïi laø “Boà-taùt Ñaïi Thaùnh”, töùc neâu choã xöng nieäm toång quaùt ñeå chæ rieâng veà tính chaát an laønh.

Noùi: “Naêm Trí”: Neáu döïa theo “Phaät ñòa Kinh Luaän” thì naêm Phaùp thaân toùm Taùnh ñaïi giaùc, töùc boán Trí Boà ñeà vaø moät Chaân phaùp giôùi.

Neáu döïa vaøo Kinh Kim Cöông ñænh töùc moät Chaân phaùp giôùi goïi laø Trí phaùp giôùi thanh tònh, neân thaønh naêm Trí.

Hai laø naêm maét coù theå nhaän bieát.

Ba laø naêm boä töùc: Moät laø Phaät boä. Hai laø Kim Cöông boä. Ba laø Baûo boä. Boán laø Lieân hoa boä. Naêm laø Yeát-ma-boä. Taát caû chaân ngoân cuûa chö Thieân ñeàu thuoäc veà Baûo boä. Chaân ngoân cuûa caùc Quyû thaàn thuoäc veà Yeát-ma-boä.

Boán laø naêm AÁm töùc naêm AÁm cuûa Ngaõ, bieåu thò trong naêm ñaøi coù ñaïi giaùc. Töùc dieäu tueä töï taïi cuûa Phaät Baát ñoäng Trí, laø Vaên Thuø.

Naêm laø “Ñaàu ñoäi maõo cuûa naêm Phaät” töùc caùc vò ñaïi Boà-taùt phaàn nhieàu coù maõo naày. Nhöng Ñaïi Thaùnh thì khoâng baøn veà chuyeän ñoäi maõo.

Saùu: “Laïi thöôøng coù naêm buùi toùc”: Nhöng naêm nghóa cuûa chuùng, so saùnh veà loaïi ñaïi theå laø gioáng nhau. Töùc Buùi toùc chính giöõa laø ñaøi ôû giöõa, bieåu thò cho truù xöù cuûa Phaät Tyø-loâ-giaù-na, laø chuû cuûa Phaät boä, trí Phaùp giôùi thanh tònh cuõng laø Phaät nhaõn.

Moät buùi toùc veà phía ñoâng töùc ñaøi phía ñoâng, truù xöù cuûa Phaät A Suùc, laø chuû cuûa Kim Cöông boä, laø ñaïi vieân caûnh Trí töùc Tueä nhaõn.

Moät buùi toùc phía nam laø ñaøi phía nam, truù xöù cuûa Nhö Lai Baûo sinh laø chuû cuûa Baûo boä, la Bình ñaúng taùnh Trí, töùc Thieân nhaõn.

Moät buùi toùc phía Taây laø ñaøi phía Taây, truù xöù cuûa Nhö Lai A-di-ñaø laø chuû cuûa Lieân hoa boä, laø Dieäu quaùn saùt Trí, töùc Phaùp nhaõn.

Moät Buùi toùc phía Baéc töùc ñaøi phía Baéc töùc truù xöù cuûa Nhö Lai Baát Khoâng Thaønh Töïu, laø chuû cuûa Yeát ma boä, laø Thaønh sôû taùc Trí, töùc Nhuïc nhaõn.

Baûy: Neáu phoái keát vôùi naêm thöøa thì chính giöõa laø Phaät thöøa. Ñoâng laø Boà-taùt thöøa. Naêm laø Duyeân giaùc thöøa. Taây laø Thanh vaên thöøa. Baéc laø Nhaân, Thieân thöøa. Neáu Nhaân, Thieân thöøa taùch rieâng thì Baéc laø Nhaân

thöøa, hôïp Phaät, Boà-taùt. Phaàn coøn laïi ñeàu nhö thöù lôùp.

Taùm: Nhö laøm trong laønh naêm thöù oâ tröôït thì chæ choïn laáy naêm phaàn khoâng gioáng nhau, chaúng caàn phaûi theo thöù lôùp. Neáu phoái keát vôùi naêm AÁm thì chính giöõa laø Thöùc AÁm. Ñoâng laø Haønh aám. Nam laø Töôûng aám. Taây laø Thoï aám. Baéc laø Saéc aám. So saùnh veà thöù lôùp thì Thöùc laø chuû. Nhöng treân noùi Nhö Lai thì ñeàu coù chuûng töû, moãi moãi quaùn haønh ñeàu rieâng bieät chaúng gioáng. Ngöôøi hoïc Maät giaùo môùi bieát yù chæ chính, nay chæ toùm löôïc maø thoâi.

Sôù töø caâu: “Nhöng chæ noùi phöông Ñoâng baéc” tieáp xuoáng: Laø phaàn ba, xaùc ñònh veà nôi choán. Do kinh khoâng chæ ra teân nöôùc, chæ noùi phöông Ñoâng Baéc neân daãn kinh xaùc ñònh veà phöông sôû, nôi choán. Do kinh naøy (Hoa Nghieâm) khoâng chæ roõ töùc trong phaàn so saùnh taùm phöông, thìbaûy phöông coøn laïi ôû vaên tieáp theo ñeàu khoâng chæ roõ teân nöôùc. Nay e ngöôøi nhaän thöùc noâng caïn coù söï meâ laàm neân daãn Kinh ñeå chöùng minh. Kinh aáy cuõng goïi laø “Kinh Baùt töï Ñaø-la-ni” roäng thuyeát veà coâng ñöùc cuûa Boà-taùt Vaên Thuø. Sôù giaûi vaãn coøn löôïc neâu, nay laïi daãn ra ñaây: Kinh aáy vieát: Boà-taùt Kim cöông Maät tích chuû hoûi Phaät: Thöa Theá toân! Vaên Thuø Sö lôïi an truï ôû phöông choã naøo? Laïi phöông naøo thöôøng haønh hoùa lôïi ích chuùng sinh? Phaät ñaùp: “Sau khi Ta dieät ñoä…” Töø ñaây trôû xuoáng vaên cuûa Sôù giaûi hoaøn toaøn daãn ra. Döôùi coù keä vieát: “Ñaïi Boà-taùt Vaên Thuø khoâng boû bi nguyeän lôùn, bieán thaân laøm Ñoàng chaân, ñoäi maõo hoaëc ñaàu traàn, hoaëc nôi treû con nhoùm, vui chôi nôi laøng aáp. Hoaëc laøm ngöôøi ngheøo cuøng, töôùng giaø nua suy yeáu, cuõng hieän thaân ñoùi reùt, raûo ñi phoá phöôøng chôï, xin y phuïc, tieàn cuûa khieán ngöôøi phaùt taâm Thí, cho ñaày taát caû nguyeän. Khieán ngöôøi phaùt taâm tin, taâm tin phaùt khôûi roài, vì noùi saùu phaùp Ñoä. Thoáng laõnh vaïn Boà-taùt, ôû nôi Nguõ Ñænh sôn, phoùng muoân öùc AÙnh saùng, ngöôøi Trôøi thaûy ñeàu thaáy, toäi nhoû ñeàu tieâu tröø. Hoaëc ñöôïc phaùp Vaên trì, taát caû Ñaø-la-ni, moân Bí maät saâu, chöùa, tu haønh chöùng phaùp thaät, roát raùo nguyeän quaû Phaät. Ñuû khoâng Tam-muoäi moân, taäp heát neûo Neâ hoaøn. Vaên Thuø nguyeän löïc lôùn, cuøng Phaät ñoàng caûnh giôùi”. Tieáp theo döôùi laïi roäng taùn thaùn veà coâng ñöùc, khoâng theå töôøng thuaät laïi heát vì nhieàu, caàn neân tìm Kinh aáy maø xem!

Sôù töø caâu: “Veà daáu veát linh dieäu nôi nuùi” tieáp xuoáng: Laø phaàn boán, hieån baøy veà söï linh dieäu cuûa baäc Thaùnh. Goàm hai chi tieát:

Thöù nhaát: Löôïc chæ roõ veà caùc vaên.

Thöù hai: Töï thuaät laïi veà choã nghe thaáy.

Nôi chi tieát thöù nhaát, baûn truyeän neâu daãn heát söùc roäng, toùm löôïc coù saùu moân:

Moät laø: Laäp danh, neâu leân söï öùng hoùa. Hai laø: Ñaëc ñieåm veà bieân vöïc daøi roäng. Ba laø: Noùi veà caùc thaùp mieáu nôi ñænh ñaøi. Boán laø: Neâu caùc ñeàn, chuøa.

Naêm laø: Söï linh öùng xöa nay.

Saùu laø: Coâng ñöùc cuûa vieäc nghe teân, kính leã.

Sôù Töø caâu: “Toâi, töø nhoû ñaõ tìm xem nôi” tieáp xuoáng: Laø chi tieát thöù hai, töï thuaät laïi veà choã thaáy nghe. Goàm hai:

Moät: Neâu ra nguyeân do cuûa vieäc ñi ñeán nuùi.

Do coù ñoïc Vaên kinh noùi: “Boà-taùt Vaên Thuø truï ôû nuùi Thanh Löông” neân quyeát ñònh ñi. Ñöông thôøi giaëc giaõ loaïn nghòch, chieán tranh daáy khôûi, saøi lang ñaày ñöôøng ñi, nuùi soâng hieåm trôû, nhöng toâi tuyeät khoâng sôï haõi maø ñi. Cho neân noùi: “Döïa vaøo soá meänh”. Môùi ñaàu voán nghó chæ taïm ñi, nhöng ngaøy laïi ngaøy caøng doác söùc truy tìm caûnh Thaùnh. Möôøi laêm naêm laøm boä Sôù giaûi, thì ñeàu ñaây chính thöùc phaûi ñeán möôøi naêm.

Hai: Sôù caâu: Töø caâu: “Söï caûm öùng aáy” tieáp xuoáng laø chính thuaät laïi trình baøy vieäc thaáy nghe. Töø caâu “Veà chuøa, hình theá nuùi” tieáp xuoáng laø noùi phong caûnh ñeïp. Nuùi naøy caùch phía Ñoâng baéc cuûa Tröôøng An moät ngaøn saùu traêm daëm, caùch phía Ñoâng nam cuûa Ñaïi chaâu hôn traêm daëm, vaø coù nhieàu caùc chaâu ñeán hôn baûy traêm daëm. Beân traùi gaàn nuùi Haèng (Haèng Nhaïc) nhoâ ra haøng ngaøn ngoïn nuùi; beân phaûi tieáp giaùp vôùi Maïnh taân (beân caûng Maïnh) moät daõi roäng daøi. Phía Baéc gaàn nhö tuyeät ñoái trong laønh bít heát taát caû buïi khoùi trong muoân daëm, phía Nam che aùt oâm troïn caû Phaàn Döông laø choã döïa chaéc chaén cuûa moät ñaïi quoác. Maët trôøi, maët traêng qua laïi hai beân nuùi thong dong hoäi tuï roàng maây. Tuy tuyeát tích tuï, muøa Haï ñoïng laïi maø hoa ñeïp muoân loaïi; gioù reùt caét da maø coû toát ngaøn thöù. Nuùi ñoû traûi daøi nhö taám bình phong röïc roõ, lôùp lôùp khôûi leân baøi trí nhöõng ñaùm maây xua tan söông môø. Moãi moãi trong ngaøn ngoïn nuùi khoù theå naøo noùi heát.

Noùi veà caûnh chuøa: Ñôøi baéc Teà vua suøng kính nuùi naøy, xaây laäp Giaø lam. Choã hôn hai traêm neàn ñaát meàm cuõ, luùc aáy döïa vaøo xaây döïng chuøa chæ coù taùm. Naêm Trinh nguyeân trôû veà sau soá ít nhaát phaûi hôn möôøi. Hoaëc oâm ngoaøi naêm ngoïn nuùi, hoaëc giöõa hai ngoïn nuùi nhoâ ra, hoaëc chính giöõa ngoïn nuùi, hoaëc cao choùt voùt ôû ngoaøi maây. Caùc caûnh chuøa ñeïp khoâng theå taû heát.

Sôù caâu: Töø caâu: Töø khi Ñaïi sö aån tích tieáp xuoáng: Laø phaàn thöù naêm tröng daãn veà nguyeân do, goàm luoân vieäc laøm roõ Thaùnh tích. Ñaàu tieân ñoái vôùi phaàn chính, trình baøy nguyeân do saâu xa. Trong kinh Ñaïi taäp,

Phaät ñem Nieát-baøn uûy thaùc cho caùc Boà-taùt, moät phaàn hoä veä ñaïi thieân. Coõi naøy phaàn nhieàu coù loaøi roàng ñoäc laøm haïi, ngöôøi phaàn nhieàu yeâu thích Ñaïi thöøa, neân Boà-taùt Dieäu caùt töôøng ôû coõi naøy ñeå haønh hoùa. Vì theá noùi: Ñöùc maàu nhieäm phaùt huy ôû Ñoâng Haï” Kinh Vaên Thuø Baùt neân hoaøn vieát: Neáu ngöôøi chæ nghe ñöôïc danh hieäu ñaõ tröø ñöôïc toäi sinh töû trong möôøi hai kieáp. Neáu ngöôøi leã baùi thì luoân sinh trong nhaø Phaät. Nhö xöng danh hieäu moät ngaøy ñeán baûy ngaøy, Boà-taùt Vaên Thuø giaùng hieän. Hoaëc coù chöôùng duyeân töø ñôøi tröôùc thì trong moäng ñöôïc thaáy. Ñöôïc thaáy hình töôïng roài, ngöôøi naøy vôùi quaû vò böôùc leân haøng Thaùnh, öùng hoùa roäng lôùn. Vì theá noùi: Phaùt huy.

Tieáp theo ñoái vôùi vieäc xaùc nhaän hai caâu neây treân. Tröôùc tieân xaùc nhaän veà nghóa: “Ñaïi sö aån tích”, vaø ñaõ thoâng caùc nghi naïn. Nghóa laø coù ngöôøi hoûi: Noùi thöôøng hieän höõu ôû nuùi Linh thöùu vaø caùc truï xöù khaùc, sao laïi noùi laø aån tích? Ñaùp: Goác cuûa hai Thaùnh voán ñeàu hieån nhieân, daáu veát cuûa hai Thaùnh löu laïi coù aån hieän. Nay thì nuùi linh thöùu thaûy ñeàu bò buïi caây um tuøm che phuû keâ sôn töùc laø Keâ Tuùc, cuõng thuoäc veà nuùi Thöùu. ÖÙng hieän, tieáp xuoáng laø xaùc nhaän nghóa “Phaùt huy ôû Ñoâng Haï neân treân. Nuùi gioáng nhö Linh Thöùu neân ñaët teân noùi Thöùu laõnh. Tieáp sau seõ neâu baøy.

Sôù caâu: Caâu: “Thaàn taêng hieån baøy roõ ôû caûnh Linh v.v… Nam Sôn caûm Thoâng truyeän vieát: Vuõ vaên thôøi Haäu chu, Vaên Thuø hoùa laøm Phaïm taêng, du haønh ñeán ñaát naøy noùi: Muoán leã baùi choã cuûa Phaät Ca dieáp vaø ñeán choã truï xöù cuûa Vaên Thuø Sö Lôïi goïi laø nuùi Thanh Löông. Ñaàu ñôøi Ñöôøng ôû Tröôøng An, Sö töû quoác, so vò taêng chín möôi chín haï, laø ngöôøi chöùng Tam quaû. Nghe coù Thaùnh tích ôû ñaây, du haønh ñeán leã nuùi Thanh Löông. Ñeàu laø thaàn taêng hieån baøy roõ raøng.

Noùi “Tuyeân coâng vaâng leänh ôû chö Thieân: Nam sôn Caûm Thoâng truyeän vieát: Luùc aáy coù ngöôøi Trôøi hoï luïc, teân laø Huyeàn Xöôùng ñeán noùi raèng: Ñeä töû ôû thôøi Chu muïc Vöông, sinh leân Trôøi. Toâi beøn hoûi: Trong chuøa coù choã nghi ngôø laø töø xöa töông truyeàn Boà-taùt Vaên Thuø ôû nuùi Thanh löông thoáng laõnh naêm traêm tieân nhôn maø noùi phaùp. Trong Kinh laïi noùi: Vaên Thuø an truï laâu daøi ôû theá giôùi Ta baø. Ta baø töùc goïi chung cho ñaïi thieân theá giôùi, nhö theá naøo rieâng ôû phöông naøy? Ngöôøi kia ñaùp: Vaên Thuø laø thaày tröôùc kia cuûa chö Phaät, tuøy duyeân ñöôïc thaáy öùng bieán chaúng ñoàng. Laø baäc ñaïi só coù coâng ñöùc lôùn neân caûnh giôùi öùng hoùa qua laïi coù ngöôøi thaáy Ngaøi, neân khoâng ñöôïc khoâng tin. Vì theá noùi: Treân vaâng meänh ôû chö thieân.

Laïi hieän taïi Phía Nam nuùi coù phuû Thanh Löông, huyeän Nguõ Ñaøi; phía Baéc nuùi coù phuû ñaøi cuõng ñöôïc soi toû muoân thôøi ñaïi, neân khoâng coù

meâ laàm Thaùnh tích aáy.

Sôù caâu: Caâu: Haùn Minh môû vaän hoäi ôû söï toân suøng laøm neàn taûng, Nguïy ñeá doác loøng tin ôû söï giaùo hoùa toät cuøng”: Laø döïa theo saùch Nam Sôn Caûm Thoâng truyeän noùi: Hieän taïi, phía Ñoâng nam nuùi Nguõ Ñaøi caùch ba möôi daëm coù Ñaïi Phu Linh Thöùu töï vôùi daáu vieát cuûa hai ñieän ñöôøng vaãn coøn. Phía Nam coù vöôøn hoa roäng khoaûng hai khoanh, boán muøa nôû roä, chaúng ai hieåu roõ. Hoaëc coù ngöôøi noùi do Haùn Minh ñeá taïo döïng, hoaëc do Nguïy Vaên ñeán laøm ra, caû hai thuyeát chaúng ñoàng thì sao? Ngöôøi trôøi beøn ñaùp: Ñeàu do hai Vua taïo döïng. Thôøi Am Muïc Vöông ñaõ coù Phaät phaùp, nuùi naøy linh thieâng kyø dò, laø choã an truï cuûa Boà-taùt Vaên Thuø. Chu Muïc Vöông xaây chuøa trong nuùi ñeå cuùng döôøng, cho ñeán vua A duïc cuõng nöông theo ñoù xaây döïng Thaùp. Ñaàu thôøi Haùn Minh ñeá coù Ma ñaêng duøng thieân nhaõn cuõng thaáy coù thaøp, thænh vua laäp chuøa. Hình nuùi gioáng ôû Linh Thöùu neân ñaët hieäu laø “Ñaïi Phu Linh Thöùu töï” Ñaïi phu laø nghóa ñöùc tin roäng lôùn. Vua tin töôûng giaùo lyù lôøi Phaät khuyeân moïi ngöôøi cuøng tu. Vöôøn hoa, hieän nay ôû tröôùc chuøa. Nhöõng thôøi vua sau hoaëc ñoåi laøm “Ñaïi Hoa Vieân töï” Ñeán thôøi Ñaïi Thaùnh Hoaøng Haäu Taéc Thieân, cuøng Tam taïng phaùp sö ôû nöôùc Vu ñieàn dòch Kinh Hoa nghieâm, thaáy Boà-taùt ôû nuùi Thanh Löông, nhaân ñaáy ñoåi teân laø “Ñaïi Hoa Nghieâm töï”. Naêm ñænh tuï laïi bao quanh chính giöõa môû thaønh trung taâm daõy nuùi Ly, Khaûm, Caøn, Khoân ñeàu ñöôïc Lyù trung dung, haøng ngaøn moûm nuùi cao ngaát nhoâ leân, muoân haïng saâu khuaát aån chìm, töø caûnh nuùi tieân Thöùu laõnh, trôû thaønh, moät chi laù cuûa Hoa Nghieâm Toâng. Tin raèng ñaây laø choán tuï hoäi caùc linh dieäu, cuõng laø trung taâm huyeàn cô cuûa baäc Hieàn Thaùnh. Vì theá, maø treân noùi. “Ñöôïc goïi teân Thöùu laõnh cho coõi ñaát naøy”.

Sôù caâu: Caâu “Ñôøi Baéc Teà, moät soá chaâu doác söùc chu caáp”: Laø Truyeän vieát: Ñôøi Baét Teà, Cao ñeá heát loøng tin töôûng giaùo phaùp Ñaïi thöøa, beøn xaây döïng hôn hai traêm ngoâi chuøa ôû treân nuùi naøy, caét giaûm cuûa taùm chaâu ñeå cuùng döôøng chuùng taêng ôû nuùi caùc thöù caàn duøng nhö y phuïc, thuoác men v.v… Hieän nay, vaãn coøn Trang vieän Nguõ ñaïo traøng.

Sôù caâu: Caâu: “Coù AÙnh saùng trôû veà cuûa chín vò vua ôû ñôøi Ñöôøng”: Laø töø vua Ñaïi Ñöôøng Trung Hoa ñeán Thaùnh ñeá nay noái tieáp chín ñôøi khoâng ai khoâng quay veà nôi soi saùng cuûa Thaùnh. Noùi “Thaùnh ñeá nay” töùc Ñöùc Toâng ñeá heát loøng quy ngöôõng nuùi Linh, maø xuaát chieáu chæ. AÙo trôøi thöôøng saùng trong naêm ñænh nuùi, khieán höông thôm coû thuoác chaúng heà döùt quaù naêm thaùng. Laàu vaøng nuùi cao choùt voùt ôû maây coøn nghi laø Thaùnh hoùa. Röøng truùc xum xueâ döïng ñöùng ñeán löng chöøng nuùi, eûo laû tôï nhö chö thieân ñeán. Vì theá, traêm daân quy tuï veà chín chaäu duy trì cung

SOÁ 1735 - ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM KINH SÔÙ, Quyeån 30 27

phuïng. Maây theo söông môø hôïp laïi, che phuû maët ñaát, meânh mang ñaày nuùi. Neáu chaúng phaûi laø Toå Sö cuûa Chö Phaät Ta tích luõy muoân haïnh daøy trong nhieàu kieáp, maây laønh mang maùc khaép che, bieån trí saùng suoát, saâu thaúm maø quy naïp, phaùp giôùi roäng lôùn laøm thaønh coõi, ñoä taän chuùng sinh laøm nguyeän moân, thì ai coù theå öùng hieän? Caûm nhaän ñöôïc nhö ñaây, thì duyeân laønh ñôøi tröôùc ñaâu phaûi caïn. Gaëp do tích naøy, tình caûm daâng traøo, khuaáy ñoäng maø chaúng döùt, neân hình dung ra vieát thaønh lôøi vònh.

■