LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 184

HAØNH TRAÏNG TAM TAÏNG PHAÙP SÖ

BAÁT KHOÂNG

**SOÁ 2056**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2056**

**HÀNH TRẠNG TAM TẠNG PHÁP SƯ BẤT KHÔNG 3**

* Tieàn thí tö laõnh Quaân veä bònh taøo tham
* Quaân thaâu laâm ñaõi chieáu thaàn trieäu thieân.

Hoaøng Ñeá Huyeàn Toâng thoï phaùp Quaùn Ñaûnh vôùi Ñaïi sö phaùp hieäu Baát Khoâng, duøng haïnh nguyeän Phoå Hieàn truyeàn taâm Ñaïi Boà-ñeà AÁn Kim Cöông Trí, vaâng theo giaùo leänh cuûa Phaät cöùu giuùp caùc chuùng sanh. Giöõ gìn Ñaïi Phaùp Baûo, öùng thôøi maø ñeán, giuùp söùc ba trieàu (Huyeàn Toâng - Tuùc Toâng vaø Ñaïi Toâng) gaàn ba möôi naêm.

Ñaïi sö voán ngöôøi ôû Phuù Taây Löông, thuoäc doøng hoï Baø-la-moân ôû Baéc Thieân Truùc, cha maát sôùm, ñöôïc nuoâi döôõng ôû nhaø caäu, neân laáy hoï meï. Ban ñaàu baø meï thuoäc doøng hoï Khöông. Luùc baø chöa mang thai, coù moät vò thieän töôùng noùi raèng: “Nhaø ngöôi sau naøy chaéc chaén seõ haï sanh Baäc Ñaïi Boà-taùt”. Noùi xong beøn bieán maát, raát laï luøng, beøn taém röûa thay ñoåi y phuïc, khoâng noùi chuyeän, chæ lo trì nieäm chöa ñeán ba ngaøy, ngoài maø giaû nguû, moäng thaáy Ñöùc Phaät mæm cöôøi, hai maét saùng ngôøi, soi roïi treân ñaàu, boãng nhieân kinh haõi tænh giaác, khaép mình toaùt moà hoâi, nhaân ñoù bieát coù thaân, höông ñeøn töø ñoù veà sau, trong thaát ban ñeâm saùng nhö ban ngaøy, suoát möôøi hai thaùng môùi sanh. Vöøa môùi sanh ñaõ bieát noùi, phong caùch thaàn thaùi khaùc ngöôøi thöôøng, tính khí khaùc chuùng, saùu Ba-la-maät, boán voâ löôïng taâm, töï bieát roõ raøng, khoâng caàn thaày trao truyeàn. Chæ Phaät vôùi Phaät môùi roát raùo nhö theá!

Xöa kia, Ñöùc Nhö Lai Tyø-loâ-giaù-na phoù chuùc “Phaùp AÁn kim cöông

*2 Tieâu ñeà vieát ñuû laø: “Haønh traïng coá Ñaïi Ñöùc Tam Taïng Phaùp sö Baát khoâng - ôû thôøi Ñaïi Ñöôøng*

*- ñöôïc hoaøng ñeá Tuùc Toâng taëng hieäu “Ñaïi Quaûng Trí”, hoaøng ñeá Ñaïi Toâng truy taëng quan töôùc “Tö Khoâng” thuïy hieäu “Ñaïi Bieän Chaùnh”.*

ñaûnh Du-giaø bí maät giaùo vöông chaân ngoân” cho Boà-taùt Kim Cöông Thuû, traûi qua gaàn moät ngaøn naêm, laïi truyeàn cho Boà-taùt Long Maõnh. Sau ñoù vaøi traêm naêm, Long Maõnh laïi truyeàn cho A-xaø-leâ Long Trí, sau ñoù maáy traêm naêm nöõa, Long Trí laïi truyeàn cho A-xaø-leâ Kim Cöông Trí. Kim Cöông Trí truyeàn cho Ñaïi sö ngaøy nay vaäy. Tuy nguoàn chæ moät maø doøng laïi chia, chæ vaøi möôi ngöôøi maø thoâi, song, toâng phong chính ñích cuøng nhau keá thöøa thì Ñaïi sö laø ñôøi thöù saùu.

Ban ñaàu, Ñaïi sö tuøy theo hoï ngoaïi xem xeùt nöôùc Phong Ñaïi, ñeán naêm 10 tuoåi, tuaàn du traûi qua caùc xöù Voõ Oai; Thaùi Nguyeân. Naêm 13 tuoåi thôø ngaøi Ñaïi Hoaèng Giaùo (= Kim Cöông Trí), Toå sö noùi Taát Ñaøm Chöông; Baø-la-moân ngöõ luaän, lieàn tuïng thuoäc loøng, ngay ngaøy aáy lieàn thoâng suoát toû ngoä, Toå sö cho laø raát laï luøng, ngaøy khaùc truyeàn Boà-ñeà taâm giôùi, daãn vaøo Kim cöông giôùi Ñaïi Maïn-traø-la, thöû nghieäm neùm hoa, bieát ñaõ coù ngöôøi tieáp noái doøng phaùp. Ñaàu naêm 15 tuoåi caïo toùc, 20 tuoåi thoï giôùi cuï tuùc, gioûi luaät taïng cuûa Nhaát Thieát Höõu Boä, hieåu roõ ngoân ngöõ caùc nöôùc, bieát ñöôïc saùch cuûa nöôùc khaùc. Tröôùc khi dòch kinh thöôøng khieán dòch ngöõ, ñoái chieáu söï khinh troïng ngoân ngöõ cuûa tieáng Phaïm baø tieáng Haùn ñôøi Ñöôøng, ñaén ño veà tinh hoa cuûa vaên nghóa. Thaûo baøn taäp hôïp thanh luaän trong möôøi hai naêm; coâng chæ saùu thaùng maø hoaøn taát, tuïng ñoïc Vaên-thuø haïnh nguyeän kyø haïn chæ moät naêm, laïi moät ñeâm maø xong.

Veà sau, ôû choã Toå sö ai caàu naêm boä Du-giaø, Tam Maät Töông Öng, caàu ñeán ba naêm chöa toaïi noãi loøng naêm xöa. Vì chaùnh phaùp neân muoán trôû laïi Thieân Truùc. Ñeâm hoâm ñoù nghæ troï taïi Taân Phong. Toå sö cuõng ñeâm ñoù tình côø naèm moäng thaáy töôïng Phaät, Boà-taùt ôû caùc chuøa trong kinh thaønh ñeàu ñi veà höôùng Ñoâng, chôït thöùc giaác, baûo mau hoaøn traû, ñeán khi nghe veà ñeán, Toå sö raát vui möøng, baûo raèng: “Phaùp taïng cuûa ta thaûy ñeàu giao phoù cho ngöôi”. Keá ñoù, moät buoåi saùng khaùc vì trao truyeàn cho phaùp cuûa naêm boä, laøm phaùp Quaùn Ñaûnh Hoä-ma A-xaø-leâ. Caù boä kinh phaùp nhö Kinh Ñaïi Nhaät, Taát Ñòa Nghi Quyõ, chö Phaät Ñaûnh boä chuùng chaân ngoân haïnh, moãi moãi ñeàu truyeàn trì, ñeàu taän cuøng söï nhieäm maàu. Sau ñoù vaøi naêm, Toå sö vaâng chieáu trôû veà nöôùc, Ñaïi sö theo haàu, ñeán phuû Haø Nam, Toå sö thò hieän bò beänh maø qua ñôøi. Baáy giôø laø thaùng taùm nieân hieäu Khai nguyeân thöù hai möôi chín (742). Xaây döïng thaùp thôø hoaøn thaønh, Ñaïi sö tröôùc vaâng theo di ngoân cuûa tieân sö baûo qua nöôùc Sö Töû ñeán Thieân thaät sô, roài ñeán quaän Nam Haûi, tin truyeàn chöa ñeán, Thamphoûng Löu Cöï Laân, ba laàn cung thænh Ñaïi sö, ai caàu laøm leã Quaùn Ñaûnh, Ñaïi sö beøn chaáp nhaän, baøy chöôùc phöông tieän döïng laäp ñaïo traøng taïi chuøa Phaùp Taùnh, nhôø Löu Cöï Laân maø boán chuùng ñeàu ñöôïc nöông nhôø lôïi laïc,

ñoä ngöôøi ñeán caû öùc ngaøn. Luùc Ñaïi sö chöa ñeán, nhaäp Maïn-ñoà-la ñoái tröôùc thaùnh töôïng Boån toân, gia trì baèng Kim cöông tam maät, nieäm tuïng kinh haønh, chöa qua möôøi ngaøy, thì Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hieän thaân, nhaân söï chí thaønh maø ñaïi nguyeän khoâng bò coâ phuï, noãi loøng xöa kia ñaõ toaïi, beøn daãn moân nhaân ñoà chuùng nhö Haøm Quang, Tueä Bieän taêng tuïc ba möôi baûy vò choáng tích tröôïng leân thuyeàn, tham phoûng trôû xuoáng. Khaép chaâu só thöù ñaïi hoäi, laäp baøy höông hoa khaép ñeán meù bieån, leã phaïn cao ñeán chaân trôøi, ñöa tieãn Ñaïi sö maáy traêm daëm. Ñaàu tieân ñeán bieân giôùi nöôùc Ha-laêng, gaëp phaûi côn gioù ñoäc lôùn, nhöõng ngöôøi ñi buoân kinh hoaøng hoaûng sôï, beøn thöïc haønh phaùp Boån Thieân, khaån caàu khoâng hieäu nghieäm, cuùi ñaàu leã laïy, ai caàu Ñaïi sö, Tueä Bieän tieåu sö cuõng tha thieát keâu gaøo. Ñaïi sö baûo raèng: “Nay ta ñaõ coù phöông phaùp, caùc vò chôù buoàn lo”, noùi ñoaïn tay phaûi Sö lieàn naém laáy chaøy Nguõ Trí Boà-ñeà taâm, tay traùi caàm kinh Baùt-nhaõ Phaät Maãu, thöïc haønh phaùp gia trì, tuïng thaàn chuù Ñaïi Tuøy caàu, vöøa xong moät bieán, Tueä Bieän cuõng laáy laøm laï, gioù ngöøng bieån laëng ñoù laø do naêng löïc cuûa Ñaïi sö. Sau ñoù laïi gaëp gioù thoåi maïnh, caù kình nhaûy treân bieån phung soùng cao nhö nuùi, hoaïn naïn döõ doäi hôn laàn tröôùc, nhöõng ngöôøi ñi buoân ñaønh loøng naïp maïng. Ñaïi sö thöông xoùt, nhö söï trì nieäm tröôùc cuõng baûo Tueä Bieân tuïng kinh Ta-kieät-la Long Vöông, chöa qua moät giôø maø caùc naïn ñeàu döùt. Thöû ñeán tôùi thaønh Haûi Khaåu, vua nöôùc Sö Töû sai söù ñoùn röôùc, Ñaïi sö thaáy vua, vua raát möøng vui, beøn thænh Ñaïi sö truï trong noäi cung, cuùng döôøng suoát baûy ngaøy. Moãi ngaøy thöôøng taém trong boàn baèng vaøng roøng, chöùa ñaày nöôùc thôm, ñích thaân vua taém röûa cho Ñaïi sö, keá ñeán laø Thaùi töû, Haäu phi, Phuï töôùng ñeàu nhö vua maø leã kính Ñaïi sö. Vaøo moät ngaøy khaùc tìm caàu A-xaø-leâ Phoå Hieàn v.v... kính daâng vaøng baïc vaät baùu gaám theâu. Caàu thænh khai môû möôøi taùm hoäi Kim cöông ñaûnh du giaø phaùp moân Tyø-loâ-giaù-na Ñaïi Bi Thai Taïng. Ñaïi sö döïng laäp ñaøn phaùp vaø cho pheùp caùc moân nhaân Haøm Quang, Tueä Bieän, ñoàng thôøi trao cho Nguõ Boä quaùn ñaûnh.

Ñaïi sö töø ñoù giaùc ngoä ñöôïc söï voâ thöôøng, tìm khaép caùc thöù giaùo

ñieån chaâm ngoân vaø caùc kinh luaän hôn naêm traêm boä. Baûn Tam-muoäi chö toân Maät aán, nghi hình saéc töôïng, ñaøn phaùp côø hieäu, vaên nghóa taùnh töôùng, khoâng gì chaúng taän ngoïn nguoàn. Vaøo moät ngaøy khaùc, vua sai ñieàu khieån voi cuoàng hyù loäng, ñeå thò uy ngöôøi trong nöôùc, moïi ngöôøi ñeàu nhìn leân choã cao, chaúng daùm keà maét, Ñaïi sö maät tuïng “Phaät nhaõn chaân ngoân” vaø keát ñaïi aán, taâm an truù trong ñònh töø, ñöùng ôû ngaõ tö ñöôøng, hôn möôøi con voi ñieân, chæ trong vaøi böôùc, boãng quaåy tuoân chaïy, caû nöôùc ñeàu laáy laøm laï. Laïi ñeán naêm xöù AÁn Ñoä, ñi khaép caùc nöôùc, söï tích raát

nhieàu nhöng thieáu soùt chaúng ghi.

Ñeán nieân hieäu Thieân Baûo thöù 5 (746), trôû laïi thöôïng kinh, daâng bieåu leân Thi-la-meâ-giaø nöôùc Sö Töû, vaø vaøng baïc anh baïc, kinh Baùt-nhaõ baèng baûn Phaïm, caùc saùu Baïch Ñieäp v.v... vaâng chieáu saéc truù taïi chuøa Hoàng Loâ. Ngaøy khaùc laïi coù chieáu thænh Ñaïi sö vaøo trong noäi cung, xaây döïng laäp Maïn-ñoà-la, trao quyeàn Nguõ Boä quaùn ñaûnh cho vua Huyeàn Toâng. Cuõng trong naêm ñoù, dôøi ñeán ôû chuøa Tònh AÛnh, naêm aáy suoát muøa haï naéng haïn, Hoaøng ñeá thænh Ñaïi sö vaøo noäi cung ñeå caàu möa, ñònh ra ngaøy giôø, khoâng ñöôïc laâu daøi, möa khoâng lôùn laém. Ñaïi sö taáu laäp ñaøn phaùp trì kinh Ñaïi Khoång Töôùc Minh Vöông, chöa ñaày ba ngaøy maø möa tuoân traøn ñaày, Hoaøng ñeá raát vui möøng, töï tay böng laáy hoøm baùu daâng taëng Ñaïi sö aùo ca sa maøu tía, vua ñaép maëc cho Ñaïi sö vaø taëng hai traêm xaáp luïa. Veà sau coù côn gioù baûo chôït thoåi ñeán, laïi ban saéc cho Ñaïi sö khieán döøng côn gioù döõ, ñaïi sö thænh moät bình baïc, taùc phaùp gia trì, chæ trong choác laùt gioù lieàn döøng thoåi, Hoaøng ñeá raát xem troïng, sau ñoù coù trì nga voâ yù laøm ngaõ bình, gioù laïi thoåi maïnh nhö tröôùc, laïi ban saéc cho Sö khieán döøng gioù, heã Sö thöïc haønh laø coù hieäu nghieäm, vua laïi caøng theâm kính troïng, aân ban hieäu laø “Trí taïng”.

Ñeán nieân hieäu Thieân Baûo thöù taùm (749) laïi ban aân chæ, cho pheùp Sö trôû veà boån quoác, ban cho naêm con ngöïa gioûi, ñeán quaän Nam Haûi, sau ñoù laïi ban saéc leänh döøng ôû. Ñeán nieân hieäu Thieân Baûo thöù möôøi hai (753) ban saéc leänh thænh ñoán Haø Lang tieát ñoä ngöï söû ñaïi phu La Thö Haøn. Qua naêm Thieân Baûo thöù möôøi ba (754) Sö ñeán Voõ Oai, truù taïi chuøa Khai Nguyeân, tieát ñoä trôû xuoáng ñeán caû moät maïng, ñeàu trao Quaùn Ñaûnh. Caùc loaïi só thöù, ñoâng ñeán maáy ngaøn ngöôøi, ñeàu ñeán ñaïo traøng, Ñaïi sö trao Nguõ boä phaùp cho vò taêng ñeä töû taêng laø Haøm Quang, keá laø trao cho Coâng ñöùc söù khai phuû Lyù Nguyeân Toâng hieän nay, vaø trao cho Kim cöông giôùi Ñaïi Maïn-traø-la. Ngaøy ñoù, khaép ñaïo traøng, ñaát ñeàu rung chuyeån. Ñaïi sö caûm ñoäng noùi raèng: “Ñoù laø do taâm chí thaønh cuûa OÂng chieâu caûm neân”.

Ñeán nieân hieäu Thieân Baûo thöù möôøi laêm (756) trong muøa haï, Ñaïi sö vaâng chieáu chæ trôû laïi kinh, truù taïi chuøa Ñaïi Höng Thieän. Ñeán nieân hieäu Chí Ñöùc (756-758). Loan giaù taïi Linh Voõ Phong Töôøng, Ñaïi sö thöôøng thaàm sai ngöôøi hoûi ñaïo, daâng bieåu khôûi cö, laïi thöôøng luaän veà chính saùch khaéc phuïc, Hoaøng Ñeá Tuùc Toâng cuõng thöôøng maät hoûi söù giaû, ñeán choã Ñaïi sö, caàu phaùp bí maät vaø ñònh ngaøy laáy laïi kinh thaønh. Quaû nhö döï lieäu, khoaûng nieân hieäu Caøn Nguyeân (758-760), Hoaøng ñeá cung thænh Ñaïi sö vaøo noäi cung, döïng laäp ñaïo traøng vaø phaùp Hoä-ma, Hoaøng ñeá trao chuyeån luaân vöông baûy baùu, thoï phaùp Quaùn Ñaûnh. Cuoái nieân

hieäu Thöôïng Nguyeân (762), Hoaøng ñeá long theå baát an, beøn thænh Ñaïi sö, duøng chaân ngoân Ñaïi tuøy caàu, phaát tröø baûy bieán, thaùnh theå an khöông muoân phöôùc. Hoaøng ñeá ñaëc bieät leã troïng. Ñaïi sö daâng bieåu xin vaøo nuùi, Lyù Phuïc Quoác mang nhaän saéc leänh ñöa ñeán chuøa Trí Cöï ôû nuùi Chung Nam, phuïng tu coâng ñöùc, trong ñeâm nieäm tuïng, ñaïi nhaïc Taùt-ñoûa, phaùt ra aùnh saùng, ñeå cuøng chöùng nghieäm, ngoâi vò ñaõ gaàn Taát-ñòa, Ñaïi sö laïi noùi: “Chuùng sanh chöa ñoä, ta ñaâu töï ñoä?”. Beøn ñôõ tieân thaùnh leân xa, nay Hoaøng ñeá ngöï trò hoaøn vuõ, aân suûng ngaøy moät theâm nhieàu, ban taëng quaù laém, ôû ñaây noùi sô löôïc maø thoâi. Hai boä kinh Nhaân Vöông, Maät Nghieâm, Hoaøng ñeá ñaëc bieät soaïn lôøi töïa. Ngaøy saéc leänh ban haønh, maây laønh giaêng phuû, caû trieàu ñình loä veû möøng vui, bieân vaøo quoác söû.

Ngaøy moàng moät thaùng 11 nieân hieäu Vónh Thaùi thöù nhaát (765), ban cheá trao cho Ñaïi sö chöùc Ñaëc Tieán Thí Hoàng Loâ Khanh, taëng hieäu Ñaïi Quaûng Trí Tam Taïng nieân hieäu Ñaïi lòch thöù ba (768), Ñaïi sö laäp ñaïo traøng ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän, taëng möôøi hai taám neäm gaám, ba möôi hai taám phöôùn luïa theâu, trò giaù ñeán ngaøn muoân, laïi ban caáp löông thöïc cuùng döôøng ñaïi chuùng trong ñaïo traøng suoát hai tuaàn leã. Caùc quan haàu caän, caùc söù caám quaân, ban saéc vaøo ñaïo traøng Quaùn Ñaûnh, keû taêng ngöôøi tuïc coù hôn naêm ngaøn (5000) vò. Ñeán muøa Ñoâng nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù tö (769), Ñaïi sö taáu cuøng Hoaøng ñeá: “Trong trai ñöôøng cuûa caùc chuøa khaép caû nöôùc, neân thôø thaùnh töôïng Ñöùc Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi laøm Thöôïng toïa”, vua chaáp thuaän, phaûi tuyeân boá khaép trong nöôùc. Muøa ha, thaùng naêm, nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù naêm (770), Hoaøng ñeá ban chieáu cung thænh Ñaïi sö ñeán Thaùi Nguyeân Ñaøi Sôn ñeå phuïng tu coâng ñöùc. Naêm ñoù coù sao choåi xuaát hieän, khi phaùp söï xong xuoâi thì yeâu tinh töï dieät, ñeán thaùng 09 trôû veà kinh ñoâ, Hoaøng ñeá vì theá thöøa sö töû, höùa cuøng ngöï yeân giaù, sai Trung söù ra thaønh ñoùn röôùc Ñaïi sö. Ñaïi sö coá töø choái, nhöng aân ban khoâng chaáp thuaän, môùi thöøa ñoù vaøo cung, Hoaøng thöôïng raát vui möøng, cuøng taát caû caùc haøng ñeä töû caû taêng laãn tuïc, ñeàu ban taëng cuùng döôøng trai phaïn taïi noäi ñieän, ban taëng luïa laø raát haäu. Muøa xuaân, thaùng hai, nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù saùu (771), ban taëng cho ñaïo traøng cuûa Ñaïi sö hai möôi boán laù phan baèng luïa theâu, moät taám luïa theâu, vaø moät taám bieån theâu. Ñeán thaùng 10, nhaân ngaøy thaùnh Ñaûn, Ñaïi sö ñem taát caû caùc kinh ñaõ dòch ñöôïc tröôùc sau, coù saéc chieáu tuyeân baøy trong ngoaøi, bieân vaøo “muïc luïc Nhaát Thieát kinh”. Vaø taát caû ñeä töû taêng tuïc, ñeàu taëng vaät naêm traêm möôøi xaáp. Muøa xuaân nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù baûy (772) ban saéc taëng cho moät traêm xaáp luïa. Cuõng trong muøa Xuaân, muøa Haï naêm ñoù naéng haïn, Hoaøng ñeá coù chieáu ban thænh Ñaïi sö caàu möa. Trung söù Lyù Hieán Thaønh phuïng

tuyeân aân chæ: “Neáu trong ba ngaøy möa ñuû thì ñoù laø coâng cuûa Hoøa thöôïng, neáu khoâng quaù ba ngaøy thì lieân quan ñeán vieäc cuûa Hoøa thöôïng!” Ñaïi sö nhaän laáy cheá vaên, döïng laäp ñaïo traøng, moät ngaøy ñaõ qua, ñeán luùc y phaùp caàu thænh cuõng khoâng quaù haïn. Möa lôùn traøn khaép, Hoaøng ñeá raát vui möøng, thieát leã cuùng döôøng phaùp hoäi moät ngaøn vò taêng, vaø caùc ñeä töû taêng moãi vò chieác y baûy ñieàu, ñeå baùo ñaùp coâng aân aáy. Ñeán muøa Ñoâng, Ñaïi sö taáu xin xaây döïng ñieän thôø Ñaïi thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi caùc vaø chính Thaùnh Thöôïng töï laøm chuû ñieän thôø aáy. Quyù Phi Haøn Vöông, Coâng Chuùa Hoa Döông ñeàu khen ngôïi. Phaøm xuaát cuûa caûi trong kho, öôùc khoaûng soá hôn ba ngaøn muoân, ñaëc bieät söûa chöõa. Muøa Xuaân nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù taùm (773), Hoaøng ñeá ban taëng Ñaïi sö hai traêm xaáp luïa coäng theâm söõa thuoác. Ñeán thaùng naêm, vaâng chieáu, phieân dòch kinh “Taùt-loä-ñoà Vöông” moät quyeån, Hoaøng ñeá ban taëng hai traêm hai möôi xaáp luïa. Ñeán muøa Ñoâng ngaøy 14 thaùng 12, laøm leã khôûi coâng xaây ñieän thôø ñaïi thaùnh Vaên-thuø, taát caû moïi phí toån ñeàu do aân chæ, rieâng coù ban taëng cuõng troâng vaøo ñaïo loä. Muøa xuaân, thaùng gieâng, nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù chín (774), Hoaøng ñeá ban taëng saùu möôi xaáp luïa maøu. Ñeán muøa haï, ban taëng ba traêm xaáp luïa, coäng theâm y baùt. Ñeán ngaøy 11 thaùng 06, coù chieáu cho Sö ñeán phuû Gia Khai nghi ñoàng tam ty, ñoái Tuùc Quoác Coâng thöïc aáp ba ngaøn hoä, ngoaøi ra ñeàu nhö cuõ. Ñaïi sö nhieàu laàn töø choái, khoâng chaáp nhaän. Caùc ñeä töû theo nhau daâng leã möøng. Ñaïi sö khoâng vui noùi:

*“Ñaïi chuùng nghieãm nhieân Duoãi tay an uûi*

*Traêng saùng troøn ñaày Laø luùc ta ñi.*

*Nhoïc gì khi maát Laïi baøy danh vò Phuï khieán töø choái Ñaïi sö töï ñi.”*

Trong ñeâm ba möôi thaùng chaïp, Ñaïi sö baûo ñeä töû Trieäu Thieân ñem buùt nghieân ñeán: “Ta muoán noùi sô löôïc nghi quyõ traø tyø sau khi thò tòch, ñeå caùc ngöôi sau naøy theo ñoù maø cöû haønh leã tang”. Trieäu Thieân cuùi ñaàu, ba laàn caàu thænh: “Cuùi xin Ñaïi sö nhö loøng ñaïi bi, ôû laâu treân theá gian” Ñaïi sö mæm cöôøi khoâng chaáp nhaän. Töø muøa xuaân suoát qua muøa haï, ít nguû, giaûng noùi phaùp maàu, raên daïy caùc ñeä töû, moãi lôøi laø haïnh nguyeän Phoå Hieàn xuaát sanh voâ bieân moân kinh, khuyeân baûo tuïng trì, hai ba laàn than thôû, ñoù laø ñieàu tieân quyeát ñeå thoï phaùp. Rieâng baûo thuoäc yù quaùn taâm Boà- ñeà ñaïi aán boån toân chaân thuyeân chöõ “A”, roõ phaùp baát sanh, chöùng thaân

Ñaïi giaùc, nhö caùc ngoùn tay ôû baøn tay, uûy thaùc daïy doã tha thieát, buoàn vui laãn loän. Caùc oâng ñoái vôùi giaùo phaùp, neân vöôït qua thaân maïng. Ñoù laø ñieàu khoâng deã ñöôïc nghe. Ta nhôù ngaøy tröôùc vöôït qua hieåm naïn, vì phaùp queân thaân, ñeán khaép caùc nöôùc, ñeán ñi qua laïi hôn möôøi muoân daëm. Caùc oâng phaûi nghó ñeán yù ñoù maø gaáp ruùt tu haønh, khoâng ñöôïc quay cuoàng theo lôïi maø nhuïc thaân, chôù vì danh maø maát ñaïo, vaâng theo lôøi chaân thaønh cuûa ta luùc saép töø bieät, caùc oâng coá gaéng ghi nhôù!

Ñeán ngaøy 15 thaùng 6 nieân hieäu Ñaïi Lòch thöù chín (774), taém goäi nöôùc thôm, thay ñoåi y phuïc, ngoài ngay thaúng trang nghieâm, baûo thaûo bieåu vaên töø taï Hoaøng ñeá, maët xoay nhìn veà höôùng Baéc, ñaàu quay veà höôùng Ñoâng döïa naèm, truï trong ñònh Ñaïi AÁn thaân maø thò tòch. Thaàn tuy ñaõ xuaát maø dung maïo vaãn nhö cuõ, hôi thôû saép döùt maø nhan saéc caøng töôi taén, ñoù laø nhôø söï gia trì cuûa phaùp löïc, ñaâu phaûi töôùng cheát huûy hoaïi ñöôïc ö? Ñaïi sö truï theá baûy möôi naêm, naêm möôi taêng laïp. Ñeä töû taêng Tueä Laõng keá thöøa phaùp vò Quaùn Ñaûnh, ngoaøi ra, caùc vò tri phaùp chæ coù vaøi möôi vò maø thoâi.

Thaùnh thöôïng xoùt thöông buoàn baõ, baõi trieàu ba ngaøy, nghó nhôù tình kheùo khuyeân cuûa thaày troø, nhìn laïi veát xöa maø xoùt thöông traéc aån, ban taëng ba traêm xaáp luïa, hai traêm xaáp vaûi boá, boán traêm thaïch gaïo buùn, baûy thaïch daàu, möôøi laêm xe cuûi, ba xe than, taëng boán möôi muoân ñoàng tieàn, laïi ban taëng tieàn xaây döïng thaùp hôn hai traêm muoân ñoàng tieàn, cuùng döôøng trai thaát thaûy ñeàu cung caáp. Thöôøng ngaøy, Trung söù Dö UÛy coøn hoûi, saéc ban Coâng ñöùc söù Lyù Nghieâm Toâng coi soùc vieäc tang.

Ban ñaàu, luùc Ñaïi sö saép thò tòch, caùc töôùng hieän ra tröôùc maët. Chö taêng moäng thaáy coät côø baøu cao ngaøn nhaän voâ côù ñoå ngaõ, ñieän thôø ñaïi thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi môùi xaây döïng boãng nhieân suïp ñoå, khaép ñieän vuõ ñeàu rung chuyeån, ñeán luùc tænh ngoä, aâm thanh vaãn coøn vaêng vaúng beân tai. Chaøy Kim cöông trí bay vuït leân khoâng trung, hoà nöôùc phía sau chuøa Ñaïi Höng Thieän khoâ caïn, röøng truùc soáng thaät, saân hoa ñoåi maøu, caùc vieäc vôùi töôùng traïng khaùc laï coù gaàn maáy möôi ñieàu, nay chæ noùi sô löôïc, ngoaøi ra ñeàu khoâng ghi cheùp. Ngaøy xöa, luùc Ñöùc Nhö Lai dieät ñoä, song laâm bieán thaønh maøu traéng, Vaên Tuyeân Ñeá baêng, nöôùc soâng Töù chaûy ngöôïc, tuy xöa nay coù khaùc, song, nghieäm baøy ñieàm öùng chaúng khaùc vaäy. Ngaøy moàng saùu thaùng baûy, nhoùm hoïp choã thaùp cöû haønh leã traø-tyø, ngöôøi tuøy hyû coù ñeán soá öùc ngaøn muoân. Ngaøy ñoù, Hoaøng ñeá ban chieáu baûo Cao phaåm Löu Tieân Haïc ñeán kính teá vaø ban taëng chöùc “Tö khoâng”, thuïy hieäu laø “Ñaïi Bieän Chaùnh Quaûng Trí Baát Khoâng Tam Taïng Hoøa thöôïng” toû loøng toân troïng ñöùc haïnh cuûa Ñaïi sö. Sau khi traø-tyø löûa taét, coøn laïi trong loø coù

ñeán maáy traêm vieân xaù-lôïi, taùm möôi vieân ñem daâng vaøo noäi cung. Laïi ôû trong coát ñaûnh (soï naõo) coù moät vieân nöûa aån nöûa hieän. Sau ñoù, coù chieáu ban saéc taïi vieän cuõ nôi Ñaïi sö ngaøy tröôùc thöôøng truù ôû chuøa Ñaïi Höng Thieän, xaây döïng thaùp xaù-lôïi, ñaëc bieät ban taëng tieàn xaây thaùp hôn moät muoân quan tieàn. Caùc vò ñeä töû keá thöøa Ñaïi sö ôû boån vieän, Thaùnh thöôïng cuõng aân suûng nhö luùc Ñaïi sö coøn taïi theá.

Hoaøng thöôïng y cöù theo ñoà tòch cuûa boán bieån chæ coù möôøi ba naêm maø ban thö tay cho Ñaïi sö coù ñeán maáy möôi baøi, ñeàu laø maät chæ cuûa baäc Thaùnh. Vaø ngay caû daâng phuïng, xa töø tieân trieàu, cho ñeán Hoaøng thöôïng ngaøy nay, coù caùc cheá vaên pho quyeån ñaày hoøm, ban taëng luïa laø, chaúng bieát ñeán soá bao nhieâu, qua nhieàu naêm thaùng, chöùa nhoùm nhö nuùi, khoâng heà noùi laø chöùa nhoùm neân chaúng möu caàu söï soáng, nay ñeàu chaúng vieát. Thöôøng ôû trong cung caám, xaây döïng ñao traøng, traûi qua nhieàu naêm, trao truyeàn phaùp aán, gia trì Hoä Ma, döùt tröø tai dò, taêng theâm söï toát laønh, caùc söï bí maät. Ñaïi sö khoâng heà tuyeân noùi ñieàu aáy, nay ñeàu khoâng noùi trong haønh trang. Caùc loaïi söï tích, thöù aáy raát nhieàu, coøn nôi bieät truyeän, phuù phaùp cho ñeä töû. Thaâu thaønh quoác gia thì taïi nôi Di thö tieán phuïng, trình baøy tình caûm roäng raõi ñeà nôi vaên bieåu taï töø. Ñaïi sö töø ñaàu nieân hieäu Khai Nguyeân (-742) cho ñeán nieân hieäu Ñaïi Lòch naøy (-774), phieân dòch kinh ñieån coù hôn moät traêm hai möôi quyeån, caùc Ñöùc Phaät chæ baøy phöông tieän, toài ma hoä quoác, chaúng phaûi toâi thaàn coù theå nhaän nghe ñöôïc, giam ôû taïi nôi cung trôøi. Phoå Hieàn haïnh moân, Boà-ñeà Baùt-nhaõ laø ngöôøi tu haïnh Du-giaø phaûi tuyeân löu ôû ñôøi ngöôøi. Ñaïi sö giöõ laáy ngoâi vò laøm thaày Quaùn Ñaûnh hôn boán möôi naêm, ñeä töû nhaäp ñaøn, trao truyeàn cho ñeä töû, teå thaàn caû ba trieàu, caùc Ñaïi ñöùc khaép naêm kinh, keû taêng ngöôøi tuïc só löu, môùi thaâu nhaïc chuû, caùc loaïi noâng daân, thöông buoân, ngöôøi daân coù, ñeán caû öùc muoân. Ngöôøi ñeán giôùi ñaøn coù hai ngaøn (2000) ñeä töû, Nhaát Thieát höõu boä rieâng laøm toâng sö. Than oâi! Ñaïi sö, vôùi ñaïo daïy ngöôøi, nhoïc aáy chaúng moät, hôïp heát Nhò Ñeá, thích cuøng caùc nhaân, tröôùc quaùn taùnh ñeå chæ baøy phöông caùch, chaúng gieo voïng maø hö löïc. Ñem phaùp baûo nhö bieån lôùn tuøy choã nhaän maø thích öùng vôùi taâm, duøng thuoác hay cuûa nuùi Tuyeát Sôn, neân tuøy beänh maø cho uoáng. Vì vaäy, coù Kinh Toâ-taát-ñòa Tyø-loâ-giaù- na Kim Cöông Ñaûnh, caùc boä chaân ngoân, nhö giôùi ñònh tueä, ñoán tieäm baùn maõn, laø giaùo phaùp cuûa Ñaïi sö vaäy.

Ñaïi sö nhö theá, coøn soáng thì laøm thaày caû ba trieàu vua, ñaõ thò tòch

thì muoân ngöôøi buoàn ñau! Giaùo phaùp cao vôøi nhö maët trôøi maët traêng, sanh töû thaám nhuaàn nhö möa moùc, möôøi boán vò taêng thöôøng nhaäp hoäi nôi coõi trôøi, ba ngaøn (3000) moân só coøn thöøa aân cuûa Thaùnh Thöôïng. Vaû laïi,

SOÁ 2056 - HAØNH TRAÏNG TAM TAÏNG PHAÙP SÖ BAÁT KHOÂNG 63

Phaät giaùo keå töø luùc truyeàn ñeán phöông Ñoâng, gaàn hai ngaøn (2000) naêm, truyeàn thaéng phaùp, goäi nhuaàn Quang Vinh, thaät chöa töøng coù ñoàng thôøi nhö Ñaïi sö maø noùi vaäy. Caùc ñeä töû v.v ñau xoùt, aùnh saùng trong thaát giöõa ñeâm vuït taét, cöûa Phaät maát cuûa baùu, truï giöõa trôøi

bò gaõy, thuyeàn cöùu boãng laät uùp, bieån khoå meânh moâng bieát nöông töïa vaøo ñaâu! Leä khoâ huyeát caïn, taâm suy phaùch taùng. Ñeä töû trieäu thieân con naâng khaên caàm gaäy gaàn chín naêm nay, naém buùt böng nghieân taùm naêm maø thoâi, chòu aân keá ôû phieân dòch, troäm thöøa veát thôm saâu maàu. Ñaïi sö coù caùc nguyeân do haønh hoùa, hoäi thaân baåm thoï, nhöõng ngaøy luùc bình sanh, baûo laøm töïa thuaät, ôû nôi haàu daâng, chöa raûnh söûa sang bieân taäp, huoáng laø vaâng phuïng di huaán luùc laâm chung, coá töø choái maø chaúng ñöôïc, ñeán luùc döùt hôi, leä buoàn khoù döùt, chieâm boùi caùc coá söï, möôøi chaúng ôû moät, caån traïng!

Nieân hieäu ÖÙng An thöù ba (...) ngaøy moàng 01 thaùng 02. Vì hoaëc voán baùo vieát haønh traïng tuøng ñem baûn xöa ôû vieän Baûo thoï hieäu ñieåm xong. Quyeàn Thieáu Taêng Ñoâ Hieàn baûo (ñang naêm 38 tuoåi).

Nieân hieäu Dieân höôûng thöù tö ( ), naêm Ñinh Maõo. Di khaéc taùm tu boå hoaøn taát.

- Taêng chaùnh, Hieàn haï (ñang tuoåi 64).