TRUYỆN TAM TẠNG PHÁP SƯ CHÙA ĐẠI TỪ ÂN ĐỜI ĐẠI ĐƯỜNG

**QUYỂN 10**

**BAÉT ÐAÀU TÖØ THAÙNG GIEÂNG NIEÂN HIEÄU HIEÅN KHAÙNH NAÊM THÖÙ III, PHAÙP SÖ THEO XA GIAÙ TÖØ LAÏC DÖÔNG TRÔÛ VEÀ TAÂY KINH, ÐEÁN THAÙNG HAI NIEÂN HIEÄU LAÂN ÐÖÙC NAÊM ÐAÀU, XAÛ BAÙO THAÂN TAÏI CUNG NGOÏC HOA**

Thaùng gieâng, nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm thöù ba, xa giaù töø Ñoâng Ñoâ trôû veà Taây Kinh, Phaùp sö cuõng theo veà.

Ñeán thaùng baûy laïi coù chieáu chæ môøi Phaùp sö veà chuøa Taây Minh.

Chuøa naøy xaây döïng ngaøy möôøi chín thaùng taùm naêm Maäu tyù, nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm ñaàu.

Tröôùc ñaõ coù chieáu chæ saéc raèng:

ÔÛ phöôøng Dieân Khang laø nhaø cuõ cuûa vua tröôùc. Nay Hoaøng Thaùi töû muoán chia thaønh Quaùn vaø Chuøa. Neân khieán Phaùp sö coi soùc caùc nôi aáy.

Khi Ngaøi trôû veà taâu laïi laø nôi aáy ñaát heïp, khoâng theå laøm ñöôïc caû hai. Theá laø cho söû duïng heát ñeå xaây chuøa, nhaø Quaùn ñoåi laïi thaønh phöôøng Phoå Ninh. Nhöng tröôùc phaûi xaây chuøa. Thaùng saùu naêm ñoù chuøa xaây döïng xong, maët chuøa hôn ba traêm boä, chu vi khoaûng maáy daëm. Hai beân thoâng vôùi ñöôøng xe chaïy, sau löng laø chôï, coù haøng hoøe xanh troàng beân ngoaøi, coù khe nöôùc ôû giöõa. Caûnh cuõng ñaùng vui, moät nôi thôø töï ôû choán ñoâ thaønh, ñaây laø baäc nhaát. Maø haøng hieân nôi cung ñieän laàu ñaøi vöôït hôn caû ñôøi Haùn. Phoâ baøy caùc loaïi caây caån vaøng hoa maét röïc rôõ. Coù möôøi vieän, hôn boán ngaøn gian. Thaät vó ñaïi trang nghieâm, duø cho cung ñieän ñôøi Löông, ñôøi Nguïy cuõng khoâng theå saùnh baèng.

Vua laïi saéc chæ cho caùc quan Sôû ty, choïn naêm möôi vò Ñaïi ñöùc, moãi vò moät ngöôøi thò giaû, laïi toå chöùc cho thi khaûo nghieäp haïnh cuûa moät traêm naêm möôi ñoàng töû ñeå theá ñoä. Ñeán ngaøy möôøi ba thaùng ñoù, taïi chuøa coù môû leã thieát trai ñoä taêng, môøi Phaùp sö laøm thaày theá ñoä xuaát gia cho caùc

vò naøy.

Ñeán ngaøy möôøi boán thaùng baûy, ñoùn röôùc chö taêng vaøo chuøa, coù ñaày ñuû nghi thöùc côø phöôùn, loïng baùu, aâm nhaïc. Khi caùc Ñaïi ñöùc ñaõ vaøo chuøa Töø AÂn thì cuõng ñoùn röôùc bia laäp khuoân pheùp cho chuøa. Saéc chieáu baûo chuøa Taây Minh caáp cho Phaùp sö moät ngoâi thöôïng phoøng. Caùc vò taân Sa-di thì caáp cho möôøi vò ñeå laøm ñeä töû Ngaøi.

Vua tröôùc kia voán ñaõ xem troïng Phaùp sö, sau khi leân ngoâi caøng heát loøng toân kính. Thöôøng sai caùc vò ñaïi thaàn trong trieàu ñeán thaêm hoûi khoâng döùt. Laïi cuøng döôøng Ngaøi phaùp y taêng phuïc tröôùc sau caû muoân thöôùc, cuøng caû traêm vaät duïng khaùc. Phaùp sö thoï dung cuõng ñeàu vì nöôùc maø xaây thaùp vaø in kinh taïc töôïng, caáp thí cho ngöôøi ngheøo vaø cuùng döôøng caùc vò Baø-la-moân ôû nöôùc ngoaøi. Tuøy theo söï thoï duïng maø cuùng thí heát chöù khoâng giöõ laïi. Ngaøi phaùt nguyeän laäp ra möôøi pho töôïng Caâu- chi Phaät. Caû traêm muoân ñoàng moät töôïng caâu-chi, taát caû ñeàu ñöôïc thaønh töïu. ÔÛ Ñoâng Quoác naøy thöôøng chuù troïng kinh Baùt-nhaõ. Ñôøi tröôùc tuy coù phieân dòch nhöng chöa ñaày ñuû. Ñaïi chuùng thænh Ngaøi phieân dòch laïi. Nhöng Baùt-nhaõ laø boä kinh lôùn, ôû kinh ñoâ laïi nhieàu vieäc, maïng soáng thì voâ thöôøng, sôï raèng khoù xong kòp. Phaùp sö taâu vua xin dôøi veà cung Ngoïc Hoa ñeå phieân dòch. Vua baèng loøng, ñoù laø vaøo khoaûng thaùng möôøi muøa Ñoâng naêm thöù tö. Phaùp sö töø kinh ñoâ dôøi veà cung Ngoïc Hoa ñeå phieân dòch. Caùc Ñaïi ñöùc vaø ñaïi chuùng cuõng ñoàng ñi theo. Moïi vieäc ñeàu ñöôïc cung caáp nhö cuõ. Khi Phaùp sö ñeán thì ñöôïc an trí ôû vieän Tieâu Thaønh. Ñeán ngaøy muøng moät thaùng gieâng naêm thöù naêm baét ñaàu phieân dòch boä kinh Ñaïi Baùt-nhaõ. Kinh naøy baèng Phaïm boån coù hai möôi muoân baøi tuïng. Vaên ñaõ roäng lôùn, hoïc chuùng xin Ngaøi san löôïc laïi. Phaùp sö ñeàu thuaän theo yù ñaïi chuùng, dòch laïi caùc phaàn maø ngaøi La-thaäp ñaõ dòch, löôïc boû heát caùc phaàn quan troïng. Nhö theá nghó ñaõ xong. Vaøo moät ñeâm naèm moäng thaáy caùc vieäc raát ñoãi lo sôï nhö muoán raên nhaéc caûnh tænh Ngaøi. Hoaëc thaáy xe sa vaøo choã nguy hieåm, hoaëc thaáy hoå döõ baét ngöôøi. Ngaøi kinh haõi boû chaïy toaùt moà hoâi môùi thoaùt ñöôïc. Khi tænh daäy laïi caøng lo sôï. Ngaøi noùi laïi cho ñaïi chuùng nghe, roài dòch roäng y nhö kinh boån. Trong ñeâm ñoù, laïi naèm thaáy chö Phaät vaø Boà-taùt phaùt ra aùnh saùng giöõa hai ñaàu chaân maøy, xuùc chaïm vaøo thaân vaø taâm thì öa thích. Phaùp sö laïi thaáy mình chaép tay caàm ñeøn hoa ñeán cuùng döôøng chö Phaät. Hoaëc bay leân toøa cao noùi phaùp cho ñaïi chuùng nghe. Coù raát nhieàu ngöôøi vaây quanh cung kính khen ngôïi. Hoaëc moäng thaáy coù ngöôøi cuùng cho mình loaïi hoa quaû quyù hieám. Khi tænh daäy, Ngaøi thaät vui möøng neân khoâng daùm löôïc boû, cöù y theo Phaïm boån maø dòch. Phaät noùi kinh naøy, ôû boán choã: Moät laø ôû nuùi

Linh Thöùu nôi thaønh Vöông-xaù, hai laø ôû vöôøn Caáp coâ ñoäc, ba laø ôû cung Thieân Vöông Tha Hoùa Töï Taïi, boán laø ôû tònh xaù Truùc Laâm trong thaønh Vöông-xaù. Toång coäng coù möôøi saùu hoäi, hôïp thaønh moät boä kinh. Nhöng Phaùp sö ñem veà töø Taây Vöïc chæ ñöôïc ba boån, ñeán khi phieân dòch, neáu coù choã naøo coøn nghi ngôø, thì so laïi vôùi ba boån kia maø quyeát ñònh. Ngaøi caån thaän xem xeùt laïi roài môùi cheùp thaønh vaên. Söï caån thaän naøy xöa nay ít coù, coù khi vaên traùi maø yù saâu xa, neáu coù laàn löïa thì bieát laø ñaõ khaùc, neáu coù ngöôøi thoï nhaän ñeå roài quyeát ñònh saùng suoát, thì lyù leõ seõ roõ raøng. Nhö vaïch maây traéng ñöôïc maët trôøi, töï noùi raèng: Neáu choã naøy maø ngoä ñöôïc seõ taát coù söï toû thoâng. Ñoù chính laø nhôø chö Phaät, Boà-taùt che chôû. ÔÛ hoäi noùi kinh ñaàu tieân coù phaåm “Nghieâm Tònh Phaät Ñoä” trong phaåm naøy noùi chuùng Boà-taùt Ma-ha-taùt vì tu haïnh Baùt-nhaõ ba-la-maät, duøng thaàn thoâng ñaïi löïc, cuøng vôùi traêm ngaøn chaâu baùu thöôïng dieäu, caùc höông hoa maàu nhieäm, traêm thöù muøi vò uoáng aên, y phuïc aâm nhaïc, tuøy yù theo caùc caûnh giôùi naêm traàn maø cuùng döôøng trang nghieâm phaùp giôùi. Baáy giôø, truï trì chuøa Ngoïc Hoa laø sö Tueä Ñöùc vaø taêng chuùng phieân dòch ñeàu naèm moäng thaáy chuøa Ngoïc Hoa raát roäng lôùn trang nghieâm thanh tònh, caùc thöù trang söùc côø phöôùn, loïng baùu thaät röïc rôõ trang nghieâm. Laïi coù caùc xe baùu chôû ñaày höông hoa aâm nhaïc ñi vaøo chuøa. Laïi thaáy coù voâ löôïng taêng chuùng tay caàm loïng hoa nhö ñaõ cuùng döôøng ôû tröôùc ñem ñeán cuùng döôøng kinh Ñaïi Baùt-nhaõ. Caùc con ñöôøng, töôøng vaùch trong chuøa ñeàu trang hoaøng gaám luïa. Döôùi ñaát moïc leân caùc loaïi hoa thôm, ñôõ chaân cuûa ñaïi chuùng, cho ñeán vieän Dòch Kinh. ÔÛ trong vieän laïi caøng ñeïp ñeõ muoân phaàn. Nhö nhöõng nôi ñeå kinh döôùi ñaát traûi ñaày hoa baùu trang nghieâm, laïi nghe ôû noäi vieân, trong ngoâi giaûng ñöôøng ñeàu coù giaûng sö ñang noùi phaùp trong ñoù. Khi thaáy vaäy ai naáy ñeàu vui möøng vaø tænh giaác daäy. Roài tìm ñeán Phaùp sö keå laïi giaác moäng kia.

Phaùp sö noùi: Nay ñang phieân dòch phaåm naøy, caùc Boà-taùt chaéc chaén

coù cuùng döôøng, caùc thaày neân tin vieäc naøy?

Baáy giôø, ôû beân caïnh ñieän coù caây song naïi, ñang luùc traùi muøa vaø ra hoa voâ soá. Moãi hoa ñeàu coù saùu caùnh, töôi ñeïp hoàng traéng raát ñaùng yeâu. Khi aáy, ñaïi chuùng noùi vôùi nhau raèng: Ñaây laø chöùng côù kinh Baùt-nhaõ laïi ñöôïc môû roäng. Laïi saùu caùnh laø bieåu thò cho saùu ñeán bôø kia. Nhöng Phaùp sö dòch kinh naøy raát mieät maøi nhöng vaãn lo sôï voâ thöôøng, môùi noùi vôùi chuùng taêng raèng: Huyeàn Trang naêm nay ñaõ saùu möôi laêm tuoåi, seõ qua ñôøi taïi giaø-lam naøy. Boä kinh naøy quaù lôùn, e raèng khoù dòch xong, cho neân moïi ngöôøi phaûi coá gaéng, chôù ngaïi gian khoå.

Ñeán ngaøy möôøi ba thaùng möôøi. nieân hieäu Long Soùc thöù ba, coâng

vieäc môùi xong, goàm coù saùu traêm quyeån, goïi laø “Ñaïi Baùt-nhaõ kinh”.

Ngaøi vui veû chaép tay noùi vôùi ñaïi chuùng raèng: Kinh naøy thaät coù duyeân vôùi ñaát Haùn. Huyeàn Trang ñeán cung Ngoïc Hoa cuõng laø do nguyeän löïc dòch kinh naøy. Coøn ñoái vôùi kinh coâng vieäc baän roän, caùc duyeân laøm chöôùng ngaïi thì khoù maø xong ñöôïc. Nay dòch ñaõ xong, ñeàu nhôø chö Phaät che chôû, trôøi roàng giuùp ñôõ. Ñaây laø boä kinh giöõ nöôùc, laø vaät baùu cuûa trôøi, ngöôøi, vaäy taêng chuùng neân vui möøng. Luùc naøy, chuùng ôû chuøa Ngoïc Hoa ñeàu tung hoa vaéng laëng röïc rôõ, ñeå chuùc möøng coâng vieäc hoaøn thaønh, laïi thieát trai cuùng döôøng. Ngaøy ñoù laïi thænh kinh töø ñieän Tieâu Thaønh ñeán ñieän Gia Thoï ñeå giaûng ñoïc. Luùc ñoùn röôùc kinh thì Baùt-nhaõ phaùt ra aùnh saùng, caùc vò trôøi raûi hoa nhö möa.

Laïi nghe thoang thoaûng treân hö khoâng coù tieáng aâm nhaïc, muøi thôm voâ cuøng.

Ngaøi thaáy ñöôïc ñieàm linh naøy, laïi caøng tin töôûng vui möøng, baûo caùc moân nhaân raèng: Kinh coù noùi coõi naøy seõ coù ngöôøi öa thích Ñaïi thöøa, nhaø vua caùc quan cho ñeán boán chuùng ñeàu neân ghi cheùp, thoï trì, ñoïc tuïng roài ñem truyeàn baù roäng ra, seõ ñöôïc sinh leân coõi trôøi, cuoái cuøng seõ ñöôïc giaûi thoaùt, khi ñaõ coù vaên kinh thì khoâng ñöôïc im laëng.

Ñeán ngaøy hai möôi thaùng möôøi moät, Ngaøi baûo Ñeä töû laø Khuy Cô vieát bieåu taâu vua, thænh vua vieát lôøi töïa. Ñeán ngaøy baûy thaùng möôøi hai, quan Thoâng söï xaù nhaân laø Phuøng Maäu Tuyeân ñem saéc chæ vua ñaõ cho pheùp. Phaùp sö sau khi dòch kinh Baùt-nhaõ, töï bieát söùc löïc ñaõ suy, bieát voâ thöôøng seõ ñeán, beøn baûo caùc moân nhaân raèng:

Ta ñeán chuøa Ngoïc Hoa voán coù duyeân vôùi kinh Baùt-nhaõ. Nay ñaõ dòch xong, söùc löïc ta cuõng heát, sau khi ta maát, caùc oâng neân nhôù lôøi ta daïy phaûi neân tieát kieäm, chæ duøng chieáu coû ñôn sô ñeå toáng taùng. Phaûi choïn choán nuùi non soâng nöôùc tónh laëng ñeå laøm nôi an taùng, chôù ñeå gaàn chuøa cung ñình, thaân baát tònh naøy phaûi tìm nôi yeân tònh xa xoâi.

Moïi ngöôøi nghe Phaùp sö noùi ñeàu buoàn thöông khoùc loùc, vaø thöa

raèng:

Hoøa thöôïng söùc löïc coøn maïnh khoûe, toân nhan khoâng heà thay ñoåi,

sao laïi noùi nhö theá.

Phaùp sö noùi: Ta töï bieát ñieàu ñoù, caùc thaày laøm sao bieát ñöôïc.

Ngaøy muøng moät thaùng gieâng nieân hieäu Laân Ñöùc naêm ñaàu, caùc Ñaïi ñöùc dòch kinh vaø ñaïi chuùng chuøa Ngoïc Hoa, ñeàu heát loøng thænh Phaùp sö phieân dòch kinh Ñaïi Baûo Tích. Phaùp sö thaáy ñaïi chuùng caàn caàu tha thieát neân baét ñaàu dòch boä kinh naøy. Khi dòch ñöôïc vaøi haøng, Ngaøi lieàn döøng laïi, xem qua Phaïm boån roài baûo taêng chuùng: Boä kinh naøy vaø kinh Baùt-

nhaõ thaät vó ñaïi voâ cuøng, Huyeàn Trang töï löôïng söùc khoûe neân khoù theå laøm xong. Vieäc sinh töû ñaõ ñeán, chaúng coøn bao laâu. Nay muoán ñeán choã phong caûnh hang nuùi leã laïy Phaät töôïng Caâu-chi.

Noùi ñoaïn Ngaøi cuøng caùc moân nhaân ra ñi, taêng chuùng coá thænh ñeàu khoâng ñöôïc. Khi leã laïy xong thì trôû veà chuøa, chuyeân tinh haønh ñaïo, khoâng coøn nghó ñeán vieäc phieân dòch. Ñeán ngaøy muøng taùm coù vò ñeä töû töø Cao Xöông ñeán laø sö Huyeàn Giaùc, naèm moäng thaáy coù moät ngoâi thaùp trang nghieâm cao lôùn ñoät nhieân bò nghieâng ñoå. Vò naøy thaáy vaäy kinh sôï giaät mình thöùc daäy lieàn thöa laïi vôùi Phaùp sö.

Phaùp sö noùi: Ñaây chaúng phaûi vieäc cuûa oâng, maø laø noùi leân vieäc ta saép nhaäp dieät.

Ñeán ngaøy muøng chín, vaøo luùc trôøi toái, Ngaøi ñaøo moät con keânh, chaúng may bò ngaõ, bò thöông ôû chaân. Do ñoù maø bò beänh, hôi thôû daàn suy yeáu. Ñeán ngaøy ngöôøi saùu, Ngaøi nhö töø coõi moäng trôû veà, noùi raèng: Ta thaáy phía tröôùc coù hoa sen traéng lôùn nhö caùi maâm, raát xinh ñeïp ñaùng yeâu.

Sang ngaøy möôøi baûy, laïi moäng thaáy coù haøng traêm nghìn ngöôøi, hình dung cao lôùn, ñeàu maëc y luïa. Moïi ngöôøi ñem ñeán luïa laø vaø caùc thöù chaâu baùu, hoa ñeïp ñeán ñeå trang nghieâm choã Phaùp sö naèm. Roài laàn löôït trang nghieâm khaép caû phoøng oác, caû trong ngoaøi vieän dòch kinh, sau ñoù ra ñaèng sau vieän ñeán nuùi Thoâng Laõnh nôi röøng caây, döïng côø xí phöôùn loïng. Trong caùc tia saùng aáy coù xen laãn tieáng aâm nhaïc. Phía ngoaøi cöûa laïi thaáy coù voâ soá xe baùu, trong xe coù ñaày caùc thöùc aên thôm ngon vaø hoa quaû töôi ñeïp ñuû loaïi maøu saéc. Ñaây chaúng phaûi laø vaät phaåm cuûa ngöôøi duøng. Caùc vò ñeàu ñem caùc thöù naøy ñeán cuùng döôøng Phaùp sö, Phaùp sö töø choái raèng: Ñaây laø caùc moùn vò ngon quyù giaù daønh cho baäc tu chöùng thaàn thoâng môùi ñöôïc thoï nhaän, Huyeàn Trang chöa ñaït ñeán quaû vò naøy, laøm sao daùm nhaän.

Tuy Ngaøi töø choái nhöng caùc vaät thöïc ñeàu ñöa ñeán khoâng döùt, vò thò giaû troâng thaáy nhìn khoâng chaùn maét nhaân ñoù noùi laïi vôùi sö Tueä Ñöùc truï trì chuøa Ngoïc Hoa naøy ñaày ñuû moïi vieäc. Phaùp sö laïi baûo: . Moät ñôøi Huyeàn Trang chæ tu phöôùc tueä, y theo ñoù thì gioáng nhö coù coâng maø khoâng heà döùt, tin hieåu nhaân quaû Phaät giaùo ñeàu khoâng maát. Nhôø phöôùc duyeân naøy maø Phaùp sö phieân dòch kinh ñieån, toång coäng goàm coù baûy möôi boán boä, moät ngaøn ba traêm ba möôi taùm quyeån laïi ñaép hoïa töôïng Phaät Di-laëc, töôïng veõ Caâu-chi, moãi töôïng caû ngaøn ñoàng, laïi ñaép möôøi töôïng Caâu-chi, laïi sao cheùp caùc kinh Baùt-nhaõ, Döôïc sö, Luïc Moân Ñaø-la- ni, v.v… moãi kinh möôøi boä. Laïi thieát leã cuùng döôøng caû ngaøn vò taêng, ñoát

traêm ngaøn ngoïn ñeøn ñeå cöùu chuoäc maáy vaïn chuùng sanh.

Khi sao cheùp kinh ñieån xong thì truyeàn baù cho moïi ngöôøi cuøng ñoïc. Ai nghe ñeán cuõng chaép tay vui möøng. Laïi baûo vôùi caùc moân nhaân raèng: Ta voâ thöôøng ñaõ ñeán, yù muoán xaû thaân, nay haõy keâu goïi ngöôøi höõu duyeân nhoùm hoïp laïi.

Theá laø Ngaøi boû heát y vaät taøi cuûa, ñeå taïc töôïng, vaø thænh taêng haønh ñaïo. Ñeán ngaøy hai möôi ba laïi thieát traïi cuùng döôøng, ngaøy hoâm ñoù laïi baûo thôï laø Toáng Phaùp Trí laäp töôïng Boà-ñeà ñöùng baèng xöông ôû trong ñieän Gia Thoï, roài sau ñoù nhaân caùc Ñaïi ñöùc vaø ñaïi chuùng moân ôû chuøa nhoùm hoïp, Ngaøi hoan hyû töø bieät taát caû roài noùi: Huyeàn Trang naøy ñaõ nhaøm chaùn thaân naêm uaån naøy, vieäc ñaõ xong roài khoâng neân ôû laïi laâu daøi. Nguyeän caùc phöôùc tueä ñaõ tu hoài thí cho höõu tình, cuøng caùc höõu tình ñoàng sinh veà coõi trôøi Ñaâu-suaát laøm quyeán thuoäc vôùi Phaät Di-laëc, thôø phuïng Ñöùc Töø Toân. Sau khi Phaät Di-laëc haï sinh, cuõng nguyeän theo xuoáng ñeå laøm nhieàu Phaät söï, cho ñeán ñaït quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Töø bieät xong, Ngaøi im laëng chaùnh nieäm, luùc naøy trong mieäng laïi ñoïc tuïng: Saéc uaån cuõng khoâng thaät coù, thoï töôûng haønh thöùc cuõng khoâng thaät coù. Nhaõn giôùi khoâng thaät coù, cho ñeán yù giôùi cuõng khoâng thaät coù. Nhaõn thöùc giôùi cuõng khoâng thaät coù, cho ñeán yù thöùc giôùi cuõng khoâng thaät coù, voâ minh ñaõ khoâng thaät coù thì sinh giaø beänh cheát cuõng khoâng thaät coù, cho ñeán Boà-ñeà cuõng khoâng thaät coù, khoâng thaät coù cuõng khoâng thaät coù. Ngaøi laïi noùi keä daïy nhöõng ngöôøi ôû beân caïnh raèng: Nam-moâ Di-laëc Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc. Nguyeän cuøng caùc haøm thöùc mau ñöôïc taïn maët troâng thaáy Töø nhan.

Nam-moâ Di-laëc Nhö Lai ôû treân coõi trôøi Ñaâu-suaát, nguyeän xaû thaân naøy ñöôïc sinh veà nôi ñoù.

Luùc naøy, sö Tueä Ñöùc chuû chuøa laïi moäng thaáy coù ngaøn ngöôøi thaân vaøng, töø phía Ñoâng ñi ñeán roài ñi vaøo nhaø phieân dòch, höông hoa ñaày khaép caû hö khoâng. Ñeán nöûa ñeâm muøng boán thaùng hai, vò taêng saên soùc beänh laø Thieàn sö Minh Taïng thaáy coù hai ngöôøi cao hôn tröôïng, moãi vò caàm moät hoa sen traéng, gioáng nhö baùnh xe nhoû, hoa naøy coù ba thöù, laù daøi hôn thöôùc, saùng ñeïp raát ñaùng yeâu. Hai vò ñem hoa ñeán tröôùc Phaùp sö, daâng hoa leân roài noùi: Thaày töø voâ thæ ñeán nay, vì coù laøm toån naõo höõu tình, do nghieäp aùc naøy maø bò beänh nheï, nhöng nay cuõng seõ ñöôïc tieâu tröø, vaäy neân vui möøng.

Phaùp sö nhìn thaáy thì chaép tay hoài laâu, roài tay maët töï keâ leân ñaàu. Keá ñeán thì tay traùi duoãi thaúng ñaët treân ñuøi chaân traùi, hai chaân duoãi thaúng, naèm nghieâng veà beân phaûi, cho ñeán khi qua ñôøi vaãn khoâng dôøi

ñoåi. Khoâng uoáng khoâng aên cho ñeán nöûa ñeâm ngaøy muøng naêm, ñeä töû laø Quang Ñaúng hoûi:

Hoøa Thöôïng coù chaéc chaén ñöôïc sinh veà noäi vieän cuûa Ñöùc Di-laëc hay khoâng?

Phaùp sö ñaùp: Chaéc chaén sinh veà ñoù, noùi xong hôi thôû daàn daàn suy yeáu. moät luùc sau thì ra ñi, maø thò giaû vaãn khoâng bieát. Moät luùc sau moïi ngöôøi môùi roõ. Baét ñaàu laïnh töø chaân roài leân tôùi ñaàu, chæ coù ñænh ñaàu vaãn coøn aám, nhan saéc vaãn hoàng haøo, töôi vui nhö thöôøng. Qua boán möôi chín ngaøy vaãn khoâng thay ñoåi, cuõng khoâng coù muøi gì khaùc, ñaây chaúng phaûi do ñònh tueä trang nghieâm, ñaày ñuû giôùi höông ñöùc haïnh, thì ai ñöôïc nhö theá?

ÔÛ chuøa Töø AÂn coù vò taêng teân Minh Tueä, haïnh nghieäp sieâng naêng khoå haïnh, töø ñaàu hoâm ñeán gaà nsaùng thöôøng nieäm tuïng, kinh haønh khoâng heà bieáng nhaùc, trong ñeâm Phaùp sö maát cho ñeán nöûa ñeâm hoâm sau, Sö ñi nhieãu quanh Phaät ñöôøng haønh ñaïo, boãng thaáy ôû phöông Baéc coù boán ñöôøng caàu voàng maøu traéng, töø höôùng Baéc xuyeân qua höôùng Nam, soi saùng caû maët gieáng, roài ñi thaúng ñeán thaùp vieän chuøa Töø AÂn. Saùng toû thaät roõ raøng, taâm Ngaøi raát laáy laøm laï, laïi nghó ñeán xöa Ñöùc Nhö Lai dieät ñoä coù hai laèn aùnh saùng, töø höôùng Taây chieáu thaúng ñeán, saùng röïc maàu nhieäm. Ñoù chính laø do baäc Ñaïi thaùnh bieán hoùa, cho neân nay coù töôùng naøy, coù phaûi laø Phaùp sö ôû chuøa Ngoïc Hoa ñaõ tôùi luùc voâ thöôøng roài chaêng?

Saùng hoâm sau, sö noùi laïi vôùi ñaïi chung ñieàu mình nhìn thaáy, ñaïi chuùng cuõng laáy laøm laï. Ñeán saùng ngaøy muøng chín, chuyeän Phaùp sö tòch ñaõ veà tôùi kinh ñoâ, phuø hôïp vôùi hieän töôïng caàu voàng xuaát hieän. Ngöôøi nghe bieát ai cuõng cho laø kyø laï. Phaùp sö thaân cao baûy thöôùc, maøu traéng hoàng, maøy maét ñeàu saùng toû. Thaân trang nghieâm nhö töôïng, laïi xinh ñeïp nhö hoa, aâm thanh thì thanh thoaùt vang xa, lôøi noùi thì nhaõ nhaën trong saùng, ngöôøi nghe maõi khoâng chaùn. Hoaëc ñoái vôùi taêng chuùng, hoaëc vôùi khaùch, Ngaøi ngoài noùi chuyeän ñeán nöûa ngaøy maø thaân vaãn khoâng giao ñoäng. Phuïc söùc vaãn nhö Caøn-ñaø, caét töøng mieáng nhoû raùp laïi, roäng daøi vöøa chöøng. Daùng ñi thì ung dung, nhìn thaúng khoâng heà lieác ngoù hai beân, nhö nöôùc töø doøng soâng lôùn meânh moâng che chôû caû maët ñaát, saùng rôõ nhö hoa sen treân maët nöôùc. Laïi theâm giôùi haïnh trang nghieâm tröôùc sau nhö moät. Chí khí cao ngôøi, trì giôùi vöõng chaéc. Khoâng phaïm ñeán caû loaøi caây coû. Taùnh tình vui veû hoøa ñoàng, khoâng thích giao du. Khi vaøo ñaïo traøng roài thì chaúng phaûi chieáu chæ trieàu ñình goïi thì khoâng heà böôùc ra. Sau khi Phaùp sö maát, Luaät sö Ñaïo Tuyeân ôû chuøa Taây Minh coù caûm ñöôïc thaàn ñöùc. Ñeán nieân hieäu Caøn Phong thaáy moät vò thaàn hieän ñeán noùi raèng: ñeä

töû laø con cuûa thieân töôùng Vi-ñaø, chuû laõnh caû loaøi quyû thaàn, luùc Nhö Lai saép nhaäp dieät, sai ñeä töû hoä trì Phaät phaùp ôû Chaâu Thieäm boä ôû phöông Baéc. Thaáy thaày giôùi haïnh trang nghieâm, chuyeân taâm veà luaät boä. ngöôøi trong boán bieån coù nghi vaán ñeàu ñeán thaêm. Nhöng thaày giaûng luaät cho ñaïi chuùng vaãn coøn moät vaøi ñieàu khinh troïng vaø coù söï sai laàm, thaày nay tuoåi ñaõ cao, vaên nghóa khoâng roõ raøng seõ laøm laàm laïc cho ngöôøi sau. Cho neân ñeä töû ñeán ñaây neâu roõ yù Phaät cho thaày nghe, nhöõng choã coøn sai laàm ñeàu ñöôïc söûa laïi. Ngaøi Ñaïo Tuyeân nghe xong thì vöøa lo sôï vöøa vui möøng, do ñoù hoûi veà kinh, luaät, luaän, vaø caùc ñieàu nghi ngôø, vò thaàn ñeàu giaûi thích roõ. Ñaïo Tuyeân laïi hoûi: Caùc vò taêng ñöùc truyeàn phaùp xöa nay cao thaáp theá naøo?

Thaàn ñaùp: Töø xöa caùc Ñaïi ñöùc giaûi haïnh ñeàu coù cheânh leäch laãn nhau. Vaû laïi, nhö Phaùp sö Huyeàn Trang, töø luùc chín tuoåi ñaõ tu ñaày ñuû phöôùc tueä. Caùc vieäc trong ngoaøi ñeàu thoâng suoát, coù ñuû bieän taøi thoâng minh. Ngaøi ñang ôû nöôùc Trung Quoác thuoäc Chaâu Thieäm boä, laø Phaùp sö baäc nhaát, trí tueä cuõng gioáng nhö theá, vaên chaát ñeàu khoâng traùi vôùi Phaïm boån. Do nguyeän löïc nghieäp laønh saâu daøy, nay ñaõ thaáy sinh veà coõi trôøi Ñaâu-suaát, ôû trong chuùng cuûa ngaøi Töø Thò. Hieän ñang nghe phaùp ñöôïc lieãu ngoä, khoâng bao giôø trôû laïi coõi nhaân gian.

Vò thaàn noùi cho ngaøi Ñaïo Tuyeân nghe roài thì lieàn töø giaõ trôû veà.

Sau ñoù, ngaøi Ñaïo Tuyeân tìm ñoïc laïi caùc kinh saùch, thaáy taïng kinh ôû taïi chuøa Taây Minh, y cöù vaøo ñaây maø noùi. Neáu chaúng phaûi baäc Phaùp sö taøi cao ñöùc troïng, thì laøm sao ñöôïc thaàn öùng hieän cho bieát, chaúng leõ phaøm tình maø hieåu ñöôïc sao?

Luùc Phaùp sö bò beänh, coi laïi caùc kinh saùch ñaõ phieân dòch.

Coù söù nhaân laø Höùa Huyeàn, ngaøy muøng ba thaùng hai naêm ñoù taâu trình laïi moïi vieäc ñaày ñuû. Luùc Phaùp sö bò thöông ôû chaân, ñeán ngaøy muøng baûy vua saéc leänh cho Trung ngöï phuû, ñöa thaày thuoác ñeán xem beänh boác thuoác cho Ngaøi.

Quan Sôû ty lieàn sai caùc vò ngöï y laø Tröông Ñöùc Chí, Trình Ñaøo Boång ñeán chöõa trò cho Ngaøi. Nhöng khi ñeán nôi thì Phaùp sö ñaõ vieân tòch, thuoác men cuõng khoâng coøn hieäu löïc. Luùc naøy, quan Thöù söû phöôøng chaâu laø Ñaäu Sö Luaân vieát sôù taâu leân vua laø Phaùp sö ñaõ maát.

Vua nghe tin ñau ñôùn thöông xoùt, truyeàn baõi trieàu vaø noùi raèng: Traãm ñaõ maát quoác baûo roài.

Luùc naøy baù quan vaên voõ, ñeàu thöông tieác rôi leä.

Vua noùi xong thì than khoùc raát buoàn thöông. Qua ngaøy sau vua laïi baûo caùc quan raèng: Tieác thay! Traãm ñaõ maát moät ngöôøi nhö Phaùp sö

Huyeàn Trang, coù theå goïi ñaây laø röôøng coät cuûa moïi ngöôøi. Baây giôø thì boán chuùng khoâng coøn ngöôøi daãn daét. ÔÛ trong bieån khoå meânh moâng maø thuyeàn töø ñaõ chìm maát, trong nhaø toái maø ngoïn ñeøn ñaõ taét. Vua noùi roài laïi caøng thöông khoùc khoâng thoâi. Ñeán ngaøy muøng saùu thaùng möôøi hai, vua laïi haï chieáu: Theo lôøi Ñaäu Sö Luaân taáu thì taêng Huyeàn Trang ôû chuøa Ngoïc Hoa ñaõ vieân tòch. Vieäc tang thì nhôø caùc quan chu caáp. Ñeán ngaøy saùu thaùng ba laïi coù chieáu chæ: Taêng Huyeàn Trang ôû chuøa Ngoïc Hoa ñaõ maát. Coâng vieäc phieân dòch bò döøng laïi. Caùc kinh ñaõ dòch xong, thì y theo boån cuõ ñöa cho caùc quan sao cheùp laïi. Coøn nhöõng kinh chöa dòch, thì ñem ñeán ñeå taïi chuøa Töø AÂn ñeå gìn giöõ, chôù ñeå laïc maát. Caùc vò ñeä töû ngaøi Huyeàn Trang vaø chö taêng phieân dòch, tröôùc ñaây chaúng phaûi taêng chuùng chuøa Ngoïc Hoa, nay neân trôû veà boån töï cuûa mình.

Ñeán ngaøy möôøi laêm thaùng ba laïi coù chieáu chæ: Coá Phaùp sö Huyeàn Trang chuøa Ngoïc Hoa. Ñeán ngaøy an taùng, taêng ni khaép kinh thaønh phaûi caàm côø phöôùn loïng baùu ñöa tieãn ñeán moä phaàn. Phaùp sö laø baäc ñaïo cao ñöùc troïng, luùc coøn soáng raát ñöôïc kính yeâu quyù troïng, thì sau khi maát caøng ñöôïc gia aân toân kính, ngöôøi xöa khoâng ai so saùnh ñöôïc.

Theá roài moân ñoà ñeàu vaâng theo lôøi chæ daïy cuûa Ngaøi, duøng chieáu truùc ñeå laøm aùo quan, roài chôû veà kinh an trí taïi chuøa Tö AÂn, trong nhaø phieân dòch kinh ñieån. Ñeä töû haøng traêm vò ñeàu than khoùc, haøng taêng tuïc ôû kinh thaønh cuõng ñeán ñöa tieãn thöông xoùt rôi leä, coù caû traêm ngaøn ngöôøi. Ñeán ngaøy möôøi boán thaùng tö thì an taùng ôû phía Ñoâng. Taêng ni ôû trong thaønh vaø caùc só thöù daân chuùng, cuøng ñeán ñöa tieãn linh cöõu, coù hôn naêm traêm vieäc nhö: khaép nôi treo côø loïng, maøn phöôùn maøu traéng, trang hoaøng xe chôû quan taøi baèng vaøng, quaùch baèng baïc, caùc caây sa-la v.v....

Taát caû ñeàu ñöôïc tröng baøy doïc ñöôøng lôùn ñeå döï ñaùm leã. Nhaïc tang ñöôïc cöû haønh vaø khoâng gian ñaày nhöõng tieáng khoùc buoàn thaûm. Daân chuùng caùc nôi keùo ñeán caùch hôn naêm traêm daëm coù caû traêm ngaøn ngöôøi. Maëc duø leã an taùng ñöôïc chuaån bò raát hoaøn chænh, maø quan taøi Phaùp sö vaãn ñaët trong aùo quan baèng tre theo lôøi öôùc nguyeän cuoái cuøng cuûa Ngaøi.

Nhöõng ngöôøi baùn luïa ôû phía Ñoâng ñaõ laøm moät caùi aùo quan Nieát- baøn baèng ba ngaøn thöôùc luïa vaø keát hoa raát ñeïp ñeå ñaët quan taøi Phaùp sö. Nhöõng ñoà ñeä laïi sôï traùi vôùi di chuùc cuûa thaày neân khoâng cho duøng. Moïi ngöôøi chæ ñaët ba boä taêng phuïc cuûa Phaùp sö, vaø moät boä khaùc ñaùng giaù traêm ñoàng tieàn vaøng do trieàu ñình cuùng döôøng ñeå treân aùo quan loäng laãy kia ñi tröôùc, coøn xe chôû quan taøi Phaùp sö thì theo sau vaø ñöôïc ñaët treân aùo quan baèng tre, moïi ngöôøi chöùng kieán ñeàu khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét. Ñeâm aáy haøng taêng tuïc löu laïi beân quan cöõu coù hôn ba ngaøn vò.

Ñeán saùng ngaøy möôøi laêm, sau khi an taùng xong. Moät buoåi leã thieát trai cuõng ñöôïc cöû haønh ngay taïi nghóa ñòa tröôùc khi moïi ngöôøi ra veà. Luùc aáy, trôøi ñaát boãng ñoåi maøu, chim thuù keâu thöông buoàn thaûm. Muoân thuù coøn bi caûm, huoáng chi laø ngöôøi sao chaúng ñau thöông!

Bôûi ai naáy ñeàu nghó raèng soâng aùi coøn traøn ngaäp, maø thuyeàn töø ñaõ chìm maát. Boùng ñeâm coøn keùo daøi voâ taän maø ñeøn tueä ñaõ sôùm lòm taét. Moïi ngöôøi ñau ñôùn löu luyeán nhö maát ñi ñoâi maét saùng cuûa mình. Thaät chaúng khaùc naøo nhö nuùi suïp caây ñoå, thaät ñaùng thöông tieác laøm sao?

Ñeán ngaøy muøng taùm thaùng tö nieân hieäu Toång Chöông naêm thöù hai coù chieáu chæ vua khieán cho ñoà ñeä an taùng Phaùp sö phía Baéc soâng Phieàn, vaø xaây thaùp ôû ñoù. Bôûi vì choã cöõu ôû gaàn beân kinh thaønh, nôi cung caám nhieàu ngöôøi qua laïi vì kính tieác baäc Thaùnh cho neân caûi taùng. Moân nhaân cuõng thöông khoùc buoàn baõ laøm caûm ñoäng nhöõng ngöôøi ñi ñöôøng.

Thích Tueä laäp luaän raèng:

Xem sao ñeâm traêng toû, tieáp theo aùnh saùng maët trôøi xoay veà höôùng Taây, ba soâng chín soâng giuùp cho bieån Ñoâng roäng lôùn. Tö löông veà ñaïo phaùp muoân vaät cuõng gioáng nhö theá, theo gioù maø huaân taäp. Ñoái vôùi ngöôøi thì coù khaùc gì. Sau khi Ñaáng Phaùp vöông nhaäp dieät, ngaøi A-nan keát taäp kinh ñieån ñeán nay, ñaõ traûi qua ngaøn naêm.

Trong hôn möôøi ñôøi baäc Thaùnh xuaát hieän, ngöôøi taøi gioûi laàn löôït sinh ra ôû ñôøi, xaây döïng cô nghieäp khaép nôi. Cuõng ñeàu laø baäc thöôïng trí, ñaûm traùch vieäc truyeàn thöøa Phaät phaùp, cheá ngöï caû trôøi, ngöôøi. Ñaïo ngaên caû gioù cuoàng, thaàn khí laøm nghieâng ngaû soâng nuùi. Hoaëc duoãi tay maø löu caû cao dòch, hoaëc ôû trong dò thaát maø soi saùng cho ñôøi. Hoaëc noái thi theå ñeå haøng phuïc thieân ma, hoaëc moät laàn ñoái ñaùp maø hoài boån chuû, hoaëc nguyeän truyeàn baù giaùo phaùp ôû nôi ñöôøng hieåm, hoaëc queân mình ñeå lôïi ích muoân vaät, caàu tö löông maø thöïc haønh ñaïo phaùp. Cuoái cuøng khieán cho chaân lyù truyeàn baù khaép nôi. Ñaõ keá tuïc truyeàn ñaêng, thaät cuõng phuø hôïp vôùi lôøi phoù chuùc, xem xeùt laïi caùc kinh saùch kia thì thaät roõ raøng. Cho neân nguoàn ñaïo lyù khoâng cuøng taän, nay mong ngöôøi ñöôïc baäc truyeàn ñeøn noái ñuoác, chæ coù Phaùp sö ñaây môùi chính laø baäc roàng voi giaùng traàn, khí vöôït caû Ñoâng Tieãn, danh tieáng caû Nam kim, baäc nhaõ thaùo thì khoâng coù nhieàu. Ngaøi vì chuùng sanh maø queân mình, duøng chaùnh phaùp laøm Phaät söï, loàng loäng nhö trôøi cao, saùng rôõ nhö gieáng ngoïc soi caû bieån hoà. Trí laïi thoâng minh lanh lôïi phaùt khôûi töï nhieân, vì ñaïo maø xem thöôøng vinh hieån, ñeàu do thieân taùnh. Cho ñeán ña thöùc hôïp vaên, vöôït xa moïi dung tình maø giöõ gìn chí ñaïo.

Thaát laø cao caû voâ cuøng, ñaây chính laø thaàn khí noái tieáp laøm höng

thaïnh. Vì muoán ñem ñaïo soi saùng trong ñôøi Töôïng phaùp naøy, cho neân baäc minh ñöùc môùi ra ñôøi ñoä theá.

Phaùp sö nhaän thaáy caùc baäc Ñaïi ñöùc môû mang kinh luaän töø tröôùc ñeán nay. Tuy laø y theo Thaùnh giaùo maø söï daãn giaûi y cöù laïi khaùc nhau. Vieäc tranh luaän chia reõ ñaõ xaûy ra töø laâu. Ñeán nhö leä-da laø baùo hay phi baùo, hoùa nhaân coù taâm hay voâ taâm ñeàu hoøa hôïp nhau. Dòch kinh hôn moät traêm phaåm loaïi ñeàu laø caên baûn cuûa ba taïng boán A-haøm, laø chìa khoùa cuûa hai toâng Ñaïi, Tieåu. Nhöng vì baäc tieàn hieàn coù nhieàu choã chöa quyeát traïch ñöôïc, neân coøn coù choã nghi laàm. Phaùp sö cuõng laàn löïa trong vaên nghóa, chöa roõ ñöôïc yù chæ. Roài boãng nhieân than raèng: Kinh luaän ôû ñaát naøy, bôûi khoâng roõ nguoàn goác, chöa thaáy ñöôïc nguoàn chaân. Caùc Toå sö tuy moãi vò ñeàu coù luaän baøn khaùc nhau, maø nghi tình vaãn khoâng heát. cuoái cuøng caàn phaûi xem laïi ñaïi boån, neân quyeát ñònh tìm ñeán kyø tham. Do ñoù maø Huyeàn Trang nuoâi chí höôùng ñi xa. Ñeán thaùng taùm muøa Thu nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù ba, thì laäp theä ra ñi. Khi qua xöù Thieân Truùc, ñeán chuøa Na-lan-ñaø gaëp moät vò Ñaïi Phaùp sö teân laø Thi-la-baït-ñaø, Haùn dòch laø Giôùi Hieàn, vò naøy thoâng caû hai toâng, roõ suoát caû ba taïng, kheùo hieåu boán boä Vi-ñaø, ñoái vôùi möôøi baûy boä ñòa luaän ñeàu tinh thoâng. Vì luaän naøy bao goàm heát kinh luaän neân Ngaøi thöôøng ñem ra ñeå giaûng noùi. Boä naøy voán do ngaøi Di-Laêïc noùi ra. Töùc laø thuoäc veà heä thoáng Ñaïi thöøa. Vì theá neân Phaùp sö phaùt taâm caàu hoïc hoûi. Trong möôøi saùu nöôùc ñeàu quy veà toâng naøy, hoïc chuùng theo hoïc coù caû muoân ngöôøi. Phaùp sö ñaõ ñi nhieàu nôi tu taïo, moät maët heát loøng du hoùa ôû nôi xa, tìm caàu thænh thoï, vì thöa hoûi nhöõng ñieàu coøn quyeát nghi. Moät maët nhöõng gì hoïc ñöôïc ñeàu khoâng che giaáu maø theä nguyeän ñöôïc naïp thoï quaàn löu, nhö moäng thuù döõ nuoát maây. Vò thaày khen laø chöa töøng coù. Noùi raèng:

Nhö ngöôøi nay nghe danh coøn khoù, haù laø baøn luaän huyeàn moân.

Phaùp sö töø ñoù tieáng taêng vang caû mieàn Thoâng Laõnh, danh löu caû taùm nöôùc, khaép nôi caùc baäc Tieân ñaït taøi gioûi ñeàu nghe bieát. Caùc baäc toân tuùc troïng voïng cuõng khoù hoûi han. Khi caùc vò bieän luaän, Phaùp sö ñeàu töø toán giaûi ñaùp, lyù leõ ñeàu nhö vaøo nhaø caàm maâu maø ñaâm vaøo thuaãn. Moïi ngöôøi ñeàu khen ngôïi cho ñaây laø baäc taøi gioûi khoù ñoái ñaùp.

Vua Giôùi nhaät nhìn thaáy Phaùp sö thì raát vui möøng, heát loøng môùi thænh cuùng döôøng. Sau ñoù, Phaùp sö cuøng chuyeân taâm hoïc Phaïm thö vaø caùc kính luaän maø moät ñôøi Ñöùc Nhö Lai ñaõ noùi. Laäp giaùo phöông Ñoâng ôû nuùi Kyø Sôn, vaên baùn töï ôû vöôøn nai, cho ñeán caùc baäc Thaùnh veà sau nhö Maõ Minh, Long Thoï, Voâ Tröôùc, Theá Thaân soaïn caùc kinh luaän. Cuøng vôùi möôøi taùm toâng phaùi dò chaáp, naêm boä khaùc ñöôøng, v.v... Ngaøi ñeàu nghieân

cöùu hoïc hoûi ñaït heát moïi yeáu chæ. Ngaøi cuõng ñi thaêm caùc nôi thaùnh tích cuûa Phaät nhö röøng Neâ-hoaøn vöõng chaéc. Caây Boà-ñeà haøng phuïc caùc ma, thaùp Ca-loä cao lôùn uy nghi, nuùi Na-yeát coøn ñeå laïi hình boùng. Ngaøi ñeàu heát loøng cung kính nhö thaáy ñöôïc linh thaùnh maø khoâng boû soùt choã naøo!

Phaùp sö taâm yù ñaõ maõn, hoïc ñaïo cuõng ñaày ñuû, lieàn muoán trôû veà nöôùc mình. Töø ñoù phieân dòch kinh ñieån caû Tieåu laãn Ñaïi thöøa hôn saùu traêm boä, thænh baûy töôïng Phaät, xaù-lôïi hôn moät traêm vieân.

Ñeán ngaøy hai möôi laêm thaùng gieâng, nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù möôøi chín ñôøi Ñöôøng, trôû veà ñeán Tröôøng An. Haøng taêng ni, ñaïo tuïc khaép caû kinh thaønh ñeàu ra ñoùn röôùc. Luùc aáy, caùc nôi khoùi quyeän söông tan, phong caûnh höõu tình thanh thoaùt, côø xí ñaày ñöôøng. Maây toûa maøu saéc khaép baàu trôøi röïc rôõ bao la, daân chuùng heát lôøi khen ngôïi Ngaøi. Gioù taø ñeàu aån kín, maët trôøi tueä laïi saùng soi. Tuy khoâng gaëp Ñöùc Theá Toân töø cung trôøi Ñao-lôïi haï sinh xuoáng coõi Dieâm-phuø-ñeà. Nhöng ñaây cuõng laø vieäc toát ñeïp ngaøn naêm môùi coù. Phaùp sö tìm caàu kinh ñieån nôi xa xoâi traûi qua bieát bao gian nan nguy hieåm.

Vöôït qua daõy nuùi tuyeát cöïc kyø hieåm trôû, naøo bieån caùt soâng hoà, roài khí ñoäc thuù hoang, coïp döõ soùi lang. Cuõng nhö ngaøi Phaùp Hieån xa lìa queâ höông, ngaøi Trí Nghieâm dôøi baïn ñeán nhöõng choã Ban Sieâu chöa heà giaãm qua. Nôi Chöông Hôïi chöa ñeán. Phaùp sö chæ moät mình ñôn chieác ra ñi. Ngaøi vaãn thaûn nhieân vöôït qua. Thoåi ngoïn gioù Ñaïi Ñöôøng ra ngoaøi taùm coõi. Chaán Quoác Hoa nôi nöm xöù Thieân Truùc. Khieán cho caùc coõi xa. Caùc vöông haàu ñeàu quy phuïc. Caùc Tuø tröôûng ñeàu kính ngöôõng. Tuy Phaùp sö khoâng coù coâng ñoái vôùi theá gian. Nhöng thaùnh trieàu vaãn caûm phuïc ñoùn röôùc. Hoaøng ñeá naém long ñoà maø tính toaùn, ÖÙng Xích phuïc ñeå quang laâm. Gieát kình ngö ñeå giuùp daân laønh. Queùt saïch maây môø ñeå soi nhaät nguyeät. Chaán suy nghó ñeå laøm röôøng coät, döùt Thöông Haûi maø roäng truyeàn baù. Truøng laäp laïi trôøi ñaát, taùi thieát laïi khuoân pheùp. Giöõ cöûu coâng hôn caû Ngu Haï. Soi baûy ñöùc hôn caû Taøo Löu, bieån laëng soâng yeân, thôøi tieát hoøa dòu. Keû xa thuaän thaûo, ngöôøi gaàn an oån, trôøi yeân ñaát bình. Ngöôøi vui veû, thaàn haøi hoøa. Laïi theâm xem troïng nhöõng ñieàu hay ñeïp, khaéc giöõ ba ñieàu laønh. Baäc teå phuï trung thaàn ñaùng ñeå khen ngôïi. Ñaõ ban coâng döùc saâu daøy, caûm öùng caû Thieân hoaøng. Coû chi laøm ñeïp nôi theàm ngoïc. Hoa quaû keát traùi ôû laàu son. Laïi nhö ngoïc ñaù Taây Chaâu treo ôû Coân Phuø, noái nghieäp ngaøn naêm cuûa Thaùnh chuû, keá nghieäp aân sö, traûi qua ngaøn ñôøi vaãn chöa khai môû. Ñeán ñôøi Hoaøng ñeá cuûa ta môùi baét ñaàu xuaát hieän. Haù chaúng phaûi do aân ñöùc maø trôøi ban phöôùc laønh cho ñoù hay sao? Laïi ñem taâm du hoùa nôi xa xoâi tìm hoïc naêm thöøa, truy tìm ñao maøu treân nuùi Linh

Thöùu. Cho neân khieán cho ñaïo phaùp ñöôïc saùng, thaùnh ñieån cuûa taêng caøng ñöôïc löu truyeàn. Ñaïo töø bi ban boá khaép saùu coõi, troáng phaùp ñöôïc ñaùnh vang trong Tam thieân. Hoa trôøi theo gioù bay xa. Maây thuùy ñöa khoùi höông bay khaép. Ñeå roài keû ñaém chìm trong bieån khoå, tìm bôø giaùc maø ñöôïc kheá ngoä, ñeán nôi ñaïo maàu thanh thoaùt.

Phaùp sö ñaïo cao ñöùc troïng, neân gaëp thôøi nhö theá, haù laø laéng loøng nôi Ñaïo caû. Gaëp sö giaû traù cuûa Phuø Dieâu maø so saùnh söï hôn keùm, töùc laø laøm ngaäp caû soâng hoà môùi roõ ñieàu saùng toái. AÙnh saùng cuûa maët trôøi cuøng vôùi aùnh saùng cuûa ñom ñoùm thaät khaùc xa nhau.

Xöa, khi Chung Quyeát ñeán, Nguïy vaên laøm thô phuù ñeå khen ngôïi, khi Thaàn Töôùc bay ñeán. Coå laêng hieán tuïng maø noùi ñieàu khaùc laï. Loaøi caàm thuù laø thaáp keùm maø ngöôøi xöa coøn ca vònh khen ngôïi, huoáng chi Phaùp sö laø thaàn minh baát huû, röôøng coät cuûa Ñaïo phaùp. Leõ naøo giöõ kín baäc minh sö, maø khoâng trình baøy ra. Laäp chí hoïc thì hoå theïn vôùi baäc vaõng hieàn, ñöùc thì thua xa vôùi baäc Tieân ñaït. Trong ñôøi töôïng hoùa muoán soi saùng ñaïo maàu, loøng vui möøng vôùi muoân phaåm. Cho duø löïc yeáu dung ngu, vaãn heát loøng toû baøy, ñem thanh huy ñeå mong caàu caùi ñeïp, döùt haäu quang ñeå tieán veà phía tröôùc. Ñan ngoøi buùt maø phieân dòch kinh ñieån, chaúng theå naøo noùi cho heát ñöôïc. Mong ñöôïc lôøi soi xeùt cuûa vua, yù khoâng vui sao?

Lôøi khen raèng:

*Muoân loaøi caûm tuyeät Ñaïi thaùnh ra ñôøi Truyeàn ñeøn noái ñuoác Chæ coù trieát nhaân Maõ Minh ñaàu tieân Ñeà-baø keá tieáp*

*Nhö maët trôøi laën Traêng saùng vöøa soi Roài ñeán Phaùp sö Laø baäc trinh só Hôn caû trôøi, ngöôøi*

*Chaúng dính traàn lao Saâu kín cuøng huyeàn Roû lyù nhaø Nho*

*Saïch nhö ngoïc quyù Thôm nhö hoa hueä Thaáy kinh thieáu soùt*

*Xeùt nghóa coøn laàm Vaâng caàu göûi gaém Vöôït bao nguy nan Toû bao chí khí Baøy caû loøng thaønh*

*Chaán ñoäng Taây chaâu Quy veà laàu Ñoâng Gaëp ñöôïc chí ñaïo Nôi vuøng trôøi xa.*

*Luùc naøy Hoaøng ñeá Caøng treo göông ngoïc Ñem lyù tuùi chaâu*

*Ba thöøa môû roäng Thaäp ñòa cuøng soi Maët trôøi tueä saùng U huyeàn röïc rôõ Cho mình heøn ngu May gaëp ñaïo maàu*

*Thaáy ñöôïc cöûa huyeàn Khoâng theå bao goàm Nuùi cao kính meán Thanh löu khaùt ngöôõng Nguyeän ñöôïc nöông veà Döïa nöông saén bìm.*

Thích Ngaïn Toâng keå laïi raèng: Toâi xem Phaät giaùo töø khi truyeàn ñeán Ñoâng Ñoä ñeán nay, coù bieát bao nhieâu baäc hieàn trieát taøi gioûi giöõa choán thieàn moân. Nhöng ít ai toaøn veïn, chæ moät vaøi vò laø noåi baät, coøn caùc vieäc thaáy nghe, noùi naêng ñeàu hôïp vôùi kieán thöùc, khinh taøi troïng ñaïo, hoùa ñaïo khaép nôi. Ñeàu laø baäc trinh thaùo nhö tuøng truùc, chí khí vöôït hôn caû vaøng ñaù. Quaàn huøng lo nghó, Thaùnh chuû hoài quang, theá laø coù ñuû caû ba taïng. Töø ñoù höng thaïnh, truyeàn baù khaép nôi. Neáu chaúng phaûi baäc Hieàn thaùnh ra ñôøi thì laáy ai khai saùng.

Laïi, luùc Baéc cung bò beänh, vui ít buoàn nhieàu, caùi cheát ñaõ tôùi, saéc maët vaãn nhö thöôøng, khoù ai ñaït ñöôïc. Roài sau khi qua ñôøi coù ngöôøi mang maït höông chieân-ñaøn ñeán, xin y theo phaùp beân Taây Vöïc, thieâu thaân Tam Taïng, nhöng ñaïi chuùng ñeàu khoâng baèng loøng. Xin y theo lôøi Toân sö daïy, moïi ngöôøi ñeàu vaâng giöõ. Ñeán ngaøy khi leã an taùng, moïi ngöôøi ñeàu ngöûi thaáy caùc muøi höông hoùa khí chaát laï kyø, ñeàu kinh ngaïc thöa hoûi. Noùi

SOÁ 2053 - TRUYEÄN TAM TAÏNG PHAÙP SÖ CHUØA ÑAÏI TÖØ AÂN ÑÔØI ÑÖÔØNG, Quyeån 10 949

raèng: Ngöôøi ñöôïc nhö theá naøy laø baäc ñaéc ñaïo.

Theá laø ñöa linh cöõu Ngaøi an taùng chæ ñeå laïi boä phaùp phuïc. Ñaïi chuùng thaáy Phaùp sö, vaãn y nhö khi coøn soáng. Baù taùnh caøng keâu thöông than khoùc roài cuøng thaáy caùc thöù y phuïc an taùng vaø quan quaùch, boãng nhieân ñeàu bieán maát, ñaïi chuùng cho laø baäc trôøi, ngöôøi ñaéc ñaïo.

Toâi coù xem qua ba taïng, neân taâm kheá hôïp vôùi Thaùnh tích gaàn ñaây. Neáu chaúng phaûi ñaây laø Ñaïi Boà-taùt thì laøm sao ñöôïc nhö theá. Chuùng ta thaät may maén ñöôïc gaëp Ngöôøi, laïi khoâng quy ngöôõng hay sao?

Truyeän Tam taïng Phaùp sö chuøa Ñaïi Töø AÂn, ñôøi Ñaïi Ñöôøng

(HEÁT)