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

*Sa-moân Lam coác Tueä Tröôøng soaïn.*

**QUYỂN 7**

**TRÌ TUÏNG (Phaàn 2)**

Vò taêng ôû Ñoâng laâm chuøa Linh nham thôøi Baéc Teà.

Daïo nuùi ñaøo ñaát ôû Tinh Chaâu Thôøi Baéc Teà ñöôïc cuoáng löôõi. Thích Ñaïo Thoï ôû ñaûnh nuùi Thoï moân ñôøi Baéc Teà.

Thích Linh phaåm ñôøi Baéc Teà (phuï Laõo cuûa Sö). Thích Phaùp AÙi ôû Taêng ñoâ thuoäc Giao chaâu ñôøi Traàn.

Thích Phaùp Tueä ôû chuøa Khuùc Thuûy thuoäc Thoï xuaân ñôøi Traàn (phuï theâm Hoa Thuû Ni, vaø Ñoâng xaø-leâ).

Chöông thò, vôï Quang Loäc Ñaïi phu Traàn Laêng ñôøi Tuøy. Thích Taêng Sinh chuøa Linh Nham ôû Teà chaâu ñôøi Tuøy. Cö só Phaïm Haïnh Vöông ôû Lang Da ñôøi Tuøy.

Thích Tueä Höôùng ôû huyeän Giang ñoâ ñôøi Tuøy. (phuï Ni Phaùp Nhuaän).

Thích Baûo Thoâng ôû Cao mang ñôøi Tuøy.

Thích Taêng Anh chuøa Vónh teà ôû Giang Döông ñôøi Tuøy. Thanh tín só Luïc Thuaàn ñôøi Tuøy.

Thích Phaùp Laêng ôû chuøa Tònh ñaïo ñôøi Tuøy. Thích Tueä Baân ôû ñaïo traøng Thieân tö ñôøi Tuøy. Thích Tueä Giai ôû chuøa Tröôøng laïc ñôøi Tuøy.

Thích Trí Vieät ôû nuùi Thieân Thai ñôøi Tuøy.

Thaàn Dò taêng Thích Taêng Laõng Ngaïc Chaâu ñôøi Tuøy. Thích Huyeàn Tuù chuøa Tuøy hoùa ôû Huyønh chaâu ñôøi Tuøy. Thích Tueä Tró ôû Thæ Döï ñôøi Tuøy.

Thích Trí Nghieäp chuøa Tröôøng laïc ôû Döông chaâu ñôøi Tuøy. Cao Thuû Tieát ôû Tinh chaâu ñôøi Tuøy.

* Vaøo thôøi vua Cao Teà coù vò taêng, maát teân Sö. Sö ôû Ñoâng laâm chuøa Linh nham, tuïng kinh Phaùp Hoa, thöôøng ngaøy raát tinh taán chí thaønh tha thieát, trong taâm luùc naøo cuõng bieåu loä söï trong saïch thanh tònh. Ñoát höông leã Phaät, ñeå caàu chöùng nghieäm. Luùc ñaàu coù con raén lôùn vaø caùc loaøi chim tró, höôu nai, ñeàu ñeán ñöùng nghe, chuùng nghe tuïng xong roài ñi, luùc aáy thaàn nuùi ñem thöùc aên ñeán cuùng döôøng. Sau boãng thaáy aùnh saùng, töø nuùi phía ñoâng chieáu xuoáng, coù Ñaïi Boà-taùt côõi voi traéng saùu ngaø, ñaïi chuùng vaây quanh, thaúng ñeán tröôùc vò Ñaïi Boà-taùt, chuùng taêng höôùng veà aùnh saùng leã baùi, thaân taâm raát vui möøng. Nghóa nghi thieáu vaên, Sö beøn giaûi thích cho hoï hieåu, coøn caùc chuùng chæ nghe muøi höông laï, hoài laâu môùi tan.
* Vaøo thôøi vua Vaên Thaønh Teá ñôøi Teà, ôû phía ñoâng Tinh chaâu thaáy beân nuùi coù ngöôøi ñaøo ñaát, thaáy ñöôïc moät choã ñaát, maøu cuûa ñaát vaøng nhaït cuøng vôùi nuùi beân caïnh coù ñieàm laï, tìm thaáy moät vaät gioáng nhö hai moâi ngöôøi, khoâng ai hieåu ñöôïc vieäc aáy. Coù Sa-moân Ñaïi Thoáng Phaùp taâu leân vua raèng: Ñaây laø ngöôøi trì kinh Phaùp Hoa, neân ñöôïc quaû baùo saùu caên khoâng hö hoaïi, tuïng ñaõ ngaøn laàn, neân suy nieäm vieäc aáy. Beøn baûo Nhaân Cao Traân cuûa nhaø Laëc Trung Thö raèng: “oâng laø ngöôøi coù loøng tin vôùi Phaät phaùp, töï ñeán xem xeùt, chaéc coù linh nghieäm laï, beøn dôøi ñoåi choã laøm nôi thanh tònh, thieát trai cuùng döôøng. OÂng Traân vaâng beøn ñeán choã aáy, nhoùm hoïp caùc Sa-moân trì Phaùp Hoa, ñoát nhang thieát trai cuùng döôøng. Caùc vò Sa-moân ñi nhieãu quanh maø chuù nguyeän raèng: Nieän ñaïi Boà-taùt Nieát-baøn ñaõ xa, töôïng phaùp löu haønh, ngöôøi phuïng trì khoâng laàm, thænh Boà-taùt hieän taïi caûm öùng. Caùc vò vöøa môùi noùi ra tieáng, thì moâi löôõi cuûa caùc vò naøy, ñoàng thôøi coå ñoäng, tuy khoâng coù tieáng vang, maø gioáng nhö ñoïc tuïng, moïi ngöôøi ñoàng thaáy, khaép mình noåi oác. OÂng Traân nghe thaáy hieän töôïng treân beøn ra leänh dôøi ñoåi kho thaïch haøm, laøm thaùp vaø phoøng thaát v.v…
* ***Thích Ñaïo Thoï:*** Sö ngöôøi ôû Thaïch nhaøn thuoäc Thoï xuaân, aên chay tröôøng ñaïm baïc, Sö tuïng kinh Phaùp Hoa moãi ngaøy moät boä, thieàn ñònh thoâng suoát. Khaép nôi xa gaàn ñeàu neå phuïc cung kính, Sö truï chuøa Sôn ñaûnh ôû Thoï moân. Baáy giôø, ôû xoùm laøng, coù nhaø cuùng döôøng, Sö ñeán nhaø ñoù xin y thöïc, muïc ñích laø chuyeån nguy aùch cuûa hoï, laø ñem caùc vaät aáy ñi luoân, thì taïi chöôùng dôøi chuyeån, neáu ñeå laïi caùc vaät aáy, thì tai hoïa khoâng döùt ñöôïc.

Coù ngöôøi hoï Trònh, thænh Sö Ñaïo Thoï thoï trai. Khi tuïng kinh vöøa xong, ngoài thaúng suy nghó, Sö boãng noùi: “suy ra bieát töôùng oâng khoâng

toát, toâi thaáy moät quan taøi, phaù choã aáy maø vaøo, roài töø choã ñoù maø sinh. Theá laø caû nhaø laàn löôït ñeán hoûi, ñeàu noùi laø sai. Coù ngöôøi vôï môùi raát nhoû noùi: “coù phaûi laø oâng chaêng?” Sö Ñaïo Thoï noùi “Ngöôi neân kheùo duïng taâm, luùc nhoû ngöôøi naøy vì sinh maø cheát. Laïi ñoàng thôøi, caùc ni ôû chuøa Trònh, cuøng hoïc kinh, Sö Ñaïo Thoï ñeán xem, ñeán Sa-di, Sö nhìn nghieâm nghò baûo raèng: OÂng phaûi saùm hoái. Hôn hai naêm ñöùa treû bò beänh naëng muoán xin con ñöôøng soáng, nhöng quaû nhieân nhö lôøi noùi cuûa Sö, döï kyù suy nghieäm nhieàu vieäc, naêm hôn chín möôi tuoåi thì qua ñôøi, töùc laø trong nieân hieäu Thieân Baûo.

* ***Thích Linh Phaåm:*** Khoâng roõ ngöôøi xöù naøo, Sö hieåu bieát thoâng suoát, minh maãn, thöôøng tuïng kinh Phaùp Hoa. Luùc ñaàu, Sö tuïng kinh xong, laïi bò beänh naëng, coù Sö keå laïi raèng: “OÂng Phaåm nghe thoï trì Phaùp Hoa, ñöôïc saùu caên thanh tònh, vì sao oâng Phaåm tuïng kinh maø maét beänh naøy”. Sö aáy noùi raèng: “khi oâng tuïng kinh, hoaëc khoâng röûa tay, hoaëc laät che, thoaït ñeå chaân phía sau, thoaït ñaàu ñeå treân ñaàu giöôøng”. Sö noùi vôùi Linh Phaåm. Ñaây laø thieân thaàn hoä phaùp quôû phaït oâng, oâng khoâng quan taâm ñeán kinh neân khoâng coù ñöùc caûm hoùa, oâng neân saùm hoái. Sö Linh Phaåm laøm caùi hoøm baèng goã traéng, Sö ñöïng kinh ñoäi treân ñaàu, ñi kinh haønh trong chaùnh ñieän, tröø khi ñaïi tieåu tieän vaø aên uoáng, töï nhaãn ñaàu bò chaûy maùu, töï traùch loãi mình. Thöïc haønh nhö vaäy suoát ba naêm, ñeán canh naêm gaàn saùng, coù ngöôøi goõ cöûa ñieän Phaät, keâu sö Linh Phaåm môû cöûa, sö Phaåm ban ñaàu khoâng chòu vaø noùi: Ñaây laø ngöôøi toäi, laøm sao coù söï raûnh roãi maø môû cöûa cho oâng, ngöôøi kia goïi Linh Phaåm khoâng thoâi. Sö Linh Phaåm beøn môû cöûa cho ngöôøi kia, thì thaáy moät oâng laõo raâu toùc traéng xoùa, tay caàm moät tích tröôïng, lieàn ñaùnh sö Phaåm lieân tuïc vaø noùi: Töø nay trôû ñi oâng coøn daùm khinh lôøn kinh Phaùp Hoa nöõa khoâng? Ñang luùc sö Phaåm bò ñaùnh thì veát thöông treân thaân laønh ñi, vaø boán ñaïi bình phuïc. Saùng hoâm sau thaáy tröôùc ñieän Phaät, coù daáu chaân voi, môùi bieát oâng laõo naøy laø Boà- taùt Phoå Hieàn, ñeán tröø toäi cho Sö. Töø ñoù veà sau Sö saùm hoái söûa ñoåi, sieâng naêng tuïng taäp. Sau khoâng bieát nôi Sö qua ñôøi.

Laïi tieáp theo ñoù coù Laõo Cuû Sö, cuõng laáy kinh Phaùp Hoa laøm söï nghieäp tu haønh, khi trì tuïng Cuû Sö, caûm thaáy trong mieäng coù vò ngoït la, ôû ñôøi chaúng coù ñöôïc, cho neân Sö tuïng kinh Phaùp Hoa khoâng ngöøng nghæ.

* ***Thích Phaùp AÙi:*** Sö ôû xöù Tröôøng sa, xuaát gia töø nhoû, Sö khoâng theå aên chay ñaïm baïc khoå haïnh, tuïng kinh Phaùp Hoa raát thoâng suoát vaø nghe Tam luaän.

Vaøo ñôøi Tuøy, ôû Giao chæ thuoäc Taán chinh gaëp luùc ngöôøi Giao chæ phaûn loaïn, Sö Phaùp AÙi troán ñi. Boãng nhieân bò naêm teân giaëc baét ñöôïc, ñeå Sö ngoài moät choã, chuùng noùi raèng: Ñôïi ta aên xong, gieát teân ñaïo nhaân naøy. Phaùp AÙi beøn thaáy beân ñöôøng coù moät caây giaùo, Sö oâm ñem ra ngoaøi, ñi thaúng veà phía Baéc, gaëp moät caây ñaïi thoï, ñöùng nuùp beân caây. Boïn giaëc aên xong ñöùng daäy, töø xa thaáy gioáng nhö ngaøi Phaùp AÙi, roài tieán ñeán choã Sö, khi ñeán gaàn thì khoâng thaáy, chuùng töï baûo nhau raèng: Ngöôøi ñi ñeán töø xa thaáy gioáng nhö ñaïo nhaân, sao ñeán khoâng thaáy, ñuùng laø oâng ta ñi roài.

Phaùp AÙi moät loøng caàm giaùo khoâng daùm cöû ñoäng, boïn giaëc quay ñaàu laïi nhìn töø xa, döôøng nhö coù ngöôøi nhìn chaêm chuù, boãng noùi raèng: Ñaïo nhaân ñaõ ñi roài, boïn giaëc cuøng nhau ñuoåi theo. Sö ñi veà höôùng Baéc, ñeán moät röøng gai, lieàn nhaûy vaøo röøng gai troán, beøn gaëp hai con hoå oâm nhau nguû, hoå thaáy Sö ñeán, ñeàu ngaãng ñaàu nhìn, Sö caøng hoaûng sôï, mieäng noùi: “hai vò Ñaøn-vieät, baàn ñaïo bò giaëc ñuoåi, voäi nhaûy vaøo choã cuûa Ñaøn-vieät, xin kòp thôøi ñeán cöùu giuùp”. Hai con hoå laäp töùc ra ngoaøi roáng leân kinh ñoäng, boïn giaëc lieàn chaïy luøi. Sö laïi ñi veà höôùng Baéc, hoå ñi theo, ñeán beân moät con soâng thaáy ngöôøi, ñem vaøi mieáng thöùc aên uoáng trao cho Sö, Sö nhaän roài aên, thöùc aên aáy chính laø gaïo rang cao, muøi vò raát ngon, Sö lieàn qua soâng Chaâu, thì hoå boû ñi, Sö ôû laïi Thöôïng chaâu, laïi gaëp hai ngöôøi, cuõng ñoàng ôû troï, thieát ñaõi moùn ngon tuyeät vôøi, ñeán saùng môùi töø bieät, ngöôøi khaùch laïi daën raèng: “chæ neân ñi veà höôùng baéc, baûn thaân môùi ñöôïc thoaùt, Sö beøn ñi veà höôùng baéc hôn ba möôi daëm, gaëp laïi baïn cuõ, cuõng ñang chaïy giaëc, gaëp nhau vui möøng, môùi ñöôïc thoaùt khoûi. Töø ñoù veà sau, ngöôøi ñaïo keû tuïc ñeàu noùi veà söï tích Ngaøi, khoâng bieát Sö qua ñôøi ôû ñaâu.

* ***Thích Phaùp Tueä:*** Khoâng bieát hoï Sö, Sö xuaát gia truï chuøa Khuùc Thuûy ôû Thoï xuaân, chay tröôøng ñaïm baïc, Sö khoâng nhaän cuûa boá thí, khoâng tham khoâng saân, taâm haïnh gioïng toát, y phuïc baèng vaûi thoâ, khoâng ôû phoøng nhaø chæ coù giöôøng daây, Sö ôû döôùi haønh lang, moãi ngaøy tuïng moät boä kinh Phaùp Hoa. Luùc tuïng, mieäng Sö coù aùnh saùng, ngöôøi ñeán xem ñeàu thaáy chieáu ôû maùi hieân. Sö qua ñôøi naêm baûy möôi tuoåi, töùc vaøo thôøi Traàn Tuyeân.
* ***Tyø-kheo-ni Hoa Thuû:*** Laïi coù Tyø-kheo-ni Hoa Thuû ôû huyeän Cao du, coâ tuïng kinh Phaùp Hoa, vöøa xong quyeån moät, thì treân ngoùn tay phaûi, lieàn moïc moät boâng hoa, hình daùng gioáng nhö rau cuû aáu, coâ tuïng naêm quyeån nhö vaäy, thì treân naêm moùng tay, moïc ra naêm boâng hoa. Keá tuïng

quyeån thöù saùu, thöù baûy thì trong baøn tay moïc hai hoa, hình daùng lôùn nhö tröôùc, ngöôøi ôû ñoù nhaân vieäc aáy goïi laø ni Hoa Thuû, ni Hoa Thuû cuõng khoâng theå khoå haïnh ñöôïc. Voõ Ñeá ñôøi Traàn, trieäu kieán xem vieäc aáy, sau khoâng bieát coâ qua ñôøi ôû ñaâu.

Laïi ôû chuøa Tröôøng can coù vò Ñoâng Xaø-leâ, tuïng kinh Phaùp Hoa, raát coù tieát haïnh. Khi Sö tuïng bình thöôøng coù ñieàu laï, nhö bình nöôùc muøa haï thì laïnh muøa ñoâng thì aám, laø thöôøng haàu Sö nhö vaäy.

* ***Thanh tín nöõ***: Hoï Chöông, vôï cuûa Traàn Lang Phu Thaïch Quang Luïc ñôøi Tuøy. Tín nöõ tuïng kinh Phaùp Hoa, thöôøng saùm hoái cho boán ñaïi ñaõ suy keùm, khoâng theå tuïng laâu. Boãng nhieân tín nöõ naèm moäng thaáy vò taêng, caàm moät baùt thuoác maøu vaøng, ñeán tröôùc coâ trao cho vaø baûo uoáng, traûi qua thôøi gian ngaén, vì ñau buïng neân caûm thaáy lo sôï, buïng ñau quaù, lieàn sai Kieâu Laêng ñeán, Coâ baûo raèng: Ngöôøi ñôøi noùi, neáu naèm moäng thaáy ñaïo nhaân, phaàn nhieàu laø quyû. Nay naèm moäng thaáy uoáng thuoác cuûa ñaïo nhaân, töùc laø uoáng thuoác quyû, chaéc chaén seõ cheát, noùi xong baûo Laêng traùnh ñi. Trong choác laùt tín nöõ ñi kieát lî, thuaän laø saéc huaân, gioáng nhö naèm moäng ñaõ thaáy. Khi ñi kieát xong, thì caùc beänh ñeàu laønh, töø ñoù veà sau thaân theå khoûe maïnh, thöôøng hay ñoïc tuïng, ngaøy ñeâm moät quyeån, khoâng coøn cöïc khoå nöõa.
* ***Thích Taêng Sinh:*** Khoâng bieát Sö hoï gì, laø ngöôøi ôû Veä chaâu. Ñeán nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù saùu Sö ñeán Teà Chaâu, ngöôøi xöù aáy nhaø khoâng coù choã ôû nhaát ñònh, chæ coù ñaát Giaø-lam, baát luaän laø taêng hay tuïc, vaãn ôû trong ñoù, khaát thöïc tuïng kinh, thôøi haïn ñuû moät bieán, sau ñoù môùi dôøi ñi nôi khaùc. Naêm aáy, Sö ñeán ñaïo traøng nuùi Baûo linh nham, ôû trong Lan-nhaõ, Sö chæ trì tuïng kinh. Ñeâm aáy, Thaàn nuùi daãn maáy möôi ngöôøi ñeán nghe. Sö hoûi: Thaàn Ñaøn-vieät ôû ñaâu? Thaàn ñaùp: “ñeä töû laø thaàn nuùi phía baéc, thaàn ôû ñaây ñaõ hôn ba traêm naêm roài, nay nghe Phaùp sö tuïng kinh neân ñeán nghe kinh”, cuùi phuïc nghe Sö tuïng kinh, hoài laâu môùi ñi, töø ñoù veà sau thöôøng leä nhö vaäy. Veà sau, Sö ñeán Töông chaâu, döïng laäp taïng kinh, moät thaùng möôøi ngaøy môùi xong.

YÙ Sö muoán ñoát ñeøn trong maét ñeå cuùng döôøng maø Sö khoâng theå töï moùc maét ñöôïc, Sö beøn mua moät con dao daøi naêm, saùu taác vaø moät quan tieàn, Sö vaøo nuùi tìm thôï saên. Thôï saên noùi: Khoâng caàn tieàn cuûa Sö, chæ cho ñeä töû con dao aáy, ngöôøi thôï saên lieàn moùc maét Sö, thaân theå Sö maùu öù xanh, roài sau ñoù môùi tænh laïi, Sö tænh laïi noùi vôùi thôï saên raèng: Haõy ñem löûa ñeán ñoát maét naøy. Thôï saên ñem löûa ñeán ñoát maét. Sau ñoù Sö trôû

veà chuøa Phaùp taïng ôû Töông chaâu, ñoát ñeøn cuùng döôøng, tuïng kinh khoâng nghæ, neáu moïi ngöôøi ai muoán thænh xaù-lôïi cuûa Sö, taïm thôøi phaûi thuùc lieâm thaân taâm, ñôïi xuoáng naêm, ba hoaëc thôøi gian baûy ngaøy nhieáp nieäm, lieàn chöùa ñuû maáy traêm, ñaïo tuïc xa gaàn, raát kính meán Sö, Sö qua ñôøi vaøo nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù baûy.

* ***Thanh Tín Só hoï Vöông:*** OÂng laø ngöôøi coù phaïm haïnh, ngöôøi ôû xöù Laâm nghi thuoäc Lang gia. OÂng bò muø hai maét töø nhoû, ngöôøi meï raát töø bi, oâng tuïng kinh Phaùp Hoa ñeán möôøi ba naêm, tuïng raát thoâng suoát, ngaøy ñeâm tuïng taäp, raát ñoãi chuyeân taâm, tuïng ñöôïc moät muoân baûy ngaøn laàn, maét tuy khoâng thaáy, maø ñi laïi, khoâng caàn ngöôøi daãn ñöôøng, oâng töï bieát haàm hoá, coù theå deät chieáu ñan gioû, may aùo, vieát sôù, coøn hôn ngöôøi coù maét. Moïi ngöôøi nghi oâng coù bieät taøi, oâng trì trai aên uoáng ñaïm baïc, troïn ñôøi khoâng cöôùi vôï, oâng qua ñôøi vaøo nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù saùu, thoï baûy möôi tuoåi. Töû thi oâng boû ngoaøi ñoàng coû, loaøi chim thuù khoâng daùm ñeán gaàn. Thòt ñaõ tieâu heát, chæ coøn laïi xöông traéng, löôõi vuoâng ra khoûi mieäng, daøi hôn moät thöôùc, maøu saéc nhö hoa sen. Em oâng laø Tueä Nghóa laáy hoøm gaïch ñöïng xöông coát oâng, laâu ngaøy maø vaãn khoâng naùt raõ.
* ***Thích Tueä Höôùng:*** Sö hoï Löu, ngöôøi ôû xöù Baønh Thaønh. Sö raát coù ñaïo ñöùc, hieåu bieát moïi maët, suy xeùt söï vieäc, chæ tuïng kinh Phaùp Hoa. Sö ñeán huyeän Giang ñoâ ôû nhôø ñình laøng cuõ. Ñeán naêm moät traêm leû hai tuoåi, Sö khoâng coù beänh taät maø boãng nhieân baûo raèng: Baàn ñaïo seõ ñi, roài Sö töø bieät cuøng Ñaøn-vieät, sau ñoù ngoài thaúng maø qua ñôøi. Ngöôøi ôû trong thoân ñöa Sö vaøo röøng, chöa daùm mai taùng, baûy ngaøy sau töû thi töï nhieân naèm ngöûa, ban ñaàu duoãi thaúng, sau co laïi roài chaép tay, vaãn khoâng hö raõ, caøng laâu chæ khoâ raùo maø thoâi. Ngöôøi trong thoân choân caát Sö beân hang nuùi, ngöôøi tieàu phu baáy giôø nghe tieáng tuïng kinh, chaúng bieát Sö ôû choã naøo. Coù Nguyeân Khaùc Tö Maõ Trieäu phuû Toång quaûn Döông Chaâu, nhaân ñi qua moä, thaáy moät coäng hoa sen moïc töø ñaát leân, oâng laáy laøm laï hoûi thaêm, ngöôøi trong thoân noùi: Laø moä cuûa Sö Tueä Höôùng, vò Taêng naøy luùc coøn soáng, chuyeân tuïng kinh Phaùp Hoa neân coù ñöôïc ñieàu aáy, Tö Maõ beøn cho ñaøo leân thì thaáy ñuùng nhö vaäy, chæ coøn xöông traéng, trong mieäng löôõi Sö vaãn coøn nhö cuõ, ñoû hoàng meàm maïi, khoâng bò bieán hoaïi, töø cuoáng löôõi naøy moïc leân hoa sen. Do ñoù oâng taâu leân vua, neâu baøy söï linh nghieäm cuûa Sö. Sau ñoù, xaây thaùp baûy taàng thôø Sö, hieân nay thaùp vaãn coøn.
* ***Tyø-kheo-ni Phaùp Nhuaän:*** Coâ hoï Traàn, ngöôøi ôû Ñôn Döông, truï chuøa Tam-muoäi, tuïng kinh Phaùp Hoa, raát coù ñaïo haïnh. Sau khi coâ cheát, töû thi ñöôïc boû trong röøng, boá thí cho truøng thuù. Qua moät traêm ngaøy chim thuù môùi aên heát, chæ coøn löôõi vaø tim, vaãn coøn y nguyeân, löôõi coâ cuõng maøu ñoû, coøn tim hôi coù maøu ñen, con em caû nhaø leân choân caát xaây thaùp thôø.
* ***Thích Baûo Thoâng:*** Khoâng bieát hoï, ngöôøi ôû nöôùc Vu. Sö khoâng hieåu bieát gì, chæ tuïng kinh Phaùp Hoa ñeán quyeån baûy, tuïng maáy bieán chuù boãng thaáy quyû vaät. Coù vôï nhaø hoï Trieäu ôû thoân Döông Kieàu, vì thaàn cuûa thoân naøy laøm ma, Baûo Thoâng phaûi ñeán nhaø thaàn, vò thaàn beøn ñöùng daäy ñoùn röôùc môøi ngoài. Sö Thoâng baûo thaàn raèng: Ngöôøi ôû gaàn thoân neân laøm lôïi ích, taïi sao laøm vôï ngöôøi khaùc? Thaàn ñaùp raèng: Chaúng phaûi loãi cuûa ñeä töû, ñaây laø do caùc ngöôøi döôùi, vì trò beänh lieàn sai söù nhoû, keâu ma thaàn ñeán tröôùc ñình, phaït moät traêm gioït maùu, vôï hoï Trieäu nhôø ñoù ñöôïc khoûi beänh. Sö Baûo Thoâng noùi: Thaàn ôû thoân Baïch loä kia coù quan heä vôùi ñaây khoâng? Thaàn ñaùp: Cuõng coù quan heä.

Baûo Thoâng noùi: Thoân aáy coù vôï nhaø hoï Haùc, bò thaàn ôû thoân kia baét laøm ma, coù theå sai khieán ñöôïc chaêng? Thaàn noùi: Ñöôïc. Lieàn keâu thaàn ôû thoân Baïch loä, cuõng phaït moät traêm gioït maùu, vôï nhaø hoï Haùc seõ laønh. Sau ñoù vôï hoï Trieäu beänh cuõ taùi phaùt, ngaâm nga noùi raèng: Ngöôøi chuû baûo Thoâng, Thoâng ñeán ñaây lieàn thaáy ôû tröôùc vaø thaàn bò phaït, ôû beân ngöôøi beänh. Baûo Thoâng noùi: Tröôùc noùi roài ñi luoân, nay vì sao ñeán ñaây, nay ta seõ tuïng chuù. Thaàn beøn cuùi ñaàu caàu xin ñöôïc trôû veà, khoâng nhoïc Sö tuïng chuù, vò thaàn beøn ñi xa, nhôø ñoù vôï hoï Trieäu laønh beänh haún.

* ***Thích Taêng Anh:*** Khoâng roõ hoï, Sö ôû xöù Quaùn, xuaát gia töø nhoû, truï chuøa Vónh teà ôû Giang Döông. Sö tuïng kinh Phaùp Hoa cho ñeán tuoåi giaø, tuï taäp khoâng ngöøng. Sö ôû gaàn phoøng moät Phaùp sö, Phaùp sö ñoù thöôøng cheâ Sö tuïng kinh lôùn tieáng, Phaùp sö aáy taïm ngöøng coâng vieäc ñeán xem Taêng Anh tuïng kinh, nhôø Khieân Sö ñeán can ngaên, nhöng môû cuûa töø xa nhìn thaáy tröôùc phoøng Taêng Anh coù maáy ngaøn ngöôøi, thaân maëc aùo giaùp ñoàng saét, caàm cung mang gaäy, cung tay quyø goái, laéng nghe tuïng kinh. Khieân Sö lieàn trôû veà phoøng, saùng hoâm sau ñeán choã Phaùp sö, keå laïi vieäc ñeâm qua ñaõ thaáy, cuøng ñeán saùm hoái toäi cheâ bai, Taêng Anh noùi neáu heã thöôøng ñeán nghe thì thöôøng nghe tröôùc sau, gioáng nhö coù tieáng giaùp, tröôïng. Sö maát taïi chuøa, vaøo khoaûng nieân hieäu Khai Hoaøng.

# *Thanh Tín Só Luïc Thuaàn:*

Ngöôøi nöôùc Ngoâ, moãi ngaøy tuïng moät boä kinh Phaùp Hoa. Luïc Thuaàn aên chay tröôøng ñôn sô ñaïm baïc. Vaøo thaùng naêm nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm thöù hai, oâng bò beänh raát naëng. Hôn möôøi ngaøy sau oâng naèm ngöûa nhìn khaép phoøng khoâng chôïp maét. Baáy giôø coù vò tri thöùc teân Dueä Sö, vì ñeán thaêm beänh, oâng Dueä hoûi: Sö thaáy gì? Luïc Thuaàn traû lôøi: Ñöùc Phaät thoï kyù cho Luïc Thuaàn seõ sinh leân coõi trôøi Dieâm-ma, nay toâi thaáy ñieän ñöôøng ôû cung trôøi aáy, caây röøng coång thaønh, ñoà chuùng caùc vò trôøi ñeán xem troãi nhaïc khoâng moûi meät, boán ngaøy sau thì qua ñôøi.

* ***Thích Phaùp Laõng:*** Sö hoï Tröông, ngöôøi ôû Voõ thaønh thuoäc Haø baéc. Sö xuaát gia töø nhoû, chuyeân tu trau doài ñöùc haïnh, truï chuøa Tònh ñaïo ôû Nam sôn quaän Baønh Thaønh. Luùc coøn laøm Sa-di Sö tuïng kinh Phaùp Hoa, töø nhoû ñeán giaø tuïng taäp khoâng bieáng nhaùc. Ñeán naêm naêm möôi ba tuoåi, Sö qua ñôøi vaøo nieân hieäu Khai Hoaøng naêm möôøi ba, ñöôïc baûy ngaøy Sö thaáy vua Dieâm-la, tröôùc vua coù saùu vò ñaïo nhaân. Ñaàu tieân vua hoûi moät vò taêng: Tu ñöôïc nghieäp gì?

Vò ñaàu tieân ñaùp: Tuïng kinh Duy ma. Vua noùi: Ñöùng veà phía nam. Vua hoûi vò thöù hai: OÂng tu ñöùc haïnh gì? Vò thöù hai ñaùp: Tuïng kinh

Nieát-baøn möôøi quyeån. Vua noùi: Cuõng ñöùng veà phía nam.

Vua hoûi vò taêng thöù ba: OÂng tu ñöùc nghieäp gì? Vò thöù ba ñaùp: Toâi tuïng kinh Kim Quang Minh. Vua noùi: Cuõng ñöùng veà phía nam.

Vua hoûi vò taêng thöù tö: OÂng tu haïnh nghieäp gì? Vò thöù tö traû lôøi: Giaûng kinh Nieát-baøn, vua noùi: Ñöùng veà phía Taây.

Vua laïi hoûi vò thöù naêm: OÂng tu haïnh nghieäp gì? Vò thöù naêm traû lôøi: Giaûng luaän Thaäp ñòa. Vua cau maøy noùi: Ñöùng qua phía Baéc.

Vua laïi hoûi vò taêng thöù saùu laø Phaùp Laõng: OÂng tu haïnh nghieäp gì? Phaùp Laõng ñaùp: Tuïng kinh Phaùp Hoa. Vua noùi: Ñöùng qua phía Ñoâng. Hoûi saùu vò taêng xong, vua sai ngöôøi ñöùng ôû phía Baéc ñeán ñöôøng ñòa nguïc, ngöôøi ñöùng ôû phía Taây ñeán ñöôøng suùc sinh, sai ba vò taêng ñöùng phía Nam ñeán ñöôøng ngöôøi. Vua baûo ba vò ñeán ba ñöôøng aáy: Ñi khoâng ñöôïc trôû veà. Keá baûo Phaùp Laõng ñeán ñöôøng trôøi, cho thaáy choã sinh cuûa mình, vaø coù theå cho veà nhaø, ban cho tuoåi thoï taùm möôi laêm tuoåi. Phaùp Laõng töø coõi trôøi trôû veà boãng nhieân soáng laïi, thaáy treân vai traùi mình lôø môø coù chöõ ñoû, thaønh chöõ “baùt thaäp nguõ tueá”. (Taùm möôi laêm tuoåi)

# *Thích Hueä Baân:*

Sö hoï Hoà, xuaát gia taïi ñaïo traøng Thieàn Cö ôû Döï Chöông. Sau Sö

thôø Trí Khaûi toâng Thieân thai laøm thaày. Sö xin xuaát gia, aên chay tröôøng ñaïm baïc, chuyeân roøng khoå haïnh, Sö ôû aån treân nuùi Vu, baët döùt moïi ngöôøi, tuïng kinh Phaùp Hoa, khi vöøa tuïng kinh xong Sö lieàn ñoát ngoùn tay thöù tö baøn tay traùi ñeå cuùng döôøng. Cöù nhö theá thôøi haïn moãi ngaøy ba laàn, töø ñaây ñeán nhieàu naêm thöôøng coù höông thôm laï xoâng leân ngaøo ngaït trong phoøng nhaø. Laïi nghe tieáng buùng ngoùn tay caûm ñoäng ñeán nhöõng ngöôøi ôû gaàn. Vaøo thaùng 08 nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm thöù taùm Sö qua ñôøi, thoï boán möôi boán tuoåi. Tröôùc khi chöa maát, Sö thaáy vò thaàn hieän thaân cao maáy tröôïng, vò thaàn laøm leã Sö, khen ngôïi coâng ñöùc trì kinh, ñoù noùi:

*“Phaùp sö seõ ñi,*

*Xin nguyeän ñöôïc theo haàu”.*

Keá ñoù, ôû chuøa coù vò taêng teân Trí Haûi, ngöôøi coù thaät haïnh, naèm moäng thaáy Phaùp sö noùi:

*“Nay sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát Tieáp nhaän khoâng theo.*

*Laïi giôø ñaây töø bieät*

*Khuyeân oâng heát loøng trì tuïng. Giuùp hoï haønh ñaïo”.*

Khi Sö qua ñôøi, thaân hình cao lôùn, coøn hôn luùc soáng, caùc nhöõng y phuïc cuõ chæ baèng moät phaàn ba thaân, moïi ngöôøi laáy laøm laï, khoâng roõ lyù do. Sö ñeå laïi lôøi di chuùc, boá thí thaân cho chuùng sinh. Coù vò taêng Khaûi ñoàng hoïc taùn thaønh yù chí cuûa Sö, thaâu laáy haøi coát xaây phaàn moä ôû Tænh Nham Sôû Hoàng Thi Ñaø.

* ***Thích Tueä Giai:*** Sö hoï Löu, ngöôøi ôû Haûi Laêng. Sö xuaát gia naêm chín tuoåi, laøm ñeä töû Phaùp sö Doanh chuøa Tröôøng laïc ôû quaän Giang Ñoâ. Ñeán naêm möôøi baûy tuoåi, môùi tuïng kinh Phaùp Hoa, möôøi taùm tuoåi Sö laïi thay ñoåi chæ tuïng quyeån thöù tö ñeán phaåm Hieän Böûu Thaùp, töø phaåm Hieän Böûu Thaùp veà sau chöa tuïng. Ñeán naêm hai möôi hai tuoåi Sö bò beänh, luùc ñoù raát naëng, chæ coøn nhaát taâm nieäm Quaùn Theá AÂm vaø Ñaïi Theá Chí cho ñeán nhöõng vieäc tuïng kinh, xin cöùu nguy aùch. Sö naèm moäng boãng thaáy coù moät ngöôøi, ñeán tìm Tueä Giai vaø Trí Ñaït ôû cuøng chuøa, daãn ñi qua nuùi hieåm, giaãm ñaïp coû caây, giaây laùt ñeán moät nôi, nhö ngaøy nay laø Phuû Töï haøng töôøng nhaø phoøng oác haønh lang coøn roõ raøng, veä binh saép haøng ñoâng ñuùc, caàm naém binh khí. Sö vaøo cöûa, töø xa troâng thaáy moät ngöôøi ñoäi maõo oâ sa, maëc aùo traéng, raâu maët raát ñeïp, ngoài treân saûnh noùi: Ta laø vua Dieâm-la, beân caïnh Dieâm-la khoâng coù ngöôøi haàu, ñaây laø tìm baét ngöôøi, ngöôøi ñöa vaên thö môû ra tröôùc baøn vua, vua lieàn phaùn hai ngöôøi nhö

Tueä Giai, v.v… laøm thò veä. Sö Tueä Giai noùi: Xin tuïng kinh Phaùp Hoa, coøn nöûa quyeån chöa tuïng xong, vaø coâng ñöùc chöa ñuû, cho neân khoâng maõn nguyeän. Vua laïi phaùn thaû Tueä Giai, töø xa troâng thaáy chöõ “thaû” roõ raøng, vua lieàn keâu ngöôøi tìm ñeán choã Tueä Giai côûi aùo, laïi keâu ñöôïc moät ngöôøi nöõa ñaàu coù söøng, töôùng traïng gioáng nhö quyû toát, tay caàm roi daøi, ñaùnh ngöôøi naøy, Tueä Giai kinh sôï keâu Quaùn Theá AÂm, Di-laëc. Trong choác laùt beøn thaáy moät vò taêng tay AÁn-ñoä caàm nhaønh döông, laïi coù theâm moät ngöôøi theá tuïc, nhö töôïng Duy-ma-caät ngaøy nay, tay caàm nöôùc ñoàng sa-la, vò taêng naøy caàm nhaønh döông phaát vaøo Tueä Giai, laáy nöôùc ñöa cho Tueä Giai suùc mieäng, vaø hoûi: OÂng bò beänh maáy ngaøy roài. Tueä Giai ñaùp: Naêm ngaøy roài. Vò taêng noùi: saùu ngaøy seõ laønh. Ñeán saùng hoâm sau thì trong muõi Tueä Giai chaûy maùu, lieàn tænh laïi. Khi Tueä Giai laønh beänh, bieát tuïng kinh döøng nghæ bò thieáu soùt neân nhieãm beänh, ñaàu cuoái laø baûy ngaøy, nhöng maïng soáng laïi qua ñöôïc, Tueä Giai bình phuïc nhö cuõ. Töø ñoù veà sau Sö boû heát thaân maïng cuûa caûi, ñuùc caùc töôïng Di-ñaø, Quaùn AÂm, Theá chí. Laïi in caùc kinh nhö Phaùp Hoa Tö Ích. hôn hai möôi boä. Ñeán nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm möôøi hai Sö boán möôi ba tuoåi, sau khoâng bieát Sö qua ñôøi ôû ñaâu.

* ***Thích Trí Vieät:*** Sö hoï Trònh, Sö xuaát gia töø nhoû, sôùm lìa traàn tuïc. Sau ñeán Kim laêng, laïi gaëp Trí giaû. ÔÛ ñaàu thaønh phía baéc, Trí giaû trao cho Sö phaùp Thieàn, Sö hieåu saâu naêm moân thoâng suoát saùu dieäu, tuïng kinh Phaùp Hoa coù hôn muoân laàn. Bình nöôùc cuûa Sö thöôøng töï ñaày, laø nhôø naêng löïc tuïng kinh nhö vaäy. Ñoà chuùng theo hoïc tuy ñoâng, maø raát yeân oån. Sö ñeán tinh xaù nuùi Haûi loä, noåi tieáng laø coù söï linh nghieäm laï, Trí giaû thöôøng laøm cho aûnh höôûng daáu veát veà sau. Moät chuùng ôû nuùi Thieân Thai, ñaây ñaâu leä thuoäc. Vaøo ngaøy 23 thaùng 11 nieân hieäu ñaïi nghieäp naêm möôøi hai, Sö bò beänh suoát möôøi ngaøy, naèm nghieâng beân phaûi maø qua ñôøi, thoï baûy möôi boán tuoåi, ngaøy laâm chung nuùi lôû ñoäng ñaát, moïi ngöôøi trong nöôùc ñeàu thaáy nghe.
* ***Thích Taêng Laõng:*** Sö coøn teân khaùc laø Phaùp Laõng, hoï Höùa, ngöôøi ôû Nam Döông, hôn hai möôi tuoåi muoán xuaát gia, chuaån bò xuaát gia thì vôï ngaên khoâng cho, phaàn nhieàu laø ôû Ngaïch chaâu, hình daùng khaùc theá tuïc, Sö coù töôùng kyø laï, aên uoáng ñoàng vôùi theá tuïc, bò ngöôøi ñöông thôøi coi thöôøng, Sö nuoâi moät con khæ, moät con choù, thaân hình vó ñaïi, loâng ñeàu maøu vaøng ñoû, chuùng khoâng quen vôùi ngöôøi khaùc, chæ gaàn guõi sö, ngaøy ñeâm theo Sö, khoâng heà xa rôøi. Ñeán giôø aên, Sö laáy baùt goã cho noù aên,

Phaùp Laõng aên roài, thöùc aên coøn dö cho chuùng aên, aên cuøng cheùn cuûa Sö, aên xong khæ laáy cheùn ñoäi ñaàu, côõi leân löng choù, ñi tröôùc Phaùp Laõng. Neáu coù ngöôøi cöôùp ñoaït thì chuùng caén, sö Phaùp Laõng maëc tình cho choù daïo chôi, ñaïi khaùi laø noù chôi khoâng coù chöøng haïn.

Cuoái ñôøi Traàn, ñaàu ñôøi Tuøy, Sö ñeán ngoaøi Giang lónh. Y phuïc Sö thoâ xaáu, oai nghi vöôït hôn thöù lôùp, Sö choáng gaäy ñi boä, ñeå hoä döôõng sinh maïng. Baáy giôø, Sö tuïng ñoïc caùc kinh, nhöng chuyeân veà Phaùp Hoa laøm chí nghieäp, gioïng tuïng cuûa Sö nhaït nheõo. Sö beøn giöõ loøng trong saïch phaùt nguyeän tuïng Phaùp Hoa, moãi khi ngoài tuïng laø baûy quyeån. Nhö vaäy khoâng bao laâu, thì aâm vaän cuûa Sö haøi hoøa thoûa thích, hoaëc nhö ñaøn thoåi saùo, hoaëc gioáng nhö gioù saám, tha hoài traàm boång, caâu vaên roõ raøng, maø moâi meùp chaúng ñoäng, chæ chuyeån ñoäng trong coå hoïng, ngöôøi ôû gaàn beân ñeán xem, thaáy nghe ñeàu laáy laøm laï, tieáng tuïng laáy soá baûy laøm kyø haïn, cho ñeán baûy möôi, baûy traêm, baûy ngaøn, baûy muoân. Nhöng caùnh tay, baøn chaân vaø moùng tay, co ruùt ôû buïng, gioáng nhö ruøa aån giaáu thaân mình. Baáy giôø, coù nhöõng ngöôøi ñoàng vôùi Sö chöùa goùp thòt, hoaëc ñeán tieäc röôïu, moïi ngöôøi tieáp ñaõi aên uoáng, maø Sö nhaâm nhi thòt heo, thaät khoâng ngôø ñöôïc, neân ôû ñôøi noùi raèng:

“Phaùp Hoa Laõng, ñoàng thôøi coá ruùt naêm choã, thòt heo ñaày mieäng buïng. Coù khi laïi ñi ngöôïng doøng soâng, khoanh tay treân thuyeàn, khæ choù ôû beân, ñeàu khoâng vaøo bôø, chæ coät maùi cheøo, tuøy yù ôû ñi. Tuy coi thöôøng traùi pheùp soùng gioù, maø trong nhaùy maét döøng laïi, laïi ñeán nôi ôû.

Cuoái nieân hieäu Ñaïi Nghieäp, vaãn chöa ra khoûi traàn tuïc, maø mieäng Sö chæ noùi giaëc, saùng chieàu khoâng ngöøng. Caùc quan sôï Sö meâ hoaëc moïi ngöôøi, neân beøn baét nhoát roài gieát. ÔÛ Phaùp laâm thuoäc Töông döông, Sö thong thaû giao du, daïo di raát xa, nhaân vieäc aáy maø keå laïi.

* ***Thích Huyeàn Trí:*** Khoâng roõ hoï vaø queâ quaùn, Sö xuaát gia töø nhoû, truï chuøa Tuøy hoùa ôû Huyønh chaâu, taùnh tình chaân thaät, oân hoøa khieâm cung, laáy vieäc tuïng kinh Phaùp Hoa laøm chí nghieäp, Sö thöôøng caûm ñöôïc nhöõng ñieàu maàu nhieäm kyø laï, nhöng Sö khoâng cho laø kyø laï. Baáy giôø, vaøo giöõa muøa heø oi böùc, caùc baïn Sö muoán maùt meû, beøn môøi Sö ñeán, vì muoán chuyeän troø vui veû neân moïi ngöôøi ñeán tröôùc cöûa phoøng, nhöng thaáy vuõ veä nghieâm tuùc, ngöôøi ngöïa vó ñaïi, sôï haõi roài baûo moïi ngöôøi cuøng ñeán xem, vaãn nhö luùc ñaàu chaúng khaùc. Laïi ñeán cöûa sau, ñoà chuùng caøng ñoâng, nhìn leân hö khoâng ñoâng ñuùc khoâng coù choã hôû, phaàn ñoâng laø côõi voi ngöïa, gioáng nhö caùc loaøi quyû thaàn, môùi bieát Sö caûm hoùa ñöôïc ngöôøi baïn trôû laïi choã cuõ. Saùng hoâm sau, hoï hoå theïn töø bieät, caùc baïn beø beøn heát nghi ngôø.

Sö Huyeàn Trí chuyeân tu nghieäp, cuoái ñôøi Tuøy qua ñôøi taïi chuøa.

# *Thích Tueä Tró:*

Khoâng roõ hoï, Sö laø ngöôøi ôû xöù Thæ Höng, xuaát gia töø nhoû, sieâng naêng tuïng taäp, tuïng kinh Phaùp Hoa hôn ba ngaøn bieán. Vaøo naêm hai möôi ba tuoåi, Sö ñang nghe luaät, boãng bò beänh. Suoát maáy tuaàn Sö naèm moäng thaáy coù ngöôøi daãn ñeán moät Vieän, maøu ñoû nhaït gioáng nhö nhaø quan, Sö vaøo cöûa lieàn thaáy quyù nhaân, thaân hình cao taùm chín thöôùc, thaân maëc aùo baøo maøu xanh saãm aùnh ñoû, ñoäi maõo oâ-sa vaø noùi raèng: Ñaáy laø vua Dieâm- la. Vua hoûi: Sö laøm haïnh nghieäp gì? Sö ñaùp: Töø nhoû ñeán giôø tuïng kinh Phaùp Hoa. Vua Dieâm-la noùi: Haõy tuïng ñi. Sö lieàn leân moät toøa cao xoay maët veà höôùng Taây, tuïng kinh Phaùp Hoa ñeán quyeån hai, ñeán giöõa phaåm Thí Duï noùi: Thí nhö Tröôûng giaû coù moät ngoâi nhaø lôùn ôû trong ñoù. Vua lieàn ñöùng daäy noùi: “Phaùp sö veà ñi”, vua Dieâm-la sai hai ngöôøi tieãn Sö, laø moät ngöôøi hoï Traàn, moät ngöôøi khoâng nhôù hoï, tieãn ra ñeán beân ñöôøng, daãn Sö vaøo moät röøng gai, chaët thaân Sö laøm hai khuùc, moãi ngöôøi naém moät khuùc xuoáng soâng röûa, roài quaêng qua bôø beân kia, do ñoù Sö lieàn thöùc giaác, beänh cuõng giaûm nheï, maáy ngaøy sau thì bình phuïc, coù theå ñoïc tuïng. Laïi vaøo naêm Sö naêm möôi laêm tuoåi, thaân laïi bò beänh, naèm moäng thaáy ñöùng treân thaùp cuûa chuøa Quaû Taâm. ÔÛ Thæ Höng coù ngöôøi xoâ Sö xuoáng vaø noùi: Cho oâng soáng hôn taùm möôi tuoåi môùi qua ñôøi, do ñoù Sö laønh beänh. Ñeán nieân hieäu ñaïi nghieäp naêm möôøi ba Sö taùm möôi hai tuoåi, sau ñoù khoâng bieát nôi Sö qua ñôøi.

# *Thích Trí Nghieäp:*

Sö hoï Döông, xuaát gia töø nhoû, truï chuøa Tröôøng laïc ôû Döông chaâu, chuyeân tinh giôùi nghieäp, tuïng kinh Phaùp Hoa, caâu vaên thoâng suoát, gioáng nhö roùt nöôùc vaøo bình. Cuoái ñôøi Tuøy, Vuõ Vaên Hoùa ñeán ôû Döông chaâu laøm phaûn, gieát vua Döông Ñeá ôû cung Vi. Baáy giôø, thieân haï bò tan raõ, traêm hoï ñoùi khaùt, ngöôøi ôû trong caûnh soùng gioù taùn loaïn, moät thaêng gaïo moät muoân tieàn. Baáy giôø ôû Bieät vieän, trong moät thaát nhoû, chuyeân tuïng khoâng ngöøng, bò cheát ñoùi trong phoøng, khoâng ngöôøi choân caát. Ngoâi nhaø naøy bò suïp, haøi coát Sö bò choân döôùi ñoáng ñoå naùt.

Ñeán ñaàu nieân hieäu Nghóa Ninh, sau khi bình ñònh thieân haï, choã ñaát aáy boãng moïc leân moät coïng hoa sen, hoa nôû maøu saùng töôi ñeïp khaùc thöôøng. Moïi ngöôøi laáy laøm laï, chaúng bieát lyù do. Baáy giôø, ôû chuøa coù vò taêng kyø ñöùc chöùng ngoä noùi raèng: Ñaát naøy ñaõ coù moät vò taêng, chuyeân tuïng kinh Phaùp Hoa, luùc aáy ñaát nöôùc ôû vaøo thôøi ly loaïn neân cheát trong

ngoâi nhaø naøy, khoâng coù ngöôøi choân caát, haøi coát vuøi laáp ôû ñaây, aét laø ñieàm linh öùng cuûa vò taêng, beøn cho tìm ñaøo goác hoa, quaû nhieân ñaøo ñöôïc haøi coát, hoa sen xanh, aáy chính laø töø trong xöông soï döôùi cuoáng löôõi vöõa naùt, cuoán löôõi nhö coøn soáng, ñeàu khoâng hö raõ, moïi ngöôøi trong chuøa beøn ñem cuoán löôõi vaø hoa leân giaûng ñöôøng, ñaùnh chuoâng nhoùm chuùng ñeå tuïng Phaùp Hoa. Cuoáng löôõi aáy nghe kinh, cuõng coù theå cöû ñoäng. Ngöôøi ñaïo keû tuïc nghe vieäc aáy ñeán xem raát ñoâng ñuùc, chaúng ai khoâng thaùn phuïc, vaø phaùt taâm cao sieâu.

Ngöôøi ôû Tinh chaâu ñôøi Tuøy, teân laø Cao Thuû Tieát, gia ñình moät ñôøi tin thôø, maø Thuû Tieát raát tinh nghieâm. Ñeán luùc Thuû Tieát möôøi saùu, möôøi baûy tuoåi ñi ñeán Ñaïi ñoâ, ñi ñöôøng gaëp vò Sa-moân, Sö khoaûng saùu möôi tuoåi, töï xöng laø Haûi Vaân, sö Haûi Vaân noùi chuyeän vôùi Thuû Tieát, do ñoù Sö Haûi Vaân noùi: Con tuïng kinh ñöôïc khoâng? Thuû Tieát thöa: Taâm con raát chí thaønh. sö Haûi Vaân daãn Thuû Tieát ñeán nuùi Nguõ ñaøi, ñeán moät choã, thaáy ba ngoâi nhaø tranh, vöøa chöa ñöôïc moät ngöôøi, Thuû Tieát ôû trong ñoù, sö Haûi Vaân daïy tuïng kinh Phaùp Hoa roài ñi khaát thöïc, cho Thuû Tieát y thöïc. Tieát thöôøng thaáy vò taêng AÁn-ñoä ñeán, noùi cöôøi vôùi Sö Haûi Vaân, roài ñi veà phía sau. Sö Haûi Vaân lieàn hoûi Thuû Tieát raèng: OÂng coù bieát höôùng ñi cuûa vò taêng AÁn-ñoä hay khoâng? Thuû Tieát thöa: Khoâng bieát. Sö Haûi Vaân gioáng nhö noùi ñuøa raèng: Ñoù laø Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi. Thuû Tieát tuy nhieàu laàn ñöôïc noùi cho nghe vieäc naøy, nhöng chöa ngoä ñöôïc yù chæ aáy. Sau, boãng nhieân Sö sai Thuû Tieát xuoáng nuùi, vaøo thoân laáy ñoà, nhöng Sö daïy raèng: Ngöôøi nöõ laø coäi goác cuûa caùc ñieàu aùc, phaù hoaïi ñaïo Boà-ñeà, phaù thaønh Nieát-baøn, oâng vaøo trong nhaân gian, phaûi raát caån thaän, Thuû Tieát cung kính vaâng daï, nghe theo lôøi daïy xuoáng nuùi. Giöõa ñöôøng gaëp moät coâ gaùi nöõ, khoaûng möôøi boán - möôøi laêm tuoåi, maëc y phuïc ñeïp, dung maïo thanh nhaõ dieãm leä, côõi moät con ngöïa traéng, ñi thaúng ñeán tröôùc Thuû Tieát, cuoái ñaàu noùi vôùi Thuû Tieát raèng: Thaân bò beänh gaáp caàn phaûi xuoáng ngöïa, maø ngöïa öa nhaûy nhoùt, toâi ngaên noù khoâng ñöôïc, xin oâng dìu giuùp ñôõ, ñeå cöùu maïng heøn moïn naøy. Thuû Tieát beøn nhôù lôøi Sö daïy, roát cuoäc oâng khoâng quay ñaàu nhìn laïi. Coâ gaùi cuõng ñi theo maáy daëm, noùi lôøi heát söùc tha thieát. Thuû Tieát vaãn giöõ chí nhö ban ñaàu, boãng nhieân coâ gaùi bieán maát. Thuû Tieát trôû veà choã cuõ, trình baøy laïi vieäc aáy. Sö noùi raèng: OÂng thaät laø tröôïng phu, maëc duø nhö vaäy, nhöng ñaây laø Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi. Thuû Tieát cuõng chöa tænh ngoä ñöôïc. Sö cuõng noùi ñuøa nhö vaäy. Roài oâng ôû ñaây tuïng kinh, suoát trong ba naêm, moät boä Phaùp Hoa raát ñöôïc tinh thuaàn.

Sau ñoù, oâng nghe ôû Tröôøng An ñoä ngöôøi, taâm mong ñöôïc caïo toùc,

phöông tieän saùm toái, thöa Sö muoán ñi. Sö noùi: OÂng tuïng ñöôïc kinh Phaùp

SOÁ 2067 - TRUYEÄN NOÙI VEÀ VIEÄC MÔÛ ROÄNG VAØ KHEN NGÔÏI KINH PHAP HOA , Quyeån 7 123

Hoa, coù haït gioáng Ñaïi thöøa nay ñaõ thaønh töïu, oâng muoán ñi thì phaûi theo thaày toát, moät phen töø bieät naøy, khoù gaëp laïi nhau, oâng ñeán kinh ñoâ neân ôû ñaïo traøng Thieàn ñònh, y chæ Thieàn sö Ngoïa Luaân. Thuû Tieát ñeán kinh ñoâ xin xuaát gia, maø khoâng ñöôïc toaïi nguyeän, beøn ñeán choã Sö Ngoïa Luaân. Sö Luaân hoûi: OÂng töø ñaâu ñeán? Thuû Tieát thöa: Töø Nguõ Ñaøi ñeán, Hoøa- thöôïng baûo con laøm ñeä töû Sö. Sö Luaän noùi: Hoøa-thöôïng teân gì? Thuû Tieát thöa: Teân Haûi Vaân. Sö Luaän kinh ngaïc noùi: Nuùi Nguõ Ñaøi laø choã ôû cuûa ngaøi Vaên-thuø, Tyø-kheo Haûi Vaân töùc ñoàng töû Thieän Taøi trong kinh Hoa Nghieâm, laø Ñaïi thieän tri thöùc thöù ba, taïi sao oâng boû chaùnh nhaân naøy, ngaøn kieáp muoân kieáp, khoâng theå naøo ñöôïc gaëp laïi laàn nöõa, sao sai laàm nhö vaäy. Thuû Tieát môùi bieát xöa nay, tieác laø khoâng naùt thaân, ngu tình quyeán luyeán, cuõng mong gaëp laïi. Thuû Tieát beøn töø bieät Sö Ngoïa Luaân trôû veà, boân ba ngaøy ñeâm, veà ñeán choã cuõ, thì khoâng coøn thaáy nhö xöa nöõa.

■