**SOÁ 2085**

TRUYEÄN CAO TAÊNG PHAÙP HIEÅN

*Thôøi Ñoâng Taán, Sa-moân Thích Phaùp Hieån*

*töï ghi moïi söï trong chuyeán vaân du Taây vöùc.*

Ngaøy tröôùc, khi ñang ôû Tröôøng An, ngaøi (Phaùp Hieån) buøi nguøi nghó ñeán söï suy taøn vaø khuyeát thieáu cuûa Luaät taïng. Naêm Kyûù Hôïi (399) töùc naêm Hoaûng thæ thöù hai, Ngaøi cuøng caùc Sa-moân Tueä Caûnh, Ñaïo Chænh, Tueä ÖÛng, Tueä Ngoài…, laø ñoàng baïn ñi Thieân truùc tìm caàu giôùi Luaät.

Môùi ñaàu, phaùt xuaát töø Tröôøng An, vöôït qua ñaát Luõng ñeán nöôùc Caøn Quy, döøng laïi an cö Kieát Haï. Sau khi maõn Haï, caùc ngaøi ñeán nöôùc Nhuïc Ñaøn, vöôït qua nuùi Döôõng Laâu ñeán traán Tröông Dòch, taïi Tröông Dòch loaïn laïc, ñöôøng saù taét ngheûn, vua Tröông Dòch aân caàn löu giöõ ôû laïi vaø phaùt taâm laâm Ñaøn Vieät. ÔÛ ñoù, ngaøi gaëp laïi caùc Sa-moân Trí Nghieâm, Tueä Giaûn, Taêng Thieäu, Baûo Vaân, Taêng Caûnh..., voâ cuøng vui möøng bôûi ñoàng chí höôùng, caùc Ngaøi beøn ôû laïi An cö Kieát Haï. Sau khi maõn Haï, laïi tieáp tuïc ñeán Ñoân Hoaøng, coù moät vuøng ven töø ñoâng sang taây daøi taùm möôi daëm, töø nam ñeán baéc boán möôi daëm. Caùc ngaøi cuøng nhau döøng laïi hôn moät thaùng. Ngaøi …, caû thaûy naêm ngöôøi theo Keû Söû daãn ñöôøng ñi tröôùc, laïi cuøng caùc Sa-moân Baûo Vaân …, giaû bieät nhau taïi Ñoân Hoaøng. Thaùi Thuù Lyù Haïo cung caáp moâi thöù ñeå vöôït qua soâng Caùt. Trong soâng caùt coù nhieàu aùc quyû, gioù noùng. Neáu gaëp phaûi ñeàu phaûi cheát, khoâng moät ai ñöôïc toaøn maïng, treân khoâng chim bay, döôùi khoâng thuù chaïy. Troâng khaép heát taàm maét muoán ñònh höôùng ñeå vöôït qua thì troïn khoâng nôi phoûng ñònh, chæ laáy coát xöông khoâ cuûa ngöôøi ñaõ cheát ñeå laøm moác hieäu. Ñi suoát möôøi baûy ngaøy ñöôïc khoaûng moät ngaøn naêm traêm daëm thì ñeán ñöôïc nöôùc Thieän Thieän. Ñaát Xöû ñoù ñoài nuùi gaäp gheành xaáu keùm, con ngöôøi aên maëc thoâ sô ñoàng nhö taïi ñaát Haùn (Trung Hoa), chæ coù giaï beän

vaõi thoâ laø khaùc. Vua Xöû ñoù kænh phuïng Phaät Phaùp, chö Taêng coù hôn boán ngaøn vò ñeàu hoïc theo Phaùp Tieåu thöøa. Ngöôøi theá tuïc vaø Sa-moân ôû caùc nöôùc ñeàu thöïc haønh theo phaùp cuûa Thieân truùc, chæ coù söï tinh thoâ khaùc nhau. Töø ñoù, theo höôùng taây traõi qua caùc nöôùc ñaïi loaïi ñeàu nhö vaäy. Chæ coù moãi moãi nöôùc noùi tieáng Hoà chaúng ñoàng. Nhöng ngöôøi xuaát gia ñeàu taäp hoïc theo saùch Thieân Truùc, noùi tieáng Thieân Truùc. Nghæ ôû laïi ñoù moät thaùng, laïi theo höôùng taây baéc ñi suoát möôøi laêm ngaøy ñeán nöôùc OÂ Di. Taïi nöôùc OÂ Di, Taêng chuùng cuõng coù hôn boán ngaøn vò ñeàu hoïc theo phaùp Tieåu thöøa, pheùp taéc raát teà chænh. Caùc Sa-moân ôû ñaát Taàn sang ñoù ñeàu chaúng döï haøng chuùng Taêng. Ngaøi cuøng gaëp laïi caùc Sa-moân Baûo Vaân…taïi nöôùc OÂ Di. Daân chuùng ôû ñoù chaúng tu leã nghóa neâu ñoái ñaûi vôùi khaùch raát laïnh daït. Caùc Sa-moân Trí Nghieâm, Tueä Giaûn, Tueä Ngoâi beøn trôû höôùng ñeán cao xöông muoán tìm kieám tö löông haønh trang. Ngaøi… ñöôïc Phuø Coâng Toân cung caáp neân cöù thaúng höôùng ñeán taây nam. Giöõa ñöôøng ñi khoâng coù daân chuùng ôû neân traõi qua laém gian nan. Moïi noãi khoå giaãm traõi, leõ ñôøi khoù saùnh, phaûi suoát moät thaùng naêm ngaøy môùi ñeán ñöôïc nöôùc Vu Ñieàn.

Ñaát nöôùc Vu Ñieàn raát phong phuù, daân chuùng höng thaïnh ñoâng ñoác vaø ñeàu kính phuïng Phaät Phaùp, laáy Phaùp laïc ñeå cuøng vui. Chö Taêng coù vaøi muoân ngöôøi, phaàn nhieàu laø hoïc theo Phaùp Ñaïi thöøa, ñeàu coù chuùng thöïc. Daân chuùng nöôùc ñoù soáng veà ban ñeâm, tröôùc moãi moãi cöûa nhaø ñeàu coù taïo döïng moät ngoâi thaùp nhoû, ngoâi naøo nhoû nhaát cao khoaûng hai tröôïng, xaây phoøng Töù phöông Taêng ñeå tieáp ñaõi cung caáp khaùch Taêng, ngoaøi ra moïi söï caàn thieát ñeàu do Quoác chuû saép xeáp cung caáp. Ngaøi… ôû laïi trong moät Taêng-giaø lam teân laø Cuø Ma Ñeá, ñoù laø chuøa Phaät giaùo Ñaïi Thöøa. Coù ñeán ba ngaøn vò Taêng, cuøng ñaùnh kieàn chuyù maø thoï thöïc, luùc vaøo Trai ñöôøng, oai nghi teà chænh theo thöù töï maø ngoài, taát caû ñeàu im laëng, khoâng coù tieáng muoãng baùt va chaïm, caùc haøng Tònh nhaân duøng thöùc aên, khoâng môû lôøi keâu baûo chæ ñöù tay laøm daáu hieäu. Caùc Sa-moân Tueä Caûnh, Tueä Chænh, Tueä Ñaït ñi tröôùc ñeán nöôùc Kieät Xoa, coøn Ngaøi … vì muoán xem bieát phaùp haønh töôïng neân döøng ôû laïi ba thaùng. Trong nöôùc Vu Ñieàn coù boán ngoâi giaø Lam lôùn, coøn chuøa nhoû thì nhieàu voâ soá. Töø ngaøy moàng moät thaùng boán, trong thaønh lo vieäc queùt töôùc söûa sang ñöôøng saù ñeán caû caùc nhoû heûm, treân cöûa Thaønh ñoâ nhaêng treo maøn tröôûng lôùn, moïi söï ñeàu nghieâm söùc. vua vaø Phu nhaân Theå nöõ ñeàu ôû beân trong. Chö Taêng ôû chuøa Caø Ma Ñeá ñeàu hoïc theo Phaùp Ñaïi Thöøa, raát ñöôïc vua kính troïng. Vieäc ñaàu tieân rong Phaùp Haønh töôïng laø caùch Thaønh khoaûng ba ñeán boán daëm laøm boán xe luaân töôïng cao hôn ba thöùôc, töôûng traïng nhö

Ñieän ñang ñi, duøng baûy moùn baùu ñeå trang nghieâm, treo caùc phan loïng. Toân töôïng ñöùng ôû trong xe, coù hai vò Boà-taùt ñöùng haàu, laøm caùc trôøi theo haàu, ñeàu duøng vaøng baïc khaéc chaïm aùnh ôû treo giöõa khoâng trung. Toân töôïng ñeán caùch cöûa chöøng traêm böôùc, vua côûi boû muõ Trôøi ñoåi maãc aùo môùi, ñi chaân khoâng, tay böng hoa höông chaép caùnh theo ra cöûa Thaønh ñeå nghinh ñoùn Toân töôïng, ñem caû ñaàu maët ñaûnh leå saùt chaân Toân töôïng, raõi hoa ñoát höông. Luùc Toân töôïng vaøo Thaønh, Phu nhaân ñöùng treân cöûa laàu cuøng vôùi theå nöõ töø xa tung raõi caùc thöù hoa laãn loän rôi xuoáng. Cuùng döôøng ñaày ñuû trang nghieâm nhö theá moãi moãi xe moãi khaùc. Moät ngoâi Taêng giaø Lam thì moät ngaøy haønh Töôïng. Töø ngaøy moàng moät thaùng boán laø baét ñaàu vaø keát thuùc vaøo ngaøy möôøi boán thaùng boán. Sau khi leã phaùp haønh töôïng xong xuoâi, vua cuøng Phu nhaân môùi trôû veà trong cung, ôû phaùi taây thaønh ñoâ caùch chöøng taùm daëm coù moät ngoâi giaø Lam teân laø chuøa Vöông Taân. Töø khi khôûi coâng laøm suoát taùm naêm traõi qua ba ñôøi vua môùi hoaøn thaønh, cao hai möôi laêm tröôïng, khaéc chaïm ñieâu vaên, vaøng baïc phuû treân, caùc moùn baùu hôïp thaønh. Phía sau Thaùp laø ñieän Phaät trong nghieâm dieäu haûo, röôøng coät cöûa neûo ñeàu duøng vaøng pheát moûng, rieâng laøm Taêng phoøng cuõng oai nghieân traùng leä chænh trang, khoâng lôøi naøo coù theå dieãn taû heát. Caùc vua saùu nöôùc vuøng laõnh ñoâng coù nhöõng vaät baùu quyù giaù phaàn nhieàu ñeàu ñem cuùng döôøng, ngöôøi söû duïng thì ít. Ñaõ qua boán thaùng troâng xem phaùp haønh Töôïng, moät mình Sa-moân Taêng Thieàu theo moät Ñaïo nhaân ngöôøi Hoà ñi ñeán nöôùc Keá Taân. Coøn ngaøi … thaúng ñeán nöôùc Töû Hôïp.

Phaûi traõi qua hai möôi laêm ngaøy ñöôøng môùi tôùi nöôùc ñoù. Vua nöôùc ñoù raát tinh taán, Taêng chuùng coù hôn ngaøn vò, phaàn nhieàu laø hoïc Phaùp Ñaïi Thöøa. Döøng ôû laïi ñoù möôøi laêm ngaøy, roài theo höôùng nam ñi suoát boán ngaøy vaøo nuùi thoâng Laõnh, ñeán an cö taïi nöôùc Huy. Sau khi maõn Haï, laïi ñi suoát hai möôi laêm ngaøy ñeán nöôùc Kieät Xoa. Ngaøi gaëp laïi Sa-moân Tueä Caûnh … gaëp luùc vua nöôùc ñoù laøm Ban - Giaø - Vieät - Sö, Ban - Giaø - Vieät - Sö tieáng Trung Hoa dòch nghóa laø “Ñaïi Hoäi Naêm Naêm”, luùc khai môû hoäi thænh môøi caùc Sa-moân ôû töù phöông ñeàu ñeán nhoùm taäp. Sau khi ñaõ nhoùm taäp môùi trang nghieâm choã ngoài cuûa chuùng Taêng, treo caùc phan loïng, laøm caùc hoa sen baèng vaøng baèng baïc xeáp ñaët sau toøa. Baøy toaï cuï thanh tònh. Vua vaø quaàn thaàn ñeáu nhö phaùp maø cuùng döôøng, hoaëc moät thaùng, hai thaùng, hoaëc ba thaùng, phaàn nhieàu laø trong muøa xuaân. Vua laøm hoäi aáy roài laïi khuyeân Quaàn Thaàn thieát baøy caùc thöù cuùng döôøng, hoaëc moät ngaøy, hai ngaøy, ba ngaøy, naêm ngaøy cho ñeán baûy ngaøy, cuùng döôøng ñeàu xong, vua ñem ngöïa yeân daùm cuûa mình ñang cöôõi töï xöùng khieán caùc troïng Thaàn trong nöôùc cöôõi ñoù. Vaø caùc giaï ñeäm saéc traùng cuøng caùc thöù

traâu baùu, vaät Sa-moân caàn duøng maø cuøng caùc Quaàn Thaàn phaùt nguyeän cuùng thí chuùng Taêng. Cuùng thí roài laïi theo chuùng Taêng chuoäc boû nôi ñaát. ÔÛ ñoù nuùi laïnh chaúng sang moïc caùc thöù luùa thoùc, chæ coù aên duøng myø chín. Chuùng Taêng maõn Haï ñaõ, saùng ñoù lieàn söông, neân vua nöôùc ñoù moãi luùc môøi thænh chuùng Taêng phaûi baûo laøm myø chín, sau ñoù môùi giaûi haï. Trong nöôùc ñoù coù oáng nhoå cuûa Ñöùc Phaät ñöôïc laøm baèng Ñaù, saéc maøu tôï nhö Bình baùt cuûa Ñöùc Phaät. Laïi coù moät chieác raêng cuûa Ñöùc Phaät, daân chuùng trong nöôùc taïo döïng Thaùp ñeå phuïng thôø. ÔÛ nöôùc ñoù coù hôn ngaøn vò Taêng, ñeàu hoïc theo phaùp Tieåu thöøa. Töø nuùi ñoù ñi xuoáng phaùi ñoâng, daân chuùng vaãn maëc thoâ sô nhö ôû ñaát Taàn, cuõng coù khaùc ôû ñieåm giaï beän vaûi thoâ. Caùc Sa-moân duøng phaùp öu thaéng khoâng theå ghi cheùp heát ñaày ñuû. Nöôùc ñoù ngay trong Thoâng laûnh. Töø Thoâng Laõnh trôû veà tröôùc traùi caây thaät ñeàu khaùc, chæ coù ba thöù caây Truùc, An Thaïch löïu vaø Cam giaø laø ñoàng nhö ôû ñaát Haùn vaäy.

Töø phaùi taây ñoâ thaúng ñeán baéc Thieân Truùc, maát moät thaùng trôøi ñi qua Thoâng Laõnh. Treân ñaûnh nuùi quanh naêm ñeàu coù tuyeát, laïi coù roàng ñoäc, neáu khoâng ñeå yù thì roàng phun gioù ñoäc möa tuyeát bay caùt soûi ñaù. Gaëp phaûi naïn ñoù thì muoân ngöôøi chaúng coøn ñöôïc moät. Moïi ngöôøi xöù ñoù ñeàu goïi laø nuùi tuyeát vaäy. Ñaõ qua khoûi Thoâng Laõnh, ñeán baéc Thieân Truùc, môùi ñaàu vaøo nôi ranh giôùi, coù moät nöôùc nhoû teân laø Ñaø Lòch, cuõng coù chuùng Taêng ñeàu hoïc theo phaùp Tieåu thöøa. Taïi nöôùc ñoù xöa kia coù moät vò A-la-haùn duøng söùc Thaàn tuùc daãn moät ngöôøi thôï leân cung trôøi Ñaâu-suaát troâng xem daùng maïo nahn saéc thaân hình cao thaáp theá naøo cuûa Boà-taùt Di-laëc roài trôû veà duøng goã taïc töôïng. Tröôùc sau coù ñeán ba laàn leân xuoáng troâng xem, sau ñoù môùi hoaøn thaønh Toân töôïng cao taùm tröôïng mu chaân roäng taùm thöôùc. Nhöõng ngaøy Trai Toân töôïng aáy thöôøng coù toaû phoùng aùnh saùng, vua ôû caùc nöôùc ñua nhau ñeán cuùng döoøng, ñeán nay vaãn hieän coøn ôû ñoù.

Theo höôùng taây nam ñaûnh nuùi ñi suoát möôøi laêm ngaøy, ñöôøng saù ôû ñoù coøn cheo leo hieåm trôû caùch ngaên. Nuùi ñoù chæ coù vaùch ñaù döïng ñöùng cao ngaøn nhaän, ai ñeán ñoù ñeàu môø loaø maét, muoán böôùc tôùi thì khoâng choå ñaët chaân. Coù moät doøng soâng teân laø soâng Taân Ñaàu. Xöa kia coù ngöôøi ñuïc Daù laøm ñöôøng thoâng, laøm theàm caáp beân caïnh coù ñeán baûy traêm caáp, qua khoûi theàm caáp roài phaûi böôùc nheï treân daây treo hoûng maø vöôït qua soâng, hai beân bôø soâng caùch nhau gaàn taùm chuïc boä. Theo söï ghi nhaän cuûa Cöûu Dòch thì Tröông maïch Cam Anh ôû ñaát Haùn ñeàu khoâng ñeán ñoù. Chö Taêng hoûi ngaøi raèng: “Phaät Phaùp truyeàn sang phöông ñoâng baét ñaàu töø qua ñoù coù phaûi chaêng”. Ngaøi ñaùp: “Khoâng hoûi ngöôøi ôû xöù ñoù, thì ñeàu noùi laø caùc

baäc laõo tuùc töông truyeàn töø khi döïng Toân töôïng Boà-taùt - Di-laëc, sau ñoù môùi coù caùc Sa-moân töø Thieân Truùc mang kinh Phaät ñi qua soâng ñoù. Toân töôïng aáy ñöôïc döïng laäp sau Phaät nhaäp Nieát Baøn khoaûng ba traêm naêm. Tính ra töø khoaûng trong ñôøi vua Bình Vöông (Cô Nghi Cöõu baûy traêm baûy möôi - baûy traêm möôøi chín tröùôc Taây Lòch) thôøi Ñoâng Chu ôû Trung Hoa. Do ñoù maø noùi thì Phaät Phaùp ñöôïc hoaèng tuyeân löu boá baét ñaàu töø Toân töôïng aáy. Neáu chaúng phaûi laø Ñaïi Só Di-laëc tieáp noái khuoân pheùp cuûa ñöùc Thích-ca Theå Toân thì ai laø ngöôøi coù khaû naêng khieán Tam baûo tuyeân löu hoaèng thoâng cho ngöôøi xöù bieân ñòa ñöôïc bieát chaùnh Phaùp ö?. Neân bieát khai môû vaän ngaàm voán chaúng phaûi vieäc cuûa con ngöôøi, thì giaác moäng cuûa vua Minh Ñeá (Löu Trang naêm möôi baûy - baûy möôi saùu) thôøi Ñoâng Haùn thaät coù nguyeân do roõ raøng vaäy”.

Vöôït qua soâng ñoù thì ñeán nöôùc OÂ Tröôøng. Nöôùc OÂ Tröôøng ôû chaùnh baéc Thieân Truùc ñeàu söû duïng ngoân ngöõ cuûa Trung Thieân Truùc. Trung Thieân Truùc coù nghóa laø chính giöõa nöôùc Thieân Truùc (baèng trung taâm xöù AÁn Ñoä). Ngöôøi theá tuïc vaän maëc aên uoáng ñeàu ñoàng nhö taïi Trung Hoa, Phaät Phaùp raát höng thaïnh, goïi nôi chuaùng Taêng ôû laø Taêng-giaø Lam. ÔÛ ñoù coù naêm traêm ngoâi Taêng-giaøLam vaø chö Taêng ñeàu hoïc theo Phaùp Tieåu thöøa. Nhö coù khaùch Taêng Tyø-kheo ñeán thaûy ñeàu cuùng döôøng trong ba ngaøy, qua sau ba ngaøy môùi baûo haõy tìm söï an oån. Coù lôøi töông truyeàn raèng: Xöa kia Ñöùc Phaät ñeán baéc Thieân Truùc töùc ñeán nöôùc ñoù, Phaät löu laïi moät daáu chaân taïi ñoù, thaáy hoaëc daøi hoaëc ngaén hoaëc lôùn hoaëc nhoû ñeàu do taâm nieäm cuûa moãi ngöôøi, ñeán nay vaãn hieän coøn. Vaø taûng ñaù nôi Ñöùc Phaät hong phôi y, nôi Phaät hoùa ñoä roàng aùc ñoäc thaûy ñeàu hieän coøn. Taûng ñaù ñoù cao moät tröôïng boán thöôùc, roäng hai tröôïng, moät beân baèng phaúng. Ba vò Sa-moân Tueä Caûnh, Tueä Ñaït vaø Daïo Chænh ñi tröôùc ñeán nöôùc Na Kieät; caûnh ñaát Phaät. Coøn ngaøi …, döøng laïi ôû nöôùc ñoù an cö.

Sau khi maõn Haï, theo höôùng nam, Ngaøi…xuoáng ñeán nöôùc Tuùc - ha - Ña, Phaät Phaùp taïi nöôùc ñoù cuõng höng thaïnh. Xöa kia coù vò trôøi Ñeá Thích muoán thöû Boà-taùt neân hoùa laøm chim öng röôït ñuoåi baét chim Boà Caâu, Boà-taùt vì loùc thòt caân löôøng ñeå chuoäc laáy chim Boà Caâu. Sau khi Ñöùc Phaät ñaõ thaønh Ñaïo, Ngaøi daãn caùc Ñeä Töû du haønh, ñeá ñoù, ngaøi baûo “Ñoù laø nôi ñôøi tröôùc Toâi loùc thòt caân löôøng ñeå chuoäc maïng chim Boà Caâu”. Daân chuùng trong nöôùc töø ñoù môùi bieát, vaø döïng laäp baûo Thaùp duøng caùc thöù vaøng baïc… trang nghieâm cuùng döôøng.

Töø ñoù, theo höôùng ñoâng ñi xuoáng qua naêm ngaøy laø ñeán nöôùc Kieàn Ña Veä, laø nôi trò vì cuûa An Duïc Vöông töû Phaùp Ích. Xöa kia luùc Ñöùc Phaät coøn tu haïnh Boà-taùt cuõng ôû taïi nöôùc ñoù maø moùc maét daâng taëng ngöôøi. Taïi

nôi ñoù cuõng coù xaây döïng ngoâi thaùp lôùn, trng nghieâm baèng caùc thöù vaøng baïc. Moïi ngöôøi ôû nöôùc ñoù phaàn nhieàu hoïc theo phaùp Tieåu thöøa. Töø ñoù cuõng ñi veà höôùng ñoâng qua baûy ngaøy ñöôøng coù moät nöôùc teân laø Truùc

- Saùt - Thi - La, Truùc - Saùt - Thi - La tieáng Trung Hoa dòch nghóa laø Tieät Ñaàu (baèng Caét Ñaàu). Khi Ñöùc Phaät coøn tu haïnh Boà-taùt ôû taïi xöù ñoù ñem Ñaàu ban thí cho ngöôøi, do nhaân duyeân aáy maø ñaët teân nöôùc nhö vaäy. Laïi ñi theo höôùng ñoâng qua hai ngaøy ñöôøng laø ñeán nôi ñôøi tröôùc Ñöùc Phaät neùm thaân mình neùm cho coïp ñoùi. caû hai nôi ñoù cuõng coù xaây döïng Thaùp lôùn vaø ñeàu duøng caùc vaät baùu ñeå trang nghieâm. vua toâi daân chuùng ôû nöôùc ñua nhau ñeán cuùng döôøng, raõi hoa ñoát höông lieân tuïc khoâng ngöøng döùt. Cuõng nhö hai ngoâi Thaùp tröôùc, daân chuùng ôû xöù ñoù ñeàu xöng goïi laø boán ngoâi Thaùp lôùn vaäy.

Töø nöôùc Kieàn Ñaø Veä, theo höôùng nam ñi qua boán ngaøy ñöôøng laø ñeán nöôùc Phaát Laâu Sa. Xöa kia Ñöùc Phaät cuøng caùc Ñeä Töû du haønh ñeán nöôùc ñoù, Ñöùc Phaät baûo ngaøi A-nan raèng: “Sau khi Toâi nhaäp Nieát Baøn seõ coù moät vò Quoác Vöông teân laø Keá - Nò - Giaø taïo döïng Baûo Thaùp taïi xöù naøy”. Veà sau, vua Keá Nò Giaø ra ñôøi luùc Vaân du troâng xem, trôøi Ñeá Thích muoán môû taâm yù vua neân hoùa laøm ñöùa treû nhoû chaêng Traâu ôû giöõa ñöôøng laøm Thaùp. Vua ñi ngang ñeán, hoûi raèng: “Toát laønh thay!”. Töø ñoù vua lieàn ngay treân choå ñöùa treû laøm Thaùp maø taïo döïng ngoâi Thaùp cao hôn boán möôi tröôïng duøng caùc vaät baùu ñeå trang nghieâm. Treân böôùc ñöôøng traõi qua troâng thaáy caùc Thaùp mieáu traùng leä oai nghieâm khoâng nôi naøo saùnh baèng Thaùp aáy. Töông truyeàn raèng caùc Thaùp trong Dieâm Khuø Ñeà chæ coù Thaùp ñoù laø cao lôùn hôn heát. Khi vua taïo döïng ngoâi Thaùp aáy ñaõ hoaøn thaønh, lieàn töï beân caïnh xuaát hieän ngoâi Thaùp ôû phía nam cao ba thöôùc.

Bình Baùt cuûa Ñöùc Phaät hieän toân thôø taïi nöôùc ñoù. xöa kia vua nöôùc Nguyeät Chi daãn ñaàu binh lính ñoâng ñaûo ñeán chieám nöôùc ñoù, muoán laáy bình Baùt cuûa Ñöùc Phaät. Ñaõ deïp yeân nöôùc ñoù roài, vua nöôùc Nguyeät Chi raát suøng tín Phaät Phaùp muoán nghinh thænh Bình Baùt ñi neân thieát leã cuùng döôøng lôùn. Cuùng döôøng Tam baûo xong moãi trang söùc moät con voi lôùn, toân trí Bình Baùt leân treân, con voi aáy lieàn quî naèm nôi ñaát, khoâng theå ñi ñöôïc. vua laïi laøm boán chieác xe lôùn ñeå thænh chôû Bình Baùt, duøng taùm con voi cuøng keùo cuõng khoâng theå ñi böôùc naøo. vua bieát duyeân cuûa vua nghinh thænh Bình Baùt cuûa Ñöùc Phaät chöa ñeán neân raát töï hoå theïn buoàn than, vaø lieàn taïi nôi ñoù xaây döïng ngoâi Thaùp vaø Taêng-giaø Lam, ñoàng thôøi ñeå ngöôøi ôû laïi gìn giöõ, duøng caùc thöù cuùng döôøng. Chö Taêng ôû ñoù coù hôn baûy traêm vò. Moãi ngaûy saép ñeán tröa chö Taêng thænh Bình Baùt ra, caùc haøng cö só daâng cuùng moïi vaät. Sau ñoù, môùi duøng böõa tröa. Ñeán chieàu toái,

luùc ñoát höông cuõng laïi nhö vaäy. Bình Baùt aáy coù theå dung chöùa ñöôïc hai ñaáu. Saéc maøu xen taïo maø phaàn nhieàu laø maøu ñen, boán phía roõ raøng, daøy khoaûng hai phaân trong ngoaøi saùng ñöôïm. Nhöõng ngöôøi ngheøo khoå duøng ít hoa raõi vaøo trong lieàn ñaày. Coù moät ngöôøi raát giaøu coù muoán duøng nhieàu hoa ñeå cuùng döôøng, daâng raõi caû traêm ngaøn vaïn hoäc maø troïn chaúng ñaày. Caùc Sa-moân Baûo Vaân, Taêng Caûnh chæ cuùng döôøng nôi toân thôø

Bình Baùt cuûa Ñöùc Phaät roài trôû veà. Caùc Sa-moân Tueä Caûnh, Tueä Ñaït, Ñaïo Chænh ñi tröôùc ñeán nöôùc Na Vieät cuùng döôøng nôi toân thôø Raêng Ñöùc Phaät vaø Coát ñaûnh Ñöùc Phaät. Sa-moân Tueä Caûnh caûm maéc beänh, neân Sa-moân Ñaïo Chænh phaûi ôû laïi chaêm soùc, chæ moät mình Sa-moân Tueä Ñaït trôû veà laïi nöôùc Phaát Laâu Sa, cuøng gaëp maø caùc Sa-moân Tueä Ñaït, Baûo Vaân, Taêng Caûnh beøn trôû veà ñaát taàn (Trung Hoa). Coøn Sa-moân Tueä Caûnh thò tòch taïi chuøa toân thôø Bình Baùt cuûa Ñöùc Phaät, neân chæ moät mình ngaøi(Phaùp Hieån) ñi ñeán choã toân thôø Coát ñaûnh cuûa Ñöùc Phaät.

Theo höôùng taây, töø ñoù ñi khoaûng möôøi saùu do dieân laø ñeán thaønh Toan La ranh giôùi cuûa nöôùc Na Kieät. Trong thaønh coù tinh xaù toân thôø Coát ñaûnh ñaàu Ñöùc Phaät ñeàu duøng vaøng daùc moûng vaø baûy vaät baùu trang nghieâm. vua nöôùc ñoù raát kính troïng Coát ñaûnh ñaàu Ñöùc Phaät lo sôï coù ngöôøi gian cöôùp maát, môùi choïn laáy taùm ngöôøi thuoäc doøng hoï sinh quyù trong nöôùc, moãi ngöôøi giöõ moät chieác aán, aán phong gìn giöõ. Moãi moãi saùng sôùm mai caû taùm ngöôøi ñoàng ñeán, vaø moãi töï xem nhìn aán ñoù sau môùi môû cöûa. Môû cöûa roài, duøng nöôùc höông thôm röûa tay, nghinh thænh Coát ñaûnh ñaàu cuûa Ñöùc Phaät ra toân trí ôû treân toøa cao ngoaøi tinh xaù, duøng baûy vaät baùu choåm quanh phaùi döôùi choåm, phaùi treân duøng cheùn löu ly ñaäy laïi ñeàu duøng caùc thöù chaâu ngoïc ñeå trang söùc. Coát ñaûnh saéc maøu vaøng traéng, vuoâng troøn boán taác, phía treân daàn phaùt lôùn. Moãi ngaøy sau khi nghinh thænh roài, ngöôøi thì leân treân laàu cao ñaùnh troáng lôùn, thoåi loa ñòch, baûng ñoàng. vua nghe xong thì ñeán nôi tinh xaù duøng höông hoa cuùng döôøng, cuùng döôøng xong laàn löôïc ñoäi treân ñænh ñaàu maø ñi vaøo cöûa phía ñoâng ra cöûa phía taây. Moãi moãi saùng sôùm vua ñeàu cuùng döôøng ñeå baùi nhö theá, sau ñoù môùi nghe taáu trình vieäc Quoác Chænh. Caùc haøng cö só Tröôûng giaû tröôùc tieân moãi ngaøy cuõng cuùng döôøng xong roài môùi lo lieäu vieäc nhaø. Moãi moãi ngaøy thaûy ñeàu nhö vaäy troïn khoâng bieáng treå. Cuùng döôøng xong roài môùi nghinh thænh Coát ñaûnh vaøo trong tinh xaù.

Laïi coù Thaùp giaûi thoaùt baûy baùu, hoaëc ñoùng hoaëc môû, cao naêm tröôïng, duøng ñöïng ñaày trong ñoâ. Tröôùc cöûa tinh xaù moãi sôùm mai thöôøng coù ngöôøi baùn hoa höông, phaøm ai muoán cuùng döôøng cöù ñeán ñoù mua caùc thöù. vua caùc nöôùc khaùc cuõng thöôøng sai söù ñeán cuùng döôøng. taïi nôi

tinh xaù vuoâng roäng boán möôi boä, tuy trôøi coù chuyeån ñoäng, ñaát coù suïp ñoå nhöng ôû nôi ñoù vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Töø ñoù theo höôùng baéc ñi khoaûng moät do dieân laø ñeán thaønh cuûa nöôùc Na Kieät. Ñoù laø nôi ñôøi tröôùc Boà-taùt duøng tieàn baïc mua naêm caønh hoa sen cuùng döôøng Ñöùc Phaät Ñònh Quang. Trong thaønh cuõng coù Thaùp toân thôø raêng Ñöùc Phaät, phaùp thöùc cuùng döôøng cuõng nhö nôi Thaùp toân thôø Coát ñaûnh ñaàu cuûa Ñöùc Phaät vaäy.

Töø ñoù theo höôùng ñoâng baéc ñi khoaûng moät do dieân laø ñeán moät cöûa hang, nôi coù Tích tröôïng cuûa Ñöùc Phaät, cuõng xaây tinh xaù maø cuùng döôøng. Tích tröôïng ñoù duùng baèng caùc vaät ngöu ñaàu chieân ñaøn maø laøm neân daøi moät tröôïng saùu. Toân trí trong caây goã roãng, giaû söû coù traêm ngaøn ngöôøi daát cuõng khoâng di chuyeån. Vaøo trong hang ñi theo höôùng taây ñeán nôi coù y Taêng-giaø Leâ cuûa Ñöùc Phaät, cuõng xaây tinh xaù maø cuùng döôøng. Taïi nöôùc ñoù nhöõng luùc naéng haïn, daân chuùng cuøng nhau ñeán nghinh thænh y ra leã baùi cuùng döôøng, töï nhieân trôøi lieàn möa lôùn.

Töø thaønh Na Kieät veà höôùng nam caùch khoaûng nöõa do dieân coù Thaïch thaát nuùi lôùn, taïi ñoù theo höôùng taây nam laø ñeán nôi Ñöùc Phaät löu laïi Di aûnh. Trong ñoù ñöùng caùch xa hôn möôøi boä nhaø troâng nhình tôï nhö hình thaät cuûa Ñöùc Phaät, saéc maøu vaøng roàng töôùng toát choùi saùng röïc rôõ, caøng ñeán gaàn caøng phaûng phaát nhö coù. Vua caùc nöôùc khaùc sai baûo caùc thaày thôï hoïa veõ taøi gioûi phoûng theo ñoà hoïa sang chaúng theå saùnh kòp. daân chuùng ôû ñoù töông truyeàn raèng: “Ngaøn Ñöùc Phaät ñeàu löu laïi hình aûnh taïi ñoù”. Caùch ñoù khoaûng traêm boä, khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá caïo toùc caét moùng tay, Ñöùc Phaät töï duøng caùc ñeä töû ñoàng taïo döïng ngoâi Thaùp cao baûy

- taùm tröôïng, laáy laøm Thaùp phaùp töông lai, ñeán nay vaãn hieän coøn. Beân caïnh coù ngoâi chuøa, trong chuøa coù hôn baûy traêm vò Taêng, taïi xöù ñoù coù ñeán soå ngaøn ngoâi Thaùp cuûa caùc vò La Haùn, Bích Chi Phaät.

Döøng ôû laïi ñoù maát muøa ñoâng ba thaùng. Ngaøi… caû thaûy ba ngöôøi laïi theo höôùng nam vöôït qua nuùi tuyeát nhoû. Quanh naêm nuùi aáy ñeàu coù tuyeát phuû, vaøo trong phía baéc nuùi gaëp luùc gioù laïnh boäc phaùt, moïi ngöôøi ñeàu cöùng mieäng. Sa-moân Tueä Caûnh chaúng theå tieán böôùc ñöôïc, trong mieäng traøo nöôùc daûi maø noùi cuøng Ngaøi raèng: “Toâi khoâng theå soáng laïi noåi, neân gaáp ruùt maø ñi, chôù cuøng phaûi chöïc cheát”. Vaø beøn thò tòch, Ngaøi voå veà buoàn khoùc: “Öôùc muoán chöa thaønh töïa, maïng soáng sao phaûi theá naøy !?”.

Roài gaéng doác söùc ñi qua ñaûnh nuùi, theo höôùng nam ñeán nöôùc La Di, gaàn ñoù coù ba ngaøn vò Taêng tuï taäp caû Phaùp Tieåu thöøa laãn Ñaïi Thöøa. Döøng laïi an cö kieát haï, sau khi maõn Haï, laïi theo höôùng nam ñi suoát möôøi

ngaøy laø ñeán nöôùc Baït Na. ÔÛ ñoù cuõng coù khoaûng ba ngaøn vò Taêng ñeàu hoïc theo Phaùp Tieåu thöøa. Töø ñoù theo höôùng ñoâng, ñi maát ba ngaøy laïi vöôït qua soâng Taân Ñaàu, hai beân bôø ñaát ñeàu baèng phaúng. Qua khoûi soâng coù moät nöôùc teân laø Tyø Traø. Taïi ñoù Phaät Phaùp raát höng thaïnh, moïi ngöôøi hoïc caû Phaùp Tieåu thöøa laãn Ñaïi Thöøa. Thaáy Ñaïo nhaân ôû ñaát Taàn ñeán môùi xoùt thöông noùi raèng: “Côù sao ngöôøi ôû bieân ñòa coù theå bieát xuaát gia laøm Ñaïo, töø xa ñeán tìm caàu Phaät Phaùp?” Vaø ñeàu cung caáp moïi thöù caàn duøng, tieáp ñaõi ñuùng nhö phaùp.

Töø ñoù theo höôùng ñoâng nam ñi gaàn taùm möôi do dieân, treân ñöôøng ngang qua coù laém chuøa chieàn, chö Taêng coù caû muoân vò. Qua xöù ñoù roài ñeán moät nöôùc teân laø Ma Ñaàu La. Laïi vöôït soâng Boà Na, hai beân bôø soâng coù hai möôi ngoâi Taêng gia Lam, vaø coù khoaûng ba ngaøn vò Taêng, Phaät Phaùp ôû xöù ñoù laïi caøng höng thaïnh. Phaøm caùc nöôùc töø soâng Caùt trôû veà phía taây Thieân Truùc, caùc vò vua chuùa ñeàu raát suøng kính Phaät Phaùp cuùng döôøng chuùng Taêng. Ñeán luùc thì côûi boû muõ trôøi cuøng caùc thaân thuoäc trong gioøng toäc, töï tay laøm caùc thöùc aên, laøm xong traõi neäm giaï nôi ñaát, ñoái tröôùc Thöôïng toaï maø ngoài tröôùc chuùng Taêng, chaúng daùm ngoài treân saøng toaï. Xöa kia, khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, phaùp thöùc cuùng döôøng cuûa caùc vua vaãn ñöôïc töông truyeàn maõi ñeán ngaøy nay.

Töø ñoù trôû veà höôùng nam goïi laø trung taâm cuûa ñaát nöôùc. Taïi trung taâm ñaát nöôùc AÁn Ñoä, naéng möa ñeàu hoøa, khoâng coù söông tuyeát. daân chuùng ñoâng ñuùc, khoâng laäp hoä tòch quan phaùp, chæ coù ngöôøi caøy ñaát vua môùi noäp lôïi töùc cuûa ñaát. Ai muoán ñi thì ñi, muoán ôû thì ôû. vua quan xöû truï khoâng duøng hình phaït cheùm chaët. Neáu ngöôøi coù toäi thì chæ phaït tieàn tuyø toäi naëng nheï. Tuy coù keû möu moâ laém ñieàu phaûn nghòch, chaúng qua cuõng chæ caét tay phaûi maø thoâi. Ngöôøi haàu hai beân cuûa vua ñeàu coù cung loäc. Daân chuùng caû nöôùc ñeàu khoâng gieát haïi, khoâng uoáng röôïu, khoâng aên duøng caùc thöù tanh noàng nhö haønh heï, chæ tröø haøng Chieân - Traø - La. Chieân - Traø - La nghóa laø ngöôøi aùc, soáng caùch bieät vôùi moïi ngöôøi. Neáu coù vaøo trong thaønh thò thì phaûi ñeo mang caây goã ñeå töï laøm khaùc, khieán moïi ngöôøi bieát ñoù maø laùnh xa chaúng phaûi bò xung ñoät. Trong nöôùc khoâng nuoâi döôõng caùc vaät heo gaø, chaúng baøu vaät soáng. Chôï khoâng quaùn thòt vaø ngöôøi buoân baùn röôïu. Mua baùn ñoåi chaùc toaøn duøng baèng boái xæ, chæ coù haøng Chieân - Traø - La vaø nhöõng ngöôøi saên baén chaøi löôùi baùn thòt vaäy. Töø sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát Baøn, caùc haøng vua chuùa Tröôûng giaû, cö só vì chuùng Taêng maø laäp döïng tinh xaù, cung caáp ruoäng vöôøn … nhaø daân, traâu boø, quyeån saét saùch taäp, caùc vua veà sau töông truyeàn khoâng daùm pheá boû, maõi ñeán nay vaãn khoâng ngöng nghæ.

Chuùng Taêng taïi nöôùc ñoù ñeàu ôû phoøng nhaø, saøn giöôøng chaên goái y phuïc uoáng aên khoâng thieáu vaät gì, nôi nôi nhö vaäy. Chuùng Taêng chæ lo taïo coâng ñöùc laøm vieäc chính cho ñeán tuïng kinh toaï thieàn. Nhö coù khaùch Taêng môùi ñeán thì nhöõng vò Taêng cuõ nghinh ñöa tieáp ñoùn, thay theá mang böng y baùt, caáp nöôùc röûa chaân, caáp daàu thoa chaân vaø söõa uoáng phi thôøi, choác laùt nghæ ngôi roài hoûi han veà haï laïp, tuyø theo thöù töï maø caáp phoøng nhaø ngoaï cuï, moãi moãi ñeàu ñuùng nhö phaùp. Chuùng Taêng ôû xöù ñoù taïo döïng Thaùp caùc toân giaû Xaù Lôïi Phaát, Muïc-kieàn-lieân, A-nan vaø Thaùp kinh luaät A Tuøy Ñaøm. Sau khi an cö moät thaùng caùc nhaø mang caàu phöôùc khuyeán hoùa cuùng döôøng. Chuùng Taêng laøm söõa uoáng phi thôøi, chuùng Taêng thieát laäp Ñaïi hoäi giaûng phaùp. Giaûng phaùp roài cuùng döôøng Thaùp toân giaû Xaù Lôïi Phaát baèng caùc thöù höông hoa, ñoát ñeøn suoát ñeâm, baûo kyû nhaïc ñoùng laøm Xaù Lôïi Phaát voán laø ngöôøi Baø-la-moân luùc ñeán caàu xin Ñöùc Phaät maø xuaát gia. Vaø caùc Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, Ñaïi Ca Dieáp cuõng ñeàu nhö vaäy. Chuùng Tyø-kheo Ni phaàn nhieàu cuùng döôøng Thaùp toân giaû A-nan, vì toân giaû A-nan laø ngöôøi caàu xin ñöùc Theá Toân cho haøng nöõ nhaân xuaát gia. Coøn haøng Sa Di thì phaàn nhieàu cuùng döôøng Thaùp toân giaû La Vaân (La Haàu La). Caùc luaän sö A-tyø-ñaøm thì phaàn nhieàu cuùng döôøng Thaùp A-tyø-ñaøm, caùc luaät sö thì cuùng döôøng luaät. Moãi naêm coù moät laàn cuùng döôøng, moãi töï coù moät ngaøy aán ñònh. Nhöõng vò hoïc Phaùp Ñaïi Thöøa thì cuùng döôøng Baùt Nhaõ Ba La Maät, caùc vò Boà -Taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, Quan Theá AÂm … Sau khi chuùng Taêng töï töû xong, caùc haøng Tröôûng giaû, cö só Baø-la-moân … moãi töï ñem caùc thöù y vaät maø Sa-moân caàn duøng ñeå cuùng döôøng chuùng Taêng. Chuùng Taêng thoï phaän roài moãi moãi cuõng töï boá thí. Töø khi Ñöùc Phaät ñaõ nhaäp Nieát Baøn trôû laïi, moïi sôû haønh Thaùnh chuùng luoân giöõ oai nghieâm pheùp taéc tieáp thöøa khoâng döùt. Töù ñoù, qua soâng Taân Ñaàu ñeán Nam Thieân Truùc suoát ñeán Nam Haûi khoaûng boán - naêm muoân daëm, bieån bình laéng, khoâng coù nuùi soâng lôùn.

Töø ñoù theo höôùng ñoâng nam ñi khoaûng möôøi taùm do dieân coù moät

nöôùc teân laø Taêng-giaø Thi, laø nôi Ñöùc Phaät xöa kia leân cung trôøi Ñao-lôïi suoát ba thaùng vì Thaùnh Maãu maø giaûng phaùp trôû xuoáng. Khi Ñöùc Phaät leân cung trôøi Ñao-lôïi duøng söùc thaàn thoâng khieán caùc haøng Ñeä Töû khoâng moät ngöôøi naøo bieát. Sau baûy ngaøy, Ñöùc Phaät môùi phoùng aùnh saùng thaàn tuùc. Toân giaû A Na Luaät duøng Thieân nhaõn xa troâng thaáy Ñöùc Phaät lieàn noùi cuøng Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân raèng: “Toân giaû neân leân cung trôøi Ñao- lôïi ñeå thaêm hoûi ñöùc Theá Toân”. Toân giaû Muïc-kieàn-lieân lieàn leân cung trôøi Ñao-lôïi, ñem ñaàu maët ñaûnh leõ saùt chaân Ñöùc Phaät, cung kính thaêm hoûi. Hoûi han xong, Ñöùc Phaät baûo teân hæa Muïc-kieàn-lieân raèng: “Baûy ngaøy

sau, Ta seõ trôû xuoáng laïi coõi Dieâm Phuø Ñeà”. Toân giaû Muïc-kieàn-lieân trôû veà tröôùc. Baáy giôø, caùc vò Ñaïi Vöông ôû taùm nöôùc cuøng caùc thaàn daân traõi qua nhieàu ngaøy khoâng troâng thaáy Ñöùc Phaät neân ñeàu sinh Taâm Khaùt ngöôõng, cuøng tuï hoäi taïi nöôùc ñoù ñeå chôø ñôïi Theá Toân. Khi aáy Tyø-kheo Ni Öu Baùt La lieàn töï suy nghó raèng: “Ngaøy nay caùc haøng Quoác Vöông thaàn daân ñang chôø ñôïi ñoùn Ñöùc Phaät, maø Ta laø ngöôøi nöõ laøm sao ñeå thaáy Ñöùc Phaät tröôùc?” Vaø lieàn vaän duïng söùc thaàn tuùc hoùa laøm chuyeån luaân Thaùnh Vöông ñeán ñöùng tröôùc heát ñeå ñôïi ñaûnh leã Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät töø treân cung trôøi Ñao-lôïi trôû xuoáng. Luùc xuoáng, hoùa laøm ba ñöôøng theàm caáp baèng vaät baùu. Ñöùc Phaät ñi taïi ñöôøng giöõa giaãm böôùc treân theàm caáp baèng baûy baùu, Trôøi Phaïm Thieân cuõng hoùa laøm ñöôøng theàm caáp baèng baïc traéng taïi phía höõu caàm naém phaát traàn traéng maø ñöùng haàu. Trôøi Thieân Ñeá Thích cuõng hoùa laøm ñöôøng theàm caáp baèng vaøng tía taïi phía taû caàm naém loïng baûy baùu maø ñöùng haàu, caùc trôøi ñoâng voâ soá theo Phaät cuøng ñi xuoáng. Ñöùc Phaät ñaõ ñi xuoáng, ba ñöôøng theàm caáp ñeàu aån chìm xuoáng ñaát chæ coøn laïi baûy theàm caáp hieän treân maët ñaát. Veà sau, vua A Duïc muoán bieát ñöôïc ngaèn meù döôùi chaân theàm caáp, baûo ngöôøi ñaøo bôùi ñeå troâng xem. Ñaøo bôùi xuoáng taän suoái vaøng maø ngaèn meù cuûa theàm caáp vaãn chöa heát. Do ñoù vua caøng sinh Taâm kính tin, lieàn ngay treân theàm caáp maø xaây döïng tinh xaù, taïi ñöôøng theàm caáp giöõa taïo toân töôïng Ñöùc Phaät ñöùng cao tröôïng saùu. Phía sau tinh xaù döïng moät truï ñaù cao hai möôi khuyûu tay. Treân ñaàu Truï ñaù laøm hình sö töû. Boán phía trong truï coù toân töôïng Phaät, trong ngoaøi saùng suoát saïch tôï löu ly. Coù moät Luaän sö ngoaïi Ñaïo tranh giaønh truï xöù ñoù vôùi moät vò Sa-moân. Khi aáy vò Sa-moân bò ñuoái lyù, beøn cuøng nhau laäp lôøi theà raèng: “Neáu nôi naøy laø truï xöù cuûa Sa-moân thì ngay ñaây coù söï linh nghieäm öùng hieän”. Noùi lôøi aáy roài, töôïng ñaù Sö Töû treân ñaàu truï lieàn roáng lôùn tieáng hieän ñieàn öùng nghieäm. Do ñoù luaän sö ngoaïi Ñaïo kinh sôï, taâm phuïc maø ruùt lui. Ñöùc Phaät suoát ba thaùng thoï nhaän thöùc aên coõi trôøi neân khaép thaân mình toaû muøi höông thôm khaùc haún theá gian. Sau khi Ñöùc Phaät taém röûa, taïi nôi Ñöùc Phaät taém röûa moïi ngöôøi lieàn xaây nhaø taém, Nhaø taém vaãn hieän coøn. Vaø nôi Tyø-kheo Ni Öu Baùt La ñaûnh leã Ñöùc Phaät tröôùc tieân, hieän nay cuõng taïo döïng ngoâi Thaùp. Luùc Ñöùc Phaät coøn taïi theá coù taïo Thaùp caïo toùc vaø caét moùng tay chaân. Vaø nôi kinh haønh, nôi ngoài thieàn cuûa ba Ñöùc Phaät thôøi quaù khöù cuùng vôùi Ñöùc Theá Toân vaø nôi laøm hình töôïng chö Phaät ñeàu coù taïo döïng Thaùp, ñeán nay vaãn hieän coøn, nôi trôøi Ñeá Thích vaø Phaïm Thieân Vöông theo Ñöùc Phaät ñi xuoáng cuõng coù taïo döïng Thaùp.

Taïi xöù ñoù, Taêng Ni coù khoaûng ngaøn vò ñeàu ñoàng chuùng thöïc, taäp

hoïc laãn loän vöøa Ñaïi Thöøa vöøa Tieåu thöøa. Taïi xöù ñoù coù moät con roàng loã tai traéng laøm daøn Vieät cho chuùng Taêng ôû ñoù, khieán trong nöôùc muøa maøng töôi toát, möùa naéng ñuùng muøa, khoâng caùc thöù tai haïi, vaø khieán chuùng Taêng ñöôïc bình an. Chuùng Taêng caûm aân hueä ñoù neân taïo nhaø roàng ñaët ñeå nôi choã ngoài, laïi vì roàng maø thieát hoäi taïo phöôùc cuùng döôøng. Moãi ngaøy trong chuùng Taêng ñaët cöû ra ba vò ñeán thoï trai trong nhaø roàng. Moãi naêm ñeán luùc maõn Haï xong, Roàng lieàn hoùa mình laøm con raén nhoû hai beân loã tai saéc traéng khieán chuùng Taêng nhaän bieát ñoù, duøng cheùn Ñoàng ñöïng ñaày vaøng söõa ñem ñaët trong nhaø roàng töø Thöôïng toaï cho ñeán Haï toaï ñeàu laøm nhö vaäy, khaép ñuû roài beøn bieán hoùa ñi. Moãi naêm xuaát hieän moät laàn. Ñaát nöôùc ñoù raát sung tuùc, daân chuùng höng thaïnh ñoâng ñuùc, an laïc khoâng ñaâu saùnh baèng. Ngöôøi ôû caùc nöôùc ñeán, ñeàu ñöôïc cung caáp moïi thöù caàn duøng.

Phía baéc chuøa ñoù caùch khoaûng naêm möôi do dieân laïi coù moät ngoâi chuøa teân laø Ñaïi Phaàn. Ñaïi Phaàn töùc laø teân cuûa aùc quyû. Voán do Ñöùc Phaät giaùo hoùa aùc quyû ñoù, neân ngöôøi ñôøi sau ôû xöù ñoù taïo döïng tinh xaù taïi ñoù. vaø choå cuùng döôøng nöôùc cho vò A-la-haùn röûa tay, nöôùc roû gioït nôi ñaát, choå aáy vaãn hieän coøn. Coù caùc quyû thaàn tu taïo vieäc thieän luoân queùt töôùc, môùi ñaàu khoâng caàn ñeán coâng söùc cuûa ngöôøi. Coù moät vò Quoác Vöông tin theo Taø Kieán baûo raèng: “Ngöôi coù khaû naêng laøm nhö theá, Ta seõ daãn binh lính ñoâng nhieàu ñeán ñaây vung vaõi phaån ueá ñeå xem thöû ngöôi coù khaû naêng doïn deïp chaêng?”. Quyû thaàn lieàn noåi gioù lôùn thoåi heát khieán nôi ñoù thaûy ñieàu saïch seõ thanh tònh. Coù haøng traêm ngoâi Thaùp nhoû, coù ngöôøi troïn ngaøy tính ñeám maø troïn khoâng bieát ñuùng soá löôïng. Neáu ngöôøi coù yù chí muoán thaät söï bieát beøn beân caïnh Thaùp ñaët ñeå moät ngöôøi roài laïi laàn löôïc tính ñeám, nhöng moãi ngöôøi tính ñeám hoaëc nhieàu hoaëc ít, troïn chaúng theå bieát ñöôïc. Coù moät ngoâi Taêng-giaø Lam, chuùng Taêng ôû ñoù khoaûng saùu baûy traêm vò. Trong ñoù coù choå thoï thöïc cuûa vò Bích Chi Phaät thuaàn toaøn ñaát buøn lôùn nhö baùnh xe, chung quanh caùc nôi coû ñeàu sinh moïc töôi toát chæ rieâng choå ñoù coû khoâng sinh moïc. Vaø choå ñaát phôi y cuõng khoâng sinh moïc coû, caùc ñieàu y dính nôi ñaát ñeán nay daáu veát vaãn hieän coøn. Ngaøi (Phaùp Hieån) ôû laïi an cö kieát haï taïi tinh xaù coù nhaø Roàng loã tai traéng.

Sau khi maõn haï, theo höôùng ñoâng nam ñi baûy do dieân laø ñeán Thaønh keá Nhieâu Di, Thaønh ñoù tieáp lieàn vôùi soâng Haèng, coù hai ngoâi Taêng-giaø Lam ñeáu hoïc theo Phaùp Tieåu thöøa. Caùch Thaønh veà höôùng taây khoaûng saùu - baûy daëm ôû bôø phía baéc soâng Haèng laø nôi Ñöùc Phaät vì caùc Ñeä Töû giaûng phaùp. Töông truyeàn taïi ñoù Ñöùc Phaät giaûng caùc phaùp Voâ Thöôøng, Khoå, Khoâng, giaûng veà thaân nhö boït boùng… Taïi ñoù coù xaây döïng Thaùp

ñeán nay vaãn hieän coøn. Vöôït qua soâng Haèng, theo höôùng nam ñi khoaûng ba do dieân laø ñeán moät thoân aáp teân laø Ha Leâ, nôi Ñöùc Phaät ôû trong thoân ñoù giaûng phaùp kinh haønh ñeàu coù taïo döïng Thaùp. Töø ñoù theo höôùng taây ñi khoaûng möôøi do dieân laø ñeán nöôùc Sa Kyø, ra Thaønh Sa Kyø theo cöûa höôùng nam roài ñi veà ñöôøng höôùng ñoâng voán laø nôi xöa kia Ñöùc Phaät nhaám caønh döông xong caém xuoáng nôi ñaát lieàn sinh lôùn cao hôn baûy thöôùc, khoâng theâm khoâng bôùt, caùc haøng ngoaïi Ñaïo, Baø-la-moân sinh taâm ganh gheùt hoaëc chaët phaù hoaëc beû gaõy ñem vaát boû nôi xa, nhöng taïi ñoù vaãn sinh moïc laïi nhö cuõ.Trong ñoù cuõng coù boán choå Ñöùc Phaät kinh haønh toaï Thieàn ñeàu xaïy döïng Thaùp vaø hieän coøn. Töø ñoù höôùng nam ñi khoaûng taùm do dieân laø ñeán thaønh Xaù Veä nöôùc Caâu Taùt La.

Daân chuùng trong thaønh Xaù Veä hieám ít roãng thoaùng chæ coù khoaûng hai traêm nhaø, töùc laø thaønh do vua Ba Tö trò vì xöa kia. Nôi tinh xaù cuõ cuûa Tyø-kheo Ni Ñaïi Aùi Ñaïo,nôi vaùch gieáng cuûa Tröôûng giaû Tu Ñaït, nôi Öông Quaät ma la ñaéc Ñaïo nhaäp Nieát Baøn thieâu thaân ñeàu taïi trong thaønh ñoù vaø ngöôøi ñôøi sau ñeàu coù döïng laäp Thaùp taïi caùc nôi ñoù. Caùc haøng ngoaïi Ñaïo Baø-la-moân sinh taâm ganh gheùt muoán huyû hoaïi, trôøi lieàn noåi daäy saám seùt baõo toá ñuøng ñuøng khieán khoâng khoâng theå phaù hoaïi. Ra khoûi cöûa phía nam cuûa Thaønh caùch khoaûng moät ngaøn hai traêm boä theo ñöôøng höôùng taây laø ñeán nôi Tröôûng giaû Tu Ñaït döïng xaây tinh xaù. Cöûa tinh xaù môû veà höôùng ñoâng, hai beân cöûa ñeàu coù hai truï ñaù. Treân ñaàu truï ñaù beân Taû laøm hình töôïng baùnh xe, treân ñaàu truï ñaù beân höûu laøm hình con Traâu. Hai beân tinh xaù ñeàu coù ao chaûy nöôùc trong saïch, caây röøng coøn töôi toát, caùc gioáng hoa thuaàn saéc vaøng um tuøm raát ñaùng öa thích, töùc nôi thöôøng goïi laø tinh xaù Kyø Hoaøn vaäy.

Khi Ñöùc Phaät leân cung trôøi Ñao-lôïi suoát chính möôi ngaøy giaûng phaùp cho Thaùnh maãu ma gia, vua Ba-tö-naëc nghó ngôïi troâng mong ñöôïc nhìn thaáy Phaät, neân lieàn khaéc chaïm toân töôïng Ñöùc Phaät baèng goã ngöu ñaàu chieân ñaøn maø toân trí taïi choã Ñöùc Phaät thöôøng ngoài. Khi Ñöùc Phaät töø cung trôøi Ñao-lôïi trôû veà tinh xaù, toân töôïng aáy lieàn laùnh khoûi toøa ra nghinh ñoùn Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo Toân töôïng: “Haõy trôû laïi choå ngoài. Sau khi Toâi nhaäp Nieát Baøn coù theå vì boán boä chuùng maø laøm phaùp thöùc”. Toân töôïng aáy lieàn trôû laïi choå ngoài. Ñoù laø Toân töôïng ñaàu tieân cuûa moïi Toân töôïng Phaät.Ngöôøi ñôøi sau ñeàu theo phaùp thöùc ñoù maø tu taïo Toân töôïng Phaät. Töø ñoù, Ñöùc Phaät dôøi sang ôû moät tinh xaù nhoû beân caïnh phía nam caùch khaùc nôi Toân töôïng ñoù khoaûng chöøng hai möôi boä. Tinh xaù Kyø Hoaøn voán coù baûy taàng. vua chuùa daân chuùng caùc nöôùc ñua nhau ñeán cuùng döôøng, treo caùc thöù phan loïng raõi hoa ñoát nhoùm höông ñeøn lieân tuïc

saùng röïc thöôøng ngaøy khoâng ngöng döùt. Thöû Haøm ñoát ñuoác thieâu chaùy caùc thöù hoa phan loïng cho ñeán tinh xaù baûy taàng ñeàu ruïi heát, caùc haøng vua chuùa daân chuùng ñeàu raát buoàn ñau khoå naõo cho raèng Toân töôïng chieân ñaøn aáy chaéc ñaõ bò ñoát chaùy, qua sau boán - naêm ngaøy, môû cöûa nôi moät tinh xaù nhoû ôû phía ñoâng, boãng nhieân thaáy Toân töôïng coøn nguyeân veïn taïi ñoù, moïi ngöôøi ñeàu raát vui möøng, cuøng nhau söõa sinh tinh xaù ñöôïc hai taàng roài nghinh thænh Toân töôïng veà laïi choã cuõ.

Luùc môùi ñeán tinh xaù Kyø Hoaøn, Ngaøi cuøng Sa-moân Ñaïo Chænh nghó nhôù ngaøy xöa Ñöùc Theá Toân thöôøng truù taïi ñoù suoát hai möôi laêm naêm, maø töï xoùt thöông mình sinh ôû choán bieân ñòa cuøng caùc baïn ñoàng chí höôùng du lòch caùc nöôùc, maø hoaëc coù ngöôøi trôû veà laïi, hoaëc coù ngöôøi voâ thöôøng maát maïng giöõa ñöôøng, ngaøy nay ñeán ñöôïc xöù Phaät thì roãng khoâng, thaät ñaùng thöông taâm ! Chö taêng ôû ñoù ra hoûi ngaøi raèng: “Caùc vò laø ngöôøi ôû nöôùc naøo ñeán ñaây?” Ngaøi ñaùp: “Voán töø ñaát Haùn (Trung Hoa) ñeán ñaây.” Chö Taêng ñoù ngôïi khen raèng: “Kyø ñaëc thay ! Ngöôøi ôû ñaát nöôùc bieân ñòa maø coù theå ñeán ñaây caàu phaùp !” Vaø töï cuøng noùi vôùi nhau raèng: “Caùc Thaày Hoøa thöôïng cuûa chuùng ta traõi qua nhieàu ñôøi truyeàn thöøa maõi ñeán nay chöa thaáy coù Ñaïo Nhaân ñaát Haùn ñeán ñaây caàu phaùp nhö theá naøy !”

Caùch tinh xaù veà höôùng taây khoaûng boán daëm coù moät khu röøng teân laø Ñaéc Nhaõn. Xöa kia voán coù naêm traêm ngöôøi muø nöông töïa tinh xaù maø soáng taïi ñoù. Ñöùc Phaät vì hoï maø giaûng phaùp khieán maét saùng trôû laïi. Hoï raát vui möøng caém gaäy nôi ñaát gieo caû naêm voùc ñaàu thaønh ñaûnh leã Ñöùc Phaät, caùc caây gaäy beøn lôùn töôi toát. Ngöôøi ñôøi kinh1 troïng ñoù neân khoâng ai daùm chaët phaù, beøn thaønh röøng vaø nhaân ñoù maø goïi teân laø röøng Ñaéc Nhaõn vaäy. Chuùng Taêng ôû tinh xaù Kyø Hoaøn, moãi ngaøy sau böõa côm tröa, phaàn nhieàu ñeàu sang röøng ñoù ñeå toaï Thieàn. Caùch tinh xaù Kyø Hoaøn veà phía ñoâng baéc khoaûng saùu - baûy daëm laø nôi Tyø - Xaù - Khö - Maãu döïng laäp tinh xaù thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng ñeán ôû, nôi ñoù vaãn hieän coøn. Nôi vieän lôùn tinh xaù Kyø Hoaøn moãi moãi ñeàu coù hai cöûa, moät cöûa veà höôùng ñoâng, moät cöûa veà höôùng baéc. Vöôøn ñoù töùc laø nôi Tröôûng giaû Tu Ñaït traõi tieàn vaøng ñeå mua ñaát. tinh xaù döïng ngay chính giöõa. Ñöùc Phaät thöôøng truù taïi ñoù raát laâu. Caùc nôi giaûng phaùp ñoä ngöôøi, kinh haønh, toaï thieàn, moãi moãi ñeàu coù taïo döïng Thaùp vaø ñeàu coù ñaët teân hieäu. Cho ñeán caû nôi Toân Ñaø Lôïi gieát haïi thaân mình phæ baùng Ñöùc Phaät.

Ra cöûa phía ñoâng tinh xaù Kyø Hoaøn, ñi theo höôùng baéc khoaûng baûy möôi boä veà ñöôøng höôùng taây laø nôi xöa kia Ñöùc Phaät cuøng chín möôi saùu haøng ngoaïi Ñaïo luaän nghò. Caùc haøng Quoác Vöông Ñaïi thaàn cö só daân chuùng ñeàu cuøng nhau taäp ñeå nghe. Baáy giôø coù moät nöõ ngoaïi Ñaïo

teân laø Chieân - Giaø - Ma - Na khôûi taâm ganh gheùt Ñöùc Phaät môùi oâm aùo ñaët tröôùc buïng tôï nhö ngöôøi mang thai ñeán trong chuùng hoäi phæ baùng cho laø Ñöùc Phaät laøm ñieàu phi phaùp. Lieàn ñoù, trôøi Ñeá Thích hoùa laøm boán con chuoäc baïch caén ñöùt daây eo, daây ñöùt neân aùo ñoän buïng rôi vaõi nôi ñaát, ñaát lieàn nöùc neû vaø ngöôøi nöõ ñoù sa ñoaï vaøo thaúng Ñaïi nguïc. Vaø nôi ñieàu ñaït ñoäc haïi laên ñaù laøm toån thöông moùng chaân Ñöùc Phaät maø bò sa ñoaï vaøo Ñòa nguïc, ngöôøi ñôøi sau ñeàu coù laøm daáu hieäu. Taïi choå Ñöùc Phaät cuøng luaän nghò coù xaây döïng moät tinh xaù cao saùu tröôïng, beân trong tinh xaù coù Toân töôïng Ñöùc Phaät ngoài.Taïi ñöôøng ñoù veà phaùi ñoâng coù moät ngoâi chuøa cuûa ngoaïi Ñaïo thôø trôøi teân laø AÛnh Phuû, ñoái xöùng caëp ñöôøng vôùi tinh xaù nôi Ñöùc Phaät luaän nghò, cuõng cao baèng saùu tröôïng. Sôû dó goïi teân AÛnh Phuû, bôûi vì thöôøng ngaøy luùc maët trôøi ngaõ veà höôùng taây, aûnh boùng tinh xaù ñöùc Theá Toân che phuû leân chuøa ngoaïi Ñaïo thôø trôøi, nhöng luùc saùng sôùm maët nhaät coøn taïi phía ñoâng thì aûnh boùng cuûa chuøa ngoai Ñaïo thôø trôøi nghieâng veà höôùng baéc troïn khoâng theå che phuû aùnh saùng nôi tinh xaù Phaät Luaän nghò vaäy. Caùc ngoaïi Ñaïo thöôøng caét daët ngöôøi giöõ gìn chuøa thôø trôøi ñoù, queùt töôùc, troâng ñoát höông ñeøn cuùng döôøng. Ñeán saùng sôùm thì caùc höông ñeøn aáy dôøi sang trong tinh xaù Phaät. Caùc Baø-la-moân töùc giaän baûo laø “Caùc Sa-moân laáy ñeøn cuûa chuùng ta töï ñem veà cuùng döôøng Phaät”. Söï vieäc cöù maõi nhö theá khoâng thoâi, do ñoù, ban ñeâm, caùc Baø-la-moân doø xeùt thaáy Thaàn trôøi maø hoï ñang phuïng thôø böng ñeøn sang nhieåu quanh tinh xaù thôø Phaät trong ba ngaøy vaø cuùng döôøng. Cuùng döôøng xong boãng nhieân aån maát khoâng coøn troâng thaáy. Caùc Baø-la-moân môùi bieát Phaät lôùn hôn Thaàn, beøn boû nhaø vaøo Ñaïo.

Töông truyeàn raèng, gaàn luùc coù vieäc thieâu ñoát tinh xaù Kyø Hoaøn aáy, coù ñeán chín möôi taùm ngoâi Taêng-giaø Lam vaø moãi moãi ñeàu coù chö Taêng thöôøng truù. Chæ coù moät ngoâi khoâng coù. taïi trong nöôùc ñoù coù chín möôi saùu thöù ngoaïi ñaïo ñeàu bieát ñöôïc vieäc ñôøi nay vaø ñôøi sau, ñoàng thôøi ñeàu coù ñoà chuùng, cuõng ñieàu ñi khaéc thöïc, chæ khoâng trì Bình, cuõng laïi caàu phöôùc, döïng laïi nhaø phöôùc ñöùc beân caïnh ñöôøng ñi ñoàng troáng. Cung caáp moïi thöù phoøng nhaø giöôøng choûng caùc thöù aên uoáng cho ngöôøi ñi ñöôøng ngöôøi xuaát gia, haønh khaùch qua laïi. Chæ coù söï mong caàu laø khaùc vaäy. Ñieàu Ñaït cuõng coù Ñoà chuùng, cuûng thöôøng cuùng döôøng ba Ñöùc Phaät thôøi quaù khöù, chæ khoâng cuùng döôøng ñöùc Thích-ca Theá Toân.

Caùch Thaønh Xaù Veä khoûang boán daëm veà höôùng ñoäng nam laø nôi vua Tyø Löu Ly muoán ñaùnh chieám nöôùc Xaù Di, nôi Ñöùc Theá Toân ñöùng beân caïnh ñöôøng, ñeàu coù döïng laäp Thaùp. Töø Thaønh theo höôùng taây ñi khoaûng naêm möôi daëm laø ñeán moät aáp teân laø Ñoâ Duy laø nôi baûn sinh cuûa

Ñöùc-Phaät Ca Dieáp, nôi cha con cuøng gaëp nhau, nôi nhaäp Nieát Baøn, ñeàu coù taïo döïng Thaùp. Nôi xaù lôïi toaøn thaân Ñöùc Ca Dieáp Nhö Lai cuõng taïo döïng ngoâi Thaùp lôùn. Töø Thaønh Xaù Veä theo höôùng ñoâng nam ñi khoaûng möôøi hai do dieân ñeán moät aáp teân laø Na Tyø Giaû laø nôi baûn sinh cuûa Ñöùc Phaät Caâu Löu Taàn. Nôi cha con cuøng gaëp nhau, nôi nhaäp Nieát Baøn, cuõng ñeàu coù taïo döïng Thaùp.Töø ñoù theo höôùng baéc ñi gaàn moät do dieân laø nôi baûn sinh cuûa Ñöùc Phaät Caâu Na Haøm Maâu Ni, nôi cha con cuøng gaëp nhau, nôi nhaäp Nieát Baøn, ñeàu coù taïo döïng Thaùp. Töø ñoù theo höôùng taây ñi gaàn moät do dieân laø ñeán Thaønh Ca Di La Veä. Trong Thaønh ñeàu khoâng coøn coù vua daân, toaøn laø goø hoang, chæ coù chuùng Taêng. Hoä daân chæ vaøi möôi nhaø maø thoâi. Nôi cung cuõ cuûa vua Baïch Tònh, taïo hình Thaùi Töû vaø Thaùnh Maãu, vaø luùc Thaùi Töû cöôõi baïch töôïng vaøo thai meï, Thaùi Töû ra cöûa Thaønh phía ñoâng thaáy ngöôøi beänh… caùc nôi ñeàu coù döïng laäp Thaùp. Nôi A Di cuøng Thaùi Töû vaø Nam Ñaø… ñaùnh voi baén teân, muõi teân bay veà höôùng ñoâng nam caùch ba möôi daëm gaêm caém xuoáng ñaát khieán nöôùc suoái tuoâng voït. Ngöôøi ñôøi sau söõa laøm thaønh gieáng ñeå ngöôøi ñi ñöôøng duøng uoáng. Nôi Ñöùc Phaät sau khi ñaõ ñaéc Ñaïo trôû veà thaêm phuï Vöông, naêm traêm vò trong gioøng hoïc Thích xuaát gia ñeán nôi Öu Ba Ly ñeå taùc leã, maø ñaát daáy khôûi saùu caùch chaán ñoäng. Nôi Ñöùc Phaät vì chö Thieân giaûng phaùp, boán vò Thieân Vöông gìn giöõ boán cöûa khieán phuï Vöông khoâng ñöôïc vaøo. Nôi Ñöùc Phaät ngoài döôùi goác caây Ni Caâu Luaät xoay maët veà höôùng ñoâng, Tyø-kheo Ni Ñaïi Aùi Ñaïo daâng cuùng Phaät y Taêng-giaø Leâ, caây aáy ñeán nay vaãn hieän coøn. Nôi vua Tyø Löu Ly gieát haïi gioøng hoï Thích, moïi ngöôøi trong gioøng hoï Thích ñaõ cheát chöùng ñaéc quaû Tu Ñaø Hoaøn ñeàu coù döïng laäp Thaùp, ñeán nay vaãn hieän coøn. Caùch Thaønh veà höôùng ñoâng baéc khoaûng vaøi daëm laø nôi vua Tònh Phaïm döï leã Haï ñieàn, Thaùi Töû ngoài döôùi goác caây troâng xem ngöôøi caøy ruoäng. Caùch Thaønh veà höôùng ñoâng khoaûng naêm möôi daëm coù moät khu vöôøn cuûa vua, vöôøn aáy teân laø Luaän Daân, khi Phu Nhaân (Thaùnh Maãu Ma Gia) vaøo ao taém röûa, ra bôø ao phía baéc caùch khoaûng möôøi böôùc ñöa tay vòn caønh caây xoay maët veà höôùng ñoâng thì sinh haï Thaùi Töû. Thaùi Töû vöøa loït loøng meï böôùc ñi baûy böôùc, coù hai Long Vöông taém goäi cho Thaùi Töû. Nôi Thaùi Töû ñöôïc taém goäi beøn laøm thaønh gieáng, vaø treân bôø ao nôi taém röûa, ngaøy nay chuùng Taêng thöôøng laáy nöôùc ñoù ñeå uoáng.

Phaøm, chö Phaät coù boán xöù thöôøng coá ñònh: moät laø nôi thaønh Ñaïo,

hai laø nôi chuyeån phaùp luaân, ba laø nôi giaûng phaùp luaän nghò, haøng phuï ngoaïi Ñaïo vaø boán laø nôi leân cung trôøi Ñaïo lôïi vì Thaùnh Maãu maø giaûng phaùp xong roài trôû xuoáng, ngoaøi ra caùc nôi ñeàu tuyø thôøi maø thò hieän. Taïi

nöôùc Ca Di La Veä voâ cuøng hoang vaéng, daân chuùng ít oûi, ñöôøng ñi gheâ sôï, ñeán noãi caùc loaøi Baïch Töôïng, Sö Töû cuõng khoâng daùm voïng haønh. Töø nôi Ñöùc Phaät ñaûn sinh theo höôùng ñoâng ñi khoaûng naêm do dieân coù moät nöôùc teân laø Lam Maïc, vua nöôùc ñoù thænh ñöôïc moät phaàn Xaù lôïi cuûa Phaät ñem veà taïo döïng Thaùp ñeå cuùng döôøng goïi laø Thaùp Lam Maïc. Beân caïnh Taùhp coù moät ao hoà, trong ao coù moät con roàng thöôøng gìn giöõ Thaùp ñoù, ñeâm ngaøy cuùng döôøng. Ñeán thôøi vua A Duïc muoán phaù taùm ngoâi Thaùp ñeå xaây döïng taùm möôi boán ngaøn ngoâi Thaùp, phaù ñöôïc baûy ngoâi Thaùp kia roài, tieáp ñeán muoán phaù Thaùp aáy, Roàng beøn hieän thaân daãn vua A Duïc vaøo trong cung troâng xem caùc thöù cuùng döôøng xong roài noùi cuøng vua A Duïc raèng: “Neáu oâng cuùng döôøng hôn ñöôïc nhö theá thì coù theå töï tieän phaù Thaùp thænh Xaù lôïi ñi, Toâi khoâng caàn phaûi tranh luaän vôùi oâng.” vua A Duïc bieát caùc thöù cuùng döôøng ñoù trong theá gian khoâng sao coù ñöôïc, do ñoù beøn trôû veà. Trong ñoù hoang vaéng khoâng ngöôøi queùt töôùc, thöôøng coù moät ñaùn voi duøng voøi huùt nöôùc ñeán phun röôùc nôi ñaát, duøng caùc thöù höông hoa laãn loän maø cuùng döôøng Thaùp. Coù Ñaïo nhaân ôû nöôùc khaùc ñeán muoán leã baùi Thaùp ñoù, gaëp voi neân khieáp sôï, beøn nöông töïa caây coái maø töï ngaên che thaân mình, troâng thaáy voi ñuùng nhö phaùp maø cuùng döôøng, Ñaïo nhaân aáy raát töï buoàn caûm. Trong ñoù khoâng coù Taêng-giaø lam neân cuùng döôøng Thaùp aáy, môùi khieán voi queùt töôùc. Ñaïo nhaân aáy beøn töï Xaû Ñaïi giôùi, trôû laïi laøm vò Sa Di töï keùo caây coû söûa sang nôi choán baèng phaúng khieán ñöôïc saïch seõ khuyeân hoùa vua chuùa taïo döïng nôi thöôøng truù cuûa chö Taêng, vaø chính mình töï laøm chuû chuøa, ñeán nay hieän coù choã chö Taêng nöông truù. Vieäc aáy raát gaàn, vaø maõi töø ñoù ñeán nay thöôøng laø vò Sa Di laøm chuû chuøa aáy.

Töø ñoù theo höôùng ñoâng ñi khoaûng ba do dieân laø ñeán nôi Thaùi Töû sai baûo Xa naëc ñem ngöïa traéng (kieàn traéc) trôû veà, cuõng coù taïo döïng Thaùp. Töø ñoù theo höôùng ñoâng ñi khoaûng boán do dieân laø ñeán nôi Thaùp Than cuõng coù ngoâi Taêng-giaø Lam. Laïi theo höôùng ñoâng ñi khoaûng möôøi hai do dieân laø ñeán Thaønh Caâu Di Ni Kieät, phía baéc Thaønh laø soâng Thoï gian beïn caïnh soâng Hy lieân Thuyeàn, Ñöùc Theá Toân ñeán ñoù goái ñaàu veà höôùng baéc maø nhaäp Nieát Baøn, vaø cuõng laø nôi Toân giaû Tu Baït Ñaø La ñaéc ñaïo ngöôøi Ñeä töû cuoái cuøng trong cuoäc ñôøi giaùo hoùa cuûa Ñöùc Phaät. Nôi duøng kim quan cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân baûy ngaøy, nôi caùc thaàn kim cang löïc só phoùng chaøy vaøng roàng, nôi taùm vua phaân chia Xaù lôïi. Caùc nôi aáy ñeàu coù taïo döïng Thaùp vaø coù Taêng gia Lam ñeán nay vaãn hieän coøn. Daân chuùng trong Thaønh ñoù cuõng thöa thôùt, chæ coù hoä daân chuùng Taêng. Töø ñoù theo höôùng ñoâng nam ñi khoaûng möôøi hai do dieân laø ñeán nôi Leâ

Xa muoác thuùc giuïc Ñöùc Phaät nhaäp Nieát Baøn, maø Ñöùc Phaät chöa höùa khaû, beøn luyeán moä Ñöùc Phaät maø chaúng chòu ñi, Ñöùc Phaät beøn hoùa laøm moät haàm hoá saâu roäng khoâng theå vöôït qua, vaø Ñöùc Phaät trao cho Bình Baùt ñeå laøm tin, ñoàng thôøi baûo trôû veà nôi nhaø döïng laäp truï ñaù, treân ñaàu truï coù ñeà baøi minh.

Töø ñoù theo höôùng ñoâng ñi khoaûng möôøi do dieân laø ñeán nöôùc Tyø Xaù Ly.Phía Thaønh Tyø Xaù Ly laø töøng Ñaïi Laâm nôi coù tinh xaù Truøng Caùc. Nôi Phaät ôû vaø Thaùp nöõa thaân hình cuûa Toân giaû A-nan. Trong Thaønh ñoù voán laø nhaø cuûa yeâm Baø La Nöõ vì Ñöùc Phaät maø taïo döïng Thaùp, ñeán nay vaãn hieän coøn. Töø Thaønh ñoù theo höôùng nam khoaûng ba daëm ñi döôøng ñeán höôùng taây laø nôi yeâm Baø La Nöõ ñem vöôøn ñaát cuùng thí Ñöùc Phaät laøm nôi Phaät ôû. Khi Ñöùc Phaät saép nhaäp Nieát Baøn, daãn cuøng caùc Ñeä Töû ñi ra cöûa phía taây cuûa Thaønh Tyø Xaù Ly maø baûo cuøng caùc Ñeä Töû raèng: “Ñaây laø nôi haønh xöù cuoái cuøng cuûa Toâi !” Ngöôøi ñôøi sau ôû xöù ñoù cuõng taïo döïng ngoâi Thaùp.

Töø Thaønh ñoù theo höôùng taây baéc ñi khoaûng ba daëm coù moät ngoâi Thaùp teân laø Phoùng Cung Tröôïng (buoâng boû cung teân vaø roi gaäy). Sôõ dó coù teân goïi aáy laø vì ôû thöôïng löu soâng Haèng coù moät Quoác Vöông, phu nhaân nhoû cuûa vua sinh nôû moät baøo thai khoái thòt, phu nhaân lôùn ganh gheùt ñoù maø baûo raèng: “Ngöôi sinh ra ñieàm khoâng toát laønh.” vaø beøn ñeå vaøo trong hoäp goã, neùm vaát giöõa doøng soâng Haèng. ÔÛ Haï löu coù vò Quoác Vöông ñang daïo chôi, thaáy hoäp goã treân doøng soâng beøn vôùt môû ra troâng xem thaáy ngaøn ñöùa treû con daùng veû ñoan chaùnh ñaëc thuø. Vua lieàn ñem veà nuoâi döôõng, beøn lieàn to lôùn tröôûng thaønh raát doõng kieän, ñi ñaùnh chieám khoâng xöù naøo chaúng khieáp phuïc, laàn löôïc ñeán ñaùnh nöôùc cuûa phuï Vöông. vua raát buoàn raàu, phu nhaân nhoû môùi hoûi vua raèng: “Côù sao buoàn baû vaäy?” vua ñaùp: “vua nöôùc kia coù ngaøn ngöôøi kia raát lôùn maïnh khoâng ai saùnh baèng muoán ñeán ñaùnh nöôùc Ta, vì vaäy maø ñang lo buoàn.” Phu nhaân nhoû baûo raèng: “vua chôù neân buoàn lo, neáu ñeán phaùi ñoâng Thaønh laàu cao, khi giaëc ñeán ñeå Toâi leân treân laàu ñoù, thì Toâi coù theå deïp giaëc ñoù.” vua beøn y theo lôøi aáy maø thöïc haønh. Ñeán luùc giaëc ñeán, phu nhaân nhoû ñöùng treân laàu ñoù baûo cuøng giaëc raèng: “Caùc ngöôi laø con cuûa Ta, côù sao laøm vieäc phaûn nghòch?” Giaëc noùi: “Ngöôi laø ngöôøi naøo? maø daùm noùi laø meï cuûa chuùng Toâi?” Phu nhaân nhoû baûo: “Neáu caùc ngöôi khoâng tin thì cöù ngöûa maët veà ñaây vaø haù mieäng ra.” Ñoàng thôøi phu nhaân nhoû ñöa hai tay daét laáy hai vuù söõa, moãi beân laøm thaønh naêm traêm doøng söõa vaø ñeàu rôi thaúng vaøo trong mieäng cuûa ngaøn ñöùa con. Giaëc môùi bieát ñoø laø thaät laø meï cuûa mình, beøn lieàn buoâng boû cung teân gaäy tröôïng. Hai baäc phuï

Vöông do ñoù maø Tö duy beøn ñeàu chöùng ñaéc Quaû Bích Chi Phaät. Thaùp cuûa hai vò Bích Chi Phaät aáy ñeán nay vaãn hieän coøn. Sau khi Ñöùc Theá Toân thaønh Ñaïo baûo cuøng caùc Ñeä Töû: “Ñoù laø nôi xöa kia Ta buoâng boû cung teân gaäy tröôïng.” Ngöôøi ñôøi sau ñöôïc bieát ôû xöù ñoù maø vì taïo döïng Thaùp, neân goïi teân nhö vaäy. Ñöùc Phaät ñeán beân caïnh Thaùp phoùng cung tröôïng, baûo cuøng A-nan raèng: “Ba thaùng sau Ta seõ nhaäp Nieát Baøn.” Khi ñoù bò ma vöông quaáy nhieãu neân Toân giaû A-nan khoâng hay bieát ñeå thænh caàu Ñöùc Phaät ôû laïi nôi ñôøi.

Töø ñoù, theo höôùng ñoâng, ñi khoaûng ba - boán daëm coù moät ngoâi Thaùp, sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát Baøn khoaûng moät traêm naêm, coù vò Tyø- kheo ôû Tyø Xaù Ly ñaët baøy haønh giôùi luaät, noùi möôøi söï chöùng vaø cho Phaät daïy nhö theá. Khi aáy caùc vò A-la-haùn vaø nhöõng Tyø-kheo chuyeân haønh trì luaät coù ñeán baûy traêm vò ñoàng kieåm xeùt laïi luaät taïng. Ngöôøi ñôøi sau ôû xöù ñoù cuõng xaây döïng Thaùp ñeán nay vaãn hir65n coøn. Töø ñoù theo höôùng ñoâng ñi khoaûng boán do dieân laø ñeán nôi nhoùm hôïp cuûa naêm doøng soâng xöù AÁn Ñoä. Toân giaû A-nan töø nöôùc Ma Kieät ñeán Tyø Xaù Ly muoán nhaäp Nieát Baøn, chö Thieân maùch baûo cuøng vua A Xaø Theá. vua A Xùaø Theá lieàn töø trong nghieâm xa giaù daãn caùc daân dó ñeán nghinh ñoùn treân bôø soâng. Beân kia, caùc Leâ Xa nghe Toân giaû A-nan ñeán cuõng cuøng laïi treân bôø soâng ñeå nghinh ñoùn. Toân giaû A-nan beøn tö duy raèng: “Neáu ñi ñeán phía tröôùc thì vua A Xaø Theá raát haän, coø ñi lui thì Leâ Xa laïi oaùn !” Beøn ngay giöõa doøng soâng, Toân giaû nhaäp Hoaû quang Tam muoäi töï thieâu ñoát thaân mình maø nhaäp Nieát Baøn. Phaân thaân thaønh hai phaàn, moãi phaàn moãi beân bôø soâng, do ñoù hai vua moãi töï moät nöõa thaân phaàn Xaù lôïi cuûa Toân giaû A-nan, beøn nghinh thænh trôû veà xaây Thaùp ñeå cuùng döôøng.

Vöôït qua doøng soâng, theo höôùng nam ñi xuoáng laø ñeán aáp Ba Lieân Phaát thuoäc nöôùc Ma Kieät Ñeà. AÁp Ba Lieân Phaát laø Thaønh nôi vua A Xaø Theá trò vì. Cung ñieän cuûa vua ôû trong Thaønh ñeàu sai söû quyû thaàn laøm nhieàu lôùp ñaù döïng taïo töôøng vaùch cöûa neûo, khaéc chaïm hoa vaên ñöôøng neùt khaùc haún ngöôøi ñôøi laøm neân, ñeán nay vaãn hieän coøn. vua A Xaø Theá coù ngöôøi con ñaõ chöùng ñaéc Ñaïo quaû A-la-haùn thöôøng ôû trong nuùi Kyø Xaø Quaät, öa thích söï tónh laéng, vua sinh taâm kính troïng muoán thænh môøi veà nhaø ñeå cuùng döôøng, nhöng vì öa thích söï tónh laéng ôû nuùi neân chaúng nhaän lôøi thænh môøi. vua noùi cuøng Em raèng: “Chæ caàn nhaän lôøi thænh môøi thì Toâi seõ vì OÂng maø taïo nuùi ôû trong Thaønh.” Vaø vua lieàn saém sinh ñuû caùc thöù aên uoáng môøi goïi caùc quyû thaàn baûo raèng: “Saùng mai haún ñaõ nhaän söï thænh môøi cuûa Ta, nhöng ôû ñaây toaøn khoâng coù toøa tòch, moãi moãi ñeàu phaûi töï mang ñeán.” Tôùi saùng sôùm, caùc quyû thaàn moãi töï mang ñeán moät

taûng ñaù lôùn vuoâng boán - naêm boä, ngoài xong lieàn sai quyû thaàn chaát nhieàu ñaù lôùn laøm thaønh nuùi. ÔÛ döôùi ñaùy nuùi duøng naêm taûng ñaù lôùn laøm moät thaïch thaát daøi ba tröôïng, roäng hai tröôïng, cao moät tröôïng. Coù moät Baø-la- moân Töû tu theo Phaùp Ñaïi Thöøa ôû trong Thaønh ñoù, laø ngöôøi thoâng minh saùng toaû laém trí, khoâng vieäc gì chaúng thoâng ñaït, laáy söï thanh tònh maø töï soáng, vua raát suøng kính phuïng thôø nhö baäc thaày, nhö coù sang thaêm hoûi troïn chaúng daùm cuøng ngoài. Giaû söû vua coù duøng taâm meán kính maø naém tay, naém tay roài, Baø-la-moân töû aáy lieàn taåy röûa, tuoåi khoaûng ngoaøi naêm möôi maø caû nöôùc nhaø ñeàu cuøng chieâm ngöôõng, nhôø moät ngöôøi aáy hoaèng döông Phaät phaùp maø caùc ngoaïi Ñaïo chaúng daùm laán löôùc chuùng Taêng. ÔÛ beân caïnh Thaùp vua A Duïc taïo döïng moät ngoâi Taêng-giaø Lam raát trang nghieâm traùng leä, cuõng coù chuøa Tieåu thöøa, hôïp caû thaûy coù khoaûng saùu baûy traêm vò Taêng, oai nghi töôøng töï raát khaû quan. Caùc baäc Sa-moân cao ñöùc vaø nhöõng ngöôøi hoïc hoûi muoán tìm caàu nghieân lyù, ñeàu ñeán chuøa ñoù. Thaày cuûa Baø-la-moân Töû cuõng teân laø Vaên Thuø Sa Lôïi. Caùc baäc Sa-moân Ñaïi Ñöùc, caùc vò Tyø-kheo hoïc Phaùp Ñaïi Thöøa ñeàu toân suøng kính ngöôõng, cuõng cuøng ôû trong Taêng gia Lam aáy. Daân chuùng ñoâng ñuùc höng thaïnh ñua nhau laøm moïi vieäc nhaân nghóa.

Thöôøng naêm vaøo moàng taùm thaùng hai taùc leã haønh töôïng, laøm xe boán baùnh, buoäc tre laøm naêm taàng, coù nhaân nhoå voït caûn cao hôn hai tröôïng, hình traïng nhö Thaùp, duøng boâng tô traéng buoäc ôû treân, sau ñoù môùi hoïa veõ laøm töôïng trôøi, duøng caùc thöù vaøng baïc löu lt trang söùc ôû treân, treo caùc phan loïng ôû boán phía laøm khaùm, ñeàu coù toân töôïng Ñöùc Phaät ngoài, Boà-taùt ñöùng haàu. Coù ñeán hai möôi xe, moãi moãi xe trang nghieâm moãi khaùc. Ñeán ngaøy ñoù, caùc haøng Ñaïo tuïc khaép trong ñòa vöùc ñeàu nhoùm taäp laøm xöôûng kyø nhaïc, cuùng döôøng tröông hoa. Baø-la-moân Töû ñeán nghinh thænh Phaät, Toân töôïng Phaät laàn löôïc vaøo Thaønh. Ñaõ vaøo trong Thaønh traõi qua vaøi ba ñeâm, suoát ñeâm ñoát ñeøn xöôùng taùc kyû nhaïc cuùng döôøng, moãi moãi nöôùc ñeàu nhö vaäy. Caùc haøng Tröôûng giaû cö só trong nöôùc ñoù ñeàu ñeán trong Thaønh taïo döïng nhaø thuoác thang phöôùc ñöùc, taát caû nhöõng ngöôøi beänh ngheøo khoå coâ quaïnh khoâng nôi nöông töïa ñeàu ñeán chöõa trò taïi Beänh Xaù ñoù, thaày thuoác khaùm beänh, cung caáp moïi thöù tuyø nghi uoáng aên khieán ñeàu ñöôïc an laïc. Sau khi laønh beänh thì töï ñi.

Luùc vua A Duïc phaù baûy ngoâi Thaùp ñeå taïo döïng taùm möôi boán ngaøn ngoâi Thaùp, ngoâi Thaùp lôùn taïo döïng ñaàu tieân laø caùch Thaønh ñoù hôn ba daëm veà phía nam. Tröôùc Thaùp ñoù coù daáu veát xaây döïng tinh xaù Phaät, cöûa xoay veà höôùng Thaùp. ÔÛ phía nam cuûa Thaùp coù moät truï ñaù chu vi khoaûng tröôïng boán - naêm, cao hôn ba tröôïng. Treân ñaàu truï Ñaù coù ñeà

baøi minh laø: “vua A Duïc ñem coûi Dieâm Phuø veà cuùng thí chö Taêng möôøi phöông, sau laïi duøng tieàn ñeå chuoäc.” Ba lôùp ghi vieát nhö theá. Caùch Thaùp khoaûng ba boán traêm boä veà phía baéc laø nôi vua A Duïc laøm Thaønh Ñòa Nguïc. Trong Thaønh Ñòa Nguïc coù moät truï Ñaù cao hôn ba tröôïng, treân ñaàu truï coù laøm hình con sö töû. Vaø treân truï cuõng coù baøi minh ghi veà nguyeân nhaân taïo döïng Thaùp Ñòa Nguïc, cuõng nhö naêm thaùng ngaøy giôø.

Töø ñoù theo höôùng ñoâng nam, ñi khoaûng chín do dieân laø ñeán nuùi Nhaát Taâm Coâ Thaïch. Treân ñaàu nuùi coù Thaïch Thaát. ÔÛ phía nam Thaïch Thaát xöa kia Ñöùc Phaät an toaï trong ñoù, laø nôi trôøi Ñeá Thích ñem caùc thöù nhaïc trôø nhö Ban giaø ñaøn caàm ñeán cuùng döôøng. Trôøi Ñeá Thích neâu hoûi boán möôi hai söï vieäc cuøng Ñöùc Phaät, moãi moãi ñeàu duøng ngoùn tay hoïa veõ leân Ñaù, daáu veát hoïa veõ vaãn coøn nhö cuõ. Trong ñoù cuõng coù ngoâi Taêng-giaø Lam. Töø ñoù, theo höôùng ñoâng nam ñi moät do dieân laø ñeán tuï laïc Na La laø thoân xoùm queâ cuõ cuûa Toân giaû Xaù Lôïi Phaát. Toân giaû Xaù Lôïi Phaát trôû laïi trong thoân xoùm ñoù maø nhaäp Nieát Baøn, moïi ngöôøi xöù ñoù cuõng coù taïo döïng ngoâi Thaùp, ñeán nay vaãn hieän coøn. Töø ñoù, theo höôùng taây ñi khoaûng moät do dieân laø ñeán Thaønh Vöông Xaù môùi. Thaùnh môùi ñoù laø do vua A Xaù Theá taïo döïng neân, trong ñoù coù hai ngoâi Taêng-giaø Lam. Ra khoûi cöûa Thaønh phía taây khoaûng ba traêm boä laø nôi A Xaø Theá chia ñöôïc moät phaàn Xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät maø taïo döïng Baûo Thaùp ñeå cuùng döôøng. Thaùp ñoù raát cao lôùn nghieâm leä. Ra khoûi cöûa Thaønh höôùng nam caùch chöøng boán daëm, theo höôùng nam vaøo hang, ñeán trong nuùi goàm naêm ngoïn. Naêm ngoïn nuùi aáy chu vi töôùng traïng nhö Thaønh quaùch, töùc laø Thaønh xöùa cuõ cuûa vua Taàn Baø Sa. Hai phía ñoâng taây cuûa Thaønh roäng khoaûng naêm saùu daëm hai phía nam baéc cuûa Thaønh daøi khoaûng baûy taùm daëm. Laø nôi Toân giaû Xaù Lôïi Phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñaàu tieân thaáy Aùt Bính, laø nôi Ni Kieàn töû laøm haàm löõa côm ñoäc maø thænh môøi Ñöùc Phaät thoï nhaän, nôi vua A Xaø Theá cho voi döõ uoáng röïôu muoán haïi Ñöùc Phaät.

ÔÛ goùc cong thuoäc phía ñoâng baéc cuûa Thaønh xöa kia laø trong vöôøn cuûa Yeâm Baø La xaây döïng tinh xaù ñeå thænh môøi Ñöùc Phaät cuøng moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo ñeå cuùng döôøng, nay vaãn coøn nhö cuõ. Trong Thaønh ñoù hoang vu khoâng coù ngöôøi ôû. Vaøo hang men theo nuùi ñi leân höôùng ñoâng nam khoaûng möôøi laêm daëm laø ñeán nuùi Kyø Xaø Quaät. Chöa ñeán ñaàu nuùi khoaûng ba daëm coù moät hang ñaù xoay maët veà höôùng nam laø nôi xöa kia Ñöùc Phaät thöôøng toaï thieàn, theo höôùng taây baéc caùch chöøng ba möôi boä laïi coù moät hang ñaù laø nôi Toân giaû A-nan thöôøng toaï Thieàn trong ñoù, Ma Ba Tuaàn hoùa laøm chim Ñieâu Thöùu ñeán ñöùng tröôùc cöûa hang khuûng boá A-nan, Ñöùc Phaät duøng söùc Thaàn tuùc caùch vaùch ñaù

duoåi tay xoa chaïm vai A-nan, söï khieáp sôï trong ngöôøi A-nan lieàn ngöng döùt. Daáu veát nôi chim ñaäu vaø loã Ñöùc Phaät duoåi tay ñeán nay vaãn hieän coøn. Neân goïi laø hang nuùi Ñieâu Thöùu. Tröôùc hang coù boán choã Ñöùc Phaät ngoài, laïi cuõng coù choã cuûa caùc vò A-la-haùn moãi moãi thöôøng toaï Thieàn ñeán soá traêm. Luùc Ñöùc Phaät kinh haønh ôû hai höôùng ñoâng taây tröôùc Thaïch Thaát, Ñieàu Ñaït ôû nôi hieåm hoùc taïi phía baéc nuùi xoâ ñaåy laên ñaù laøm toån thöông ngoùn chaân Ñöùc Phaät, taïi nôi ñoù Taûng Ñaù vaãn hieän coøn. Giaûng ñöôøng nôi Ñöùc Phaät thöôøng noùi phaùp ñaõ hö naùt chæ coøn laïi neàn moùng vaùch töôøng gaïch. Treân ñænh nuùi ñoù xinh ñeïp oai huøng laø nôi cao nhaát trong naêm ngoïn nuùi.

Ngaøi (Phaùp Hieån) mua saém caùc thöù höông hoa daàu ñeøn trong Thaønh môùi roài thænh nhôø hai vò Tyø-kheo Kyø cöïu ôû ñoù ñöa daãn ñeán nuùi Kyø Xaø Quaät, daâng cuùng höông hoa, chong ñeøn saùng röïc rôõ lieân tuïc, Ngaøi töï buøi nguøi roû leä maø noùi raèng: “Xöa kia Ñöùc Phaät ôû ñaây giaûng noùi kinh Thuû Laêng Nghieâm. Phaùp Hieån con ñaây sinh ñôøi khoâng ñöôïc gaëp Phaät, chæ ñöôïc taáy nôi di tích maø thoâi !” Vaø lieàn ôû tröôùc hang ñaù, ngaøi trì tuïng kinh Thuû Laêng Nghieâm. Döøng ôû laïi ñoù moät ñeâm roài trôû veà Thaønh môùi. Ra phía baéc Thaønh cuõ ñi hôn ba traêm boä ñöôøng veà phía taây laø nôi tinh xaù Truùc Vieân Ca Lan Ñaø, nay vaãn hieän coøn. Coù chuùng Taêng queùt töôùc tinh xaù. Theo höôùng ñi khoaûng ba boán daëm laø ñeán nôi coù Thi - Ma - Sa

- Na, Thi - Ma - Sa - Na Trung Hoa dòch nghóa laø Ñoàng ruoäng moä choân boû ngöôøi cheát. Men theo höôùng taây nam cuûa nuùi ñi khoaûng ba traêm boä coù moät Thaïch Thaát teân laø Taân Baø La Quaät, laø nôi sau khi thoï trai Ñöùc Phaät thöôøng toa Thieàn taïi ñoù.

Laïi ñi theo höôùng taây caùch naêm saùu daëm vaøo trong phía baéc cuûa nuùi coù moät Thaïch Thaát teân laø Xa Ñeá, laø nôi naêm traêm vò A-la-haùn keát taäp kinh ñieån sau khi Ñöùc Phaät vöøa môùi nhaäp Nieát Baøn. Luùc keát taäp Kinh Taïng, thieát baøy ba toøa cao raát trang nghieâm, Toân giaû Xaù Lôïi Phaát ngoài phía taû, Toân giaû Muïc-kieàn-lieân ngoài phía höõu (1) [ Hai Toân giaû Xaù Lôïi Phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñeàu tòch tröôùc Ñöùc Phaät ]. Trong soá naêm traêm vò thieáu moät vò A-la-haùn, Toân giaû Ñaïi Ca Dieáp laøm Thöôïng Toaï, khi aáy Toân giaû A-nan ôû ngoaøi cöûa thaát khoâng ñöôïc vaøo. Taïo nôi ñoù cuõng coù taïo döïng ngoâi Thaùp ñeán nay vaãn hieän coøn. Men theo nuùi cuõng coù nhöõng hang ñaù nôi caùc vò A-la-haùn toaï Thieàn raát nhieàu. Ra khoûi phía ñoâng baéc Thaønh cuõ ñi khoaûng ba daëm, coù hang Ñaù cuûa Ñieàu Ñaït, caùch ñoù naêm möôi boä coù moät taûng ñaù saéc ñen vuoâng lôùn, laø nôi xöa kia coù vò Tyø-kheo kinh haønh treân ñoù tö duy töï thaân laø Voâ Thöôøng, Khoå, Khoâng, thaønh ñaït phaùp Quaùn Baát tònh neân nhaøm chaùn töï thaân, lieàn naém dao muoán töï gieát

haïi, laïi suy nghó Ñöùc Theá Toân cheá giôùi caám khoâng ñöôïc töï gieát haïi, ñoàng thôøi quaùn xeùt tuy vaäy nhöng ngaøy nay Ta chæ muoán gieát giaëc ba ñoäc, neân beøn töï gieát thaân mình, laùc dao vöøa môùi loùc vaøo thòt lieàn chöùng quaû Tu Ñaø Hoaøn, khi laùc dao vaøo moät nöõa thì chöùng quaû A Na haøm, vaø khi caét ñöùt nagng thòt thì chöùng quaû A-la-haùn vaø beøn nhaäp Nieát Baøn.

Töø ñoù ñi theo höôùng taây caùch khoaûng boán do dieân laø ñeán Thaønh giaø Na. Trong Thaønh ñoù cuõng hoang vaéng troáng khoâng. Laïi ñi theo höôùng nam khoaûng hai möôi daëm laø ñeán nôi xöa kia Boà-taùt suoát saùu naêm tu haønh khoå haïnh, nôi ñoù coù röøng caây. Töø ñoù theo höôùng taây ñi khoaûng ba daëm laø ñeán nôi doøng nöôùc Ñöùc Phaät xöa kia vaøo taém röûa, trôøi hoùa ñaët caønh caây, Ñöùc Phaät men theo ñoù maø ra ñöôïc khoûi doøng soâng. Laïi theo höôùng baéc ñi khoaûng hai daëm laø ñeán nhaø ngöôøi nöõ daâng cuùng söõa vaø chaùo nhöø leân Ñöùc Phaät. Laïi theo höôùng baéc ñi khoaûng hai daëm laø ñeán nôi Ñöùc Phaät ngoài treân Taûng Ñaù döôùi goác caây Ñaïi Thoï xoay maët veà höôùng ñoâng maø aên chaùo. Caây vaø taûng ñaù ñoù ñeán nay vaãn hieän coøn. Taïi trung taâm AÁn Ñoä möùa naéng raát ñieàu hoøa neân caây coái soáng ñeán caû ngaøn naêm. Coù caây soáng ñeán caû vaïn naêm. Töø ñoù theo höôùng ñoâng baéc ñi khoaûng nöõa do dieân laø ñeán moät hang ñaù, nôi xöa kia Boà-taùt vaøo trong ñoù xoay maët veà höôùng taây ngoài kieát giaø maø töï taâm nieäm raèng: “Nhö Ta ñöôïc thaønh Ñaïo thì phaûi coù Thaàn öùng linh nghieäm.” Lieàn ñoù treân vaùch ñaù coù aûnh Phaät hieän cao lôùn ba thöôùc, ñeán nay vaãn coøn saùng roõ. Baáy giôø trôøi ñaát chaán ñoäng, caùc vò trôøi ôû giöõa khoâng trung baïch cuøng Boà- taùt raèng: “Ñaây khoâng phaûi laø nôi ôû quaù khöù ôû töông lai chöùng ñaéc Ñaïo Quûa. Töø ñaây theo höôøng taây nam ñi khoaûng gaàn nöõa do dieân ñeán döôùi goác caây Boái Ña ñoù laø nôi chö Phaät ôû quaù khöù ôû töông lai chöùng ñaéc Ñaïo Quaû.” Caùc vò trôøi noùi lôøi aáy roài beøn daãn ñöôøng ñi tröôùc, Boà-taùt ñöùng daäy ñi theo, vöøa caùch khoæ goác caây khoaûng ba möôi boä, trôøi trao cho oâm coû caùt töôøng, Boà-taùt nhaän laáy roài ñi khoaûng möôøi laêm boä, coù moät ñaøn chim töôùc saéc xanh naêm traêm con bay nhieåu quanh Boà-taùt ba voøng maø ñi. Boà- taùt ñeán döôùi goác caây Boái Ña, traõi oâm coû Caùt töôøng, xoay maët veà höôùng ñoâng maø ngoài. Khi aáy ma vöông sai ba ngoïc nöõ töø phía baéc ñeán thöû, ma vöông töø phía nam laïi thöû, Boà-taùt ñöa ngoùn chaân aán xuoáng ñaát, ma binh chaïy lui taùn loaïn, ba ngoïc nöõ bieán thaønh baø giaø. Treân ñeây töø röøng, nôi Boà-taùt suoát saùu naêm tu khoå haïnh vaø caùc nôi, ngöôøi ñôøi sau ñeàu coù taïo döïng Thaùp töôïng trong ñoù. Ñeán nay ñeàu hieän coøn.

Nôi, Ñöùc Phaät sau khi thaønh Ñaïo baûy ngaøy troâng nhìn caây höôûng

thoï phaùp laïc. Nôi Ñöùc Phaät ngoài treân taûng ñaù vuoâng xoay maët veà höôùng ñoâng döôùi goác caây Ni Caâu Luaät, caùc vò Phaïm Vöông ñeán thænh caàu Ñöùc

Phaät giaûng phaùp. Nôi chö Thieân hoùa laøm nhaø baûy baùu ñeå cuùng döôøng Ñöùc Phaät baûy ngaøy. Nôi vaên laân ruøa muø baûy ngaøy nhieåu quanh Ñöùc Phaät. Nôi boán vò Thieân Vöông daâng Bình Baùt cuùng döôøng Ñöùc Phaät. Nôi naêm traêm ngöôøi buoân baùn daâng cuùng boät gaïo rang vaø maät. Nôi Ñöùc Phaät hoùa ñoä ba anh em gioøng hoï Ca Dieäp vaø caû thaûy baûy thaày troø coù moät ngaøn vò. Caùc nôi ñoù ñeàu coù döïng laäp Thaùp. Nôi Ñöùc Phaät thaønh Ñaïo coù ba ngoâi giaø Lam vaø ñeàu coù chö Taêng ôû ñoù. Chö Taêng ñöôïc daân chuùng cung caáp moïi thöù raát ñaày ñuû khoâng thieáu thoán gì. Chö Taêng haønh trì giôùi luaät trang nghieâm, oai nghi ñi ñöùng ngoài naèm vaøo chuùng ñeàu ñuùng nhö phaùp, keå töø thôøi Ñöùc Phaät taïi theá maõi ñeán nay vaãn nhö vaäy. Sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát Baøn trôû laïi nay nôi boán ngoâi Thaùp lôùn ñeàu vaãn töông tuïc tieáp noái khoâng ngöng döùt, nôi boán ngoâi Thaùp lôùn laø nôi Ñöùc Phaät ñaûn sinh, nôi Ñöùc Phaät thaønh Ñaïo, nôi Ñöùc Phaät chuyeån phaùp luaân vaø nôi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát Baøn.

Ñôøi xöa tröôùc, baáy giôø vua A Duïc laø moät ñöùa treû ñang vui ñuøa giöõa ñöôøng, gaëp Ñöùc Phaät Ca Dieáp ñi khaát thöïc, ñöùa beù vui möøng voác naém ñaát boät daâng cuùng Ñöùc Phaät, Ñöùc Phaät Ca Dieáp ñem veà raõi nôi thöôøng ngaøy kinh haønh, do duyeân laønh maø vua A Duïc ñôøi nay ñöôïc laøm Thieát luaân Vöông laø vua coõi Dieâm Phuø Ñeà, nhaân luùc Thieát luaân Vöông tuaàn du nôi Dieâm Phuø Ñeà thaáy giöõa khoaûng hai nuùi Thieát Vi laø nôi Ñòa Nguïc tröøng trò toäi nhaân. vua lieàn hoûi Quaàn Thaàn ñoù laø nôi naøo? Caù thaàn ñaùp: “Ñoù laø nôi vua Dieâm La trò toäi ngöôøi.” vua beøn töï suy nieäm raèng: “Quyû Vöông coøn coù theå laøm Ñòa nguïc ñeå tröøng trò toäi ngöôøi. Ta laø chuùa trong loaøi ngöôøi, Côù sao khoâng laøm Ñòa nguïc ñeå trò toäi ngöôøi ö?” Vaø lieàn hoûi Quaàn Thaàn: “Ai laø ngöôøi coù theå laøm Ñòa nguïc chuû ñeå tröøng trò ngöôøi toäi?” Quaàn thaàn ñaùp: “Chæ coù ngöôøi cöïc aùc môùi coù theå laøm vaäy.” vua lieàn sai baûo Quaàn thaàn ñi khaép nôi tìm kieám ngöôøi aùc. Thaáy beân bôø ao coù moät ngöôøi töôùng traïng to lôùn, saéc maët saïm ñen, toùc vaøng maét xanh, ñöa caún chaân caâu baét caù, mieäng keâu huù caùc loaøi caàm thuù, caàm thuù laïi beøn lieàn baén gieát khoâng vaät naøo ñöôïc thoaùt. Tìm kieám ñöôïc ngöôøi aáy roài daãn ñeán cho vua. vua kín sai baûo ngöôøi ñoù raèng: “Oâng laøm töôøng thaønh cao boán phía, phía trong troàng caùc loaïi caây traùi, laøm ao taém röûa xinh ñeïp, trang trí caùc thöù nghieâm leä khieán ngöôøi khaùt ngöôõng, nôi lao nguïc laøm cöûa ñoùng chaén, coù ngöôøi naøo vaøo lieàn baét trò toäi, khieán chaúng ñöôïc thoaùt ra. Giaû söû nhö Ta coù vaøo cuõng trò toäi khoâng tha. Nay trao phong cho Oâng vì Ta maø laøm chuû Ñòa nguïc.” Khi aáy coù vò Tyø-kheo laàn löôïc ñi khuaát thöïc böôùc vaøo cöûa ñoù, nguïc toát troâng thaáy beøn lieàn muoán trò toäi. Vò Tyø-kheo aáy kinh sôï, caàu xin cho hoaûng ñaõi thôøi gian chöøng böõa aên,

choác laùt laïi thaáy ngöôøi khaùc ñi vaøo, nguïc toát baét boû vaøo coái xay giaõ ñaâm traøo nöôùc daõi saéc ñoû. Troâng thaáy roài vò Tyø-kheo aáy tö duy “Thaân naøy laø voâ Thöôøng, laø Khoå, laø Khoâng, chæ nhö boït boùng nhö nöôùc daûi !” Vaø lieàn chöùng ñaéc quaû vò A-la-haùn. Theá roài nguïc toát baét boû vaøo trong vaïc nöôùc soâi, vò Tyø-kheo aáy taâm thöùc hyû hoan boãng nhieân löûa taét nöôùc maùt laïnh, trong vaït moïc leân hoa sen, vò Tyø-kheo aáy leân ngoài treân hoa sen. Khi aáy nguïc toát beøn sang taáu trình cuøng vua: “Trong nguïc coù söï kyø quaùi xin vua haõy sang ñoù troâng xem.” vua baûo: “Ngaøy tröôùc Ta coù theà öôùc nay khoâng daùm sang.” Nguïc toát baûo: “Ñaây chaúng phaûi vieäc nhoû, vua neân nhanh sang. Caàn söûa ñoåi söï theà öôùc tröôùc kia.” vua lieàn theo nguïc Toát ñi vaøo. Vò Tyø-kheo aáy vì vua maø giaûng phaùp. vua ñöôïc tin hieåu, lieàn phaù hoaïi Ñòa nguïc, saùm hoái nhöõng vieäc toäi aùc ngaøy tröôùc, do ñoù maø tin troïng Tam baûo, thöôøng ñeán döôùi goác caây Boái Ña saùm hoái loãi quaù töï traùch chính mình, phaùt taâm thoï trì taùm phaùp trai giôùi. Phu nhaân cuûa vua hoûi vua thöôøng ñi ñaâu vaäy? Quaàn thaàn ñaùp: “vua thöôøng ñeán döôùi goác caây Boái Ña.” Phu nhaân beøn doø xeùt luùc khoâng coù vua ñeán ñoù lieàn sai baûo ngöôøi chaët phaù caây aáy ñoå ngaõ. vua ñeán troâng thaáy ñöôïc beøn meâ loaïn ngaõ teù nôi ñaát, Quaàn Thaàn laáy nöôùc röôùi vaøo maët, giaây laùt sau vua môùi tænh laïi, lieàn ñem gaïch chaát nhieàu lôùp boán phía duøng traêm bình söõa boø röôùi vaøo reå caây, vua buoâng xuoäi thaân mình nôi ñaát maø phaùt lôøi theà raèng: “Neáu caây khoâng soáng laïi thì toâi seõ khoâng ñöùng daäy.” Phaùt lôøi theà aáy roài, lieàn ngay treân reã caây ñaâm caønh nhaùnh, maõi ñeán ngaøy nay caây cao gaàn möôøi tröôïng.

Töø ñoù theo höôùng nam ñi gaàn ba daëm, ñeán moät quaû nuùi teân laø Keâ Tuùc. Hieän nay Toân giaû Ñaïi Ca Dieáp ñang ôû trong nuùi ñoù, böûa xuoáng nuùi ñeå ñi vaøo, nôi vaøo chaúng dung daïng, coù ngöôøi vaøo xuoáng raát xa, coù loã hoång beân caïnh, toaøn thaân Toân giaû Ñaïi Ca Dieáp hieän ôû trong ñoù, phía ngoaøi loã troáng coù choå ñaát nôi Toân giaû voán röûa tay. Ngöôøi ôû xöù ñoù nhö coù ai bò ñau ñaàu duøng ñaát ñoù boâi thoa beøn lieàn khoeû maïnh. Neáu ngöôøi naøo coù taâm saâu daøy, ban ñeâm lieàn coù vò La - Haùn ñeán cuøng luaän baøn giaûi thích moïi ñieàu nghi, xong boãng aån maát. Taïi nuùi ñoù caâu coái raäm raïp toát töôi, laïi coù laém sö töû hoå lang, khoâng theå voïng haønh (töï tieän raõo ñi).

Ngaøi (Phaùp Hieån) trôû veà laïi höôùng aáp Ba Lieân Phaát, thuaän theo höôøng taây soâng haèng ñi xuoáng khoaûng möôøi do dieân, coù moät ngoâi tinh xaù teân laø Khoaùng Daõ, laø nôi Ñöùc Phaät ñaõ töøng döøng ôû, hieän nay cuõng coù chö Taêng. Laïi theo höôùng taây doïc bôø soâng Haèng ñi möôøi hai do dieân laø ñeán Thaønh Ba La Naïi thuoäc nöôùc Ca Thi, ôû phía ñoâng baéc Thaønh caùch chöøng möôøi daëm laø coù tinh xaù Tieân nhaân loäc daõ uyeån. Trong vöôøn

(uyeån) ñoù voán laø nôi ôû cuûa vò Bích Chi Phaät, thöôøng coù nhöõng con nai hoang daõ ñeán nöông naùu qua ñeâm. Xöa kia, luùc Ñöùc Theá Toân saép thaønh Ñaïo, chö Thieân ôû giöõa khoâng trung xuoáng lôøi raèng: “Con cuûa vua Baïch Tònh xuaát gia hoïc Ñaïo, sau ñaây baûy ngaøy seõ thaønh Phaät Quaû.” Vò Bích Chi Phaät aáy nghe lôøi ñoù roài beøn nhaäp Nieát Baøn neân goïi xöù ñoù laø Tieân Nhaân Loäc daõ uyeån. Sau khi Ñöùc Theán Toân ñaõ thaûnh Ñaïo, moïi ngöôøi ôû xöù ñoù laäp döïng tinh xaù. Ñöùc Phaät muoán hoùa ñoä Caâu Laân …caû thaûy naêm ngöôøi. Naêm ngöôøi aáy cuøng noùi vôùi nhau raèng: “Sa-moân Cuø Ñaøn aáy saùu naêm tu khoå haïnh moãi ngaøy chæ aên moät haït meø noät haït gaïo coøn chöa ñaéc Ñaïo, huoáng gì vaøo trong nhaân gian phoùng tuùa thaân mieäng yù, Ñaïo naøo coù vaäy? Ngaøy nay neáu ñeán, thì chuùng ta haõy thaän troïng chôù cuøng noùi naêng. Noùi Ñöùc Phaät ñeán, naêm ngöôøi aáy ñöùng daäy leã baùi. Laïi ñi höôùng baéc ñi khoaûng saùu möôi boä laø nôi Ñöùc Phaät xoay maët höôùng ñoâng maø ngoài baét ñaàu chuyeån phaùp luaân hoùa ñoä Caâu Laân …caû naêm ngöôøi. Phía baéc nôi ñoù caùch khoaûng hai möôi boä laø nôi Ñöùc Phaät vì ngaøi Di Laëc maø thoï kyù. Phía nam caùch ñoù khoaûng naêm möôi boä laø nôi y La Baùt Long hoûi Ñöùc Phaät veà luùc naøo môùi ñöôïc thoaùt khoûi thaân roàng aáy. Caùc nôi ñeàu coù taïo döïng Thaùp, ñeán nay hieän coøn. Trong ñoù coù hai ngoâi Taêng-giaø Lam ñeàu coù chuùng Taêng ôû.

Töø tinh xaù Loäc daõ uyeån theo höôùng taây baéc ñi khoaûng möôøi ba do dieân, ñeán moät nöôùc teân laø Caâu Dieäm Di, trong ñoù coù tinh xaù teân laø Cuø Sö La Vieân, laø nôi xöa kia Ñöùc Phaät coù döøng ôû. Nay hieän coù chuùng Taêng, phaàn nhieàu hoïc theo Phaùp Tieåu thöøa. Töø ñoù theo höôùng ñoâng ñi khoaûng taùm do dieân, xöa kia Ñöùc Phaät voán ôû nôi ñoù hoùa ñoä aùc quyû, vaø Ñöùc Phaät cuõng töøng ôû nôi ñoù kinh haønh toa Thieàn, ñeàu coù taïo döïng Thaùp, cuõng coù Taêng-giaø Lam vaø coù khoaûng hôn traêm vò Taêng thöôøng ôû ñoù. Töø ñoù theo höôùng nam ñi khoaûng hai traêm do dieân laø ñeán moät nöôùc teân laø Ñaït Thaån (baèng Saán), coù ngoâi Taêng gia Lam trong ñôøi quaù khöù thôøi Ñöùc Phaät Ca Dieáp, ñuïc xuyeân nuùi ñaù lôùn maø laøm thaønh, Tính Xaù ñoù coù naêm taàng, taàng thaáp cuoái heát laøm hình töôïng, coù naêm traêm gian phoøng nhaø, ôû taàng thöù hai laøm hình töôïng Sö Töû, coù naêm traêm Thaïch Thaát, ôû taàng thöù ba laøm hình töôïng ngöïa, coù ba traêm gian phoøng, ôû taàng thöù tö, laøm hình töôïng traâu coù hai traêm gian phoøng. Treân heát coù suoái nöôùc, mem theo Thaïch Thaát nhieåu quanh tröôùc caùc phoøng maø chaûy, xoay chuyeån quanh co nhö theá xuoáng taàng thaáp döôùi cuøng theo cöûa tuoâng ñoå ra. Chö Taêng ôû trong thaát nôi nôi ñeàu ñuïc ñaù laøm cöûa soå ñeå thoâng aùnh saùng, trong phoøng thaát saùng roõ khoâng bò toái taêm, boán goùc phoøng thaát ñuïc xuyeân ñaù laøm theàm caáp ñeå ñi leân, nôi ñoù, ngöôøi ñôøi nay thaân hình nhoû coù theå men theo theàm

caáp maø leân thaúng ñöïôc moät caúng chaân ngöôøi xöa nôi daãm ñaïp, nhaân ñoù maø goïi teân chuøa ñoù laø chuøa Ba La Vieät. Ba La Vieät laø tieáng Thieân Truùc, Trung Hoa dòch nghóa laø chim Caùp (Boà Caâu). Trong chuøa ñoù thöôøng coù nhöõng vò La - Haùn ôû. Xöù ñoù ñaát ñoài hoang vaéng khoâng daân chuùng ôû. Caùch nuùi raát xa môùi coù thoân xoùm, ngöôøi trong thoân xoùm aáy ñeàu laø ngöôøi Taø Kieán khoâng bieát Phaät phaùp. Caùc haøng Sa-moân, Baø-la-moân vaø caùc xò Dò hoïc. Daân chuùng nöôùc ñoù thöôøng thaáy coù ngöôøi bay laïi vaøo trong chuøa aáy. Baáy giôø coù caùc Ñaïo nhaân ôû nöôùc khaùc muoán laïi ñeå baùi chuøa ñoù, ngöôøi daân trong thoân xoùm aáy baûo raèng: “Sao caøc OÂng chaúng bay laïi ö? Chuùng toâi thaáy caùc Ñaïo nhaân ôû ñaây ñeàu bay ra vaøo.” Ñaïo nhaân beøn phöong tieän ñaùp: “Vì loâng caùnh chöa thaønh neân chöa bay ñöôïc.” ÔÛ nöôùc Daït Thaån, ñöôøng xaù hieåm trôû khoù khaên, maø bieát nôi muoán sang caàn phaûi mang tieàn ñuùt loùt vua nöôùc ñoù. Veà sau vua nöôùc ñoù môùi sai ngöôøi laàn löôïc chæ baøy con ñöôøng taét. Ngaøi (Phaùp Hieån) troïn khoâng sang ñöôïc nôi ñoù, chæ nghe ngöôøi ôû xöù ñoù noùi neân trình baøy laïi nhö vaäy.

Töø nöôùc Ba La Naïi theo höôùng ñoâng ñi trôû laïi aáp Ba Lieân Phaát, Ngaøi (Phaùp Hieån) voán muoán ñi tìm caàu giôùi luaät, maø caùc nöôùc thuoäc baéc Thieân Truùc, caùc ñôøi sö töû chæ truyeàn mieäng, khoâng coù vaên baûn ghi taû. Do ñoù Ngaøi phaûi xa giaãm traõi ñeán trung Thieân Truùc (trung taâm AÁn Ñoä), vaøo nôi moät ngoâi Taêng-giaø Lam Ñaïi Thöøa môùi coù ñöôïc moät boä luaät töùc Boä luaät Ma-ha Taêng Kyø. Khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, ñaïi chuùng haønh trì Boä luaät aáy tröôùc tieân, baûn luaät ñoù ñöôïc truyeàn taïi tinh xaù Kyø Hoaøn. Ngoaøi ra möôøi taùm boä luaät moãi moãi ñeàu coù thaày troø, phaàn lôùn keát quy chaúng khaùc, nhöng caùc phaàn nhoû coù söï chaúng ñoàng, hoaëc söû duïng môû bít chæ boä ñoù laø hôn caû, laù Quaûng thuyeát ñaày ñuû caû thaûy. Ngaøi laïi gaëp ñöôïc moät boä luaät sao coù ñeán baûy ngaøn keä tuïng, töùc laø boä luaät cuùng chuùng Taêng ôû ñaát Taàn (Trung Hoa) hieän haønh trì, nhöng cuõng ñeàu qua caùc ñôøi sö sö truyeàn mieäng trao truyeàn laãn nhau khoâng ghi cheùp baèng vaên töï. Laïi ôû trong chuùng ñoù coù ñöôïc Boä Taïp A-tyø-ñaøm Taâm coù saùu ngaøn keä tuïng, laïi coù ñöôïc moät boä kinh coù ñeán hai ngaøn naêm traêm keä tuïng, laïi coù ñöôïc moät quyeån kinh phöông ñaúng Baùt Nieát Baøn coù ñeán naêm ngaøn keä tuïng. Laïi coù ñöôïc Ma-ha taêng Kyø A-tyø Ñaùm, neân Ngaøi (Phaùp Hieån) döøng ôû laïi ñoù suoát ba naêm, hoïc phaïm thö phaïm ngöõ, ghi taû luaät. Sa-moân Ñaïo Chænh khi ñaõ ñeán Trung Thieân Truùc, thaáy pheùp taéc cuûa haøng Sa-moân, oai nghi cuûa chuùng Taêng moãi moãi söï ñeàu raát ñaùng öa thích, môùi nghó nhôû töï than “ôû ñaát Taàn (Trung Hoa) laø xöù bieân ñòa, chuùng Taêng khieám khuyeát giôùi luaät.” Vaø phaùt leà theà nguyeän: “Töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh töïu quaû Phaät, nguyeän chaúng sinh ôû xöù bieân ñòa.” Neân beøn döøng

ôû taïi Trung Thieân Truùc, chaúng trôû veà. Coøn baûn taâm Ngaøi (Phaùp Hieån) muoán khieán giôùi luaät löu truyeàn roäng raõi ôû Trung Hoa, neân ñaønh moät mình moät boùng trôû veà.

Doïc theo höôùng ñoâng soâng Haèng ñi xuoáng möôøi taùm do dieân, beân bôø phía nam soâng Haèng coù moät nöôùc lôùn teân laø Chieâm Ba, trong nöôùc ñoù coù tinh xaù nôi Ñöùc Phaät kinh haønh vaø boán nôi Ñöùc Phaät toaï Thieàn thaûy ñieàu xaây döïng Thaùp vaø coù chuùng Taêng hieän ôû taïi ñoù. Töø ñoù theo höôùng ñoâng, ñi gaàn naêm möôi do dieân laø ñeán nöôùc Ma Leâ Ñeá töùc nôi cöûa bieån. Nöôùc ñoù coù hai möôi boán ngoâi Taêng giaø Lam, ñeàu coù chö Taêng ôû, Phaät phaùp cuõng raát höng thaïnh. Ngaøi (Phaùp Hieån) döøng ôû laïi ñoù hai naêm, ghi taû caùc boä kinh vaø hoïa Toân Töôïng. Töø ñoù, theo thuyeàn lôùn cuûa thöông buoân troâi noãi theo ñöôøng bieån, töø phía taây nam bôø bieån ngay ñeâm ñaàu tieân gaëp ñöôïc gioù ñoâng thoåi maïnh suoát möôøi boán ngaøy ñeâm beøn veà ñeán nöôùc sö töû. Ngöôøi ôû xöù ñoù noùi caùch xa khoaûng baûy traêm do dieân. Nöôùc ñoù voán taïi Chaâu Thöôïng, hai phía ñoâng taây daøi naêm möôi do dieân, hai phía nam baéc roäng ba möôi do dieân, ôû hai phía taû höûu caùc chaâu coù ñeán soá traêm, khoaûng caùch xa hoaëc möôøi daëm, hai möôi daëm, hoaë ñeán hai traêm daëm taát caû ñeàu phuï thuoäc chaâu lôùn, löu xuaát laém nhieàu chaâu ngoïc quyù baùu, hoaëc coù caû ngoïc ma Ni. Ñòa vöùc ñoù roäng khoaûng möôøi daëm, vua sai baûo ngöôøi gìn giöõ, nhö coù ngöôøi nhaëc ñöôïc möôøi phaàn thì laáy laïi ba phaàn. Nöôùc ñoù voán khoâng coù ngöôøi daân, chæ coù Quyû Thaàn vaø Roàng ôû. Thöông nhaân ôû caùc nöôùc cuøng ñeán trao ñoåi mua baùn. Luùc trao ñoåi, Quyû thaàn chaúng töï hieän thaân, chæ ñöa ra vaät baùu vaø ñeà neâu giaù trò, thöông nhaân thì y cöù theo trò giaù maø mua laáy vaät. Do ñoù maø thöông nhaân qua laïi döøng ôû, neân ngöôøi ôû caùc nöôùc nghe xöù ñoù an laïc, thaûy ñeàu cuøng ñeán, töø ñoù trôû thaønh ñaát nöôùc lôùn. Taïi nöôùc ñoù khí tieát ñieàu hoøa khoâng coù ñoâng haï sai khaùc. Caây coû thöôøng töôi toát, ruoäng ñaát gieo roàng tuyø theo yù ngöôøi khoâng coù thôøi tieát. Xöa kia, Ñöùc Phaät ñeán nöôùc ñoù, muoán giaùo hoùa roàng aùc ñoäc, neân duøng söùc Thaàn tuùc, moät chaân ñaïp treân phía baéc Thaønh vua, moät chaân ñaïp treân ñaûnh nuùi. Hai veát daáu chaân ñoù caùch nhau khoaûng möôøi laêm daëm. Treân daáu veát ôû phía baéc Thaønh vua coù taïo döïng moät ngoâi Thaùp lôùn cao boán möôi tröôïng, duøng vaøng baïc ñeå trang nghieâm caùc vaät baùu hôïp thaønh. Beân caïnh Thaùp laïi xaây döïng moät ngoâi Taêng-giaø Lam ñeà teân laø Voâ Uyù. Taïi nuùi ñoù coù naêm ngaøn vò Taêng cuùng ôû. Coù xaây döïng moät ñieän Phaät, duøng caùc thöù vaøng baïc ñeå khaéc chaïm vaø trang söùc baèng caùc vaät baùu. Trong ñoù coù moät toân töôïng Phaät baèng ngoïc xanh cao ba tröôïng, khaép thaân toân töôïng thaûy ñeàu laø vaät baùu aùnh ngôøi oai töôùng nghieâm hieån, khoâng ngoân töø naøo coù theå noùi ghi heát ñöôïc.

Trong loøng baøn tay phaûi coù moät vieän Baûo Chaâu voâ giaù.

Vì ñaõ nhieàu naêm xa rôøi Trung Hoa, vaø nhöõng nôi giao tieáp ñeàu khaùc ñòa vöùc khaùc con ngöôøi, nuùi soâng caây coû khaép maét khoâng gì laø quen cuõ, laïi theâm nhöõng ngöôøi baïn ñoàng haønh laàn löôïc phaân chieát, hoaëc vò ôû laïi, hoaëc vò qua ñôøi, troâng nhìn caûnh vaät chæ coøn moät mình neân trong loøng Ngaøi (Phaùp Hieån) thöôøng buoàn thöông, boãng nhieân ôû beân caïnh toân töôïng ngoïc xanh aáy coù ngöôøi thöông buoân duøng cuoän luïa quyeân traéng cuùng döôøng, baát giaùc buøi nguøi leä traøo hoen my. vua tröôùc cuûa nöôùc ñoù sai söù ñi ñeán Trung Thieân Truùc chieát laáy moät caây con Boái Ña ñem veà troàng beân caïnh Ñieän Phaät cao khoaûng hai möôi tröôïng. Caây ñoù nghieâng veà phía ñoâng nam, vua sôï caây ngaõ ñoå neân duøng taùm - chín caây truï troøn ñeå choáng ñôõ caây, ôû choã caây truï choáng ñôõ beøn moïc xuyeân qua truï ñaâm xuoáng ñaát moät caùi reã lôùn khoaûng hai thöôùc. Caây truï choáng ñôõ tuy beøn trong bò xeù nöùc neû song vaãn coùn phía ngoaøi, moïi ngöôøi cuõng chaúng vaát boû ñi. Phía döôùi caây coù taïo döïng tinh xaù, trong ñoù coù moät toân töôïng Ñöùc Phaät ngoài, caùc haøng Ñaïo tuïc thaûy ñeàu kính ngöôõng khoâng chaùn meät.

Phía trong Thaønh laïi coù xaây döïng moät tinh xaù phuïng thôø coát raêng Ñöùc Phaät, ñeàu duøng baûy vaät baùu maø laøm neân, vua tònh tu phaïm haïnh, taâm taùnh daân chuùng trong Thaønh kính tin cuõng raát chí thieát. Nöôùc ñoù töø luùc laäp phaùp trôû laïi khoâng coù naïn ñoùi keùm tan toùc loaïn laïc, trong kho laåm cuûa chuùng Taêng coù laém nhieàu chaâu baùu ngoïc ma ni voâ giaù. Vua ñoù vaøo troâng xem trong kho cuûa chuùng Taêng, thaáy ngoïc ma ni lieàn khôûi taâm tham, muoán ñoaït laáy, ba ngaøy sau môùi toû ngoä, lieàn ñeán trong chuùng Taêng cuùi ñaàu ñaûnh leã chí thaønh saùm hoái taâm toäi tröôùc ñoù. Nhaân ñoù thöa baïch chuùng Taêng raèng: “Xin chuùng Taêng neân laäp cheá ñònh töø nay chôû veà sau chôù cho vua vaøo nôi nhaø kho troâng xem, caùc vò Tyû Kheo phaûi töø boán möôi tuoåi haï trôû veà sau môùi ñöôïc vaøo nhaø kho cuûa chuùng Taêng.” Trong Thaønh ñoù coù nhieàu cö só Tröôûng giaû, Taùt Baït thöông nhaân sinh soáng, nhaø cöûa raát traùng leä, ñöôøng saù ngoû ngaùch baèng phaúng. ÔÛ ngaõ tö ñöôøng lôùn ñeàu taïo döïng nhaø giaûng phaùp. Moãi thaùng nhöõng ngaøy moàng taùm, möôøi boán, raèm, thieát baøy toøa cao, caùc haøng Ñaïo tuïc boán chuùng Ñeä töû Phaät ñeàu nhoùm tuï nghe giaûng phaùp. Ngöôøi ôû nöôùc ñoù noùi coù khoaûng saùu vaïn vò Taêng, ñeàu coù chuùng thöïc. vua rieâng cuùng döôøng trong Thaønh khoaûng naêm saùu ngaøn vò. Chuùng Taêng caàn gì cöù trì Baùt vaøo Thaønh ñeå nhaän laáy tuyø Baùt chöùa ñöïng thaûy ñeàu ñaày ñuû maø trôû veà.

Moãi naêm, trong khoaûng thaùng ba thöôøng nghinh thænh coát raêng Ñöùc Phaät ra khoûi cuùng döôøng. Tröôùc luùc chöa nghinh thænh khoaûng möôøi ngaøy, vua trang söùc moät con voi lôùn, sai ngöôøi coù khaû naêng taøi gioûi noùi

naêng maëc y phuïc cuûa vua cöôõi treân mình con voi aáy ñaùnh troáng xöôùng raèng: “Boà-taùt suoát ba A Taêng kyø kieáp tu haønh khoâng tieác laän thaân maïng, ñem quoác thaønh vôï con, moùc maét cho ngöôøi, loùc thòt ñeå cöùu chuoäc chim Boà Caâu, caét ñaàu ñeå boá thí, neùm mình cho hoå ñoùi aên, chaúng tieác tuyû naõo, tu haønh caùc haïnh khoå nhö theá ñeàu vì chuùng sinh neân thaønh quaû Phaät. Truï theá moát boán möôi laêm naêm giaûng phaùp giaùo hoùa, khieán ngöôøi khoâng an ñöôïc an, ngöôøi khoâng ñöôïc hoùa ñoä trôû thaønh hoøa ñoä. Ñeán luùc chuùng sinh heát duyeân, Ñöùc Phaät muoán nhaäp Nieát Baøn. Töø khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát Baøn trôû laïi nay ñaõ traõi qua moät ngaøn chín möôi baûy naêm, maét saùng cuûa theá gian bò döùt maát, chuùng sinh buoàn khoå laâu daøi. Möôøi ngaøy sau coát raêng cuûa Ñöùc Phaät seõ nghinh ñoùn ñeán tinh xaù nuùi Voâ Uyù. Caùc haøng Ñaïo tuïc khaép trong nöôùc, ai muoán gieo troàng phöôùc ñöùc, moãi moãi neân töï söõa sang ñöôøng saù, chænh trang cöûa neûo, thieát baøy caùc thöù höông hoa ñeå cuùng döôøng.” Xöôùng rao lôøi aáy roài, caëp theo hai beân ñöôøng ñi, vua sai baûo laøm naêm traêm thaân hình Boà-taùt töø tröôùc trôû veà bieåu hieän caùc thöù. Hoaëc laøm thaân hình Thaùi Töû Tu Ñaïi Noa, hoaëc laøm thaân hình dieäm bieán, hoaëc laøm thaân hình vua chuùa, hoaëc laøm thaân hình nai ngöïa… caùc hình töôïng nhö theá ñeàu ñöôïc hoïa veõ nghieâm söùc, töôùng traïng nhö ngöôøi soáng. Sau ñoù, môùi nghinh thænh coát raêng cuûa Ñöùc Phaät ra theo giöõa ñöôøng maø ñi. Men theo doïc ñöôøng cuùng döôøng ñeán treân Phaät ñöôøng ôû tinh xaù Voâ Uyù. Caùc haøng Ñaïo tuïc nhoùm tuï ñoát höông chong ñeøn laøm moïi Phaät söï maát ñem ngaøy khoâng ngöng döùt, traõi qua ba thaùng môùi nghinh thænh coát raêng cuûa Ñöùc Phaät vaøo laïi tinh xaù trong Thaønh. Nôi tinh xaù trong Thaønh ñeán ngaøy trai thì môû cöûa kính leã ñuùng nhö Phaùp.

Töø tinh xaù Voâ Uyù höôùng ñoâng ñi khoaûng boán möôi daëm coù moät quaû nuùi, trong nuùi ñoù coù moät ngoâi tinh xaù teân laø Chi (Baït) Ñeà, coù khoaûng hai ngaøn vò Taêng cuøng ôû. Trong chuùng Taêng coø moät vò Sa-moân Ñaïi ñöùc teân laø Ñaït Ma Cuø Ñeà, daân chuùng trong nöôùc thaûy ñeàu kính ngöôõng. Ngaøi Ñaït Ma Cuø Ñeà ôû reong thaïch thaát suoát boán möôi naêm, thöôøng haønh töø taâm, hoùa caûm caùc loaøi raén chuoät, khieán cuøng chung soáng moät nhaø maø chaúng heà toån haïi nhau. Caùch Thaønh khoaûng baûy daëm ñi veà höôùng nam coù moät tinh xaù teân laø Ma-ha Tyø Khaû La, coù ba ngaøn vò Taêng cuøng soáng ôû ñoù, coù moät vò Sa-moân cao ñöùc, giôùi haïnh raát thanh khieát, daân chuùng trong nöôùc ñeàu nghi Ngaøi ñaõ chöùng quaû A-la-haùn. Ñeán luùc saép thò tòch, vua nöôùc ñoù ñeán haàu thaêm, y cöù theo phaùp nhoùm taäp chö Taêng maø hoûi ngaøi: “Tyø-kheo ñaõ ñaéc Ñaïo quaû ö?” Ngaøi beøn nhö thaät maø ñaùp: “Thaät ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn.” Theá roài sau khi thò tòch, vua beøn caên cöù theo kinh luaät ñuùng nhö phaùp maø an taùng La Haùn, neân caùch phía ñoâng tinh xaù

khoaûng boán naêm daëm nhoùm chaát caây cuûi lôùn toát roäng thoaùng khoaûng hôn ba tröôïng, cao cuõng gaàn vaäy. Phaùi treân chaát caùc thöù goã höông traàm Thuûy Chieân Ñaøn, boán phía ñeàu laøm nhö theàm caáp, phía treân laïi traõi boâng tô traéng môùi saïch, bao boïc chung quanh, laøm chieác kieäu lôùn saøng kieäu töïa nhö xe meàm maïi chæ khoâng coù caùc thöù caù roàng. Ñeán luùc Traø- tyø, vua cuøng boán chuùng nhaân daân trong nöôùc ñeàu nhoùm taäp duøng caùc thöù höông hoa ñeå cuùng döôøng, töø nôi kieäu ra ñeán choã Thaùp moä, vua töï tay cuùng döôøng höông hoa, cuùng döôøng xong,ñaët kieäu leân treân saøng cuûi duøng daàu toâ röôùi chung quanh, sau ñoù môùi chaâm löûa. Luùc löûa chaùy röïc, moïi ngöôøi vôùi taâm thaønh kính moãi töï coûi boû caùc thöù y phuïc quyù giaù vaø vuõ nghi taùn loïng töø xa neùm vaøo trong löûa ñeå hoã trôï Traø-tyø. Traø-tyø xong, thaân nhaët laáy di coát, taïo döïng Thaùp ñeå cuùng döôøng.

Ngaøi (Phaùp Hieån) ñeán nöôùc ñoù thì vò La Haùn aáy khoâng coøn taïi theá, chæ thaáy tang leã an taùng, khi ñoù vua raát suøng tín Phaät Phaùp, muoán vì chuùng Taêng maø taïo döïng tinh xaù môùi, tröôùc tieân thieát Ñaïi trai hoäi, cuùng döôøng chö Taêng thoï trai xong, môùi choïn moät caëp traâu boø beùo toá khoeû maïnh nhaát, ñem caùc thöù vaøng baïc vaät baùu trang söùc treân söøng, laøm löôõi caøy baèng vaøng toát ñeïp, vua töï caøy xôùi khai khaån khuoân vieân boán phía thaønh quaùch, sau ñoù môùi caét caáp ruoäng vöôøn cho hoä daân, duøng quyeån saét ñeå ghi cheùp ñoù. Töø ñoù trôû veà sau, ñôøi ñôøi noái tieáp khoâng ai daùm caûi ñoåi.

Khi ôû taïi nöôùc ñoù, Ngaøi (Phaùp Hieån) nghe Ñaïo nhaân ngöôøi Thieân Truùc ngoài treân toøa cao ñoïc tuïng lôøi kinh raèng: “Bình Baùt cuûa Ñöùc Phaät voán ôû Tyø Xaù Ly, nau hieän ôû taïi Kieàn Ñaø Veä, cuoái cuøng qua maáy traêm naêm (Luùc ngaøi nghe ñoïc tuïng coù ñònh roõ soá naêm, nhöng nay ñaõ queân maát), roài seõ ñeán phía taây ôû nöôùc Nguyeät Chi, traõi qua maáy traêm naêm roài seõ ñeán nöôùc Vu Ñieàn, traõi qua maáy traêm naêm roài seõ ñeán nöôùc Quaät Tyø, traõi qua maáy traêm naêm roài seõ ñeán nöôùc Sö Töû, traõi qua maáy traêm naêm roài seõ ñeán nöôùc Trung Hoa, traõi qua maáy traêm naêm roài seõ trôû veà laïi Thieân Truùc, vaø seõ leân cung trôøi Ñaâu-suaát. Ñöùc Boà-taùt Di Laëc troâng thaáy maø taùn thaùn raèng: “Bình Baùt cuûa ñöùc Theá Toân Thích-ca vaên ñeán.” Vaø beøn cuøng caùc trôøi cuùng döôøng höông hoa suoát baûy ngaøy, qua sau baûy ngaøy, Bình Baùt trôû laïi Dieâm Boà-ñeà, Vua roàng ôû bieån nghinh thænh vaøo cung roàng. Ñeán luùc Di Laëc saép thaønh Ñaïo, Bình Baùt trôû laïi phaân laøm boán vaø trôû laïi treân nuùi AÙt Na. Sau khi ñöùc Di Laëc ñaõ thaønh Ñaïo, boán vò Thieân Vöông laïi nghó nhôù Ñöùc Phaät nhö Phaät phaùp xöa tröôùc. Ngaøn khi Phaät phaùp trong thôøi hieàn kieáp cuøng söû duïng moät Bình Baùt aáy. Khi Bình Baùt aáy nghinh thænh ñi roài thì Phaät phaùp daàn giaûm dieät. Sau khi

Phaät phaùp giaûm dieät, thoï maïng con ngöôøi daàn ngaén laïi, cho ñeán tuoåi thoï chæ coøn naêm naêm. Luùc tuoåi thoï coù naêm naêm, luùa thoùc toâ laïc ñeàu bieán dieät, daân chuùng raát aùc ñoäc, caàm naém caây coû thì bieán thaønh dao gaäy cuøng laøm thöông haïi nhau. Trong ñoù, nhöõng ngöôøi coù phöôùc troán laùnh vaøo ôû trong nuùi, nhöõng ngöôøi aùc ñoäc gieát haïi nhau gaàn heát roài, beøn lui tôùi qua laïi vôùi nhau, cuøng noùi vôùi nhau raèng: “Ngöôøi xöa tuoåi thoï raát daøi, chæ vì quaù aùc neân laøm ñieàu phi phaùp, neân tuoåi thoï cuûa chuùng ta daàn ngaén laïi nhö vaäy cho ñeán chæ coøn soáng ñöôïc naêm naêm. Ngaøy nay chuùng ta phaûi cuøng nhau laøm moïi vieäc laønh, khôûi taân töø bi, tu haønh nhaân nghóa.” nhö vaäy roài moãi ngöôøi töï tu taïo moïi vieäc nhaân nghóa, tuoåi thoï chuyeån daàn gaáp boäi, laán ñeán taùm vaïn naêm. Luùc Ñöùc Phaät Di Laëc ra ñôøi, laàn chuyeån phaùp luaân ñaàu tieân laø hoùa ñoä nhöõng Ñeä Töû soáng trong Di Phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca, nhöõng ngöôøi xuaát gia, vaø ngöôøi thoï trì tam quy ngaõ giôùi, thoï phaùp baùt quan trai, cuùng döôøng Tam baûo… laàn chuyeån phaùp luaân thöù hai thöù ba laø hoùa ñoä nhöõng ngöôøi coù duyeân. Baáy giôø, Ngaøi (Phaùp Hieån) muoán ghi taû kinh aáy, nhöng Ñaïo nhaân ñoù baûo: “Kinh ñoù khoâng coù baûn vaên, chæ töø taâm mieäng toâi ñoïc tuïng vaäy.”

Ngaøi (Phaùp Hieån) döøng ôû laïi nôi ñoù hai naêm, laïi tìm caàu ñöôïc baûn luaät Taïng Di Sa Taéc, ñöôïc boä kinh Tröôøng A-haøm, Taïp A-haøm, ñöôïc moät boä Taïp Taïng, nhöõng kinh luaät ñoù taïi Trung Hoa khoâng coù. Ñöôïc caùc phaïm baûn aáy roài beøn chuyeân chôû treân thuyeàn lôùn cuûa thöông buoân coù hôn hai traêm ngöôøi, phía sau buoäc keøm theo moät thuyeàn nhoû, luùc thuyeàn ra giöõa bieån gaëp phaûi gian nguy hieåm trôû, thuyeàn lôùn bò hö hoaïi, coù ñöôïc tin laønh gioù ñoâng haï daàn. Ba ngaøy sau boãng gaëp phaûi gioù lôùn, nöôùc traøn vaøo ñaày thuyeàn, caùc thöông nhaân muoán sang thuyeàn nhoû. Ngöôøi treân thuyeàn nhoû sôï ngöôøi sang laém nhieàu, lieàn caét ñöùt daây lôùn. Caùc thöông nhaân khieáp sôï vì maïng soáng chæ coøn trong phuùt choác, lo thuyeàn nöôùc traøn vaøo ñaày, neân laáy nhöõng vaät cuûa caûi thoâ naëng neùm xuoáng bieån. Ngaøi Phaùp Hieån cuõng neùm vaát caùc vaät quaân trì, boàn taém vaø nhöõng vaät khaùc vaøo bieån, chæ lo sôï thöông nhaân vaát boû kinh töông. Neân ngaøi chuyeân chuû nhaát taâm xöng nieäm Boà-taùt Quan Theá AÂm vaø quy maïng chuùng Taêng ôû Trung Hoa, nghó noùi thaàm raèng: “Toâi ñi xa tìm caàu kinh phaùp, nguyeän nhôø oai thaàn, trôû veà ñöôïc ñeán nôi choán.” Gioù lôùn cöù doàn daäp nhö theá suoát möôøi ba ngaøy ñeâm beøn taáp ñeán beân bôø khu ñaûo nhoû. Sau khi thuûy trieàu ruùt caïn, troâng nhìn khaép chung quanh thuyeàn neân vaù ñaép hoaøn bi laïi. Töø ñoù laïi tieáp tuïc ñi. Trong bieån coù nhieàu giaëc cöôùp baét, neáu gaëp aéc chaúng an toaøn. Giöõa bieån lôùn caøng meânh moâng khoâng bôø beán neân chaúng theå nhaän bieát, ôû hai phía ñoâng taây chæ nhìn maët trôøi maët traêng vaø

caùc ngoâi sao maø ñi tôùi, neáu gaëp luùc möa raâm thì bò gioù luùa ñi cuõng khoâng chuaån cöù. Ñang luùc ñeâm toái chæ soùng lôùn voå ñaäp loaùng thoaùng nhö aùnh löûa, gaëp phaûi caùc loaøi Thuûy toäc nhö ngoan Ñaø quaùi laï. Caùc thöông nhaân hoaûng hoát lo sôï chaúng bieát ñi höôùng naøo, bieån saâu khoâng ñaùy, laïi khoâng choã ñaù döøng truù, ñeán luùc trôøi saùng môùi nhaän bieát ñöôïc höôùng ñoâng taây, trôû laïi theo höôùng chaùnh maø ñi, neáu gaëp phaûi ñaù ngaàm thì khoâng coøn ñöôøng soáng. Nhö vaäy traõi suoát chín möôi ngaøy môùi ñeán ñöôïc moät nöôùc teân laø Da Baø Ñeà. ÔÛ nöôùc ñoù coù haøng ngoaïi Ñaïo Baø-la-moân raát höng thaïnh, Phaät phaùp chaúng coù ñuû traêm nhaø.

Döøng ôû laïi nôi nöôùc ñoù naêm thaùng, Ngaøi (Phaùp Hieån) laïi theo thuyeàn lôùn cuûa thöông nhaân khaùc ñeå ñi, treân thuyeàn coù hôn hai traêm ngöôøi, löông thöïc mang theo aên duøng trong voøng naêm möôi ngaøy, phaùt xuaát töø ngaøy möôøi saùu thaùng boán, Ngaøi an cö taïi treân thuyeàn ñoù, theo höôùng ñoâng baéc ñeå ñi veà Quaûng Chaâu. Traõi qua hôn moät thaùng trôøi, coù hai laàn gaëp phaûi gioù döõ möa baõo, caùc khaùch thöông buoân baùn ñeàu khieáp sôï, khi aáy Ngaøi (Phaùp Hieån) cuõng chæ nhaát taâm xöng nieäm Boà-taùt Quan Theá AÂm vaø caàu nguyeän chuùng Taêng ôû Trung Hoa, mong nhôø oai thaàn gia hoä. Khi ñaõ ñeán luùc trôøi saùng, caùc Baø-la-moân cuøng baøn vôùi nhau raèng: “Bôûi vì chôû theo caùc vò Sa-moân naøy neân khieán chuùng ta khoâng tieän lôïi, gaëp phaûi khoå naïn naøy. Nay neân thaû vò Tyø-kheo laïi beân caïnh Ñaûo bieån. Khoâng leõ chæ vì moät ngöôøi maø khieán chuùng ta phaûi chòu nguy hieåm.” Ngaøi (Phaùp Hieån) nhôø coù ñöôïc moät Ñaøn Vieät nhôø noùi vôùi caùc Baø-la-moân raèng: “Caùc oâng neáu thaû vò Tyø-kheo naøy ôû laïi thì cuõng neân thaû Toâi ôû laïi, khoâng nhö vaäy thì haõy gieát cheát Toâi ñi.Neáu Caùc oâng thaû boû vò Tyø-kheo naøy ôû laïi, veà ñeán ñaát Haùn (Trung Hoa), Toâi seõ taâu trình vôùi vua vieäc Caùc oâng laøm. vua ôû ñaát Haùn cuõng raát kính tin Tam baûo suøng troïng Tyø-kheo Taêng.” Caùc thöông nhaân beøn do döï chaúng tieän thaû boû ngaøi xuoáng. Baáy giôø trôøi traõi qua nhieàu ngaøy saåm toái, thaày töôùng troâng nhìn bieàn caû nhaän ñoaùn sai laàm, beøn traõi qua hôn baûy möôi ngaøy, löông thöïc nöôùc töông muoán heát, neân laáy nöôùc muoái bieån laøm thöùc aên, phaân chia nöôùc ngoït cho moãi ngöôøi ñöôïc hai thaêng, beân khieán muoán heát. Caùc thöông nhaân cuøng noùi vôùi nhau: “Bình thöôøng ñi chæ naêm möôi ngaøy laø ñeán Quaûng Chaâu, nay ñaõ traõi qua kyø haïn nhieàu ngaøy cuõng khoâng ñeán ö?” Lieàn theo höôùng ñoâng baéc ñeå tìm kieám bôø beán, traõi qua möôøi hai ngaøy ñeâm beøn ñeán bôø phía nam Lao Sôn thuoäc ranh giôùi Quaän Tröôøng Quaûng, beøn coù ñöôïc rau nöôùc toát laønh, chæ vì traõi qua hieåm naïn lo sôï quaù nhieàu ngaøy, boãng nhieân ñeán ñöôïc nôi bôø ñoù, chæ thaáy rau leâ rau hoaéc y nhieân bieát ñoù laø thuoäc ñaát Haùn (Trung Hoa) nhöng chöa troâng thaáy ngöôøi vaø haønh tích neân

chöù khoâng bieát laø taïi chaâu quaän naøo? Hoaëc coù ngöôøi baûo laø chöa ñeán Quaûng Chaâu, coù ngöôøi laïi baûo laø vöôït qua xa. Lieàn nöông thuyeàn nhoû ñi vaøo bôø tìm kieám ngöôøi vì muoán hoûi xöù ñoù laø ñaâu, gaëp ñöôïc hai ngöôøi thôï saên saép trôû veà, beøn baûo ngaøi phieân dòch tieáng maø hoûi Hoï. Ngaøi an uyû Hoï tröôùc roài chaäm raõi hoûi: “Caùc oâng laø ngöôøi ôû ñaâu?” Hai ngöôøi aáy ñaùp raèng: “Chuùng toâi laø Phaät töû.” Ngaøi laïi hoûi: “Caùc oâng vaøo nuùi ñeå tìm kieám gì?” Hai ngöôøi aáy lieàn ñaùp: “Saép ñeán ngaøy möôøi laêm thaùng baûy, chuùng Toâi muoán kieám saùp ñaøo cuùng döôøng Phaät.” Ngaøi laïi hoûi: “Ñaây laø nöôùc naøo?” Hai ngöôøi aáy ñaùp: “Ñaây laø ranh giôùi cuûa quaän Tröôøng Quaûng thuoäc Thanh Chaâu, ñang trong trieàu ñaïi nhaø Taán.” Caùc thöông nhaân nghe noùi theá roài raát vui möøng, lieàn xin cuûa caûi sai baûo ngöôøi ñöa sang quaän Tröôøng Quaûng. Thaùi thuù Lyù Nghi raát kính troïng Phaät phaùp, nghe coù vò Sa-moân mang kinh töôïng nöông theo thuyeàn troâi noái ñöôøng bieån maø ñeán, lieàn daãn ngöôøi ra taän bôø bieån ñeå nghinh ñoùn kinh töôïng, trôû veà ñeán quaän Trò, caùc thöông nhaân beøn trôû laïi Döông Chaâu ñeå ñeàn Thanh Chaâu. Maø thænh môøi Ngaøi döøng ôû laïi ñoù suoát moät muøa ñoâng muøa haï. Ñeán sau khi maõn Haï, vì caùch xa thaày baïn ñaõ laâu naêm neân Ngaøi muoán trôû veà Tröôøng An lieàn, chæ vì moïi söï mang theo coàng keành naëng nhoïc, neân beøn men theo phía nam xuoáng Thanh Ñoâ, ñeán choå Thieàn sö löu gôûi kinh luaät Taïng laïi.

Môùi ñaàu töø Tröôøng An, traõi qua saùu naêm, Ngaøi (Phaùp Hieån) môùi ñeán nöôùc Trung AÁn Ñoä, döøng ôû laïi ñoù saùu naêm. Ñeán luùc trôû veà, traõi qua ba naêm môùi ñeán Thanh Chaâu. Phaøm caùc xöù ñaët chaân ñeán gaàn ba möôi nöôùc. Töø phía taây Sa Haø ñeán taän Thieân Truùc, chuùng Taêng oai nghi phaùp hoùa raát toát laønh, chöa theå trình baøy roõ raøng heát caû. Troän nghó chæ vì chö sö chöa ñöôïc nghe thaáy ñaày ñuû, vì vaäy chaúng ñoaùi hoaøi maïng soáng moûng manh theo bieån trong saïch maø trôû veà, traõi qua ñuû thöù gian nan, may nhôø oai linh cuûa Tam Toân, neân tuy gaëp hieåm nguy maø ñöôïc cöùu giuùp, neân duøng giaáy buùt ñeå ghi vieát laïi nhöõng nôi ñaõ traõi qua, muoán khieán caùc baäc Hieàn giaû cuøng ñoàng thaáy nghe. Luùc ñoù laø naêm Giaùp Daàn (naêm boán traêm möôøi boán) töùc naêm nghóa Hy thöù möôøi hai thôøi Ñoâng Taán ( ). Ngaøi ñaõ ñeán tuoåi möøngthoï.

Ñeán cuoái muøa Ha an cö, nghinh ñoùn ngaøi, caùc Ñaïo nhaân ñaõ ñeán döøng ôû laïi cuøng chung suoát trai hoäi muøa ñoâng, nhaân nhöõng luùc giaûng taäp raõnh roãi, laïi hoûi ñeán nhöõng gì trong chuyeán du lòch. Ngöôøi aáy cung kính vaâng thuaän, noùi lieàn y nhö thaät. Do ñoù tröôùc kia löôïc trình baøy, laïi khuyeân khieán ghi taû roõ raøng. Ngaøi laïi töï thuaät ñaày ñuû töø ñaàu ñeán cuoái. Vaø töï noùi raèng: “Troâng nhìn laïi kinh Phaät tìm caàu ñöôïc, baát chôït

tim rung ñoäng toaùt ñoå moà hoâi, bôûi vì giaãm traõi qua moïi thöù nguy hieåm, chaúng tieác hình haøi thaân maïng, do vì chæ coù coøn ñöôïc chuyeân söï ngu thaúng neân neùm maïng vaøo choå cheát ñeå ñaït ñöôïc öôùc mong trong muoân moät. Do ñoù maø caûm thaùn.” Ngöôøi aáy cho laø xöa nay hieám coù, töø khi Phaät phaùp löu truyeàn ñeán Trung Hoa, chöa coù ngöôøi naøo vì mong caàu giaùo phaùp maø queân thaân maïng nhö Ngaøi, sau ñoù môùi bieát thaät ñieàu caûm chaúng cuøng chaêng maø chaúng thoâng, ñieàu giuùp ñôõ cuûa chí nguyeän khoâng coâng nghieäp maø chaúng thaønh. Thaønh ñaït coâng nghieäp ñaâu chaúng do queân maát ñieàu troïng, trong ñieàu queân maát aáy ö?

■