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

*Sa-moân Lam coác Tueä Töôøng soaïn*

**QUYỂN 9**

**CHUYEÅN ÑOÏC**

Tyø-kheo choán Lan nhaõ ôû nöôùc ngoaøi. Cao Toâng Minh Hoaøng ñeá ôû nöôùc Teà.

Löông Trung Toâng Nguyeân Hoaøng ñeá ñôøi Löông. Thích Trí Vieãn chuøa Toá ôû Caùi chaâu ñôøi Toáng.

Chaâu Thöù söû Haïc Ngaïn Vuõ ñôøi Tuøy, Nguïy. Ba Chaâu Thöù söû Toâ Tröôøng Thieáp ñôøi Ñöôøng.

Löu Hoaèng Nhaân huyeän leänh Gia Höng ôû Toâ chaâu ñôøi Ñöôøng.

Sa-di nöôùc Taân-la ñôøi Ñöôøng. Oâng laõo hoï Taân ôû Trònh Chaâu, ñôøi Ñöôøng

Caùp Xu ôû chuøa Thaïch bích thuoäc Tinh chaâu ñôøi Ñöôøng. Thích Phaùp Maãn chuøa Baïch maõ ôû Laïc döông ñôøi Ñöôøng. Löu Thôøi ôû huyeän Vaïn Nieân thuoäc Ung Chaâu ñôøi Ñöôøng.

Theo luaän Ñaïi Trí Ñoä: Thuôû xöa, ôû moät nöôùc noï coù vò Tyø-kheo ôû choán A-lan-nhaõ thöôøng ñoïc tuïng kinh Ñaïi thöøa. Quoác vöông nöôùc aáy thöôøng caïo traûi toùc thænh Ngaøi ñaïp leân maø ñi qua. Luùc aáy, coù moät vò Tyø- kheo beøn baûo nhaø vua: Vò Ma-hoa-lö naøy tuïng kinh khoâng nhieàu, taïi sao beä haï laïi cuùng döôøng troïng haäu nhö theá.

Vua baûo: Moät hoâm, vaøo nöûa ñeâm ta muoán gaëp vò Tyø-kheo naøy, beøn ñi ñeán choã Ngaøi, thaáy vò Tyø-kheo ñang ôû trong hang tuïng kinh Phaùp Hoa, laïi thaáy coù moät ngöôøi aùnh saùng vaøng röïc côõi voi traéng chaép tay ñöùng cuùng döôøng ta ñi tôùi, quay thaân laïi lieàn bieán maát, khoâng xuaát hieän nöõa. Ta beøn hoûi: Ñaïi ñöùc vì sao toâi ñeán thì ngöôøi coù aùnh saùng bieán maát?

Tyø-kheo ñaùp: Vò naøy chính laø Boà-taùt Bieán Caùt, töï phaùt nguyeän

neáu coù ngöôøi naøo tuïng kinh Phaùp Hoa, ta seõ côõi voi traéng ñeán daïy baûo daãn daét. Vì ta tuïng kinh Phaùp Hoa neân ngaøi Bieán Kieát töï ñeán. Bieán Kieát töùc laø ngaøi Phoå Hieàn.

* Teà Cao Toâng Minh Hoaøng ñeá: Huùy Loan, töï Caûnh Teâ, taäp trung tö töôûng tænh giaùc, ñaõ laâu suy nghóa ôû Kyø sôn. Röôùi moät traän möa thaám nhuaàn chuùng sinh trong ba coõi muoân vaät.

Kieán taïo ngaøn töôïng vaøng, vieát taát caû kinh, trì saùu tònh trai, thöôøng tuïng kinh Baùt-nhaõ, xaây chuøa quy y, chieâu vôøi thieàn taêng, thöôøng tuïng kinh Phaùp Hoa, chòu ñöïng thôøi tieát laïnh noùng.

* Löông Trung Toâng Nguyeân Hoaøng ñeá, huùy Dòch, töï Theá Thaønh. Chöùa nhoùm vieäc laønh laøm nieàm vui, gia ñình coù truyeàn thoáng veà haïnh chí ñöùc. Phuïng thôø nhaân toát ñôøi tröôùc, coù loøng tin saâu saéc, xaây döïng hai ngoâi chuøa. Thieân Cö vaø Thieân Cung cuùng döôøng cho moät ngaøn vò taêng, ôû giaûng noùi Luaän Thaønh Thaät, hoïc A-tyø-ñaøm. Hoïc taäp boùi toaùn vôùi Dieãm Sö, ôû vò Trí Thöôïng töï tay hoïa töôïng thaùnh vaø cheùp moät ngaøn danh hieäu Phaät, tuïng chuù Döôïc sö, laïi sieâng naêng caàu ñeán ñaûo chaâu baùu, ñaûnh leã thoï trì keá chaâu, chuyeån sang ñoïc kinh Phaùp Hoa, laáy laøm nhieäm vuï thöôøng ngaøy.
* Thích Trí Ñaït laø vò taêng truï chuøa Ích ôû chaâu Toá, ñöùc haïnh Sö raát ñöôïc truyeàn tuïng, löu danh ôû theá tuïc. Sö raát gioûi veà kinh ñieån, baáy giôø Sö tuïng kinh Phaùp Hoa suoát hai möôi ba naêm. Vaøo thaùng 06, nieân hieäu Nguyeân Hy naêm thöù ba ñôøi Toáng Sö beänh vaø thò tòch.

Thaân oám noùng khoâng heát, beøn keùo daøi hai ngaøy, hôi thôû vaøo daàn daàn trôû laïi ñeán saùng ngaøy thöù ba môùi noùi ñöôïc. Sö töï noùi: Luùc ta baét ñaàu meâ meät thaáy coù hai ngöôøi ñeàu maëc khoá vaûi maøu vaøng, moät ngöôøi ñöùng ngoaøi cöûa, coøn moät ngöôøi ñöùng ngay tröôùc giöôøng, baûo raèng: Thöôïng nhaân neân ñi, haõy böôùc xuoáng ñaát.

Sö ñaùp: Baàn ñaïo thaân theå yeáu ôùt, khoâng theå böôùc ñi ñöôïc. Ngöôøi naøy laïi noùi coù theå ñi kieäu, haõy ñöa kieäu ñeán. Sö lieàn leân kieäu, yù thöùc boãng nhieân khoâng coøn thaáy moïi ngöôøi trong nhaø, ñeán khi leân kieäu maét nhìn boán phöông raát roõ raøng, chæ thaáy caùnh ñoàng hoang vu, ñöôøng ñi raát gian nan nguy hieåm, chæ baøy con ñöôøng leân nheï böôùc theo sau, haïi ngöôøi kia ñuoåi theo, khoâng ñöôïc nghæ ngôi. Ñeán moät laàu son töôøng cöûa raát ñeïp. Sö vaøo ñeán döôùi nhaø thì treân nhaø coù moät quyù nhaân. Chu Traùch chuyeân ngoài treân giöôøng, dung maïo raát trang nghieâm, nhìn raát oai veä, coù khoaûng moät traêm binh lính thò veä ñöùng haàu hai beân, ñeàu maëc aùo ñoû, ñöùng xeáp thaúng haøng raát oai nghieâm.

Quyù nhaân thaáy Sö beøn söûa laïi duïng nghi, ngoài ngay thaúng baûo

raèng: Ngöôøi xuaát gia, taïi sao ñeå coù nhieàu toäi loãi nhö theá?

Ñaït ñaùp: Töø khi bieát ñöôïc ñeán nay, chaúng nhôù ñaõ gaây ra toäi gì? Hoûi: Tuïng giôùi maáy laàn roài?

Ñaùp: Khi môùi thoï giôùi cuï tuùc, thaät ra thöôøng tuïng giôùi, sau naøy beøn pheá boû, hay giaûng vieäc haèng ngaøy, ngaøy caøng khinh lôøn. Cho neân ñoái vôùi vieäc tuïng giôùi luùc ñoù coù thieáu soùt.

Hoûi: Sa-moân maø khoâng tuïng giôùi, vieäc naøy raát phi phaùp, nhöng haõy tuïng kinh ñi.

Ñaït lieàn tuïng kinh Phaùp Hoa ba laàn thì baûo döøng laïi, quyù nhaân ñaõ sai ngöôøi ghi cheùp toäi.

Ñaït raèng: Ñaùng toáng ñeán choã aùc, ñöøng ñeå khoå laém.

Hai ngöôøi daãn Ñaït ñi maáy möôi daëm, hôi nghe tieáng aàm aàm sang saûng phaù tan voït leân trôøi, maø ñöôøng phía tröôùc caøng toái. Laàn löôït ñeán moät cöûa cao maáy möôi tröôïng, maøu raát ñen chaéc, che cöûa saét, böùc töôøng cuõng gioáng nhö theá. Trong taâm Ñaït nghó trong kinh noùi ñòa nguïc ñuùng laø ôû ñaây roài, beøn kinh hoaøng sôï haõi, hoái haän luùc ôû ñôøi khoâng tu haïnh nghieäp, baây giôø phaûi vaøo cöûa naøy. Tieáng yeáu daàn thì thay ñoåi hình traïng, laâu laém nghe ñöôïc söï im laëng môùi bieát laø aâm vang do ngöôøi naøy ñang keâu gaøo. Trong cöûa caøng toái chaúng thaáy gì caû, luùc ñoù coù aùnh saùng cuûa ngoïn löûa chôït taét chôït ñoû, thaáy maáy ngöôøi caàm ñinh ba ñaâm vaøo ngöôøi ñoù, maùu chaûy nhö suoái tuoân. Ngöôøi ñoù thuôû xöa chính laø baù maãu cuûa Ñaït, kia ñaây gaëp nhau yù muoán noùi chuyeän vôùi nhau nhöng coù ngöôøi voäi keùo ra choã khaùc, chaúng raûnh noùi ñöôïc. Vaøo cöûa khoaûng hai traêm böôùc thaáy coù moät vaät hình daùng nhö meã thuøy, coù theå cao hôn tröôïng, hai ngöôøi baét Ñaït quaêng leân treân thuøy, trong ñoù coù löûa, ñoát chaùy naùt thaân theå Ñaït, nöûa thaân ñeàu chaùy raõ, ñau ñôùn khoâng chòu noåi. Töø treân thuïy rôùt xuoáng ñaát baát tænh, laùt sau hai ngöôøi laïi daét Ñaït ñi, thaáy coù hôn möôøi chaûo duøng chæa ba ñaâm vaøo thaân, hoaëc coù ngöôøi vòn chaûo böôùc ra thì hai maét ñoät nhieân noå tung, löôõi daøi ra hôn moät thöôùc, thòt naùt raõ heát maø vaãn chöa cheát. Caùc chaûo ñeàu ñaày ngöôøi toäi, chæ coøn moät caùi coøn troáng, hai ngöôøi baûo Ñaït: Thöôïng nhaân ngay laäp töùc seõ bò rôi vaøo chaûo naøy. Ñaït nghe noùi, can ñaûm quyø xuoáng ñaát, beøn van xin: May maén cho baàn ñaïo moät laùt leã Phaät, lieàn doác loøng cuùi ñaàu nguyeän thoaùt khoûi caûnh khoå naøy, thaønh khaån hoái haän doác loøng, hình traïng ñòa nguïc trong khoaûng böõa aên lieàn nhìn sang boán beân, chaúng thaáy gì nöõa, chæ thaáy caây coái töôi toát baèng nguyeân, phong caûnh xanh maùt saùng suûa. Maø hai ngöôøi vaãn daãn Ñaït ñi ñeán döôùi moät caên laàu, hình daùng laàu cao maø nhoû, treân coù ngöôøi quyeát ñoaùn ñang ung dung ngoài baûo Ñaït: Sa-moân chòu quaû baùo nheï, ñaâu neân vui möøng, Ñaït ôû döôùi laàu, boãng

nhieân chaúng bieát gì nöõa, tænh giaác trôû laïi thaân bình thöôøng.

* Baùc Laêng Haïc Saûn Voõ, vaøo nieân hieäu Khai Hoaøng ñôøi Tuøy, laøm chöùc Thöù söû ôû Haøn chaâu ñôøi Nguïy, nhaân dòp ñi boä ñeán moät aáp vöøa vui möøng vöøa ngaïc nhieân, baûo ngöôøi tuøy tuøng: Thuôû xöa, ta töøng laøm vôï moät ngöôøi ôû trong aáp naøy, nay vaãn bieát choã ôû cuûa gia ñình ñoù, beøn côõi ngöïa chaïy vaøo ngoõ ñi taét trong laøng, queïo qua ñöôøng cong, ñeán moät gia ñình. Ñaàu tieân vaøo nhaø, leân nhaø treân, nhìn treân töôøng phía ñoâng caùch ñaát saùu, baûy thöôùc coù choã cao lôùn, beøn baûo chuû nhaân: Ngaøy xöa, ta ñoïc kinh Phaùp Hoa vaø giaáu caây traâm vaøng nguõ haàu trong böùc töôøng naøy, choã cao naøy laø ñuùng roài. Moät tôø sau cuøng cuoái kinh Phaùp Hoa quyeån baûy bò löûa chaùy maát vaên töï, ñeán nay moãi laàn ta ñoïc kinh naøy, tôùi cuoái quyeån baûy ñeàu queân maát khoâng theå nhôù ñöôïc.

Do ñoù baûo tuøy tuøng ñuïc töôøng phía Ñoâng quaû nhieân laáy ra ñöôïc hoøm ñöïng kinh, khi môû naép hoøm ra ôû cuoái quyeån baûy cuûa kinh Phaùp Hoa vaø caây traâm vaøng ñuùng nhö lôøi oâng ta ñaõ noùi.

Chuû nhaân than khoùc thöa raèng: Vôï toâi ñaõ maát roài nhöng luùc coøn soáng, thöôøng ngaøy ñoïc kinh naøy, caây traâm vaøng cuõng laø vaät cuûa vôï toâi. Naøng do sinh saûn maø cheát, beøn maát ñi nguyeân nhaân, chaúng cho raèng khieán oâng môùi bieát ñöôïc choã ôû.

Saûn Voõ beøn chæ coäi caây tröôùc saân noùi: Luùc ta saép sinh töï caïo toùc treân ñaàuñeå vaøo trong hoác caây naøy. Thöû baûo ngöôøi tìm trong caây xem coù khoâng? Quaû nhieân tìm ñöôïc buùi toùc. Luùc aáy, chuû nhaân möøng möøng tuûi tuûi. Saûn Voõ löu laïi y vaät vaø ban cho chuû nhaân raát troïng haäu roài ra ñi.

* Toâ Tröôøng chöa ai bieát ñöôïc nôi cö truù queâ quaùn cuûa oâng ta, vaøo nieân hieäu Vuõ Ñöùc laøm chöùc söù giaû ôû Ñoâ thuûy, ra laøm Thöù söû ôû aáp chaâu, daãn theo soá ngöôøi trong caû nhaø ñi nhaäm chöùc. Qua soâng Hyû laêng, luùc ra giöõa doøng soâng, soùng gioù noåi leân, thuyeàn bò chìm coù hôn saùu möôi ngöôøi nam nöõ, caû thuyeàn ñeàu bò cheát chìm, chæ coù moät mình naøng thöôøng ngaøy tuïng kinh Phaùp Hoa, nöôùc ñaõ vaøo trong thuyeàn, ñaàu naøng vaãn ñoäi thuøng kinh, theä ñeàu cuøng nhau cheát chìm. Khi thuyeàn ñaõ bò ñaém maø naøng vaãn khoâng chìm, theo soùng trong choác laùt troâi giaït vaøo bôø, naøng beøn ñoäi hoøm kinh böôùc leân bôø, khi môû ra xem kinh trong ñoù vaãn khoâng bò öôùt baån.

Sau ñoù naøng ñöôïc moät ngöôøi ôû Döông chaâu cöôùi laøm vôï, töø ñoù naøng caøng doác loøng tin hôn nöõa.

* Löu Hoaèng Nhaân, naêm möôøi taùm tuoåi nhaän hoïc sinh ôû Quoác töû cuøng möôøi ngöôøi ñoàng hoïc. ÔÛ choå töôùng sö, tìm caàu töôùng laønh döõ. Thaày boùi töôùng ñeàu khaéc ñònh thôøi gian giaøu sang ngheøo heøn vaø soá naêm thoï maïng, baùo cho Hoaèng Nhaân. Ñeán naêm naêm möôi moát tuoåi vaø ngaøy 11

thaùng 04 naêm ñoù chaéc chaén phaûi cheát.

Naêm aáy, Hoaèng Nhaân ôû huyeän Lònh ôû gia höng thuoäc Toâ chaâu. Trong soá ñoù coù chín ngöôøi ñeàu chòu hoïa phöôùc khoâng sai, ñuùng nhö lôøi thaày töôùng ñaõ noùi. Vaø Hoaèng Nhaân möôøi taùm naêm ñaõ ñeán söï laønh döõ ñeàu chieâm nghieäm, ñeán nay ñuùng naêm möôi moát tuoåi. Töï nghó ñaõ ñeán luùc phaûi cheát, beøn ñeán Toâ chaâu noùi lôøi töø bieät vôùi caùc quan lieâu.

Luùc aáy, Haøn Vöông Nguyeân Gia laøm Thöù söû ôû Toâ chaâu, hoûi oâng lyù do, Hoaèng trình baøy ñaàu ñuoâi caâu chuyeän. Vöông daïy neân tu phöôùc. Ñeán ngaøy 08 thaùng 04 Nhaân bò moät côn beänh raát naëng, Vöông thænh taêng ni caùc chuøa chuyeån duøm Hoaèng Nhaân moät ngaøn bieán kinh Phaùp Hoa vaø laïi tuïng caàu cho Hoaèng Nhaân moät traêm bieán, luùc ñoù toaøn thaân oâng moà hoâi toaùt ra nhö möa, beänh cuõng laønh haún, bình phuïc laïi nhö thöôøng, tin töôûng bieát raèng naêng löïc phöôùc ñöùc thaät khoâng theå nghó löôøng.

* Coù moät vò taêng giaø maát hoï teân ñaõ hôn taùm möôi tuoåi ôû goùc Taây Nam thò traán Trònh chaâu. OÂng thöôøng thoï trì kinh Phaùp Hoa, chuyeân taâm thanh tònh töø ba möôi naêm nay, tuïng kinh moãi ñeâm, ban ñeâm nhìn saùng nhö ban ngaøy chaúng caàn ñeøn ñuoác. Neáu oâng buoâng quyeån kinh ra thì seõ thaáy toái nhö thöôøng, chaúng thaáy vaät gì caû.
* Nöôùc Taân-la coù ngöôøi teân Kim Quaû Nghò, sinh ñöôïc moät ngöôøi con trai, töø nhoû caäu ñaõ ñöôïc xuaát gia vaø öa ñoïc kinh Phaùp Hoa, ñeán quyeån hai laøm loän chaùy maát moät chöõ. Naêm leân möôøi taùm tuoåi thình lình bò cheát yeåu, ñaàu thai sinh choã khaùc trong nhaø Kim Quaû Nghò, cuõng ñöôïc xuaát gia vaø cuõng thích ñoïc kinh Phaùp Hoa, ñeán quyeån hai moãi moät chöõ vöøa hoûi ñaõ queân.

Moät hoâm, naèm moäng thaáy coù ngöôøi baûo “Tieåu sö ñôøi tröôùc, sinh trong gia ñình Kim Quaû Nghò taïi moät laøng kia, cuõng ñöôïc xuaát gia, luùc soáng ôû choã ñoù ñoïc tuïng kinh Phaùp Hoa laàm ñoát moät chöõ. Do ñoù ñôøi nay theo ñoù maø queân maát, kinh xöa hieän nay vaãn coøn, Sö ñi ñeán ñoù xem thöû.

Baáy giôø, Tieåu Sö ñi ñeán laøng aáy tìm kieám, quaû nhieân coù moät gia

ñình ñuùng nhö trong giaác moäng. Nhôø hoûi duøm nhaø ôû cuûa cha meï ñôøi tröôùc, y theo ñoù muoán bieát, beøn tìm hoûi thaêm boä kinh thuôû xöa, môùi thaáy quyeån hai thaät ñuùng coù chaùy moät chöõ.

Tieåu sö vaø cha meï ñôøi tröôùc möøng möøng tuûi tuûi, caû hai gia ñình beøn keát tình thaân, kia ñaây khoâng hai. Ñöông luùc lôøi baøn ñeán tai Chaâu huyeän. Chaâu huyeän taâu leân trieàu ñình, caû nöôùc truyeàn nhau baøi vònh ñeán nay vaãn coøn, naêm aáy nhaèm nieân hieäu Trinh Quaùn.

* Coù moät laõo taêng, khoâng bieát hoï teân, Sö truï chuøa Thaïch Töôøng ôû

Tinh chaâu, laáy vieäc tu thieàn quaùn laøm söï nghieäp.

Cuoái nieân hieäu Trinh Quaùn, treân caây coät trong phoøng coù ñoâi chim boà caâu. Laõo Sö thöôøng cho chuùng thöùc aên dö, sau ñoù maëc duø chuùng töø töø lôùn, loâng caùnh moïc chöa ñuû maø chuùng ñaõ hoïc bay, caû hai chuù chim ñeàu rôi xuoáng ñaát cheát. Vò taêng thaáy vaäy beøn choân xaùc chuùng vaø tuïng kinh cho noù trong moät tuaàn leã. Moät ñeâm, vò Sö naèm chieâm bao thaáy coù hai ñöùa treû ñeán baùo: Chuùng con vì ñôøi tröôùc coù taïo ít toäi neân thoï laàm thaân chim boà caâu, ñeán nghe Sö tuïng kinh Phaùp Hoa vaø Kim Cöông Baùt-nhaõ. Nay ñaõ ñöôïc laøm thaân ngöôøi, hieän giôø chuùng con ñang soáng trong moät gia ñình ôû laøng noï, caùch chuøa hôn möôøi daëm, ñaàu thai laøm con trai, ñaõ ñöôïc hôn möôøi thaùng roài, hieän ñang saép chaøo ñôøi.

Vò taêng theo ñieàm baùo beøn ñi tìm vaø gaëp ñöôïc gia ñình naøy, coù moät phuï nöõ sinh ñoâi hai beù trai vöøa ñuû moät thaùng tuoåi, vò taêng goïi hai ñöùa treû: “boà caâu con”, caû hai ñöùa beù ñoàng thanh ñaùp: daï, sau tieáng “daï” aáy, ñeán luùc chuùng hôn moät tuoåi môùi bieát noùi.

* Thích Phaùp Nhaõn hoï Cao, Cao Khoûa Taèng Toân laøm Teà quoác coâng nöôùc Tuøy, teân töï laø Laäp Kính, coøn goïi laø Nguyeân Thích.

Khi chöa xuaát gia, vaøo nieân hieäu Trinh Quaùn cuøng ngöôøi anh laø Laäp Giaùm hoïc kinh Phaùp Hoa, Baát nhaõ ôû chuøa Hoùa Ñoä vôùi vò taêng teân Minh Taïng Xöù, döôøng nhö khaù thoâng thaïo hieåu roõ. Sau ñoù Kính boû pheá vieäc hoïc vaø thoùi quen ñoù.

Vaøo nieân hieäu Long Soùc naêm thöù nhaát, khi ra traän töø xa trôû veà, thaùng gieâng naêm thöù ba ñeán ñaøi ñeå xem kyø coâng thaéng traän, luùc töø cöûa Thuaän Nghóa ñi ra coù hai ngöôøi côõi ngöïa ñuoåi theo quaùt: “nay baét ngöïa roài”.

Kính hoûi: OÂng laø ai?

Ñaùp: Ta laø söù giaû cuûa vua Dieâm-la, ñuoåi theo ñeå baét oâng.

Kính kinh hoaøng sôï haõi, beøn côõi ngöïa chaïy ra, muoán vaøo chuøa Phoå Quang, söù giaû baûo: Mau vaøo chaën cöûa chuøa ñöøng ñeå cho noù vaøo ñöôïc seõ taåu thoaùt. Cho ñeán khi tôùi coång chuøa môùi thaáy moät ngöôøi côõi ngöïa ñöùng chaén ngang cöûa. Kính laïi chaïy veà höôùng Taây ñònh vaøo chuøa Khai Thieän, caû hai cuøng côõi ngöïa vaøo coång, luùc aáy Kính sôï gaëp nhau beøn theo ñoù taåu thoaùt, ñònh trôû veà nhaø mình, nhaø ôû phía Ñoâng chuøa Hoùa ñoä. Vì sôï ñöôøng xa beøn muoán vaøo laøng coù suoái nöôùc ngoït, nhöng ngay luùc ñoù moät ngöôøi ñaõ ñöùng ôû phía tröôùc, coøn ngöôøi kia duøng naém tay ñaám Kinh, quyû lieàn teù xuoáng ngöïa, sau ñoù quyû noùi: Ngöôøi naøy raát nguy hieåm, mau keùo xuoáng, loâi ñaàu toùc, lieàn bò keùo toùc, nhö dao caét thaân theå.

Laïi coù moät ngöôøi maëc aùo ñoû côõi ngöïa traéng. Duøng tay ñaám vaøo

ngöïc Kính, ngay töùc khaéc Kính rôi xuoáng ngöïa ngaõ laên ra ñaát, hoài laâu môùi tænh laïi, nhö ngoài trong ñaù söông muø. Ngöôøi nhaø ñöa kieäu trôû laïi, ñeán choã Hieåu Toâ baûo: Thaáy roõ vua Dieâm-la. Vua hoûi: Vì sao oâng laáy troäm traùi caây cuûa chuùng taêng? Vì sao noùi loãi cuûa Tam baûo? Beøn y toäi traïng, khoâng daùm noùi laàm loän. Vua phaùn: Toäi aên troäm traùi caây phaûi nuoát boán traêm naêm möôi vieân, saét noùng vaø chòu boán naêm nhö vaäy môùi heát. Coøn toäi noùi loãi Tam baûo phaûi keùo löôõi ra caøy, do ñoù baûo ñöa löôõi vaø keùo ra. Lieàn tænh laïi vaø trong nhaùy maét thaáy moät ngöôøi ñaàu coù hai söøng, caây gaäy baèng moät hoaøn saét troùi tay chaân Kính laïi vaø ra leänh phaûi nuoát taát caû vieân saét noùng. Ngöôøi ñöùng beân chaúng thaáy vieân saét, chæ thaáy Kính haù mieäng trôïn maét, toaøn thaân ñoû choùi, hôi noùng xoâng leân coå hoïng, nung naáu khoù ñeán gaàn, traûi qua moät ngaøy, môùi tænh daäy, noùi: Ñaõ ñöôïc moät naêm roài, nuoát hôn moät traêm vieân saét, caùi khoå ñoù khoâng theå löôøng, qua boán ngaøy nhö vaäy, nuoát heát vieân saét, ngay töùc khaéc chính laø hai chuøa Hoäi xöông vaø Hoùa ñoä, ñaàu thaønh saùm hoái ñeán ngaøy moàng 03 thaùng 03 laïi sai söù giaû ñeán baét ñem ñeán tröôùc vua, vua hoûi:

OÂng phæ baùng Tam baûo, toäi aáy phaûi keùo löôõi ra caøy.

Kính laïi thaáy hai ngöôøi duøng kieàm keùo löôõi ra döôøng nhö daøi caû maáy traêm thöôùc. Roài thaáy hai ngöôøi, moãi ngöôøi caàm moät löôõi caøy ñoät nhieân caøy treân löôõi, chaùnh aùn tra xeùt laïi baûo raèng: OÂng thöôøng tuïng kinh Phaùp Hoa, Kim cöông Baùt-nhaõ, nhôø ñoù maø ñöôïc soáng laïi. chính thaân oâng nhìn thaáy treân löôõi mình caùc choã nhö dao caét, vì ñoïc hai boä kinh cho löôõi khoâng ñöùt.

Sau ñoù, Kính nghó muoán noùi sôï kinh hoaøng than khoùc, do ñoù beøn xuaát gia phaùp danh Phaùp Taïng, tinh taán coá gaéng gaáp boäi hôn luùc thöôøng, vaø truï chuøa Baïch Maõ ôû Ñoâng ñoâ, khoâng bieát maát luùc naøo.

* Löu Thôøi ngöôøi ôû phöôøng Bình khang, huyeän Vaïn nieân, ñaát UÛng chaâu. Vaøo thaùng 06 nieân hieäu Vónh Long naêm thöù hai oâng bò beänh hai ngaøy vaø cheát, keùo daøi saùu ngaøy, hôi aám chæ coøn treân ngöïc. Caû nhaø ñaõ choïn ngaøy taån lieäm, nhöng chöa daùm maëc aùo lieäm, ñeán saùng ngaøy thöù baûy boãng nhieân soáng laïi noùi raèng: Luùc ñoù ta bò moät ngöôøi daãn vaøo ngoâi thaønh lôùn, coù cung ñieän laàu quaùn traùng leä laï thöôøng, thaáy vua Dieâm-la, vua baûo: Ngöôøi haõy ghi laïi ñaày ñuû caùc coâng ñöùc luùc coøn soáng.

Ta beøn ñaùp: Luùc coøn soáng chæ tuïng ñöôïc hai quyeån kinh Phaùp Hoa, ngoaøi ra khoâng coù coâng ñöùc gì caû. Vua beøn gheùp vaøo toäi aùn nghieäp roài caân nhaéc: Hai quyeån kinh Phaùp Hoa naëng hôn toäi aùn. Dieâm-la tra xeùt toäi aùn phaùn raèng: Ngöôøi naøy leõ ra ñöôïc soáng tôùi chín möôi tuoåi vaø baûo quan xöû aùn: “Taïi sao ngöôi baét laàm ngöôøi naøy toäi loãi quaù lôùn, neân thaû

SOÁ 2067 - TRUYEÄN NOÙI VEÀ VIEÄC MÔÛ ROÄNG VAØ KHEN NGÔÏI KINH PHAP HOA , Quyeån 9 151

oâng ta trôû veà”.

Nhôø ñoù maø oâng soáng laïi, traûi qua khoaûng hai möôi ngaøy moûi meät môùi laønh haún. Sau ñoù beøn thoï giôùi, chaúng daùm uoáng röôïu aên thòt nöõa, taïo kinh Phaùp Hoa chöõ vaøng haèng cuùng döôùng ñaày ñuû.

■