# SOÁ 2096

THIEÂN THAI SÔN KYÙ

**(GHI VEÀ NUÙI THIEÂN THAI)**

**PHÖÔNG DOANH QUAÙN TÖØ**

*Thôøi tieàn Ñöôøng, Tröng Quaân toaûn luïc*

Toân Xöôùc noùi raèng “loäi bieån thì coù phöông tröôïng; boàng lai, ñi treân ñaát lieàn thì coù Töù Minh; Thieân Thai” thaät ñaùng tin vaäy bôûi vì linh ñöôøng cuûa trong Hoaøn Doanh, bieät quaùn cuûa Tam Thanh caên cöù theo Chaân Caùo noùi laø: “nuùi Thieân Thai cao 18.000 tröôïng, chu vi roäng 800 daëm, nuùi coù 08 daëm, caû 04 maët nhö nhau, ngay luùc phaân chia cöûa ngöu ñaåu, vì treân ñoù öùng ñaøi, ban ñeâm aùnh saùng toûa chieáu cung tía, neân goïi laø Thieân Thai “cuõng coù thieát noùi” Ñoàng Baù giaù nuùi, Ñaøo aån cö ñaêng chaân “theo AÅn quyeát noùi laø” Ñaïi tieåu Ñaøi ôû chính giöõa 05 huyeän, (töùc ngoaøi caùc huyeän Dieâu Laâm, Haûi Xöû, Höng Cuù, chöông Dieäm vaäy), Ñaïi tieåu Ñaøi laø töø nuùi Ñoâng Baù caùch 04 daëm môùi ñeán 02 caàu ñaù. Tröôùc ñeán caàu ñaù nhoû, sau ñi hôn traêm daëm laïi ñeán caàu ñaù lôùn taïi nôi cao nhaát, ngöôøi haùi thuoác phaûng phaát troâng thaáy vaäy. Ñaù chaát caàu voàng töông tôï nhö tranh hoïa. Laïi thaáy nhaø ngoïc cöûa vaøng, troâng beân caïnh caàu coâ hoa sen töôùng traïng nhö baùnh xe lôùn, hoa aáy hoaûn hoát khoâng theå troâng thaáy kyû. Ñaïi tieåu Ñaøi, laø nhaân caàu ñaù lôùn nhoû maø goïi teân vaäy “caên cöù theo thieát aáy töùc Thieân Thai vaø Ñoâng Baù la 2 nuùi tieáp lieàn nhau maø coù ngoû khaùc vaäy. Caên cöù theo “Tröôøng Khöông Khaûi moâng kyù” noùi raèng: “nuùi Thieân Thai taïi bieân giôùi 05 huyeän quaän Coái Keâ. Caùch caûnh soáng con ngöôøi khoâng xa, ñöôøng ñi traûi qua thaùc nöôùc, tieáp ñeán qua Do Kheâ roài ñeán Chieác Sôn, Do Kheâ ôû taïi huyeän ñöôøng Höng, phaùt nguoàn ôû phía Ñoâng caùch 20 daëm töø Hoa

ñaûnh theo nuùi phuïng hoaøng xuoâi doøng veà höôùng Ñoâng nam, khe lôùn ôû hôïp huyeän ñoå vaøo khe soâng ôû huyeän Laâm Haûi, nöôùc ôû ñoù saâu cao, phía tröôùc coù caàu ñaù, töø xa troâng nhìn chaúng ñaày thöôùc daøi, caùch daøi möôi boä ñeán gaàn kge suoái môø toái, ngöôøi queân caû thaân maïng môùi coù theå vöôït qua ñöôïc, ñaõ vöôït qua thì thaáy nuùi Thieân Thai, coù laàu quyønh nhaø ngoïc, dao laâm leã tuyeàn tieân vaät khaùc loaïi, tình coøn coù theå troâng thaáy ñöôïc ñoù vaäy. Baáy giôø chaët caây ghi nhö theá, veà sau thì khoâng ñöôïc laïi nhö theá “caên cöù theo tghuyeát aáy thì nôi thaàn dò chaúng theå voäi vaû maø troâng thaáy ñöôïc. Nay moïi ngöôøi vaân du troâng thaáy laém nhieàu, chaúng phaûi töø caàu aáy. Vaõ laïi ñeán nôi ñieåm cao cuûa Do Kheâ khoâng thaáy coù caàu, ñieàu thaáy cuûa moïi ngöôøi ngaøy nay laø taïi huyeát dình veà höôùng taây caùch 20 daëm, doøng nöôùc ñoã ñeán bieân giôùi huyeän Dieäm, thì ñình bieát chaúng phaûi laø caàu maø Tröôøng Khöông noùi vaäy, chaâu aáy laáy teân nuùi maø goïi laø Ñaïi Chaâu (Thieân Thai), huyeän thuoäc Ñöôøng Höng, töùc laø huyeän thuyû phong xöa tröôùc vaäy. Naêm thöôïng nguyeân thöù 02 (7610 thôøi tieàn Ñöôøng, vua Tuùc Toâng (Lyù Hanh) caûi ñoåi thaønh huyeän Ñöôøng Höng. Nuùi caùch chaâu 148 daëm, caùch huyeän 18 daëm, moät ñaàu aù vaøo bieån xanh, ôû giöõa coù Loâng Kim. . . baát töû, taïi trong Ñoàng Baù, chu vi ñeán 30 daëm, phía treân thöôøng où maây vaøng che phuû, caây thì toâ nha laâm bích, suoái thaïch tuyû kim töông, theo chaân caùo thì goïi ñoù laø ñoäng Kim Ñình vaäy. Trôøi laø Ñoàng Baù, nôi chò vì cuûa chaân nhaân, chaân nhaân laø thaùi töû Kieàu cuûa Chu Linh Vöông, töï laø Töû Taám, raát kheùo gioûi thoåi sinh, laøm tieáng chim phuïng keâu ôû xí Y Laïc. Ñaïo nhaân phuø caän Coâng tieáp leân treân Trung Sôn, hôn 30 naêm sau tìm kieám laïi khoâng ñöôïc. Tình côø cöôõi haïc traéng ñeán töø taï ngöôøi ôû ñöông thôøi maø ñi, ñem tieân quan trao nhaân laøm Ñoàng Baù, chaân nhaân höõu baät vöông laõnh nguõ nhaïc. Tö thò thöôøng ñeán söûa trò nuùi aáy, neân theo chaân caùo noùi laø; Töø Ngoâ cuù khuùc ñeán Kim Laêng, vöôït qua Kim. . . cuûa Ñoàng baù, laø Linh Khö Thaønh Chaân, laø khöôùc ñòa döôõng thaàn theo “Danh Sôn khöôùc ñòa kyù” noùi laø: soùng lôùn chaúng leân, tam tai chaúng ñeán “laïi noùi” qua soâng Ñan ñi veà höôùng Nam, töù trong ñi qua töùc laø Ñoäng cuûa Ñan Sôn; xích Thaønh, trôøi cuûa Thöôïng Ngoïc thanh bình, chu vi roäng hôn 300 daëm, cöûa ñoäng taïi bieân giôùi huyeän Laïc An, töùc Ñoäng Thieân thöù 06 trong 16 ñoäng thieân, töùc nôi mao tö maïng trò vì, caùc ngoïn nuùi chung quanh cao vuùt, xanh bieát chöôùng ngaên nhieàu lôùp, ma tieâu laêng Haùn nhaân uøn maây noåi moác, tan toûa Khöông Dao, hoa luoân ñua nôõ saùng ñeïp röïc rôõ, caû 04 muøa ñeàu nhö muøa xuaân, chim phuïng bay lieäng, laon thaàn nöông ñaäu ôû treân, phong coâ vaên baùo aån daät beân trong, phía nam keùo daøi ñeán Taán vaân, phía baéc ñeán töù minh phía Ñoâng lieàn vôùi beå caû, taây tieáp cuøng Dieän xuyeân. Laïi laø nôi

sinh saûn nhieàu caây si tuøng queá ruû chaâu tích chöùa xanh bieác nôi nhieàu lôùp hang, linh quang höông thôm Thaùnh hieàn nhaû ñöôm nôi coác toái, ñeán nhö khoùi hang neùp caûnh, chaúng laø cuõng nguõ nhaïc tranh huøng, söu xeùt kyø laï töï coù theå daãn 03 nuùi laøm chaùnh vieän baïc, töø thôøi nhaø Taán ñeán thôøi nhaø Löông nhaø Traàn ñeàu laáy giöõa ngaøy sao chieáu troâng saép taïi nuùi ñoù aån taøn vaùch töôøng hieán ngoïc saâm laáy laøm höûng thaùng thöôøng. Theo “Bao Thaùc Töû Noäi Thieân” noùi laø: phaøm ôû caùc nuùi nhoû khoâng kham laøm thaønh thaàn Ñan kim dòch, ñeàu coù tinh cuûa caây ñaù, quyû mî giaø laõo ngaøn naên môùi coù theå phaù hoaïi thuoác ngöôøi, chæ coù Tung Traán, Thieáu thaát, Taán Vaân, La Phuù, Ñaïi tieåu Ñaøi, v.v... caùc nuùi ñoù chaùnh nôi thaàn ôû, giuùp ngöôøi laøm phöôùc, coù theå tu chaân, luyeän ñöôïc Ñaøi vaäy. Quaùn Thieân Thai taïi phía baéc huyeän Ñöôøng Höng caùch 18 daëm. Veà phía taây nam nuùi Ñoàng Baù coù hang thaùc nöôùc phía döôùi. Theo “cöïu Doà kinh”Ngoâ chuùa Toân Quyeàn vì Caùt Tieân Coâng maø taïo laäp, hình thaùi raát laø öu thaéng, Baéc Tuøng Vöông chaân quaân, Ñaøn ôû phía Ñoâng baéc tieáp lieàn vôùi ñoäng Ñan Haø. Phía taây baéc nuùi ñeán ñaûnh nuùi Thuyù bình, neân troâng “Thieân Thai Sôn Phuû” cuûa Toân Höng Coâng noùi laø: “phuø bích ñöùng ñeán Thuyù Bình” töùc laø ñaûnh nuùi aáy vaäy. Tieàn Ñaøn cuøng vôùi Thuyù Bình troùt voùt giöõa khoâng trung cuøng tranh cao vôïi, thaùc nöôùc baén ñoã doøng rôi ôû söôøn nuùi phía taây coù theå cao hôn ngaøn tröôïng, töôûng traïng traùng nhö con v.v... muøa ñoâng ruû giöõa trôøi luïa thaûm xuùc chaïm nôi ñaát, trong baøi phuù Toân Höng Coâng noùi laø “thaùc nöôùc bay doøng laøm ñöôøng ranh giôùi” töùc laø xöû aáy vaäy. Soùng nhaûy phun boït gaàn kinh ñoäng phieân maây, coå vuõ soùng döõ noå ñuøng, xa nghe maø taâm thaàn vui thuù nhö doøng thaùc xuoâi ñoå phía nam hôn traêm boä cuøng hôïp vôùi doøng Linh Kheâ truùt ñoå vaøo khe lôùn ôû huyeän roài vaøo quaän Laâm Haûi, doøng trong quaùn daån doøng thaùc chaïy quanh hieân vieän, röôùi truùt vaøo ao cong, Haø Kyø la truùc aùnh ngôøi, ngöôøi ñeán troâng xem queân caû trôû veà, cuøng cöïc thaéng khaùi nhö vaäy. Töø quaùn veà phía Ñoâng caùch 150 daëm tröôùc kia coù vöôøn nhaø cuõ cuûa Lieãu Söû Quaân, hieäu laø “Töû Tieâu Sôn Cö”, troâng nhìn phía nam laø ñaûnh nuùi xanh toát, phía baéc tieáp lieàn vôùi Tieåu Tieâu, hai beân ngoïn nuùi ñeàu coù caùc nuùi nhoû men theo beä veä laøm theá, phía Ñoâng baéc tieáp lieàn vôùi ñoäng Ñan Haø. Ñoäng coù nôi huyeän Ñan cuûa Caùt Tieân oâng luùc môùi ñaàu vaäy. Trong vöôøn coù troàng nhieàu linh uyeån thuyù sinh tu sinh, coû daïy lan traøn quanh ao cong. Vieän thuoác loø Ñan ñoù cuõng laø nôi Kyø aûnh luyeän hoùa vaäy. Lieãu Quaân teân laø bí. Naêm thöù 13 thôøi vua Hieán Toâng (Lyù Truaân 805-821) thôøi tieàn Ñöôøng, töø nuùi Thaïch Moân ôû Phuïc Chaâu, beân coù chieáu vôøi trao laøm Ñaøi Chaâu thöù söû. Chaúng d8eán quaän, tieän ôû nuùi, döôùi nuùi laõnh vieäc chuaån bò thuoác, veà sau laãn troán nhaø ñeán ôû ñoäng Ñan

Haø aån Tieân vaäy.

Töø quaùn Thieân Thai theo höôùng taây caùch 01 daëm ñeán chuøa Baïo Boá, do Sa-moân phaùp Thuaän taïo laäp trong khoaûng nieân hieäu nguyeân gia (424-454) thôøi tieàn Ñöôøng, vì gaàn döôùi thaùc nöôùc (Baïo Boá) neân laáy ñoù maø goïi teân chuøa. Töø chuøa veà phía baéc caùch 01 daëm coù ngoïn nuùi cao hôn traêm tröôïng teân laø nuùi Baùch Tröôïng, döôùi hang nuùi coù Linh Kheâ (khe suoái Linh), trong baøi phuù cuûa Toân Höng Coâng noùi laø: qua Linh Kheâ maø röôùi thoâng phieàn hieåu noûi taâm tình chuøa daãn khe nöôùc chaûy qua trong nhaø truø, qua roài haïy quanh hieân vieän. ÔÛ phía nam cuûa chuøa coù nuùi öûu Phong, nuùi cao hôn traêm tröôïng, chu vi roäng 06 daëm, cuõng laø coù doøng maïch töø Thieân Thai vaäy. Xöa tröôùc goïi laø nuùi Cöûu Luõng. Ñeán naêm Thieân baûo thöù 06 (747) thôøi tieàn Ñöôøng, ñoåi goïi laø nuùi Cöûu Phong. Xöa kia, Vöông Daät Thieáu cuøng chi tuaàn Laâm thöôøng ñeán nuùi ñoù, laáy laøm nôi troâng xem öu thaéng vaäy.

Töø quaùn Thieân Thai theo ñöôøng höôùng baéc leân quaùn Ñoàng Baù caùch 12 daëm, ñeàu laø söôøn nuùi cao, ñöôøng theàm caáp ñaù quanh co maø leân, ñeàu coù tuøng lôùn che phuû heïp ñöôøng daãn ñeán cöûa ñoäng Ñoàng Baù neân trong baøi phuù noùi laø: “Toâ toát un, coû ruû rôi rôi ñeán tuøng lôùn” töùc laø choán aáy vaäy. Töø cöûa ñoäng coù 01 ngoïn nuùi nhoû caùch khoaûng 02 daëm môùi ñeán nôi quaùn töïa ñaûnh tuøng nhoû. Tröôùc ñaûnh ñaát thoaùng baèng phaúng khoaûng vaøi khoaûnh caû 04 maët naâng noåi leân, nuùi troøn quanh co coù nhö phuø quaùch, môùi laø nôi nghæ ôû cuûa thaàn chaân, choã saøo höùa raát khaâm chuoäng. Töï chaúng phaûi hôùp traàm laån vöôït Tieâu Haùn, moäng yeåu xuùc cuûa ruøa haïc. Ngöôøi cuøng soáng vôùi ñaát trôøi laâu daøi coù theå ôû ñöôïc vaäy. Ñoù laø nôi xöa kia chöõ tieân sinh tu ñaïo, vaø Phaùp sö töø cuõng ñeán ñoù maø laäp ñaïo phoøng, taõ caùp ñeà hieäu laø “aån chaân”. Ñeán trong nuùi troâng xem phía tröôùc coù ruoäng roäng hôn caû khoaûnh, phía baéc coù khe suoái teân laø Thanh Kheâ, nöôùc töø khe suoái truùt ñoå vaùo ruoäng. Veà phía taây ñi qua 03 gieáng doøng bay thaùc nöôùc. Phaøm laø laø du khaùch chæ troâng thaáy caûnh vaät kyø laï, hoaõng nhieân tôï nhö ngöôøi leân huyeàn ñoâ ñeán kinh kyø vaäy. Quaùn ñoâ do vua Dueä Toâng (Lyù Ñaùn 710-712) vì Baïch Vaân Tieân sinh maø taïo döïng trong naêm Caûnh Long (Caûnh Vaân?) thöù 02 (711) thôøi tieàn Ñöôøng. Baïch Tieân Sinh laø tö maõ thieân sö, teân laø “Töû Tröng” töï laø “Thöøa Trinh”, ngöôøi xöù ñaát oân; Haø Noäi. Söï tích bieân ghi roõ raøng trong vaên bia. Tieân sinh môùi ñaàu vaøo nuùi Hoa Ñaûnh, gaëp ñöôïc Vöông Nghóa Chi neân vaøo nuùi thoï hoïc. Tieân Sinh qua buùt phaùp trao cho Nghóa Chi laø: “con muoán hoïc saùch thì haõy kheùo nghe lôøi ta. Phaøm thoï hoïc buùt phaùp khaùc vôùi ngöôøi theá tuïc, neân phaûi gaïn loïc, sau gaïn laéng taâm aáy, nghóa moä ôû Coâng bieân ghi coát caøy töïa gaàn khí

löïc, laïi phaûi ñeàu döøng naém caùn buùt cuøng naém ñeán khoâng khaùc haï buùt, cuøng neùm caùi böôùu chaúng rieâng khaùc, chôù khe khoang ngay thaúng, chæ giöõ laáy söï beàn cöùng söùc caøy, neáu thaønh thì töï nhieân ngay thaúng. ÔÛ meù phía Ñoâng coù 01 thaïch thaát, oâng chôù neân ñeán ñoù, vì nôi ñoù laø Dò Thuù Tinh linh ôû vaäy, neân ñeán caùc phía khaùc maø taäp hoïc, phaøm coù ngöôøi naø ñeán ñoù töùc haún laø duyeân thöông toån taøn haïi maïng ta, oâng töông lai lieäu ñoù maø chaúng daùm, ôû bôø meù phía taây coù thaïch thaát laø nôi thaïch nhaân, aùn nghieân ñeàu ñaày ñuû, thi thô ñeáu où, hoa tuøng giaû tieân ñeàu coù theå cung caáp, saùng sôùm duøng traø ñaù höông vò nöôùc suoái raát sung maõn, chieàu toái aån ñöôïm nöôùc vui töï tieâu tan tình, loøng buoàn phieàn töï vöôït khoûi nuùi, chôù nghó ñeán nhaøn söï “Nghóa Chi ñaõ ñöôïc phaân xöû, khoâng daùm coù taùi phaïm, 01 laàn leân thaïch thaát, suoát 02 naêm chaúng khuyeát, ban ñeâm thì ngaém troâng traêng gaàn ao, saùng sôùm thì neùm maây caàm naém buùt, töï laéng taâm tö mình, nghó moä taïi Coâng bieân ghi, thanh tònh taâm thaàn, chæ caàn buùt phaùp, aùnh saùng xoay chuyeån, taác boùng ñoåi dôøi, chaúng töøng dôøi ngaøy ñeán thaùng, daàn beøn traûi qua caû naêm. Môùi naêm thöù nhaát Nghóa Chi hoïc bieân ghi tôï nhö raén kinh tuøng muøa xuaân, caù nhaûy suoái laïnh, buùt haï roàng bay, khoaûnh haønh nhö böôùm muùa, tuy chöa thuø dieäu nhöng cuõng ñaõ kinh haõi moïi ngöôøi, qua naêm thöù 02 hoïc bieân ghi tôï nhö haïc bay qua röøng xuaân, maây bay giöõa khoaûnh ngoïc, buùt ngaäm 05 saéc, chaám möïc nhö daây, coát caøy cuøng lieàn tôï ruû khoaù vaøng, ñeán naêm thuù 03 taäp hoïc bieân ghi, saép laø kyø dieäu vaäy, beøn bieân ghi vaøi trang giaáy trôû laïi, Tieân Sinh laïi baùi chaøo, trieån chuyeån ñaët treân aùn, moät laàn troâng xuoáng, töï nhieân ñoåi saéc maët lôùn tieáng maø maéng traùch Nghóa Chi raèng: “oâng bieân ghi toaøn chöa coù coâng phu, coát caøy ñeàu thieáu, khí löïc toaøn khoâng, bieân ghi caùch naøy ñaâu thaønh vaên töï, chæ taïm hoïc bieân ghi, neân ñeán nôi tieân ñöôøng, khoâng vieäc chaúng nhoïc cuøng phoûng hôi “Nghóa Chi kính voâng, lieàn trôû veà thö ñöôøng, sau laïi ñöôïc 03 naêm coâng phu bieân ghi thaønh töïa vaäy. Tieân Sinh môùi khen Nghóa Chi raèng: “Nghó xeùt neùt keát oâng bieân ghi, khaùc ñôøi chaúng ñoàng vaäy. Nôi nhaït chaúng nhaït nôi ñaäm chaúng ñaäm, ñöôïc theá thaät laø hieám coù. Toâng thaáy ñaây thaät laø khoù gaëp, daâng 01 chöõ troïng thöôûng ngaøn vaøng, hieán 01 chöõ xöùng phong haàu muoân hoä!” Laïi ngôïi khen laø: “Thaät laø goã tuøng trong caùc caây goã, nuùi cao voùt trong caùc nuùi, linh haïc xung voït giöõa khoâng trung, Tung Sôn trong nguõ nhaïc, ta baûo veà theá tuïc, ngöôøi ñeán cöûu tieân hoàng, ngöôøi veà nôi theá giôùi nhö haïc ra khoûi loàng” Sau khi giaõ bieät coù loøng cung ñoaùi hoaøi, luoân luoân xa troâng trong maây traéng. Sau khi tieân sinh môùi vaøo thieân Thai, vua Dueä Toâng ban chieáu tu söûa bieån ngaïch Ñoàng Baù xöu cuõ, môøi tieân Sinh ôû ñoù. vua Dueä Toâng ban saéc thö

raèng: “Caùt Tieân Coâng ôû trieàu ñaïi nhaø Ngoâ pheá huyû Ñoàng Baù, quaùn taïi nuùi Thieân Thai, nhö nghe ngöôøi huyeän Thuyû Phong chaët phaù tuøng truùc, phaù huyû Ñaøn traøng, phaàn nhieàu coù xuùc ueá, töøng ñeán noãi coù keû ñaõ cheát. Ngöôõng chaâu huyeän quan cuøng tö maõ huyeän sö cuøng bieát, ñeán trong nuùi Thieân Thai nôi heïp, môùi phong laáy 40 daëm ñeå laøm phöôùc ñòa cuûa caàm thuù caây coû soáng laâu daøi, ñaët 01 quaùn nhöng laáy theo bieån ngaïch xöa cuõ” môùi ñaàu taïo döïng Thieân Toân ñöôøng coù 05 saéc, phía treân coù 03 maø löông söû bieân ghi ñoù, ñeå ghi toát laønh vaäy. Naêm Thieân Baûo thöù 06 (747) thôøi tieàn Ñöôøng, quaän thuù giaû Coâng Tröôøng Nguyeân cuøng vôùi Huyeàn tónh Tieân Sinh Lyù quaân teân laø “Haøm Quang” töùc laø ñeä töû cuûa Thieân Sö, cuõng laø huyeàn Toâng Sö khaùnh döïng laäp bia, Thaùi Söû töôùc thöôïng cheá thuaät vaên Haøn laâm hoïc só haøn laâm hoïc só Haøn traïch moäc bieân ghi, hoaøng ñeá Huyeàn Toâng (Lyù Long coù 712-756) ñích thaân bieân ghi bieån ngaïch vaên bia ñoù.

Töø quaùn veà phía nam caùch 01 daëm coù 01 Thaïch Ñaøn 01 taàng caáp duøng baèng gaïch ñaù laãn loän laøm theàm, vuoâng roäng 32 tröôïng. Caên cöù theo kinh phaùp luaân töùc 03 chaân nhaân Thaùi cöïc haï giaùng nöông Caùt Tieân Coâng tu d9aïo taïi nuùi Thieân Thai, caûm giaùng thöôïng chaân ôû Ñaøn aáy, laø nôi tieân coâng chaân kinh vaø Nghóa chuù vaäy, söï tích roõ ñuû trong truyeän baûn khôûi, ôû ñaây chaúng ghi cheùp ñuû, Töø Ñaøn ñeán döôùi phía Taây Nam. Treân ñaù coù khaéc ghi theo loái chöõ leä, khaéc ngaøy ghi. Caùo söû töø coâng teá Ñaøn trao cho tieàn coâng kinh, chaân nhaân töï xöng laø doøng hoï “teân laø”Lai Laëc” teân töï laø “Taéc”, chöa roõ laø ngöôøi xöù naøo. Phía tröôùc Ñaøn coù ñöôøng ñi teân laø Ñöôøng Chaân Nhaân, nôi ñöôøng troâng nhieàu Sen Haïnh. Töø ñöôøng ñoù veà höôùng nam caùch 01 daëm ñeán cöûa ñoäng. Töø ngoaøi cöûa veà phía taây nam caùch hôn 01 daëm ñeán Ñaøn Vöông Chaân quaân. Chaân quaân töùc laø chaân nhaân Ñoàng Baù, coù ngoâi ñieän nhoû töùc nghi töôïng chaân quaân nghieãm nhieân vaäy, do vua huyeàn Toâng döïng laäp khoaûng ñaàu nieân hieäu khai nguyeân (713) thôøi tieàn Ñöôøng vaäy, vaø saéc ñoä 07 ñaïo só chaêm lo vieäc queùt töôùc, phía tröôùc ñieän coù suôùi ñaù teân laø Loã Tuyeàn, veà phía nam caùch 03 boä môùi döïng laäp Thöôïng Chaân Ñình Töõ gaànm muoân nhaän ngoài troâng nhìn ngaøn daëm, nhöõng ngöôøi vaân du tham quan leân ñoù ngoài troâng nhìn caûnh ñaát baèng phaúng. Ngaøy chaùnh Ñaøn taïi ñieän chaân quaân veà phía taây baéc caùch 20 boä, coù thaïch Ñaøn vuoâng roäng 08 tröôïng 04 thöôùc 01 taàng caáp, quanh thaønh döïng baèng gaïch coã ñeà xaây döïng. Nay caùc chaâ huyeän caàu möa luùc haïn haùn ñeàu ñeán caàu ôû Ñaøn ñoù. Töø ñieän ñoù veà phía Ñoâng caùch 20 daëm laïi coù 01 Ñaøn 08 goùc xöa coã. Töø ñieän ñoù veà phía taây baéc xuoáng nuùi caùch 300 boä töùc ñeán 03 caùi gieáng moät caùi gieáng nay ñaõ

bít laép ôû ñôøi töông truyeàn töøng coù vi sö röûa tay xuùc chaïm vaøo ñoù, gieáng thöù nhaát taïm töï bít laáp, coøn laïi 02 gieáng saâu khoâng theå löôøng bieát, ñeàu laø töï nhieân trôøi ñuïc. Töøng coù ngöôøi kheù gioûi vieäc neùm cuoän chæ xuoáng gieáng, cuoän chæ heát maø chaúng thaáu ñaùy, hoaëc coù ngöôøi noùi laø gieáng aáy thoâng lieàn ra cöûa bieån hoaëc coù thuyeát noùi laø bieån phuïc, chöa theå roõ raøng aáy vaäy, thöôøng vaøo muøa xuaân muøa haï moãi luùc saép möa thì doøng nöôùc truùt traøn tuoâng saám roáng, coù nhö thieát Ly ngaàm aån coå thöù vaäy. Khi aáy nhöõng ngöôøi vaân du tham quan troâng thaáy khoâng ai chaúng kinh haõi taâm thaàn kính sôï troâng nhìn. Trong aáp coù caàu möa haïn, Khieán Tröôõng moãi naêm ghi tình thaønh khaån ñeán caàu möa taïnh, khoâng ai chaúng höôûng öùng. Vaø ñoù cuõng laø nôi nöôùc nhaø thaû roàng cuùng teá caàu phöôùc vaäy. Naêm Vónh Thuaàn thöù 02 (683) thôøi tieàn Ñöôøng, vua cao Toâng (Lyù Trò) ban chieáu sai Thaùi-thöông-khanh-tu-leã-nghi-söù vi thao mang roàng vaøng baïch bích ñeán thaû taïi gieáng ñoù. Naêm Baûo Lòch thöù nhaát (825) chuùa thöôïng sai trung-söû-vöông-só-ngaäp-ñaïo-moân-oai-nghi Trieäu thöôøng Doanh, Thaùi- thöôøng-cung Nguyeãn u nhaân haøn laâm Ñaõi chieáu luïc thoâng huyeàn, ngaøy 13 thaùng 05 ñeán nuùi ôû quaùn Thieân Thai thieát teá, höùa sang 03 gieáng thaû long bích vaäy. Töø 03 gieáng aáy theo höôùng taây ñi leân 01 ngoïn nuùi öôùc khoaûng 02 coù 01 taêng vieän teân laø vieän phaät quaät, töùc laø quaùn ñaïo nguyeân ngaøy nay vaäy. Phía tröôùc ñeán ñaûnh nuùi Thuyù Bình, phía baéc tieáp lieàn vôùi nuùi lôùn Ñoàng Baù. Ngoïn nuùi Thuyù Bình caëp ñöôøng vôùi tieân Ñaøn, coù 02 thaùc nöôùc cao vôïi giöõa trôøi giaùng 01 nöõa aån ngoaøi maây. Tieân ñaûnh nuùi coù Ñình Töû, nôi cuøng cöïc ñeå nhìn xuoáng ñaát baèng, xöù ñoù ñeàu laø caûnh nhaùc laï. Töø quaùn Ñoàng Baù veà phía taây baéc ñi 07 daëm môùi ñeán Quyønh Ñaøi Trung Thieân nôi ôû cao. Töø ñaûnh nuùi Baùch Tröôïng voâ thöôïng Quyønh, ñöôøng ñi Quyønh Ñaøi ñeàu ñaù nöôùc cao saâu hieåm nguy khoâng theå leo vöôït qua, moïi söï phaûi leân Tieân Ñaøi, theo ñöôøng Ñoàng Baù môùi coù theå ñeán ñöôïc. Töùc Bình Thò Quyønh ñaøi maø xuoáng troâng nhìn soâng quyeát, maø moïi ngöôøi vaân du tham quan phaàn nhieàu quaùi laï Quyønh Ñaøi chaúng taïi Trung Thieân, song Quyeátchaúng vöôït ngoaøi maây, coøn taïi treân nuùi maø troâng nhìn ñoù vaäy. Neáu maét cuùi ngöôõng maø troâng nhìn thì Quyønh Ñaøi chaúng nhöõng laø Trung Thieân, song Quyeát caëp vaân kheâ 05 daëm maø ñi, vaùch xanh cao muoân daëm toát un mem töïa cuøng ñeán, Hoa Kyø sinh laï ñaâm troài naõy loäc, chim quyù thuù linh cuøng caát tieáng trong.

Toâi töøng tìm Quyeàn Ñaøi xuoáng vaân Kheâ loäi ngöôïc doøng, theo

höôùng baéc ñi 30 daëm, hoaëc nöôùc chaûy roùc raùch caïn loäi, nôi baèng phaúng thì khoaûng töø 03 ñeán 05 daëm, hoaëc ñaàm ñoäng môø toái nôi saâu thì caû ngaøn tröôïng muoân tröôïng, ñaù nuùi kyø laï loài loûm, saéc nöôùc saùng ñeïp roõ raøng coù

theå troâng nhìn tôùi ñaùy, maøn lôùp chaúng aån, nhöõng ngöôøi ñeán ñoù baát chôït maø queân veà. Neáu chaúng laø hang nhaø cuûa Thaàn Tieân thì khoâng ñaâu coù theå saùnh ví nhö ôû Ñoàng Baù vaäy. Laïi theo höôùng ñoâng baéc ñi 05 daëm coù nuùi ôû röøng hoa, ñaù nöôùc trong ñeïp, caûnh thaéng linh tòch vaäy (laø nôi ñaïo só Traàn Toâng ngoân tu chaân khoaûng ñaàu nieân hieäu Tröôøng Khaùnh (821) thôøi tieàn Ñöôøng vaäy) töø quaùn theo höôùng baéc ñi leân 01 ngoïn nuùi caùch khoaûng 05 daëm, coù phöôngdoanh ôû nuùi, phía treân coù ñaát baèng roäng hôn 01 khoaûnh, phía tröôùc coù ao ñöôøng roäng vaøi maãu, trong ñöôøng coù ñaûo Tieåu Chaâu, coù sen kî, phía tröôùc troâng nhìn ñeán nuùi saàm xanh, phía sau maây cao rung ñoäng, bôûi ngay phía sau nuùi maø goïi teân vaäy. Phía taây noái tieáp Quyønh Ñaøi, phía Ñoâng gaén lieàn cuøng Hoa Laâm töùc laø Linh Phuø. Khoaûnh ñaàu nieân hieäu tröôøng Khaùnh (821) thôøi tieàn Ñöôøng, ñònh thaát ôû taïi ñoù. Ñoù laø lôùp thöù 02 cuûa Thieân Thai vaäy. Töø phöông doanh ñi leân 07 daëm coù ngoïc tieâu sôn cö, ñaát baèng phaúng roäng hôn caû khoaûnh, 04 maët nuùi xoay quanh bao hôïp. Laïi saâu xa nhö ñoäng tieân, ñoù töù laø lôùp thöù 03 cuûa Thieân Thai, töø Ngoïc Tieâu theo höôùng Ñoâng nam ñi 03 daëm, coù 02 taûng ñaù troâi noãi laøm cöûa cao coù theå hôn traêm nhaän nhaân ñoù maø goïi laø Thaïch Moâ. Töø quaùn Ñoàng Baù theo höôùng baéc cuõng coù ñöôøng leân Hoa Ñaûnh, ñöôøng saâu xa ngheûn loái, hieám ít ngöôøi ñi, gaëp ngöôøi ñi phaàn nhieàu laø theo ñöôøng chuøa Quoác Thanh maø leân. Töø quaùn Thieân Thai theo höôùng taây ñi 15 daëm coù chuøa Baïch Nham, chuøa caùch huyeän 30 daëm, cuoái thôøi tieàn Toáng coù sa noân khoå Lieâu ñeán ñoù taïo laäp tinh xaù. Töø quaùn Thieân Thai theo höôùng ñoâng ñi 15 daëm coù nuùi Xích Thaønh, nuùi cao 300 tröôïng, chu vi roäng 07 daëm, töùc laø cöûa phía nam cuûa Thieân Thai vaäy. Töø xöa ñeán nay, ñoù laø nôi nöôùc nhaø cuùng teá vaäy. Nuùi ñoù chaát chöùa nhieàu ñaù, ñaù saéc maøu röïc rôõ nhö raùng trôøi luùc saùng sôùm, troâng nhìn ñoù nhö maët thaønh neân goïi laø Xích Thaønh, coøn goïi laø Thieân Sôn, neân trong baøi phuù noùi laø:Xích Thaønh raùng noãi ñeå laøm neâu “töùc laø chæ nuùi ñoù vaäy, ôû nöõa löng chöøng nuùi coù chuøa Phi Haø, töùc nhaïc Vöông Maãu ôû thôøi nhaø Löông ôû taïi chuøa ñoù vaäy. Nay thì ñaõ bò hö pheá. Döôùi nuùi coù Thaïch Thaát, laø nôi ñaïo só ôû ñoù, beân trong neàn moùng nuùi coù ngoâi chuøa teân laø chuøa Trung Nham, töùc do cao taêng Baïch Ñaïo Du ngöôøi nöôùc taây taïo döïng vaäy.

Chuøa Quoác Thanh caùch huyeän veà höôùng baéc 10 daëm ñeàu coù tuøng

lôùn aëp doïc ñöôøng vaøo ñeán chuøa. Chuøa ñoù do vua Döông Ñeá (Döông Quaûng 605-617) vì Thieàn sö Trí khaûi maø taïo döïng töø naêm khai hoaøng thöù 18 (598) thôøi nhaø Tuøy. Quanh chuøa coù 05 ngoïn nuùi, 01 laø nuùi Baùt Queá, 02 laø nuùi AÙnh Haø, 03 laø nuùi Linh Chi, 04 laø nuùi Linh Caàm, 05 laø nuùi Töôøng Vaân. coù 02 khe suoái xoay quanh bao boïc, chuøa töù tuyeät

trong thieân haï thì chuøa Quoác Thanh laø tuyeät nhaát. Töø chuøa ñi ñeán suoái ñeán ñaøi ñaâu suaát. Phía Ñoâng cuûa ñaøi coù Thaïch Ñaøn, beân trong coù doøng suoái, xöa kia thieân sö khoå minh duøng tích tröôïng doäng môõ ñoù, neân goïi laø suoái Tích Tröôïng. Töø chuøa Quoác Thanh theo höôùng ñoâng baéc ñi 15 daëm coù chuøa Thieân Laâm, laø nôi xöa kia Thieàn sö Trí khai tu thieàn taïi ñoù. Ñeán naêm Trinh Nguyeân thöù 04 (788) thôøi tieàn Ñöôøng, sö ñieäp dôøi huyeän Hoaøng Nham pheá huyû bieån ngaïch chuøa Thieân Laâm laïi ñoåi teân laø ñaïo troâng. Töø chuøa veà höôùng ñoâng caùch 15 daëm coù ngoïn nuùi Höông Loâ raát cao hieåm, treân ñaûnh nuùi coù nhieàu caây höông baù, sinh queá, lieàn nhau. Laïi coù ngoïn nuùi yeân toïa, nuùi aáy cao hôn traêm tröôïng, ñoù laø nuùi Ñaïi Sö Trí giaû nhieáp phuïc ma veà sau coù thaàn nhaân mang ñöa ñaù ñeán chaén nuùi ôû sau löng Ñaïi sö, ñeán nay vaãn hieän coøn. Phía döôùi nuùi coù ñaàm roäng chu vi roäng 01 daëm, phía döôùi coù khe suoái chuù loa cuõng löu xuaát ra ra khe lôùn ôû huyeän, Töø chuøa veà höôùng taây baéc ñi leân 10 daëm laø ñeá traán Ñieàn (xöa kia coù thaàn nhaân ôû ñoù khai khaån ñaát ruoäng cuùng döôøng Ñaïi Sö Trí Giaû, buoåi saùng sôùm gieo troàng, ñeán chieàu thì thu hoaïch). Töø Traàn Ñieàn ñi khoaûng 05 daëm veà höôùng taây vaø 01 nguoàn nöôùc raát baèng phaúng teân laø Baïch Sa, coù chö taêng ôû ñoù. Töø chuøa Thieân Laâm theo höôùng taây baéc ñi leân 25 daëm môùi ñeán Hieát Bình, töùc Bình Xöông maïnh coâng giaûn Lieâm saùt chieác veà phía Ñoâng baéc caùch 10 daëm cho ñeán Linh Khö trôû laïi, laø Thieàn vieän Trí Giaû, töùc nôi ôû cuûa Tieân Sinh Baïch Vaân vaäy. Tieân sinh töø tuoåi nhoû theo ñaïo môùi ôû, tung hoa coøn taïp vì phong traàm chaúng nhaäm u thöôûng, môùi theo höôùng ñoâng vaøo ñaøi nhaïc, nhaõ hôïp yù voán meán chuoäng, beøn döïng laäp nôi tu chaân taïi ñoù. Theo “chaân chieáu” noùi laø: “Trong nuùi Thieân Thai coù laøng Baát Töû, nôi Linh Khö thaønh Thieân, thöôøng coù maây vaøng giaêng phuû”. Ñoù töùc laø choán ñaát vaäy, môùi taïo döïng nhaø Tö Chaân, coøn goïi laø Hoaøng Vaân Ñöôøng (nhaø maây vaøng). Taïi nhaø aáy coù khe suoái nhoû, veà höôùng taây coù söôøn nuùi, theá nuùi xoay hôïp. Tröôùc söôøn nuùi coù choã ñaát baèng phaúng, döïng laäp Ñaøn 01 caáp, duøng ñaù chaát quanh taønh, goïi teân laø “Baïch Huyeàn Thaønh”. Neân trong “tieân sinh linh khö tuïng”noùi laø: “nhaø hieäu Hoaøng Vaân vì laøchaân khí, Ñaøn teân huyeàn thaàn vi ngöõ troâng nhìn caûnh troâng saïch. Phía Ñoâng laø thaát huyeän hình, nôi ôû haáp daån, phía nam laø ñaøi phuïng chuaån, vì ngaâm gioù taáu söôùng, phía taây laø trieàu thaàn tónh khai môõ baøy caàu nöông, phía baéc laø caùc nhaät Long Chöông, vì troâng nhìn maây caùch maëc, thaáp maø chaúng heïp, coù theå ñaõi gioù möa, nöông nhôø maø chaúng ñöôïc coù theå toaøn hö. Tröôùc Baïch Ñaøn caùch 10 boä coù 01 khe suoái lôùn, phaùt nguoàn töø phía Ñoâng nam Hoa Ñaûnh, doøng chaûy veà bieân giôùi Minh Haûi. Laïi ôû phía taây ngoâi nhaø caùch 10 boä coù 01 doøng suoái, saéc

maøu muøi vò maùt ngoït coù theå duøng chöûa trò laønh beänh. Khoaûnh giöõa ñaát baèng phaúng, döïng laäp 01 vieän rieâng, taïo Loâ Ñaøn lôùn, kieáng tu kieám ñeàu laø khaô(thaønh, coù 01 caây tuøng lôùn, vaøi khoaûnh truùc daøi, ñeàu do töï tai thieân sö troàng laáy. Trieàu ñình töøng coù ban chieáu môøi goïi maø tieân sinh ñeàu chaúng ñeán. Ñeán naêm caûnh vaân thöù 02 (711) thôøi tieàn Ñöôøng, vua Dueä Toâng (Lyù Haùn) baûo anh laø thöøa y ñeán nuùi thình môøi vaø gôûi chieáu thö raèng: “luyeän sö ñeán vöôït Haø Thöôïng, ñaïo xa noãi gaàn, cao böôùc treân. . . . .

. . Bích laïc, rieâng giaãm traûi caûnh nguoàn trong. Traåm môùi leân ngoâi baùu, laâu nhôø ôû vi du, tuy chaúng phaûi laø nghieäu thuaán, möu lôùn kieàu taâm söùt moøn, hieân vieän ngöï lòch, xa töôûng khoâng ñoàng vôøi vôïi, chæ kia nghóa töôûng bình yeân phoøng ngaïi ñaây, ñoaùi hoaøi ñeán khaâm phuïc toái troâng ñoäi, daáu veát ñaém dính bay cao, muoán sai söù giaû ñeán nghinh ñoùn hoaëc lo luyeän kinh sôï, môùi baûo thöøa y mang chieáu sang, mong cuøng ñoàng laïi, chaúng xa,

khoâng; lo tröôùc vaäy “Tieân Sinh khoâng khaùng chieáu maø ñeán kinh. Vua hoûi veà töï thaân thì laáy söï thanh cao laøm quyù, vaäy trò nöôùc thì theá naøo?” “tieân sinh ñaùp raèng”: “nöôùc gieáng nhö thaân vaäy, thaân cuõng nhö nöôùc. Laõo quaân noùi laø: “du taâm ñaøn noùi hôïp khí roäng cao, thuaän vaät töï nhieân, maø khoâng rieâng tö vaäy, vaø thieân haï ñöôïc trò bình vaäy” Laïi nöõa, chu dòch noùi laø: “Ñaïi nhaân hôïp vôùi ñaát trôøi, ñöùc aáy laø bieát, trôøi khoâng noùi maø tin, chaúng laøm maø thaønh, ñoù laø lyù cuûa voâ vi, ñaïo cuûa moõi nhaø vaäy” vua ngôïi khen raèng: “lôøi noùi lôùn thaønh, coù gì theâm hôn vaäy!” Tieân Sinh xin trôû veà nuùi, vua ban taëng 01 tröông Ñaøn baùn vaø Haø vaên maøn tröôùng trong trieàu, caùc baäc taøi só chuùc vaên taëng thô coù hôn traêm ngöôøi. vua beøn ñaët quaùn Ñoàng Baù, môøi tieân Sinh ôû ñoù.

Töø Linh Khö theo höôùng nam ñi ra 20 daëm coù 01 thang nhoû taïi Hoan Kheâ, cao só Coá Hoan thôøi nhaø Löông töøng ôû taïi ñoù, neânoâ(oïi laø Hoan Kheâ. Töø Hieát ñình theo höôùng taây ñi khe suoái huyeàn caùch 15 daëm ñeán 01 caàu ñaù, taïi ñaàu caàu coù tieåu ñình töû, caàu ñaù saéc maøu ñeàu trong saïch, daøi 07 tröôïng, ñaàu phía nam môû roäng 07 thöôùc, ñaàu phía baéc môû roäng 02 thöôùc, hình roàng löng ruøa, giaù haùc cao muoân nhaän. Phía treân coù 02 suoái hôïp doøng xuoáng qua, tieát thaønh thaùc nöôùc, doøng phía taây ñoå ra bieân giôùo huyeän Dieäm, theo xuoáng ngöõa nhìn xem, nhö khe suoái uoáng raùng caàu voøng taïnh, theá caàu cao vôïi, tieáng nöôùc ñoå rô. Coù luùc coù ngöôøi ñi ngang qua, maét laùu, taâm kinh sôï. May moïi ngöôøi vaân du tham quan troâng thaáy chænh laø caàu ôû phía baéc vaäy. Ñoù laø nôi ôû cuûa La-haùn. YÙ laø ngay nhoû thì khoâng bieát, lôùn laïi taïi xöù naøo? bôûi thaàn tieân môø aån, chaúng phaûi choã ngöôøi phaøm thöôøng troâng thaáy. Töø caàu aáy men theo khe suoái ñi 15 daëm coù 01 caàu ñaù, ngay giöõa bò ñöùt gaõy, neân goïi laø Ñoaïn Kieàu. Töø

Hieát Ñình theo höôùng Baéc ñi leân 20 daëm, leân phía baéc nuùi Hoa Ñaûnh laø nôi raát cao cuøng toät cuûa Thieân Thai, thöôøng coù maây moác che môø, hieám ít luùc taïnh saùng, nôi cao möa daàm, tôï nhö laïnh tröôùc, maây môø ngöng ñoùng quanh khe maõi qua muøa Haï môùi tieâu heát. Neáu gaëp luùc taïnh laø nôi saùng sôùm troâng nhìn maët nhaät vaäy. Theo “thieát ñoà kinh” noùi laø: “Baïch Vaân Tieân Sinh töø Linh Khö ñeán Hoa Ñaûnh 02 nôi; Töø ñoù trôû laïi trieàu yeát chaúng döùt” Phía treân ñoù taïo Thieân Toân Ñöôøng, vaø 02 beân taû höõu coù 02 phoøng khoeùt loå ñeå hoùng maët nhaät nguyeät. Saùng sôùm höôûng aùnh saùng soi chieáu qua khaùm ñeà tích chöùa maây moác, chieàu toái hôùp duøng laáy khí aáy. Töôùc nhaø ñoâ coù laäp ñaøn 03 caáp, trong nhaø coù toân töôïng baèng ñaù. Treân vaùch ñaù coù loâ höông baèng saét vaø chuoâng veà phía baéc ñaøn töø laâu bò hoang taøn raäm raïp, gaàn ñaây phaûi môû man tu söûa. Töø nhaø aáy veà phía Ñoâng caùch 10 daëm coù doøng suoái ngoït. Tieân sinh ôû taïi ñoù qua 28 naêm, töøng vaâng phuïng saéc chieáu, maø phaàn nhieàu chaúng chòu ñeán. Tieân sinh coù bieåu vaên noùi laø: “Ngöôøi ñôøi trinh aån coøn höùa nöông naùu nôi cao, ñaïo só tu chaân ñuùng lyù neân troán xa”. Trieàu ñình laïi coù saéc hieáu raèng: “Tuy caûn trôû hoaøi mong aáy, nhöng neân theo yù chæ ñaây”. Tieân sinh xin döùt ñeán daâng bieåu khoâng, hoaëc 02-03 phen. Naêm Khai Nguyeân thöù 11 (723) thôøi tieàn Ñöôøng, vua Huyeàn Toâng (Lyù Long Cô) tìm môøi vaøo noäi cung. Tieân sinh xin giaû töø trôû veà, vua cho laø Thieân Thai laø nôi saâu xa khoù theå nghinh ñoùn thænh môøi, vua beøn ñeán nuùi Thöôïng OÁc choïn nôi hình theá öu thaéng, taïo döïng quaùn Döông Ñaøi môøi tieân sinh ôû ñoù. Hôïp vôùi Linh Khö Hoa ñaûnh, khoâng laøm Ñöôøng Vuõ, chæ coù Tuøng truùc, khí trôøi trong taïnh, troâng nhìn nöôùc bieån saéc xanh, ñieàm hieän töï nhieân cuøng trôøi ñoàng saùng, nhö ñoàng haøng vôùi Thanh Chaâu, thì khaép 03 nuùi 10 chaâu phaûng phaát maø troâng thaáy vaäy, maây ngoïc boäi, gioù saùo saønh thoát nhieân maø nghe ñöôïc. Töø Hoa ñaûnh theo höôùng baéc thaúng xuoáng raát hieåm nguy, ngaøn söôøn nuùi muoân hoác haùc, ngaøn möa daàm che phuû, khæ vöôïn nhaûy muùa, Linh Kyø töïa gaù, chaúng phaûi daáu veát con ngöôøi coù theå ñeán kòp. Laïi caùch Thieân Thai veà cöûa phía baéc, taïi quaùn Kim Lang ôû huyeän Dieäm, phía tröôùc quaùn coù nuùi Höông Loâ, döôùi nuùi coù hang nhoû coù theå leùn nhìn qua nhöng chaúng theå löôøng bieát saâu caïn bao nhieâu. Töø nuùi Thieân Thai veà phía taây baéc coù 01 ngoïn nuùi rieâng leõ ñeïp xinh noãi troäi töông ñoái vôùi nuùi Thieân Thai, goïi laø nuùi Thieân Muï, döôùi nuùi gaàn ñöôøng huyeän Dieäm, ngöûa troâng nhìn ngoãn nhieân ngoaøi trôøi. Xöa tröôùc thuoäc quaân Laâm Haûi, nay thuoäc veà Coái Keâ. Laïi coù 02 nuùi Ñaïi Thoùa vaø Tieåu Thoùa. Caùch nuùi Thieân Muï thoùa laø coác. Taïi nuùi Thieân Muï coù caàu ñaù noái lieàn vôùi nuùi Thieân Thai. Treân vaùch ñaù coù khaéc chöõ theo loái chuõ hình noøng noïc, cuõng cao xa chaúng theå

tìm kieám. Ngöôøi cuùng teá haèng thaùng, nghe coù tieáng keøn saùo troáng ñaøn. Trong nieân hieäu Nguyeân Gia (424-454) thôøi tieàn Toáng, Ñaøi sai Khieán doác heát khaû naêng ngöôøi thô hoïa veõ töôùng traïng cuûa nuùi nôi caùnh cöûa troøn, ñeå neâu khuoâng maãu linh dò, töùc laø nôi 02 oâng Löu. . . vaø Nguyeãn. .

. ôû thôøi Haï Voõ ñeán haùi thuoác maø gaëp Tieân ôû ñoù. Vieäc aáy cuõng coù noùi roõ trong baûn truyeän. Laïi caên cöù theo “Tieân Kinh” noùi laø: “Nuùi aáy coù caàu ñaù, 01 choã hieän roõ, 01 choã khoâng bieát nôi naøo”. Laïi noùi laø: “Ña taùn Tieân nhaân gaëp ñöôïc caàu töùc cuøng troâng thaáy”. Theo ñoù maø noùi thì aáy chính laø caàu cuûa Linh Tieân, chaúng phaûi ngöôøi thöôøng ñôøi nay troâng thaáy ñöôïc, tröø phi taâm nieän tinh Thaùnh huyeàn ñaït trôû tuyeät cuøng gaëp, Chaân Tieân cuõng chaúng theå ñöôïc thaáy, caàu cuõng sao coù theå thaáy ñoù. Ñeán nhö caùc thöù kyø caàm dò thuù, ngaøn muoân traïng loaïi, khoâng theå ghi thuaät heát. Hoa linh coû tieân ngaàm sinh moïc trong hang coác, chaúng theå neân baøy ñoù, maø nguõ chi saéc thaùi aùnh ngôøi, neáu chaúng thaät chaân thì khoâng theå gaëp, Kieán moäc naëc aûnh, ñaâu phaûi loaïi keû phaøm troâng thaáy.

Naêm Nguyeân Hoøa thöù 10 (815) thôøi tieàn Ñöôøng, Linh Phuû töø Haønh nhaïc chuyeån dôøi ñeán ôû Ñaøi Laõnh, ñònh thaát taïi phöông doanh, ñeán ñaàu nieân hieäu Baûo Lòch (827) thôøi tieàn Ñöôøng, ñaõ töøng sang ñoù, nhöõng luùc nhaøn raõnh nhuaän tu chaâu lieàn goùp nhaëc töø trong caùc kinh caùo, ñeå thuaät ghi kyù naøy, duøng laøm saùng toû ñieàm linh vaäy.

# TRÖÏC TRAI THÖ LUÏC GIAÛI ÑEÀ. THIEÂN THAI SÔN KYÙ

Do ñaïo só Töø Linh Phuû soaïn thuaät trong khoaûng nieân hieäu Nguyeân Hoøa (806-821) thôøi tieàn Ñöôøng. Toâi nhaân traán thuù Laâm Haûi, ñi söû ñeán Baûn Ñaïo, thaùng 10 naêm Bính thaân (?) thuoäc trong nieân hieäu Gia Hy (?), Giaûi Quaân Phuø ñeán Coái Reâ, gaëp choã ñöôøng qua ñoù, nhanh nheïn muoán ñi sang, laïi gaëp phaûi tuyeát lôùn neân khoâng toaïi nguyeän, beøn döøng xe taïi traïm ñöôøng ñi, maõi ñeán nay coøn laáy laøm hoái haän, tình côø gaëp ñöôïc baûn “Thieân Thai Sôn Kyù” naøy, beøn bieân ghi ñaây ñeå gôûi yù naèm ñi!.

■