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

*Sa-Moân Lam Coác Tueä Töôøng soaïn.*

**QUYỂN 5**

**DI THAÂN**

* Thích Tueä Thieäu chuøa Chieâu ñeà ñôøi Toáng.
* Thích Taêng Du ôû Loâ Sôn ñôøi Toáng.
* Thích Tueä Ích chuøa Truùc laâm ñôøi Toáng.
* Thích Taêng Minh chuøa Thaïch moân ñôøi Löông.
* Thích Ñaïo Ñoä ôû nuùi Nhaõ-da ñôøi Löông.
* Thích Taêng Ngaïn chuøa Ñaïi thöøa ôû Ích chaâu ñôøi Chu.
* Thích Phaùp Sung chuøa Hoùa thaønh ôû Loâ sôn ñôøi Tuøy.
* Gia nhaân cuûa Thöù söû Töông Vöông ôû Ky Chaâu ñôøi Ñöôøng.
* Tyû muoäi Tyø-kheo-ni ôû Linh chaâu ñôøi Ñöôøng.
* Thích Hoäi Thoâng, Baùo Laâm coác ôû Ung chaâu ñôøi Ñöôøng.
* Thích Ñaøm Du nuùi Nguyeät laõnh ôû Töông chaâu ñôøi Ñöôøng (Luaän sö Hoä chuøa Taây Minh).

# *\*\*\*\*\**

* ***Thích Tueä Thieäu:***

Khoâng roõ hoï Sö. Luùc coøn nhoû meï cho aên caù thòt Sö noân oùi heát, chæ aên rau xanh. Naêm leân taùm tuoåi Sö xuaát gia laøm ñeä töû ngaøi Taêng Yeáu, tinh taán khoâng meät moûi, khoå haïnh mieân maët. Sau ñoù, theo thaày ñeán chuøa Chieâu-ñeà ôû Laâm xuyeân. ÔÛ ñoù Sö coù maät yù muoán thieâu thaân, thöôøng thueâ ngöôøi ñoán cuûi, chaát ôû ñoäng ñaù Ñoâng sôn cao maáy tröôïng, ñaët moät caùi khaùm ôû giöõa vöøa ñuû ñeå ngoài, roài Sö trôû veà chuøa töø giaõ thaày, thaày Sö heát lôøi khuyeân can nhöng khoâng ñöôïc. Vaøo nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù hai möôi taùm, Sö laäp ñaïi hoäi Baùt quan trai ôû Ñoâng sôn, ñoàng thôøi ñeå caùo

bieät ngöôøi thaân. Hoâm aáy, daân chuùng caû vuøng tranh nhau nhoùm hoïp veà, xe coä voâ soá, ñoàng thôøi ñem voâ soá chaâu baùu ñeán cuùng döôøng. Ñeán ñeâm haønh ñaïo ñaàu tieân, Tueä Thieäu töï haønh höông, khi haønh höông xong, Sö caàm ñuoác ñoát cuûi vaøo giöõa ñoáng cuûi ngoài tuïng phaåm Döôïc Vöông Boån Söï, moïi ngöôøi khoâng ai thaáy, Sö ñaït ngoä roài thò tòch. Moïi ngöôøi leã baùi chöa xong, cuøng keùo ñeán thaáy ñoáng cuûi boác chaùy maø tieáng tuïng kinh vaãn chöa döùt, löûa chaùy leân tôùi traùn, Sö xöôùng caâu nhaát taâm, noùi xong thì im laëng, ñaïi chuùng thaáy moät ngoâi sao lôùn nhö maët traêng haï thaúng xuoáng ñaùm khoùi, laùt sau bay leân trôøi. Khi aáy, ngöôøi thaáy ñeàu cho raèng caùc vò trôøi treân coõi trôøi ñeán röôùc Sö. Ba ngaøy sau, ñoáng cuûi môùi taøn, luùc saép qua ñôøi Sö baûo baïn ñoàng hoïc raèng: Choã ta thieâu thaân seõ moïc caây ngoâ ñoàng, ñöøng neân ñoán noù. Sau ñoù ba ngaøy seõ ra quaû, baáy giôø laø naêm hai möôi taùm ngaøi Taêng Yeáu laø thaày cuûa Tueä Thieäu, cuøng laø baäc taêng thaùnh, coù nhieàu ñöùc ñoä. Naêm moät traêm saùu möôi tuoåi ngaøi maát ôû chuøa.

# *Thích Taêng Du:*

Sö hoï Chu, ngöôøi ôû Dö haøng thuoäc Ngoâ Höng. Naêm hai möôi tuoåi xuaát gia, baûn taùnh thuaàn haäu, nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù möôøi laêm Sö cuøng caùc baïn ñoàng hoïc nhö Ñaøm Uaån, Tueä Quang, v.v… ôû Nam laõnh Loâ Sôn cuøng nhau xaây tinh xaù teân laø Chieâu AÅn. Ngaøi Taêng Du thöôøng cho raèng vì thaâm taâm keát luïy ôû ba ñöôøng, tình roài cuõng seõ döùt, thaân cuõng seõ hoaïi, maø daáu veát cuûa Döôïc Vöông ñaâu coù gì goïi laø xa.

Sau ñoù Sö thöôøng phaùt theä muoán thieâu thaân. Vaøo ngaøy 03 thaùng 06 nieân hieäu Hieáu Kieán naêm thöù hai ñôøi Toáng, Sö chaát cuûi thaønh ñoáng, ñoàng thôøi thænh chuùng taêng thieát trai ñeå caùo bieät. Ngaøy ñoù, maây muø phuû kín, döôøng nhö saép möa. Taêng Du phaùt theä raèng: Neáu chí nguyeän cuûa toâi roõ raøng thì mong trôøi trong saùng, neáu khoâng caûm thì seõ möa xuoáng, khieán cho boán chuùng ôû ñaây bieát roõ ñöôïc laø coù söï thaàn öùng. Noùi xong, trôøi maây quang ñaõng. Ñeán gaàn saùng ñeâm ñaàu Sö vaøo trong khoùm cuûi chaép tay ngoài thaúng, tuïng phaåm Döôïc Vöông, löûa chaùy boác ñeán thaân, Sö vaãn chaép tay trang nghieâm. Ñaïo tuïc bieát vaäy voäi vaõ chaïy leân nuùi, ñoàng thôøi cuùi ñaàu laøm leã, nguyeän keát nhaân duyeân. Laùt sau thaáy khí ñoû vuït leân hö khoâng, hoài laâu môùi heát. Baáy giôø, Sö boán möôi boán tuoåi, möôøi boán ngaøy sau trong phoøng Sö moïc hai caây ngoâ ñoàng, thaân nhaùnh sum sueâ, kích thöôùc nhö nhau, cao thaúng choùt voùt, noù trôû thaønh caùi caây kyø laï. Keû thöùc giaû cho raèng ñoù laø caây baùu baø-la, tieâu bieåu cho töôùng Nieát-baøn cuûa ngaøi Taêng Du, cho neân y cöù baèng chöùng naøy maø goïi ngaøi laø song ñoàng Sa- moân. Tröông Bieän ôû quaän Ngoâ laø Tröôûng söû Bình nam chính maét troâng

thaáy vieäc naøy, neân duøng lôøi ca tuïng:

*“Huyeàn cô thaêm thaúm Chí ñaïo meânh moâng Ra soáng vaøo cheát*

*Ai laø baùu maàu*

*Töø xöa Döôïc Vöông Giaùo hoùa tuyeät luaân Xöa nghe thuyeát aáy Nay thaáy ngöôøi naøy Sa-moân taøi gioûi*

*Tueä ñònh taâm vöõng Thaàn ngöng khí raïng Hieän tích song thoï Ñöùc ngaøi ñaùng öa Neân soaïn vaên naøy Ñeå chan raûi khaép”*

# *Thích Tueä Ích:*

Ngaøi laø ngöôøi Quaûng laêng, xuaát gia töø luùc nhoû, theo thaày ñeán ôû Thoï xuaân. Vaøo giöõa nieân hieäu Hieáu Kieán ñôøi Toáng Sö ñeán Kinh ñoâ, truï chuøa Truùc Laâm, sieâng naêng khoå haïnh, theä muoán thieâu thaân. Moïi ngöôøi hay tin naøy, coù keû cheâ bai, coù ngöôøi khen ngôïi. Ñeán nieân hieäu Ñaïi Minh naêm thöù tö Sö baét ñaàu nhòn côm, chæ aên moät haït vaø ñeán naêm thöù saùu laïi nghæ aên meø maø chæ aên daàu bô, coù khi laïi boû daàu bô chæ uoáng höông hoaøn. Tuy boán ñaïi yeáu ôùt nhöng tinh thaàn raát raén roûi. Hieáu Vuõ caøng toû loøng cung kính meán moä, ñeán thaêm hoûi heát loøng, sai ñaïi teå Giang Haï laø Vöông Nghóa Cung ñeán chuøa khuyeân can Sö Tueä Ích nhöng chí nguyeän khoâng dôøi. Ñeán ngaøy moàng 08 thaùng 04 nieân hieäu Ñaïi Minh naêm thöù baûy, luùc saép thieâu thaân Sö beøn ñaët moät vaïc daàu ôû phía Nam nuùi Chung. Saùng hoâm ñoù Sö leân xe ngöïa nhôø ngöôøi daét ñeán. Töø chuøa ñeán nuùi. Vì Ñeá Vöông laø choã nöông töïa cuûa muoân daân, laø choã caäy nhôø cuûa Tam baûo, maø töï thaân vaøo ñaøi, ñeán coång Vaân long khoâng theå böôùc xuoáng, baûo ngöôøi vaøo thöa: Ñaïo nhaân Tueä Ích saép seõ thieâu thaân nay ñeán coång caùo töø, raát mong Phaät phaùp höng long. Vua nghe vaäy bieán saéc, lieàn böôùc ra coång Vaân long. Sö thaáy vua beøn giao phoù Phaät phaùp roài môùi töø giaõ ra ñi, vua cuõng theo ñeán, Vöông toân, phi haäu ñaïo tuïc, thöù daân bao quanh hang nuùi, hoï vöùt aùo boû cuûa quyù nhieàu khoâng keå heát. Ngaøi vaøo trong ñænh ngoài treân chieác giöôøng nhoû, duøng kieáp boái töï buoäc, ôû treân theâm moät caùi muõ daøi

roùt daàu vaøo ñoù, roài baét ñaàu chaâm löûa. Vua baûo Ñaïi Teå ñeán choã vaïc thænh duï raèng: Ñaïo haïnh nhieàu cöûa phöông tieän, ñaâu caàn phaûi duøng caùch huûy thaân maïng, mong Sö suy nghó kyõ veà con ñöôøng khaùc. Nhöng yù Sö quaù vöõng, khoâng heà hoái tieác, beøn ñaùp raèng: Thaân maïng beøo boït naøy coù gì ñaùng giöõ laïi, taâm trôøi yù thaùnh chaúng phaûi laø mình, mong vua ñoä cho hai möôi ngöôøi xuaát gia, vua haï chæ baèng loøng. Sö töï tay caàm ñuoác ñeå ñoát noùn, noùn chaùy môùi quaêng ñuoác, Sö chaép tay tuïng phaåm Döôïc Vöông, löûa chaùy ñeán mí maét tieáng tuïng kinh vaãn coøn roõ raøng, chaùy ñeán maét thì môùi laëng daàn. Sang heøn ñeàu than khoùc, tieáng vang khaép hang saâu, ai cuõng nhaát taâm nieäm Phaät, ñau xoùt gaït leä. Löûa chaùy ñeán saùng hoâm sau môùi taét. Luùc aáy vua nghe tieáng keøn saùo vang leân giöõa hö khoâng, muøi thôm boâng sô ngaøo ngaït. Ñeâm ñoù, moäng thaáy ngaøi Tueä Ích choáng tröôïng ñeán thaêm, roài phoù chuùc Phaät phaùp cho vua. Hoâm sau, vua laäp hoäi ñeå ñoä ngöôøi, baûo trai chuû xöôùng baïch trình baøy roõ söï vieäc, choã ngaøi ñoát thaân vua cho xaây nhaø Döôïc Vöông ñeå ghi nhôù vieäc xöa.

# *Thích Taêng Minh:*

Khoâng roõ hoï teân Sö, giôùi phaåm trong saïch, tu haïnh ñaàu-ñaø, ôû nuùi Sôn moân, huyeän Chieâu Nghóa thuoäc Haøo chaâu. Sau ñoù Sö leân ñænh nuùi xeáp ñaù xaây cung trôøi Di-laëc vaø töôïng Di-laëc, thöôøng tuïng kinh Phaùp Hoa, ngaàm caàu dieäu chæ. Moãi laàn tuïng trì thöôøng nghe giöõa hö khoâng coù tieáng buùng ngoùn tay vaø xöng tieáng laønh thay, ñeán giöõa nieân hieäu Thieân Giaùm, Sö beøn taáu trình leân vua Löông Vuõ ñeå thieâu thaân, vua do döï nhieàu laàn môùi chuaån taáu lôøi thænh caàu kia. Sö beøn ôû treân taûng ñaù vuoâng tröôùc cung Di-laëc, theo chí nguyeän tröôùc thieâu toaøn thaân. Khi thieâu xong thì taûng ñaù vuoâng boán, naêm thöôùc boãng nhieân luùn thaønh ao, trong hai ñeâm lieàn, hoa nôû trong ao, töôi ñeïp röïc rôõ. Ai uoáng nöôùc ao naøy thì caùc beänh ñeàu heát. Ngöôøi sau laáy tro ñaõ ñoát taïo thaønh pho töôïng Sö. Laïi khaéc moät töôïng goã nhoû thieâu laïi töôïng tro, laáy tro treùt leân töôïng goã, ngöôøi naøo dính chaát dô baån thì töôïng lieàn dôøi ñi. Choã Sö haønh ñaïo ñeàu nôû hoa töôi, lôùn nhö leâ taùo, hôn traêm ngaøn ñoùa. Hieän roõ treân thaùp ñeå tieâu bieåu cho vieäc ñoù.

Laïi coù moät tín só ôû huyeän Bình luïc Giao chaâu, laïc maát teân hoï, nhôø tuïng Phaùp Hoa vaø kính ngöôõng tích Döôïc Vöông, sau khi thieâu thaân thì ñaát aáy coù noåi leân con roàng hình daïng gioáng nhö ngöôøi. Ngöôøi cha ñeán ñoù ñaøo leân thì thaáy moät pho töôïng toaøn thaân maøu vaøng, kích thöôùc baèng thaân ngöôøi, döôøng nhö muoán phaùt ra aùnh saùng roài chôït bieán maát.

# *Thích Ñaïo Ñoä:*

Sö laø ngöôøi Bình Döông, hoï Löu, kinh haønh nhaäp ñònh trong nuùi Suøng Cao. Vaøo nieân hieäu Thieân Giaùm naêm ñaàu Sö môùi ñeán ñaát Löông, ôû chuøa Ñònh Laâm, Chung sôn tu thieàn. Caùc phaùp quaùn töôûng cuûa Sö ñeàu muoán ñem laïi lôïi ích cöùu khoå ban vui, luoân thöïc haønh töø bi, thaønh Khang Vöông ôû nöôùc Löông, Trung Lieät Vöông ôû Baø döông ñeàu baùi phuïc Thieàn sö, thoï trì giôùi caám. Nieân hieäu Thieân Giaùm naêm thöù möôøi baûy, Thieàn sö töï soaïn moät traêm boä Phaùp Hoa, sôùm toái tuïng phaåm Döôïc Vöông. Sau ñoù Sö ôû Giaùc ñieän chuøa Hoa laâm, khôûi taáu leân vua Löông Vuõ Ñeá raèng: Thaân laø caây ñoäc, thaät ñaùng ñoát boû, toâi nhaøm chaùn hình haøi naøy ñaõ töø laâu roài, nguyeän cuøng Boà-taùt Hæ Kieán cuùng döôøng chö Phaät, saéc chæ ñaùp raèng: Nhaát ñònh muoán laøm lôïi ích chuùng sinh thì phaûi tuøy duyeân tu ñaïo, neáu thaân maïng gaëp voâ thöôøng thì boû vaøo röøng thi-ñaø thí cho chim choùc muoâng thuù, nhôø ñoù ñaøn ñoä vieân maõn, cuõng laø nghieäp thieän, thi theå taùm muoân vi truøng coøn khoâng cho thieâu ñoát, chaúng phaûi vieäc neân laøm.

Laïi vaâng chæ ñaùp raèng: Taâm naøy cuûa Ñaïo Ñoä khoâng theå töï ñònh ñoaït, ñaõ mong saéc chæ thì ñaønh phaûi vaâng haønh. Vaøo ngaøy muøng 03 thaùng 08 nieân hieäu Phoå Thoâng naêm thöù baûy Sö ñeán Ñoâng chaâu, ñeán chuøa Haø leänh nuùi Nhaõ-da laäp moät thieàn thaát, thöôøng noùi moät mình raèng: Vieäc neân laøm nhaát ñònh seõ roát raùo, cuõng ñaâu caàn lo nghó gì nöõa. Theá laø Sö beøn chaát cuûi daàn daàn, roài baét ñaàu bôùt aên. Vaøo ngaøy 03 thaùng 11 naêm ñoù, chuoâng töï reo giöõa hö khoâng, chuùng taêng ngaïc nhieân lo sôï, khoâng löôøng ñöôïc söï töôùng theá naøo, vaøo ngaøy 08 thaùng aáy chuoâng laïi töï keâu. Ngaøy 23 Sö beøn thænh moät traêm vò taêng ñeán nuùi haønh ñaïo, khaép nôi quy veà ñoâng, coù hôn ba traêm ngöôøi, ngaøy ñoù hoï cuõng xin thoï giôùi hôn moät traêm baûy möôi ngöôøi. Sö töï noùi: Ñaïo Ñoä laø keû phaøm phu, voâ minh saâu naëng, chæ coù tònh giôùi cuûa Boà-taùt kính caån ban cho ñaïi chuùng ñeå keát duyeân laønh. Töø ñoù trôû ñi Sö baét ñaàu nhòn aên, chæ duøng bình taém ñeå muùc nöôùc, trong ngaøy uoáng moät thaêng ñeán saùng ngaøy 23 caû chuøa ñeàu ñeán thaêm Sö, bình phaùt ra aùnh saùng naêm maøu röïc rôõ, taïp khí mòt môø, ñeán saùng ngaøy 29 coù maáy vò taêng goàm chuû chuøa, v.v… cuøng leân thieàn thaát, töø xa nhìn thaáy khaùm aùnh saùng ñoû chieáu ra ngoaøi. Xeá chieàu hoâm ñoù chôït coù baày chim naêm, saùu traêm con cuøng ñaäu treân moät caây, choác laùt môùi bay ñi, ñaàu canh hai ñeâm aáy caû chuøa toûa ra aùnh saùng nhieàu maøu, choùi loïi phoøng oác, ñeán giöõa canh naêm nghe tieáng löûa keâu raêng raéc treân ñænh nuùi, hoï ngaïc nhieân ñeán xem, thaáy Thieàn sö chaép tay ngoài trong löûa, thoï saùu möôi saùu tuoåi. Thöù söû Vuõ Laêng Vöông beøn sai ngöôøi doïn queùt saïch seõ khu ñaát aáy ñeå xaây thaùp. Sau ñoù, nghe treân ñænh nuùi coù tieáng khaùnh ñaù,

tieáng thaät trong suoát, ñuùng ngay choã tröôùc ñaây Sö thieâu thaân coù caây thò lôùn cheát khoâ hôn möôøi naêm, khi Thieàn sö vaøo nuùi thöôøng ngoài döôùi goác caây naøy, muøa xuaân naêm sau boãng nhieân ñaâm choài naåy loäc, khi môùi veà phöông Ñoâng baûo ñeä töû Ñaïo AÅn raèng: Ta ngaøn naêm may maén gaëp ñöôïc Phaùp vöông, nay laøm thaân vieãn du, chaúng bieát ngaøy naøo môùi gaëp ñöôïc. Coù thoï trì baùt saét thì neân daâng rieâng. Ñeä töû Ñaïo AÅn nghe vaäy lieàn daâng baùt saét. Vua coù saéc duï raèng: Taâm löïc cuûa Thieàn sö raát quyeát ñoaùn, seõ laøm ñöôïc vieäc khoù laøm, coøn hy voïng môû mang roäng khaép, lôïi ích boán loaøi, maø boãng thaùc sinh qua ñôøi khaùc, thaät ñaùng tieác. Ngaøi doõi theo daáu veát Hæ Kieán, caàn phaûi maét thaáy roõ raøng, töø ñaáy maø suy thì thaät ñaùng vui möøng.

# *Thích Taêng Ngaïn:*

Sö laø ngöôøi Boån Nhöôïng, tuy ôû Di tuïc nhöng taâm meán moä Hoa phong, oai dung ñoan nghieâm, cöû chæ nhaøn nhaõ laïi theâm thaønh töïu taùnh giôùi, khoâng laøm nhöõng vieäc taøn nhaãn. Daân toäc Nhöôïng phaàn nhieàu soáng ôû mieàn nuùi, hoï thích ñi saên baén, suoát ngaøy löôùi caù baét thuù. Nhöng rieâng Taêng Ngaïn thì khoanh tay khoâng laøm, cha vaø anh trai thöôøng töùc giaän vaø maéng laø keû nhuùt nhaùt, Sö beøn gaéng göôïng vaùc dao gaäy ñi nhöng moãi laàn thaáy baày deâ giöông cung baén thì muõi teân phôùt qua gaàn loâng, con thuù bò cheát maø khoâng chuùt thöông tích. Cha vaø anh tuy thaáy nhöng cuõng khoâng chuùt caûm ngoä, Sö bieát raèng mình khoâng theå caûm hoùa ñöôïc hoï, cho neân töø giaõ ra ñi. Sö ñeán Ích chaâu nöông Hoøa thöôïng Sung laøm thaày, sau khi xuaát gia doác chí sieâng naêng, thaân khoâng maëc y daøi, baùt khoâng ñeå thöùc aên dö. Thöôøng tuïng kinh Phaùp Hoa ñeán phaåm Döôïc Vöông Boà-taùt, thaáy ngaøi thieâu thaân cuùng döôøng Phaät, ñoát ngoùn tay ñeå truyeàn baù kinh ñieån, suy nghó lôøi naøy roài khôûi phaùt theä nguyeän beøn ñoát moät ngoùn tay taïo kinh Phaùp Hoa, khi Sö saép ñoát ngöôøi xem thaáy vaäy ai cuõng ngheïn ngaøo. Sau ñoù, xaây caát ñieän thaùp noái tieáp haønh lang taêng phoøng, heïn ngaøy thieâu thaân seõ môû mang phöôùc naøy. Luùc aáy, Chu Trieäu Vöông veùn maøn ôû Ích quaän, an uûi, daïy baûo moân chuùng döùt boû vieäc loaïn phieàn, laïi theâm kính meán Tam baûo, uûng hoä boán y. Ngaøi Taêng Ngaïn baåm taáu vieäc naøy vôùi- vua, vua beøn chuaån taáu, heïn ngaøy caùo taáu, xa gaàn ñeàu bieát, cuûi ñoát chaát thaønh ñoáng, daàu thôm röôùi khaép, ngaøy ñoù vua ñích thaân daãn quan lieâu ñeán tham leã, Trí Ngaïn tay caàm loø höông, chaân böôùc vaøo ñoáng cuûi, ngoài ngay thaúng treân ñoù, baûo boán chuùng raèng taâm mình thöôøng nghó ñeán vieäc lôïi ích chuùng sinh, yù chaúng tham caàu, nay boû thaân nhô ueá naøy ñeå kieán laäp Tònh ñoä, neáu lôøi naøy khoâng luoáng, thì seõ theå hieän baèng “nhuïc taâm”,

theä xong thì thaáy löûa phaùt ra. Ngoài thaúng tuïng kinh, tieáng tuïng roõ raøng, löûa chaùy ñeán maët tieáng aáy môùi döùt. Baáy giôø, trôøi tuoân möa hoa röôùi khaép thaønh aáy. Xa gaàn ñeàu than khoùc, giaø treû buoàn thöông, saån thí traán uûy, vaøng ngoïc nhö nuùi ñeàu ñem vaøo chuøa ñuû söûa sang ñieän ñöôøng, khi thaân ñoát heát thì traùi tim vaãn coøn. Ñaây haù chaúng phaûi Boà-taùt chöùng vò baát thoái, cho neân lôøi theä khoâng heà sai laàm hay sao? Vua thaáy quaû tim, phuû phuïc than khoùc Boà-taùt baäc thaùnh vónh bieät töø ñaây, thaûng thoát ñau xoùt, maõi maát ñi choã nöông töïa. Baáy giôø, moïi ngöôøi ñeàu goïi laø Boà-taùt Taêng Ngaïn. Vua böng traùi tim veà cho xaây moät ngoâi thaùp sôùm chieàu leã baùi, cuùng döôøng luoân luoân.

# *Thích Phaùp Sung:*

Sö hoï Taát, ngöôøi Cöûu giang, thöôøng tuïng Phaùp Hoa thoâng suoát khaép nhöõng choã khoù nhôù. Ñoàng thôøi raát thích xaây döïng chuøa vieän, coù hy voïng muoán laøm truï trì. Sau ñoù, ñeán chuøa Hoùa Thaønh treân nöûa ñænh nuùi Loâ sôn tu thieàn. Voán chaúng phaûi vieäc taêng thì khoâng heà laøm, Sö thöôøng khuyeân chuùng taêng khoâng cho ngöôøi nöõ vaøo chuøa. Treân laø toån thöông söï môû roäng giaùo hoùa cuûa Phaät, döôùi bò söï deøm pha cuûa ngöôøi ñôøi. Nhöng ôû ñôøi cô nghieäp saâu naëng, coù keû khoâng nghe lôøi Sö thöôøng than raèng: sinh nhaèm thôøi khoâng gaëp Phaät laø toäi duyeân, khoâng thöïc haønh chaùnh giaùo, nghóa ñaõ maát sôùm ñaâu lo gì hoïc só caùc nôi khoâng giöõ giôùi ö! Sö beøn ñöùng treân ñænh nuùi Höông lö naøy maø nhaûy xuoáng, theä tan xöông naùt thòt ñeå sinh Tònh ñoä, Sö ôû trong hö khoâng, ñaàu boãng ngöôïc leân, daàn daàn rôi xuoáng hang saâu, khoâng toån thöông maûy loâng, chuùng taêng trong chuøa chaúng heà hay bieát. Sau ñoù, coù ngöôøi leân ñænh nuùi nhìn xuoáng vöïc saâu hôn ngaøn nhaãn, nghe coù tieáng ngöôøi noùi, beøn tìm ñeán thì gaëp Sö. Thaân maïng vaãn coøn, cho neân mieäng vaãn luoân tuïng kinh, röôùc trôû veà chuøa, töø ñoù chuùng taêng caûm nhaän ñöôïc lôøi raên bi thieát cuûa Sö neân khoâng giao tieáp vôùi ngöôøi nöõ nöõa. Saùu naêm sau Sö môùi thò tòch, luùc baáy giôø thuoäc muøa naéng noùng maø thaân Sö khoâng hoâi thoái. Luùc ñoù, vaøo cuoái nieân hieäu Khai Hoaøng ñôøi Tuøy.

# *Thích Ñaïi Chí:*

Ngaøi hoï Coá, ngöôøi ôû Sôn aâm thuoäc Coái keâ, phaùt taâm xuaát gia thôø ngaøi Trí Giaû laøm thaày. Sö coù daùng chöõng chaïc cao raùo neân ñöôïc goïi laø Ñaïi Chí, laáy vieäc tu thieàn laøm boån söï. Khoå haïnh töï chuyeân, tieáng taêm vang khaép boán phöông, khoâng taïo maø töï thaønh, gioïng noùi thanh thoaùt, töôùng maïo oai nghieâm. Cho neân ngöôøi thaáy ñeàu öa thích, bieát ngaøi laø

baäc phi phaøm. Nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi Sö ñeán Loâ nhaïc ôû chuøa Phong ñænh, khoâng laøm toâi tô cho coâng danh, khoâng döï vaøo haøng nguõ taêng ñoaøn maø chuyeân tuïng Phaùp Hoa, ung dung nhaøn nhaõ, voâ cuøng roõ raøng, khieán cho ngöôøi nghe ñeàu queân ñi söï meät moûi. Sau ñoù, Sö ôû phía nam ngoïn Cam loä nuùi Hoa sôn, laäp ñaïo traøng Tónh quaùn, tu haïnh Ñaàu-ñaø. Chæ moät thaân moät mình maø khoâng laùnh hoå baùo, nghe coù thuù döõ thöôøng ñeán ñoù nhöng chuùng khoâng aên thòt, gaïo thoùc treân nuùi ñaõ heát Sö thöôøng boû aên caû ngaøy, chæ duøng baùnh hoaëc hoa quaû ñeå duy trì maïng soáng maø thoâi, ngöôøi ngoaøi thaáy khoâng kham noãi söï khoán khoå naøy nhöng Sö vaãn an nhaøn, nhan saéc khoâng ñoåi. Suoát baûy naêm maø söï nghieäp thieàn phaùp khoâng boû dôû. Vaøo luùc lôùn tuoåi, Sö veà truï chuøa Phöôùc laâm ôû Baéc sôn, töøng vöùt boû ñaïi nghieäp, löu laïc aån daät, buoàn ñau cho phaùp Phaät suy ñoài, ñeán thaúng ôû ñaây, roài thay saéc phuïc huûy hình, ñaàu ñoäi hieáu kinh, thaân maëc vaûi thoâ, ôû trong Phaät ñöôøng than khoùc vang daäy, ba ngaøy ba ñeâm khoâng chòu nín, taêng chuùng an uûi. Sö noùi ta ñau buoàn ñôøi nghieäp aùc naøy môùi khoùc nhö vaäy, cho neân muoán huûy hình haøi naøy ñeå thaép saùng chaùnh giaùo, beøn qua Ñoâng ñoâ daâng bieåu: Mong beä haï môû mang Tam baûo, toâi seõ ñoát moät caùnh tay ôû Suøng nhaïc ñeå baùo ñeàn aân nöôùc. Vua beøn chuaån taáu, ra leänh laäp moät trai ñaøn, baûy chuùng nhoùm hoïp. Ñaïi Chí ba ngaøy khoâng aên, roài leo leân gaùc lôùn ñoát saét ñoû röïc ñeå ñoát caùnh tay, khi noù seùm ñen laïi duøng dao caét ñöùt, thòt ñöùt loä xöông ra laïi ñoát xöông khieán noù seùm ñen roài goùi laïi ñem ñoát, aùnh saùng saùng röïc khaép hang ñoäng. Baáy giôø, moïi ngöôøi thaáy söï khoå haïnh cuûa Sö ñeàu ñau ñeán thaáu xöông, khoâng ñöùng yeân ñöôïc, coøn Sö maëc daàu ñoát tay ñau ñôùn nhöng saéc töø khoâng bieán, vaãn vui töôi nhö tröôùc. Luùc ñoù, coù khi tuïng phaùp cuù, khi khen ngôïi coâng ñöùc Phaät, noùi phaùp cho ñaïi chuùng nghe, tieáng khoâng döùt, khi ñoát chaùy heát caùnh tay Sö laïi xuoáng gaùc, nhaäp ñònh baûy ngaøy roài thò tòch trong tö theá kieát giaø, thoï boán möôi ba tuoåi. Töø luùc Sö baét ñaàu xuaát gia cho ñeán khi thò tòch, phong caùch nhö thoâng truùc, ñoâng haï moät kieåu aùo, khoâng maëc boâng tô luïa laø, aùo vaûi thoâ sô, thöôøng laøm nhö vaäy, thaân hình traéng treûo, moâi ñoû nhö son, quaàn maëc phuû nöûa oáng quyeån, chaân mang deùp coû boà, lôøi noùi sang saûng, ñieàu hoøa gioù maây. Coù ngöôøi khoâng bieát caûm thaáy laï luøng ñeán choã vò naøy. Sö chau maøy noùi raèng: Ta laø tieåu ñaïo nhaân Ñaïi Chí chuøa Phöôùc laâm ôû Loâ sôn thuoäc Cöûu giang ñaây. Laïi coù taøi vaên chöông trau chuoát, lôøi leõ saéc beùn, neân soaïn vaên theä nguyeän hôn baûy möôi tôø. YÙ muoán keát laøm thieän tri thöùc vôùi caùc chuùng sinh. Taêng chuùng coù ngöôøi ngang böôùng khoù kính tin maø khi thaáy lôøi theä naøy thì ñeàu gaït leä. Ngaøy nay ôû phong ñænh cuûa Loâ sôn naøy moãi khi ñeán cuoái naêm thì

thaáy chö taêng caùc chuøa nhoùm hoïp laïi ôû chung moät ñeâm, ñoïc lôøi saùm nguyeän naøy ñeå laøm göông cho ñaïo tuïc, ñieàu ñoù khieán cho moïi ngöôøi ai cuõng chua xoùt.

# *Töôûng Vöông Gia:*

Coù moät gia nhaân giöõ chieác Boä khuùc, khoâng roõ teân hoï, khi oâng leân taùm chín tuoåi ñaõ thoï trì kinh Phaùp Hoa, ñeâm ngaøy ñoïc tuïng, queân aên boû nguû. Vöông Gia baáy giôø traán nhaäm Kî chaâu, Boä Khuùc beøn tình nguyeän thieâu thaân, coù coâ con gaùi neân gaû cho vöông, vöông raát yeâu meán. Coâ ta trình baøy söï vieäc vôùi vöông thuaän yù, Boä Khuùc beøn ôû trong nuùi taém goäi saïch seõ vaø doïn deïp töôm taát ñaøn traøng roài töï thieâu thaân. Traûi qua caû thaùng coâ gaùi aáy baûo ngöôøi thaâu nhaët tro coát cuûa cha, xöông thòt ñeàu raõ maø chæ coøn soùt laïi moät caùi löôõi trong tro, saéc thòt töôi hoàng, gioáng nhö luùc coøn soáng. Con reå cuûa vua laø Vó Tröng thaáy vaäy raát ngaäm nguøi vaø baùo vôùi vöông ñích thaân ñeán xem cuùng döôøng raát aân troïng, sau ñoù maáy naêm maø chieác löôõi khoâng heà thay ñoåi.

Tyø-kheo-ni ôû Kinh chaâu coù hai chò em, maát teân huùy, hoï cuøng tuïng kinh Phaùp Hoa, raát nhaøm chaùn hình haøi naøy neân caû hai ñeàu muoán xaû thaân, tieát cheá aên maëc, caøng theâm khoå haïnh. Söû duïng caùc thöù daàu thôm daàn daàn bôùt aên côm gaïo, sau ñoù döùt haún nguõ coác, chæ aên höông maät, tinh taán vöôït böïc, thaàn trí trong saùng, ñi khaép nôi töø giaõ ñaïo tuïc heïn ngaøy thieâu thaân. Theá laø vaøo ñeâm moàng 08 thaùng 02 nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù ba, coâ ñaép hai uï ñaát, cao giöõa ñöôøng lôùn ôû Kinh chaâu, beøn laáy daây thöøng quaán töø thaân ñeán ñænh ñaàu, chæ chöøa hai maét, moïi ngöôøi keùo laïi ñoâng ngheït, ca taùn heát lôøi, hai coâ ñeàu tuïng Phaùp Hoa ñeán phaåm Döôïc Vöông, coâ chò laáy löûa chaâm leân ñænh ñaàu coâ em tröôùc, roài coâ em laáy löûa chaâm leân coâ chò. Hai ngoïn ñuoác trong ñeâm nhaát thôøi vuït saùng, löûa chaùy xuoáng ñeán maét, tieáng tuïng kinh vaãn coøn lanh laûnh, khi xuoáng daàn ñeán muõi vaø mieäng thì môùi döùt baët.

Ñeán saùng hoâm sau hai thi theå coøn ngoài söøng söõng, phuùc choác löûa taét xöông coát tan raõ, nhöng hai caùi löôõi vaãn coøn, caû chuùng ñeàu khen ngôïi, hoï beøn xaây moät ngoâi thaùp cao.

Gaàn phía taây cuûa thaønh Chaâu coù moät thö sinh, naêm ñoù khoaûnghai möôi tö, hai möôi laêm tuoåi tuïng kinh Phaùp Hoa nguyeän ñoát thaân cuùng döôøng, beøn gom maáy boù cuûi ñem phôi cho khoâ, coù ngöôøi hoûi lyù do thì giaáu khoâng noùi, nöûa ñeâm hoâm sau beøn ñoát löûa töï thieâu, cho ñeán khi ñeán khi coù ngöôøi ñeán cöùu, löûa chaùy maïnh quaù neân ñaõ cheát, hoï beøn duïm theâm cuûi cho thaân chaùy heát, nhaïc trôøi höông laï, thôm ngaùt, ai cuõng phaùt ñaïi

tín taâm.

# *Thích Hoäi Thoâng:*

Ngöôøi ôû Tuùc xuyeân thuoäc Vaïn nieân ngöï ôû Ung Chaâu. Thuôû nhoû öa thích ñaïo kieåm, vaân du nôi soâng nuùi, tinh roøng giôùi haïnh vaø laáy ñoù ñeå tu taäp. Sau vaøo ñoäng chöôùc Laâm ôû Chung Nam, aån cö nôi ñoù ñeå chuyeân tu, tuïng kinh Phaùp Hoa ñeán phaåm Döôïc Vöông lieàn muoán boû thaân naøy, theá roài Sö moät mình chaát cuûi khoâ theä seõ thöïc haønh. Vaøo moät ñeâm thanh vaéng cuoái nieân hieäu Trinh Quaùn, Sö chaát cuûi trong röøng thaønh caùi khaùm, tuïng ñeán phaåm Döôïc Vöông thì chaâm löûa, gioù döõ boäc phaùt, khoùi löûa nguøn nguït, Sö vaãn ngoài baát ñoäng, tieáng tuïng kinh nhö cuõ, coù ngöôøi nhìn thaáy höôùng Taây nam coù aùnh saùng traéng röïc rôõ, tuoân vaøo ñoáng löûa, thaân môùi ngaõ xuoáng, ñeán saùng thì löûa treân thaân ñeàu taét. Moïi ngöôøi tìm nhaët di coát roài xaây moät ngoâi thaùp traéng ñeå khaéc ghi söû truyeän naøy.

# *Thích Ñaøm Du:*

Sö hoï Tröông, ngöôøi ôû Höùa chaâu. Sau ñoù, du hoïc ôû Töông döông, roài boãng sinh yù töôûng chaùn naûn nhaøm lìa. Nhaân gaëp Thieàn sö Voâ Haønh vaø Thieàn sö Trò ôû nuùi Nguyeät Laõnh maø xuaát gia tu ñaïo, chuyeân tuïng kinh Phaùp Hoa. Luùc tuïng kinh Sö laäp moät tònh traøng vuoâng maáy thöôùc, treo hai möôi moát taám phöôùn, ñoát höông raûi hoa, sau ñoù môùi tuïng, laáy ñoù laøm chuaån. Sau ôû nuùi Hieän muoán tuïng kinh Phaùp Hoa, nhieàu laàn caûm trong moäng thaáy coù ngöôøi baûo tuïng caùc baøi keä cho ñeán khi chuyeån sang kinh thì roõ raøng phuø hôïp vôùi vaên kinh. Sau ñoù nghe ôû chuøa Tröôøng sa coù moät thuïy töôïng bay leân do vua A-duïc ra, taïo thaät nhieàu kyø tích, neáu khoâng xem thöôøng thaân maïng ñeå phuïc vuï cho ñaïo thì khoâng laøm sao kheá hôïp vôùi ñieàm naøy. Sö nghó ñeán caûnh Döôïc Vöông thieâu thaân cuùng döôøng naøy. Vaøo nieân hieäu Caøn phong naêm ñaàu Sö ñeán choã töôïng kia, lieàn thaønh phaùt nguyeän. Nguyeän khoâng coù chöôùng duyeân, lieàn nghe tröôùc ñieän coù tieáng buùng ngoùn tay, luùc ñoù maây muø vaàn vuõ suoát caû tuaàn. Ngöôøi xung quanh xöù ñoù sôï raèng coù ñieàu gì xaûy ñeán, Sö noùi: ôû ñaây hieän ñieàm laønh, chaéc chaén seõ gaëp keát quaû toát khoâng nghi ngôø. Vöøa ñeán ñeâm 15 thaùng 02 ngaøy Ñaïi thanh minh, traêng saùng ngôøi. Sö duøng saùp boá töï tay, ñoát caû ñænh ñaàu, nguyeän ñöôïc ñoát laâu cuùng döôøng laâu, khoângmuoán cheát sôùm. Khi löûa chaùy ñeán coå tay saéc maët vaãn khoâng thay ñoåi, löûa chaùy ñeán chaân maøy vaãn noùi phaùp nhö luùc ñaàu, taâm traøn ñaày vui veû, maét chaêm chuù nhìn thuïy töôïng, ñem aùnh saùng cuùng döôøng nguyeän ñöôïc thaáy Ñöùc Phaät Nhaät Nguyeät tònh minh Ñöùc, moïi ngöôøi hoûi coù noùng khoâng? Sö

SOÁ 2067 - TRUYEÄN NOÙI VEÀ VIEÄC MÔÛ ROÄNG VAØ KHEN NGÔÏI KINH PHAP HOA , Quyeån 5 94

ñaùp: Taâm nhö kim cöông, khoâng heà lui suït, thaät quaù saûng khoaùi chaúng chuùt ñau khoå. Laùt sau löûa boác leân nguøn nguït, chaùy khaép treân döôùi. Laïi ôû trong löûa baùo haõy nieäm Phaät, luùc löûa môùi phaùt taêng chuùng ñeàu sôï haõi, sôï khoâng coøn di theå, chaúng bieát töôùng thieâu, xin ñeå laïi moät vaät ñeå nghieäm laøm chöùng raên daïy chuùng sinh, cho ñeán luùc löûa khoùi tieâu tan chæ coøn laïi xöông soï. Saùng sôùm hoâm sau, caû chaâu nhoán nhaùo chaïy ñeán, quan lieâu cuõng ñoâng ñuû, ñaûnh leã xung quanh, khen ngôïi coâng ñöùc aáy roài thænh veà, môùi vaøo coång chuøa thì xöông soï töï vôõ vuïn, hôn möôøi ngöôøi coù tín taâm caàu thænh xaù lôïi tröôùc kinh coát, laàn löôït rôi xuoáng taùm vieân xaù lôïi, chìm noåi tuøy yù, caûm taâm phaùt öùng. Baáy giôø, thu nhaët tro taøn coøn laïi choân ôû trong chuøa, thöôøng coù ñieàm öùng laø tieáng khaûy ngoùn tay.

Gaàn ñoù, chuøa Taây Minh coù Sa-moân Hoä Luaän, ban ñaàu tuïng Phaùp Hoa, heát moät quyeån beøn ñoát moät ngoùn tay, ñeán heát taùm quyeån thì ñoát taùm ngoùn tay, vò naøy maëc duø khoâng xaû thaân maïng nhöng cuõng ñöôïc xeáp vaøo haøng Di thaân.

■