thaáy.

QUAÛNG THANH LÖÔNG TRUYEÄN

# QUYEÅN HAÏ

19- Söï tích chö Taêng cao ñöùc (tieáp theo). 20- Söï tích chö Ni cao ñöùc.

1. Caùc ñieàu linh dò maø caùc haøng taêng tuïc ôû thôøi Nam Toáng troâng
2. Caây luõy linh dò.
3. Caùc baøi taùn tuïng xöa nay veà Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi.
4. **SÖÏ TÍCH CHÖ TAÊNG CAO ÑÖÙC** (Tieáp Theo).

Sa-moân Thích Gia Phöôùc, voán ngöôøi doøng hoï Nieáp ôû Nhaïn Moân,

Ñaïi Quaän. Naêm baûy tuoåi ñeán chuøa Toång nhaân thuoäc baûn chaâu caàu xin xuaát gia, naêm möôøi laêm tuoåi thoï giôùi cuï tuùc. Veà sau ñeán ôû voïng ñaøi Thanh Löông hôn 30 naêm thöôøng trì tuïng kinh Duy ma, vaên giôùi hai baûn Boà-taùt vaø Thanh vaên, hai boä Nieát-baøn vaø Baùt nhaõ. Coù nhieàu ñieàu ngoä nhaäp, vaø tuïng caùc boä kinh luaän coù hôn naêm baûn, möôøi ngaøy moät voøng löôïc khoâng dö roãi, ñeán luùc ñoát naêm ngoùn tay cuùng döôøng chö Phaät, ñoát ñeøn treân vai caàu sinh tònh ñoä. Ñeán haï tuaàn thaùng 12 naêm Khai Hoaøng thöù 24 (nieân hieäu Khai Hoaøng chæ coù 21 naêm (581-601) maø thoâi) thôøi nhaø Tuøy. Chôït nhieân thaáy moät luoàng aùnh saùng saéc traéng thaúng ñeán phöông Taây, nhö vaäy suoát hai ngaøy, moïi ngöôøi ñeàu thaáy, gia phöôùc an nhieân maø thò tòch.

Sa-moân Thích Ñaïo Tuyeân voán ngöôøi doøng hoï Tieân ôû Ngoâ Höng voán laø chaùu chaéc cuûa Baønh Toâ. Thuûa thieáu thôøi taäp trung giaùo vaên, luùc tröôûng thaønh thaân gaàn phaùp tòch cuûa chö sö, khaép ñoâng taây cuûa quan, nam baéc cuûa Giang phoûng tìm toâng töôïng chaúng sôï khoán khoå. Beân ngoaøi goàm caû chín doøng hoïc phaùi, beân trong tinh thoâng tam hoïc. höông giôùi phaûng phaát, nöôùc ñònh laéng trong, baûo toàn thaønh vöùc hoä phaùp, tröôùc thuaät khoâng ngöng nghæ, raát kheùo gioûi luaät taïng, kheùo ñaït saâu maàu, naêm thieân baûy tuï raønh reõ nhö baêng tan, caûm beáp trôøi hieán daâng thöùc aên, ñaày ñuû nhö caùc bieân ghi tröôùc, töø thôøi nhaø Löông maõi ñeán nay chaúng ai saùnh

baèng.

Caên cöù theo “Hoa Nghieâm Linh Kyù” noùi: Luaät sö Ñaïo Tuyeân

töøng ñeán treân Trung Ñaøi, thaáy moät Ñoàng töû hình daùng khaùc thöôøng, Ñaïo Tuyeân hoûi veà nguyeân do Ñoàng töû aáy ñaùp: “Ñeä töû laø trôøi, Ñeá Thích sai baûo ñi tuaàn thuù caûnh Thaùnh”. Ñaïo Tuyeân laïi hoûi: “Ñaïo Tuyeân toâi töøng ñoïc xem kinh Hoa Nghieâm trong phaåm “Truù xöù cuûa Boà-taùt” noùi laø Boà- taùt Vaên-thuø-sö-lôïi thöôøng ôû nuùi Thanh Löông, Ñaïo Tuyeân toâi töø luùc ñeán nuùi tôùi nay chöa töøng ñöôïc thaáy, côù sao nhö vaäy?” Ñoàng töû ñaùp: “Sao sö nghi ngôø, luùc theá giôùi môùi thaønh, ñaïi ñòa naøy ôû ngay treân Kim Luaân, treân Kim Luaân ñoù nhoùm gom coát lang nha sinh moät kim luaân nhoû. Kim luaân ñoù ñeán buïng nöûa Baéc Ñaøi laø nôi cung ñieän baèng baûy baùu cuûa Boà- taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ôû vaäy, vöôøn röøng caây quaû thaûy ñeàu ñaày ñuû, coù vaïn vò Boà-taùt vaây quanh. Treân maët ñaát Baéc Ñaøi coù moät ao nöôc teân laø Kim Tænh (gieáng vaøng). Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø cuøng caùc Thaùnh chuùng vaøo ra trong ñoù, thoâng cuøng vôùi hang Kim Cang. Nôi Ñaïi Thaùnh ôû chaúng phaûi caûnh giôùi cuûa phaøm tình, sö coù theå bieát ñoù”. Noùi xong beøn aån maát. Ñaïo Tuyeân xuoáng nuùi noùi cuøng moïi ngöôøi veà vieäc aáy.

Phaùp sö Thích Khuy Cô, voán doøng hoï Uaát Trì, toå phuï huùy laø YÙ Ninh quoác coâng, thaân phuï teân laø Kính Toâng nhaäm chöùc Luïc Quaân Khanh Truï, ñaûm nhaän Tuøng Chaâu ñoâ ñoác. Coù ngöôøi baùc teân laø Kính Ñöùc töùc laø Toång quaûn voâ löôïc… Coå ôû thôøi Tieàn Ñöôøng, tieáng taêm vang daäy caû moät ñôøi, ñöôïc phong laø Ngaïc Quoác Coâng. Ñöôøng thö coù boán truyeän, Khoång Töû coù boán khoa, … phoù coù boán Thaùnh, Tam taïng Phaùp sö Ñaïi Ñöôøng (Huyeàn Trang) coù boán ñeä töû laø Cô, Quang, Phöôøng, Traéc. Neân nay chuû sôû töùc laø moät ñoù vaäy. Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang ñi Taây Vöùc thænh caàu kinh, sau khi ñaõ trôû veà, Vieân Giaùo Ñaïi thöøa baét ñaàu löu truyeàn ôû Ñoâng Ñoä, ñem giaùo phaùp lôïi ích khaép cuøng quaàn sinh, haún nhôø ñaày ñuû gioûi taøi, Phaùp Uyeån suy toân chuyeân keát quy chuû sôù.

Naêm 17 tuoåi, Khuy Cô döï phaàn xuaát gia, ñaëc bieät vaâng phuïng Minh Chieáu laøm ñeä töû cuûa Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang, chuû sôù chuyeân thoï hoïc bí quyeát Tam taïng Ñaïi thöøa. Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang cho raèng muoán cöùu teá khaép caùc quaàn sinh khoâng gì hôn hoaèng tuyeân giaùo phaùp, truyeàn trao coù theå keát quy. Khuy Cô vaâng phuïng maïng tröôùc thuaät, cheá soaïn sôù Phaùp Hoa, Duy Thöùc v. v… coù hôn traêm boä, höng thaïnh löu truyeàn nôi ñôøi. Sau khi Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang thò tòch khoaûng vaøi naêm. Khuy Cô ñeán nuùi Nguõ Ñaøi, kính leã Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, döøng nghæ ôû vieän phía taây chuøa Hoa Nghieâm. Thöôøng moãi thaùng, Khuy Cô taïo moät toân töôïng Boà-taùt Di-laëc, moãi ngaøy trì tuïng giôùi Boà-taùt moät bieán,

nguyeân sinh leân coõi trôøi Ñaâu Suaát, caàn caàu chí yù aáy vaäy, ñieàm öùng caûm thoâng thöôøng luoân raát khaû quan. Laïi töï thaân bieân vieát kinh Kim Cang baûn chöõ vaøng hoaøn taát, coù aùnh saùng thaàn maây toát laønh quaán phaåy nôi Ñaøi Vuõ, aùnh ngôøi nôi haäp traùp. Khuy Cô töï baûo: “Neáu ta khoâng kieân chí, linh öùng laøm sao ñeán”. Töø khi ñi nuùi xong trôû veà ôû chuøa Töø AÂn taïi Kinh Ñoâ. Ñeán naêm Vónh Thuaàn thöù hai (683) thôøi Tieàn Ñöôøng, Khuy Cô an nhieân thò tòch.

Ngaøy 15 thaùng 03 naêm Khai Nguyeân thöù 23 (735) thôøi Tieàn Ñöôøng, coù Thieàn sö Moã Quaùn ôû chuøa Thanh Löông, cuøng ñoàng taïo coâng ñöùc chuû, Sa-moân Phaùp Hoäi ñeán ôû Trung Ñaøi, taïo toân töôïng Thích Ca, Vaên-thuø, Phoå Hieàn v. v… moät boä tuøng, thaàn coâng tuyeät dieäu, qua naêm sau coâng vieäc hoaøn taát. Sau, ñeán naêm Hoäi Xöông thöù 05 (845) thôøi Tieàn Ñöôøng, vua Voõ Coâng (Lyù Vieâm 841-847) phaù huûy chuøa chieàn trong thieân haï, neân ñoàng gaëp naïn bò phaù huûy, buoàn thay!

Sa-moân Thích Chí Vieãn, voán doøng hoï Toáng, ngöôøi xöù Nhöõ Nam. Töø thuôû beù thô ñaõ chòu tang thaân phuï, ñôn coâi ñöôïc meï nuoâi döôõng, thöøa thuaän nhan saéc, sôùm toái chaúng nhoïc meät, ngöôøi meï thöôøng ñoïc tuïng kinh Phaùp Hoa, tinh thoâng naêm quyeån Chí Vieãn nhôø xöa tröôùc ñaõ gieo troàng goác laønh, thöôøng nghó suy muoán giaû töø vinh hoa, naêm hai möôi taùm tuoåi, môùi caàu xin meï xuaát gia, giöõ leã phuïng thôø thaày, chuyeân caàn khoâng luoáng qua, töï thaân chaêm vieäc chuùng taêng, chöa töøng sai traùi. Veà sau giaû töø thaày ñi tham hoïc, mang traùp suoát taùm naêm, vôùi nam baéc hai Toâng, yeáu chæ saâu maàu cuûa ñaïi ñaïo thaûy ñeàu tinh thoâng, nhöng vôùi Ñoán giaùo cuûa Thieân Thai khoâng gì chaúng toâng chuoäng, coù theå goïi laø ñònh tueä saùng toû, hueä tu goàm bò. Sau ñoù nhaân nghe noùi Ñaøi Sôn linh dò, chæ vieãn môùi cuøng ñoàng baïn vaân du, ñeán döøng ôû nôi vieän nhoû beân höõu chuøa Hoa Nghieâm, giaûng truyeàn giaùo nghóa Vieân Ñoán cuûa Thieân Thai suoát boán möôi naêm. Ñaïi chuùng nhaân ñoù maø xöng goïi vieän aáy laø Thieân Thai. Ñeán naêm Hoäi Xöông thöù naêm (845) thôøi Tieàn Ñöôøng, boãng nhieân Chí Vieãn boû aên vaøi ngaøy, maø vieäc giaûng daïy chöa töøng taïm nghæ. Qua ngaøy 17 thaùng 02, Chí Vieãn baûo Moân Nhaân raèng: “Bình sinh toâi tu tinh taán, chaúng khinh thöôøng taâm mieäng, nay ñöôïc hai thöù quaû baùo laø naèm thì an nguû, thöùc khoâng phieàn naõo. Toâi tröôùc thuaät Hoa Nghieâm sôù möôøi quyeån, Baûn Tích Nhò Moân, ba laàn rieâng ghi, môû gaàn hieån baøy xa. Huyeàn Moân möôøi quyeån, naên nghóa phaùn quyeát giaûi thích. Chæ quaùn möôøi quyeån, ñoù laø toâng tích cuûa Thieân Thai chuyeân taïi tuyeân döông ñeàu khieán hoaèng thoâng chôù khieán ngöng döùt”. Noùi xong, Chí Vieãn an nhieân thò tòch, höôûng thoï 77 tuoåi, 48 haï laïp.

Caên cöù theo Bia Vaên noùi raèng: “Hoøa thöôïng Kim Quang Chieáu, toå tieân voán ngöôøi huyeän Thaèng Trí phuû Haø Nam, doøng hoï Lyù. Naêm 13 tuoåi, Kim Quang Chieáu xuaát gia, nöông theo Sa-moân Linh Saùn chuû chuøa Baûo Vaân toân xöng laøm thaày, ñeán naêm 19 tuoåi, vaøo nuùi Hoàng Döông, toá thuaät Hoøa thöôïng Ca-dieáp, nöông haàu suoát ba naêm y nhö moät ngaøy, coù theå goïi laø aùo chaúng mang, boá haït che thaân, hình saéc taøn taï huûy hoaïi dung nhan, caàn caàu chí ñaïo. Hoøa thöôïng Ca-dieáp baûo raèng: “Ñaïo thöôøng khoâng laøm nhöng khoâng gì chaúng laøm, Phaät thöôøng khoâng öùng nhöng khoâng ñaâu chaúng öùng. Giöõ ñoù thì giöõ moät, chuyeân caàn thì ôû ba, tuy coù voâ soá teân khaùc, nhöng tuøy duyeân maø nhieáp hoùa, vaø bôø kia ñoàng theå, caûm vaät theo quyeàn. Vaû laïi nuùi Thanh Löông laø nôi chö Phaät öùng hoùa, chuùng sinh duyeân naëng, oâng coù theå ñeán ñoù”. Kim Quang Chieáu vaâng nhaän lôøi chæ daïy aáy roài, beøn ñeán Phaàn Chaâu, vöøa luùc trong khoaûng nieân hieäu Baûo ÖÙng (762-763) thôøi Tieàn Ñöôøng, gaëp khi gian thaàn loaïn ñoäng, ngöïa cho sinh ngoaøi bang giao, Kim Quang Chieáu bò naïn trôû ngaïi trong ñoù, chöa theå tieán tôùi tröôùc ñöôïc, môùi xoay trôû laïi vaøo nuùi Maõ ñaàu, qua nuùi Coâ Xaï, laïi chuyeån ñeán nuùi Ñaøn Ñaëc, suoát saùu naêm ôû nuùi, phuïng thôø Thieàn sö Tueä Sieâu, theä nguyeän khoå thaân tín suøng chí hoïc, thöôøng daáy khôûi troïng nguyeän vì cöùu ñoä quaàn sinh, chí yù muoán ôû nuùi röøng, caàu voâ thöôïng giaùc, Thieàn sö Tueä Sieâu bieát coù haïnh nguîeân saâu naëng aáy, môùi baûo Kim Quang Chieáu choùng chuyeån ñeán keát haï nôi nuùi OÁc Ñaõng, nöông theo Hoøa thöôïng Tueä Ngoä tham hoûi chí lyù. Laïi nghe Thieàn sö Thuaàn Ñaït ôû Phöông Sôn laø baäc ñöùc haïnh thanh cao, tieáng taêm vang voïng. Khi ñaõ ñeán nôi, chæ moät laàn thaáy gaëp Thieàn sö Thuaàn ñaït hoûi: “Sö töø nôi naøo ñeán?” Kim Quang Chieáu ñaùp: “Khoâng töø ñaâu ñeán”. Thieàn sö Thuaàn Ñaït beøn duøng vi ngoân maø ñaõi tieáp, Kim Quang Chieáu boãng nhieân toû ngoä, môùi bieát chuùng sinh töùc Phaät, Phaät töùc chuùng sinh, tam giôùi Vieân Thoâng chæ taïi nhaát taâm vaäy, beøn ôû Tung Sôn, traûi qua ba naêm chuyeân haønh thieàn taäp, giöõ giôùi laáy laøm thöôøng. Kim Quang Chieáu töøng töï tö duy raèng “Chí nguyeän ñeán Ñaøi Sôn, troïn chöa toaïi taâm, thuoäc taïi nöôùc nhaø ta, Thaùnh ñöùc môû vaän lôùn, nhaät nguyeät soi chieáu, coâng cao traêm vua, nghieäp cöùu giuùp caû ngaøn xöa”.

Naêm Ñaïi Lòch thöù hai (767) thôøi Tieàn Ñöôøng, Kim Quang Chieáu

môùi ñeán nuùi Nguõ Ñaøi, döøng nghæ nôi vieän vaïn Boà-taùt ôû chuøa Hoa Nghieâm. Ngaøy ñoù, boãng nhieân saám seùt noå aàm, möa baõo ñua nhau truùt ñoå, trong taâm Kim Quang Chieáu môùi kinh sôï, im laëng nghæ nieäm Ñaïi Thaùnh, chæ choát laùt boãng taïnh raùo, chôït thaáy coù luoàng aùnh saùng saéc traéng töø Ñaøi bay xuoáng, trong aùnh saùng coù ngaøn Ñöùc Phaät, nghieâm trang röïc rôõ, Kim Quang Chieáu

caûm khoùc rôi leä, daát thaân gieo xuoáng ñaát ñaûnh leã, vöøa luùc ngaãng ñaàu leân, boãng nhieân tröôùc ñoù voït ra laàu cao möôøi töôïng, coù toøa hoa ngaøn caùch duøng laøm ñôõ naâng, beøn thaáy chö Phaät duoãi caùnh tay saéc vaøng, ba laàn xoa ñaûnh Kim Quang Chieáu maø baûo raèng: “Töø nay trôû ñi neân goïi laø Kim Quang Chieáu vaäy”. Chö Phaät baûo Kim Quang Chieáu tuïng kinh Kim Cang Baùt nhaõ laáy ñoù laøm thöôøng thöùc. Noùi xong, boãng nhieân khoâng thaáy gì nöõa, trung taâm Kim Quang Chieáu vui möøng voâ haï, caûm ngoä laém nhieàu. Ngaøy hoâm sau ñaûnh leã giaû töø chuùng taêng ôû chuøa, Kim Quang Chieáu beøn ñeán hang Bí Ma, ôû yeân tu tieán ñöùc, moãi ngaøy theâm moãi ñieàu môùi. Sau ñoù, töø Taây Ñaøi, boãng nhieân saám gioù baõo buøng, seùt noå möa tuoân, giaây laâu maây tan, coác bay moác vaøng chæ trong choác laùt ngaøn muoân bieán hoùa. Kim Quang Chieáu nhaát taâm troâng xem, theä nguyeän caàu Phaät quaû. ÖÙng thôøi gioù hoøa trong thoaùng, maây moác ñua bay, boãng thaáy cö só Duy Ma, Boà-taùt Phoå Hieàn, Vaên-thuø-sö-lôïi, Kim Quang Chieáu buoàn khoùc leã baùi, boãng nhieân khoâng thaáy nöõa. Laïi thaáy coù hai Ñoàng töû daãn Kim Quang Chieáu leân ñaûnh ñaøi, thaáy hai Ñöùc Nhö Lai saïch nhö löu ly, trong ngoaøi saùng suoát, saéc tía loùa môø maët nhaät, khí traéng bay leân giöõa trôøi, khaép ñaày giöõa röøng nuùi ñeàu ñoâng saéc maøu vaøng roøng, caùc baïn ñoàng ñi chaúng bieát nguyeân do taïi sao. Sau ñoù laïi ñeán hang Na-na-dieân ôû Ñoâng Ñaøi, töø xa thaáy coù ba vò Taêng cöôõi maây traéng bay ra, ñeán tröôùc beøn aån. Laïi ñeán khoaûng canh ba trong ñeâm, boãng thaáy tröôùc hang coù laàu caùc taàng lôùp cao vôïi, nhaïc trôøi vang voïng, ñeán vaøi ngaøy roài, trôû laïi hang Bí Ma ôû saùu naêm.

Veà sau, Phoàn Tró huyeän leänh Laõ Taøi Tuaán coá thænh môøi ñeán huyeän, thaønh taâm cuùng döôøng. Veà sau nöõa, Ñaïi Chaâu ñoâ ñoác taân vaên trieàu nghe hieåu ñöùc haïnh cao lôùn cuûa Kim Quang Chieáu, beøn sai söù nghinh thænh môøi vaøo ôû chuøa Ñaïi Vaân, Kim Quang Chieáu daãn ñaàu chö taêng hoaèng döông Phaät phaùp, khoâng bieát sau cuøng nhö theá naøo.

Chuû sôù Hoa Nghieâm huùy laø Tröøng Quaùn, voán doøng hoï Ñaùi, ngöôøi huyeän Sôn AÂm, Coái Keâ, Vieät Chaâu. Tröøng Quaùn soáng döôùi ñôøi vua Tuùc Toâng (Lyù Hanh 756-763) thôøi Tieàn Ñöôøng. Naêm 13 tuoåi xuaát gia. Sau ñoù, ñoái vôùi saùch Nho, chín phaùi trieát hoïc, baùch gia chö töû, khoâng gì Tröøng Quaùn chaúng tinh thoâng. Sau khi thoï giôùi cuï tuùc, tieát thaùo Tröøng Quaùn khaùc thöôøng, chæ nôi naøo coù danh sôn haún tìm ñi tôùi, nôi naøo coù baïn öu thaéng tìm hoûi.

Ñeán naêm Ñaïi Lòch thöù 11 (776) thôøi Tieàn Ñöôøng, Tröøng Quaùn ñeán nuùi Nguõ Ñaøi, döøng ôû döôùi vieän Baùt nhaõ thuoäc phía taây chuøa Hoa Nghieâm. Tröôùc sau ñeán nuùi vaân du caùc ñaøi coù hôn 40 laàn. Sau ñoù, ñeán

chuøa Ñaïi Hoa Nghieâm, Tröøng Quaùn chuyeân ñoïc giaùo nghóa Ñaïi thöøa phöông quaûng, chæ moät kinh Hoa Nghieâm, rieâng chuyeân tuïng taäp ñeà töï toû ngoä taâm, möøng thích yù töôûng saùng sôùm nghe ñaïo, kinh quyeån chaúng rôøi khoûi tay. Baáy giôø coù vò Sa-moân teân laø Hieàn Laâm ôû caùc vieän Thieän Truï (trong thôøi nhaø Tuøy, voán teân laø Ñoâng Ñaïo Traøng) cuõng laø ngöôøi chaúng theå löôøng bieát ñöôïc thænh môùi sung laøm chuû chuøa Hoa Nghieâm. Hieàn Laâm môùi cuøng chuùng taêng trong chuøa cung thænh Tröøng Quaùn giaûng kinh Hoa Nghieâm, Phaùp Hoa v. v… tröôùc sau caû thaûy naêm naêm, Tröøng Quaùn töøng baûo raèng: “Hoa Nghieâm cöïu sôù yeáu chæ öôùc löôïc maø vaên laém nhieàu”. Môùi töï tö duy raèng: “Troäm laáy Vaên-thuø-sö-lôïi tieâu bieåu cho Chaân Trí, Boà-taùt Phoå Hieàn hieän baøy chaân lyù, hai phaùp hoån dung töùc hieån baøy töï theå cuûa Tyø-loâ-giaù-na vaäy, lyù bao muoân haïnh, söï goàm ngaøn moân, roäng duï nhö Thaùi Hö, khaép cuøng baèng voõng cöïc. Lôùn thay! Ngaõ töùc laø aùo chæ Hoa Nghieâm ö? Nay ta ñaõ döøng ôû nôi choán cuûa Vaên-thuø-sö- lôïi, caûnh vöùc Thanh Löông huyeàn dieäu. Kinh lôùn Hoa Nghieâm haù coù theå ñeå maát ñöôïc sao?” Töø ñoù, sôùm toái oâm aáp trong loøng, tö duy muoán taïo sôù, beøn töø chuøa Hoa Nghieâm chuyeån lôøi ñeán vieän Baùt nhaõ. Tröøng Quaùn thong dong baûo Ñaïi chuùng raèng: “toâi ñeán nôi Thaùnh ñòa, nhieàu kieáp hieám ñöôïc gaëp, muoán laéng baët söï giao du, laéng taâm ñeå taïo sôù, coù theå vì toâi maø taïo döïng moät toøa caùc, ôû treân ñoù taïo sôù coù ñöôïc chaêng?” Sa-moân Hieàn Laâm chuû chuøa v. v… ñeàu noùi: “Xin vaâng theo”. Môùi tìm goïi thaày thôï baét ñaàu ra tay, khoâng maáy ngaøy maø taïo döïng hoaøn thaønh. Baáy giôø coù Sa-moân Voâ Tröôùc ôû OÂn Chaâu, ñích thaân töø Saùch Löông, buùt tích cuûa Hy Hoaøng, kyø thay khaû quan! Coâng vieäc xaây döïng caùc hoaøn taát, Tröøng Quaùn leân treân thieát laäp ñaïo traøng cheá taïo sôù.

Baét ñaàu töø ngaøy moàng taùm thaùng tö naêm Höng Nguyeân thöù nhaát (784) thôøi Tieàn Ñöôøng, sôùm toái ñoát höông caàu nguyeän, taâm mong coù ñöôïc ñieàm öùng, sau ñoù vaøi ngaøy, ñang luùc nöûa ñeâm nguû, Tröøng Quaùn moäng thaáy moät kim nhaân ñeán ñöùng tröôùc Tröøng Quaùn, Tröøng Quaùn môùi ñöa tay sôø vuoát, töø ñaàu höôûng thöïc cho ñeán chaân maø tænh giaác, trong t6am Tröøng Quaùn rieâng töï mình vui cho raèng. Ñaây haún laø Ñaïi Thaùnh ñuoåi ban ñieàm laønh, laø ta ñöôïc höôûng thoï phaùp vò Hoa Nghieâm. Ñöôïc yeáu chæ tinh tuùy aáy laø ñieàm thuûy chung taïo sôù”. Môùi daäy suùc röûa, beøn vaøo ñaïo traøng ñoát höông thieát leã, möøng taï ñieàm laønh. Sau ñoù, nhö töï thaân ñoái tröôùc Thaùnh dung, naém vaãy ñaàu buùt, bieän taøi tö duy nhö doøng chaûy, tinh töôøng giaûi thích vi ngoân, chöa töøng ngöng ngaïi, beøn ñöôïc moät boä, vaên cuûa baûy xöù chín hoäi, roõ raøng taïi tröôùc maét. Töø naêm Höng Nguyeân thöù nhaát (784) ñeán ngaøy moàng 05 thaùng 11 naêm Ñinh Maõo (töùc naêm 787,

coøn khoaûng thôøi gian naøy khoâng coù nieân hieäu “Chaùnh Nguyeân”, maø chæ laø nieân hieäu Trinh Nguyeân (785-AÁt Söõu-805) maø thoâi) töùc naêm Chaùnh Nguyeân thöù nhaát thì gaùt buùt, Tröøng Quaùn ñaõ taïo sôù xong, môùi doác heát tö duyeân thieát trai hoäi cuùng döôøng ngaøn vò Taêng, duøng laøm hieån baøy möøng vui. Laïi muoán öùng nghieäm ñieàm baûn sôù aáy löu thoâng nhö theá naøo, Tröøng Quaùn beøn vaøo ñaïo traøng khaån caàu minh öùng, boãng ñang ñeâm nguû, moäng thaáy töï thaân mình hoùa laøm con roàng lôùn ñaàu goái ôû Nam Ñaøi, ñuoâi chaám ôû Baéc Ñaøi, nhaûy voït thaân aáy laïi hoùa laøm ngaøn con roàng nhoû, phaân taùn maø ñi. Sau khi tænh giaác, Tröøng Quaùn möøng vui baûo laø: “Ñoù laø ñieàm öùng baûn taân sôù löu haønh vaäy”. Töø ñoù, Sa-moân Hieàn Laâm chuû chuøa Hoa Nghieâm, thöôïng toïa Ngoä Tòch laøm chuû cuùng döôøng möôøi chuøa Sôn moân, Sa-moân Voâ Tröôùc ôû OÂn Chaâu vaø taêng chuùng ôû Haïp Sôn laïi cuøng thieát laäp ñaïi trai hoäi hieån baøy möøng vui baûn taân sôù. Ñeán naêm Chaùnh Nguyeân (Trinh Nguyeân) thöù tö (784) thôøi Tieàn Ñöôøng, tinh Chaâu Tieát ñoä söù Maõ Toaïi, Ñaïi Chaâu ñoâ ñoác Vöông Trieàu Quang moãi moãi ñeàu sai söù mang caùc thöù cuùng döôøng ñeán nuùi, caàu thænh Tröøng Quaùn giaûng baûn taân sôù ñoù, moãi ngaøy döôùi phaùp toøa coù caû ngaøn vò Taêng laõnh hieåu tuyeân döông Dieäu Hieån. Chuùng hoïc löu xuaát tröôùc sau coù caû ngaøn vò. Ngoaøi ra, caùc söï tích khaùc veà Tröøng Quaùn ôû Bieät truyeän ñaõ noùi roõ.

Sa-moân Thích Thöôøng Ngoä, voán doøng hoï AÂm, ngöôøi xöù Phaïm Döông. Ñaàu tieân, Thöôøng Ngoä nöông theo chuøa An Taäp taïi queâ höông caàu xin xuaát gia Thöôøng Ngoä baåm taùnh thuaàn phaùc, dung maïo khoâi ngoä, vui thích caûnh suoái röøng, nöông taâm ngoaøi vaät.

Naêm Ñaïi Trung thöù tö (850) thôøi Tieàn Ñöôøng, rieâng moät mình choáng mang tích tröôïng ñeán nuùi Nguõ Ñaøi tham leã, tìm phoûng Thaùnh tích, döøng ôû nôi Boà-taùt Ñöôøng taïi chuøa Hoa Nghieâm, chieâm ngöôõng toân dung Ñaïi Thaùnh ñoát ngoùn tay giöõa beân caùnh tay phaûi maø cuùng döôøng. Sau ñoù ñi khaép caû naêm ñaûnh, troâng thaáy aùnh saùng toát laønh, khoâng theå ghi nhôù heát öu thaéng. Ñeán nôi taây ñaøi gaëp Thaùnh tích coå teân laø Bí Ma Nham. Thöôøng Ngoä chæ trong khoaûnh khaéc môû maét, boãng thaáy aùnh saùng vaøng roøng saùng röïc loùa maét, daàn phaân thaønh træ ñieäp, phöông theá nhö töôøng thaønh, töùc xöa tröôùc goïi ñoù laø theá giôùi kim saéc. Nhaân ñoù, Thöôøng Ngoä hoûi chö taêng ôû chuøa, coù vò Taêng ñaùp: “Ñaát ñaây xöa tröôùc coù baäc coå ñöùc truù trì teân laø Hoøa thöôïng Kim Quang Chieáu, ñoù cuõng nhaân aùnh saùng (Quang) maø laäp thuïy hieäu, neân haún ñoù laø ñieàm laønh vaäy”.

Thöôøng Ngoä buoàn vui laãn loän, theä nguyeän ôû taïi xöù aáy, beøn döïng am ñeå ôû, laéng yù gaù thaàn, moãi laân nhaäp ñònh moân, suoát 49 ngaøy môùi xaû, chim bay möa hoa, hôïp maây thôm môùi, moïi ngöôøi tung khaên ruõ

aùo quy y ñoâng nhieàu nhö chôï, nhaân ñoù döïng laäp thaønh Phaïm vuõ, xaây taïo Phaät cung. Suoát 17 naêm, Thöôøng Ngoä chaúng töøng xuoáng khoûi nuùi, chuyeân tinh thieàn tuïng, chaúng pheá boû taác boùng. Coù theå goïi laø nhôø söùc Thaùnh ngaàm thoâng, ñaïo vöôït caûnh phaøm. Ñeán cuoái thôøi vua Chieâu Toâng (Lyù Dieäp 889-904) thôøi Tieàn Ñöôøng, Thöôøng Ngoä cuõng hieän hoùa chaúng thöôøng, hoaëc coù luùc voã tay cöôøi lôùn, hoaëc tay naém hai vieân ñaù cuøng maøi xaùc, chæ goïi laø: “Cuøng hôïp, cuøng hôïp”. Moïi ngöôøi chaúng löôøng bieát laø nguyeân do gì. Ñeán sau khi vua Trang Toâng (Lyù Toàn Huùc 923-926) thôøi Haäu Ñöôøng thoân tính Chu Löông, moïi ngöôøi môùi toû ngoä lôøi cuûa Thöôøng Ngoä noùi tröôùc kia. Baáy giôø, Voõ Hoaøng (?) ñang ôû taïi Haø Ñoâng, kính moä cao ñöùc cuûa Thöôøng Ngoä neân ñeán nuùi kính leã. Thaùng tö naêm Vaên Ñöùc thöù nhaát (888) thôøi Tieàn Ñöôøng, baûo Hieán Chaâu thöù söû Maõ Sö Toá truyeàn yù ñeán thænh môøi. Thöôøng Ngoä coá choái töø chaúng höùa thuaän, vaø ñeán ngaøy 13 thaùng 07 naêm ñoù (phaàn cuoái ôû ñaây veà nieân ñaïi coù phaàn khoâng phuø hôïp, caàn ñoái chieáu laïi).

Sa-moân Thích Nguyeän Thaønh, voán doøng hoï Toáng, khoâng bieát laø ngöôøi ôû xöù naøo. Gia ñình nhieàu ñôøi theo Nho nghieäp vang danh xa gaàn, chaúng chuyeân vieäc phuø hoa, chaúng raõo xen vinh lôïi. Môùi ñaàu, thaân maãu cuûa Nguyeän Thaønh voán ngöôøi doøng hoï AÂm, ban ñeâm moäng thaáy tröôùc saân coù hai caây, ñeàu nôû roä hoa, chæ choác laït maø rôi ruïng caû, chæ coøn moät caønh rieâng khoâng ñieâu taøn, keát thaønh quaû quyù, tænh giaác beøn mang thai, taâm yù thaân maãu vui möøgn, mong nguyeän ñöôïc sinh con trai. Ñaõ phaùt nguyeän roài, ñeán thôøi kyø beøn sinh con trai, neân ñaët goïi teân laø Thaønh. Ñeán luùc tröôûng thaønh nöông theo thaày, rieâng xöng chöõ “tieåu”. Vöøa tuoåi beù thô, Nguyeän Thaønh ñaõ ra ñeán tröôøng hoïc, chuyeân taäp minh huaán, daãn ñaàu ñoàng baïn. Sau ñoù, xaû boû theá tuïc, giaû töû thaân thích, ñeán nuùi Nguõ Ñaøi, nöông theo Sa-moân taêng Chaùnh Haïnh Nghieâm ôû chuøa Phaät Quang caàu xin xuaát gia, toân xöng laøm thaày. Ñeán naêm Thaùi Hoøa thöù naêm (831) thôøi Tieàn Ñöôøng, thoï giôùi cuï tuùc, tuïng giôùi Ñaïi thöøa Tieåu thöøa, caùc kinh Phaùp Hoa, Kim Cang, Phaät ñaûnh, ñaïi bi thaàn chuù, duøng laøm vieäc thöôøng. Ñeán trong ñôøi vua Voõ Toâng (Lyù Vieâm 841-847) thôøi Tieàn Ñöôøng phaù huûy Phaät giaùo, maø Nguyeän Thaønh vaãn giöõ chí khoâng caûi ñoåi. Sau khi vua Tuyeân Toâng (Lyù Thaàm 847-860) thôøi Tieàn Ñöôøng leân ngoâi, Phuïc Höng chuøa Phaät, sôn moân laïi tuyeån choïn thænh môøi Nguyeän Thaønh daãn ñaàu taêng chuùng, ñaëc höùa tu söûa moät chuøa Phaät Quang. Sau khi coâng vieäc hoaøn taát, vua laïi ban phong Nguyeän Thaønh hieäu laø “Vieân töôùng”, laïi sung theâm chöùc laø “Sôn moân Ñoâ Kieåm hieäu”.

Ñeán ngaøy moàng naêm thaùng saùu naêm Quang Khaûi thöù ba (887) thôøi

Tieàn Ñöôøng Nguyeän Thaønh boãng caûm thaáy chí khí suy yeáu, môùi doác xaû taát caû y vaät ñeå sung vaøo cuùng thí, sau ñoù khoâng bao laâu beøn thò tòch. Ngöôøi sau xaây döïng thaùp ôû goùc taây baéc cuûa chuøa maø cuùng döôøng.

Thieàn sö Thöøa Phöông ôû chuøa Phaät Quang, queân soùt maát doøng hoï vaø queâ höông, voán laø chaùu cuûa Hoøa thöôïng giaûi thoaùt. Thöøa Phöông thaân cao baûy thöôùc naêm taác, daùng maïo oai phong, tay duoãi daøi quaù ñaàu goái. Maây daøi taác, maét coù hai troøng ngöôi, moãi ngaøy saùu thôøi leã baùi tuïng nieäm, haønh ñaïo khoâng ngöng nghæ, tieáp noái veát cao, laïi taïo döïng phaïm cung, ñaøi ñieän giaêng giöõa hö khoâng, laàn löôït theo ñaúng caáp. Coù moät só nöõ ôû Thaùi Nguyeân tu taïo moät toân töôïng Ñaïi Thaùnh, phoûng ñònh ñöa ñeán sôn moøn, theo ñöôøng ñi qua soâng Hoâ Ñaø, nöôùc chaûy boàng beành, soùng caû doài voã, thuyeàn cheøo nghieâng ngaû. Thöøa Phöông ñöùng caùch beân kia bôø xa kính leã ñoát höông caàu ñaûo, boãng nhieân nöôùc ngöng doøng, Thaùnh töôïng ñaõ ñöa qua thì nöôùc chaùy xoaùy laïi nhö cuõ. Veà sau, khoâng bieát naêm thaùng naøo, Thöøa Phöông thò tòch taïi chuøa, nhuïc thaân vaãn hòeân coøn, coù vaên bia döïng caùch chuøa moät daëm veà höôùng taây.

Hoøa thöôïng Voâ Danh voán ngöôøi ôû quaän Boät Haûi, töùc chaùu cuûa Cao löïc só ôû Tieân Trieàu. Töø thuûa beù thô ñaõ moä ñaïo, caét boû toùc xanh nôi nöôøn vaøng, caàu thoï giôùi cuï tuùc, phoûng tìm thaày, ñöôïm nhuaàn giôùi phaåm ôû choán kinh ñoâ. Taâm ñòa saâu maàu, thoï toâng cuûa Haø Traïch, vaên taûo doïc ngang, ra caâu cuûa Thang Höu, coù theå goïi laø röôøng coät cuûa phaùp uyeån, tieâu chuaán cuûa thích moân. Ñeán naêm Chí Chaùnh thöù nhaát (?), ngaøy thò tòch taém goäi saïch seõ, saùng sôùm aên moät böõa roài goïi taát caû moân nhaân taêng chuùng trong chuøa daën baûo xong, ngoài kieát giaø an nhieân thò tòch. Sau ñoù 11 naêm, Haø Ñoâng tieát soaùi Lyù Coâng leân ñaûnh ñaøi tham yeát, nghe coù muøi höông thôm khaùc laï, tu söûa laïi khaùm thaát, caûm coù aùnh saùng thaàn roäng daøi vaøi töôïng, töôùng laønh öùng hieän, môùi cuøng baøn nghò traø tyø, thòt heo löûa chaùy, coát söông vaãn ñoan toïa saùng saïch quanh minh, chi tieát lieàn nhau, saùng trôn nhö ngoïc, beøn döïng thaùp cuùng döôøng taïi chuøa, khaéc vaên bia ñaù ñeán nay vaãn hieän coøn.

Hoøa thöôïng Thuyeân Luaän, voán ngöôøi thoå cö, ñaïi ñòa. Naêm 07 tuoåi xuaát gia, y theo ñuoåi ñuû thoï cuï, giôùi chaâu saùng saïch, haïnh nghieäp toûa ngôøi, beân ngoaøi taäp hoïc tyø ni taïng giaùo. Beân trong chuyeân tu nhaân ñaïi ñòa thöøa, thaønh ñaït tha taâm thoâng soi chieáu, moïi vieäc ñeàu bieát tröôùc, chæ duøng rau laù quaù tröa chaúng aên, aùo xaáu môùi ñuû che thaân, chaúng chöùa thoùc gaïo, khoâng caát vaûi voùc, coù theå xöng goïi laø vò Taêng cao haïnh thanh khoå. Ñeán ngaøy thò tòch coù raùng maây giaêng che giöõa hö khoâng, nhaïc trôøi vang voïng beân tai, höông thôm khaùc laï phaûng phaát, moïi ngöôøi xa gaàn tuï taäp,

môùi goïi nhoùm taêng chuùng trong chuøa, naém tay tuaàn töï traùi, caên daën moân nhaân roài, ngoài kieát giaø maø thò tòch.

Sa-moân Thích Phaùp Höng, voán ngöôøi ôû Taây Kinh, naêm 07 tuoåi xuaát gia, chaúng cuøng xen taïp vôùi baïn ôû ñöông thôøi, vaâng haàu sö tröôûng, coá gaéng queân caû nhoïc meät, trì tuïng kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, ñeán luùc tuoåi giaø thuoäc thaønh baøi tuïng, laïi nieäm keä vaøng tònh danh, chaúng ñaày chín tuaàn, hai baûn giôùi kinh chæ hôn moät thaùng, moãi ngaøy thöôøng trì moät bieán, phuùng tuïng phaùp vò tinh thoâng, luaät nghi tinh nghieâm, vaâng trì khoâng phaïm. Ñeán leã baùi Thaùnh tích chæ yù vui thích choán suoái röøng, leä thuoäc vaøo chuøa Phaät Quang, beøn coù chí yù muoán troïn ôû ñoù. Boán phöông cuùng döôøng lôïi höôûng, töï thaân chaúng giöõ gìn, giao cho moân nhaân ñeä töû, tu taïo ñaïi caùc Di-laëc goàm ba taàng chín gian cao chín möôi laêm thöôùc, toân töôïng trang nghieâm khoâng gì chaúng hoaøn bò. Cho ñeán 72 vò Thaùnh hieàn, taùm ñaïi long vöông, Thaùnh töôïng caùc chuøa ôû ñaøi sôn, coù hôn caû vaïn, khaéc hoïa ñeàu hoaøn taát, chö taêng xöng döông taùn thaùn khaùc mieäng maø ñoàng lôøi, lieät baøy thuoäc nhö treân, caàu thænh sung laøm sôn moân ñoà cöông, khuoân pheùp chuaån möïc laøm phaùp cho ñôøi sau.

Ñeán thaùng gieâng Thaùi Hoøa thöù hai (828) thôøi Tieàn Ñöôøng, nghe giöõa hö khoâng coù tieáng baûo raèng: “Luùc nhaäp dieät ñaõ ñeán, caùc chuùng trôøi Ñaâu Suaát, nay laïi nghinh ñoùn”. Phaùp Höng beøn taém röûa xong, ñoát höông, an nhieân ñoan toïa maø thò tòch. Taêng chuùng taïo döïng thaùp cuùng döôøng caùch chuøa moät daëm veà phía taây baéc.

Taát Cöùu Ñoâ Cöông ôû chuøa Vöông Töû thieâu thaân, khoâng bieát voán ngöôøi xöù naøo vaø teân hoï laø gì, bôûi nghe caùc baäc laõo thaønh rao truyeàn qua mieäng neân söï vieäc coù nhieàu laïm pheá, nay bieân truyeän ñaây chæ laø ñaïi khaùi. Khoång Töû noùi raèng: “Ta thích leã aáy, ñoù cuõng nhö vaäy”. Voán laø ôû ñôøi töông truyeàn Taát Cöùu Ñoâ Cöông laø caäu cuûa vua Dieâm Ma, vì töøng troâng coi vieäc taêng chuùng, nhaân ñoù maø goïi laø “Ñoâ Löông”. Xöa tröôùc, taïi phuû Thanh Löông töùc thaønh coå cuûa huyeän Nguõ Ñaøi ngaøy nay. Huyeän Teå ôû ñoù, queân maát teân hoï, ñang giöõa muøa haï, rieâng ngoài moät mình uoáng röôïu ban ñeâm nôi hieân nhaø, chôït thaáy coù vaøi ngöôøi hình chaát raát to lôùn, mang caàm goâng cuøm tôï nhö keû söù ñuoåi baét ngöôøi trong quan ñeán tröôùc maët maø ñöùng. Huyeän teå aáy doø hoûi veà nguyeân do. Caùc ngöôøi kia ñaùp raèng: “Chuùng toâi laø lính söù cuûa vua Dieâm Ma, vua Dieâm Ma sai ñeán tìm baét oâng, oâng neân ñi vaäy”. Huyeän Teå aáy raát kinh haõi vuït ñöùng daäy, baûo cuøng nguïc söù raèng: “Cheát laø vieäc laøm xöa nay, toâi khoâng phaûi sôï, chæ duyeân bôûi coù ngöôøi thaân giaø coâ quaïnh ñang ôû nhaø, chæ nhôø boãng loäc toâi laøm quan, laáy ñoù maø baùo aân nuoâi döôõng, neáu theo söï tìm baét ñaây

thì vieäc hieáu döôõng bò pheá maát, neáu ñöôïc ñôïi ngöôøi thaân ñaõ traêm tuoåi, thì toâi cheát khoâng laáy gì phaûi haän, nay coù theå duøng vaøng ngoïc ñeå chuoät khoûi ñöôïc chaêng?” Nguïc toát baûo: “Ñaây laø nghieâm leänh cuûa vua Dieâm Ma, chuùng toâi khoâng daùm phaùn quyeát, neáu oâng muoán khoûi, thì taïi chuøa Vöông Töû thieâu thaân ôû nuùi Nguõ Ñaøi coù Taát Cöùu Ñoâ Cöông, laø caäu cuûa vua Dieâm Ma. Neáu oâng coù theå ñeán baùo xin thì coù theå giuùp ñöôïc”. Khi aáy, huyeän Teå voäi sai chuaån bò ngöïa cuøng lính trong phuû caáp toác maø ñi. Vöøa luùc maët trôøi loù daïng thì ñeán chuøa, caùnh cöûa nôi phoøng Taát Cöùu Ñoâ Cöông coøn ñoùng kín, nguû chöa daäy. Huyeän teå ñích thaân töï goõ cöûa, nhoû tieáng goïi keâu. Choác laùt sau Taát Cöùu Ñoâ Cöông ra, Huyeän Teå lieàn gieo thaân mình ñaûnh leã. Taát Cöùu Ñoâ Cöông baûo: “Ñöùc Phaät cuûa sôn taêng chaúng tieâu söï kính leã cuûa quyù nhaân. Quan teå tröôùc ñaây thöôøng vaân du ñeán nuùi, raát möïc xem thöôøng, luùc naøy coù vieäc gì böùc baùch maø leã kính queân caû nhoïc meät vaäy”. Huyeän Teå aáy thöa: “Khoâng bieát ñöôïc Thaùnh nhaân, toäi thaät saâu naëng”. Vöøa khoùc, Huyeän Teå vöøa kính baùi. Taát Cöùu Ñoâ Cöông baûo: “Coù theå ñöôïc”. Nhaân ñoù, ñoøi laáy giaáy buùt, vieát roõ vieäc aáy, vieát xong giao cho Huyeän Teå. Huyeän Teå kính baùi vaøi ba phen toû baøy caûm taï roài trôû lui. Töø ñoù veà sau tôùi luùc nghó vieäc quan, Huyeän Teå aáy troïn khoâng vieäc gì khaùc. Vaø cuõng töø ñoù maø tieáng taêm Taát Cöùu Ñoâ Cöông vang voïng. Tieáng taêm ñaõ roõ raøng nhö vaäy. Veà sau, Taát Cöùu Ñoâ Cöông cuõng thò tòch, coù thaùp hieän coøn ôû goùc Ñoâng nam cuûa chuøa.

Theo ngöôøi bieân taäp truyeän, Dieân Nhaát toâi cho raèng: “Ñoù laø Ñaïi Thaùnh bieán hoùa”. Neân trong truyeän Kim caùc bieán hoùa noùi phaøm Thaùnh chung ôû laãn loän, laáy ñoù laøm öùng nghieäm vaäy.

Ñaïi sö Haøng Long, voán doøng hoï Lyù, huùy laø Thaønh Tueä, laø ngöôøi huyeän Linh Nhaïc, UÙy Chaâu. Song thaân maïnh khoûe maø khoâng con noái doûi, nghe noùi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ôû nuùi Nguõ Ñaøi voâ cuøng linh dò, neân ñích thaân ñeán ñoù caàu thænh. Sau khi trôû veà, ngöôøi vôï beøn caûm mang thai, ñeán luùc maõn nguyeät, sinh ñöôïc moät ngöôøi con trai, khaép xoùm laøng ñeàu thaùn dò ñoàng xöng goïi laø con Thaùnh. Ñeán luùc lôùn, phong coát maãn tuù, thaàn trí vöôït khaùc ñoàng haønh, Haøng Long môùi ñeán nuùi Nguõ Ñaøi nöông theo Sa-moân Phaùp Thuaän chuû hieän vieän Chaân Dung, toân xöng ngoaïi ñaïo laøm thaày maø caàu xin xuaát gia, naêm 20 tuoåi ñaêng ñaøn thoï giôùi cuï tuùc. Veà phía Ñoâng nam cuûa Ñoâng Ñaøi, caùch khoaûng hôn traêm daëm coù moät caùi ao teân laø Long Cung. Theo caùc baäc laõo thaønh töông truyeàn raèng: “Ñaïi sö Haøng Long thöôøng ôû taïi ñoù, döïng laäp am tu ñaïo”. Ñeán nay coù röøng tuøng, neàn moùng cuõ vaãn hieän coøn. ÔÛ trong bình saïch, Haøng Long voán nuoâi moät con roàng, roàgn töøng nhaûy ra, vaøo ôû trong soâng nöôùc trong. Soâng aáy

coù moät ñaù lôùn, phía treân coù ba loã thoâng, roàng vaøo ngaàm aån nôi ñoù. Moät ngaøy noï, luùc maët nhaät loù daïng, phía taây nam treân soâng thaáy coù hôi khí saéc traéng xuaát hieän, Haøng Long bieát roàng ngaàm aån phía döôùi, môùi ñem bình ñeán nôi soâng, höôùng troâng ueå loã noùi ñaù, lôùn tieáng keâu goïi, roàng trôû vaøo laïi trong bình, Haøng Long beøn ñöa veà am. Suoát nöôùc aáy vaãn coøn linh dò. Tuy soâng buøn laám nöôùc laám xoaùy laãn loän, nhöng rieâng trong ao suoát aáy khoâng maáy dô baån.

Trong khoaûng nieân hieäu Thieân Hy (1017-1022) thôøi Baéc Toáng, Dieân Nhaát toâi ñích thaân ñeán tham quan. Quaùn Long Tuyeàn ngaøy nay, cuõng nhaân doøng suoái aáy maø ñaët goïi teân. Haøng Long thöôøng ôû trong coác Lyù Ngöu thuoäc phía Ñoâng baéc cuûa Taây Ñaøi, cuõng coù nôi döïng am tuïng kinh, thöôøng caûm thaàn nuùi hieän thaân ñeán nghe phaùp. Veà sau, coù caùc Sa- moân Traïm Suøng v. v… ôû chuøa Vöông Töû, daãn taêng chuùng mang thö ñeán khaån thieát caàu thænh Haøng Long veà ôû chuøa, baøy leã kính troïng, giöõ pheùp thaày troø. Haøng Long chaúng choáng traùi, chuyeån dôøi ñeán ôû chuøa aáy, neân ñöôïc nuùi vaøng caøng toûa saùng, ñaát baùu sinh coû thôm, vaät baùu ôû chín chaâu ñeàu ñeán, laàu ñaøi cuûa möôøi chuøa caøng môû mang, taøi thí, phaùp thí, ruoäng Phaät ruoäng taêng, ñeàu do Haøng Long truù trì, ñoàng döôïm phöôùc lôïi. Ñeán thôøi Haäu Ñöôøng, vua Trang Toâng (Lyù Toàn Huùc (923-926), nghe haïnh cao cuûa Haøng Long, neân thaùng baûy naêm Ñoàng Quang thöù nhaát (923) thôøi Haäu Ñöôøng sai söù mang phaùp y saéc tía ghi ñeà teân Haøng Long, trao saéc thö ban taëng, vôùi chieáu vaên ghi raèng: “Thaät hueä non thöùc, sinh toûa vöôøn keâ, thöôïng trieát tinh thaønh giöõ giôùi Hoä Nga, hoaèng tuyeân ñaøm phaùp nhaïn truù. Ngaàm bao quaùt tam thöøa, saâu saùng roõ töù ñeá. coû nhaãn môùi toát nôi vöôøn taùnh, hoa yù chaúng nhieån nôi ruoäng tình, töï aån veát nôi Linh Phong, gaù taâm ôû thaéng ñòa, noåi thuyeàn töø maø cöùu vôùt keû ñaém chìm, caàm ñuoác tueä maø daãn daét keû meâ, 500 Long Thaàn ñeàu phuïc ñöùc lôùn, moät vaïn Boà-taùt ñoàng tieáp veát cao laøm röôøng coät cuûa phaùp vuõ, neâu tieâu bieåu cuûa khoâng moân. Traåm vöøa môùi döïng xaây caûnh vaân, chaán xieån Chaân Phong, neân neâu danh chöùa haïnh ñeå phuïng giaùo phaùp voâ vi. Nay ban phong hieäu “Quaûng Phaùp Ñaïi sö”, vaø ban taëng phaùp y saéc tía”. Haøng Long coá choái töø khoâng nhaân. vua Trang Toâng laïi ban saéc chieáu mong khuyeân, ñaïi khaùi laø “Nhôø sai noäi quan xa ñeán ban thaønh maïng, hieäu sö ñaõ roõ baøy nôi giôùi haïnh, phaùp y saéc tía khoâng töng höûng haønh trì. ñaõ laâu daùng thuoäc baäc nhaân, chaúng neân laém nhieàu töø nhöôïng”.

Ñeán thaùng 12 naêm AÁt Daäu (925) töùc naêm Ñoàng Quang thöù ba

thôøi Haäu Ñöôøng, Haøng Long caên daën moân nhaân roài, goái tay maø thò tòch, höôûng thoï 50 tuoåi, 30 haï laïp. Sau khi Haøng Long thò tòch, vua laïi ban

phong thuïy hieäu laø “Phaùp Vuõ Ñaïi sö” vaø linh thaùp hieäu laø “thaùp Töø Vaân”. Ñeán nay vaãn hieän coøn taïi chuøa.

Ñaïi sö Sieâu Hoùa hyù laø Khuoâng Töï, voán doøng hoï Lyù, ngöôøi thoân Teà Phuïng huyeän Vaên Thuûy, Thaùi Nguyeân. Töø thuûa beù thô ñaõ meán moä ñaïo, chaúng vui thích vinh hoa theá tuïc, chuù yù ñeán Ñaøi Sôn, mong nguyeän ñöôïc xuoáng toùc xuaát gia, nöông theo Sa-moân Haïo Oai ôû vieän Chaân Dung, toân xöng laøm thaày. Sau khi thoï giôùi cuï tuùc, gaéng chí vöôït haún ñoàng baïn. Choáng tích ñeán phöông nam, tham tìm Thieän tri thöùc, hoïc thoâng noäi ngoaïi giaùo ñieån, nghieân cöùu thieàn luaät, truyeàn phaùp ñoä ngöôøi, môû mang tai maét ñaïi chuùng.

Naêm Thieân Phöôùc thöù ba thôøi Haäu Taán töùc naêm Maäu Tuaát (938), Sieâu Hoùa vaân du caùc phöông hoaèng hoùa, ñeán Hoà Nam, baùi yeát Nguïy Quoác Chuùa Vöông Coâng. Vöông Coâng cuùng thí, höông traø caû vaïn. Ñeán naêm Ñinh Muøi (947), laïi sai söù mang ñöa vaøo nuùi cuùng caáp khaép caùc chuøa. Naêm Quyù Maõo (943) Sieâu Hoùa ñeán nöôùc Ngoâ Vieät ra maét Thöôïng phuï Nguyeân soaùi Tieàn Vöông, Tieàn Vöông tieáp leã raát noàng haäu. Sieâu Hoùa ñaøm luaän ñeán saâu maàu, nhaõ hôïp yù Tieàn Vöông, Tieàn Vöông beøn daâng caùc thöù höông vaät traø ñeán cuùng thí Ñaïi só Vaên-thuø-sö-lôïi vaø moät vaïn Thaùnh chuùng ôû nuùi Nguõ Ñaøi, vaø taïo Boàn baùt baèng baïc ñöïng trong hoät ñuû moät vaïn boä, 100 soït traø, vaø sai baûo ngöôøi ñöa ñeán trong quaùn cuûa Ngoâ Vieät. Thöù söû cuûa caùc chaâu, moãi moãi ñeàu baøy bieän thí lôïi caùc thöù cuùng cuï, khoâng gì chaúng hoaøn bò. Rieâng taïo moät thuyeàn lôùn ñeå chuyeân chôû, ñi baèng ñöôøng bieån theo höôùng baéc maø trôû veà, töøng gaëp gioù baõo noåi khaép boán phía, soùng caû voã doài, moïi ngöôøi treân thuyeàn ñeàu kinh sôï, nghieâng khaéc muoán chìm ñaém. Sieâu Hoùa môùi chænh trong phaùp phuïc, ñoát höông, voïng veà nuùi, xa kính leã Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi, nguyeän caàu thaàm gia hoä. Boãng choác thaáy Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi xuaát hieän nöõa thaân treân bieån, soùng to gioù lôùn ñoät nhieân döùt maát, beøn ñöôïc veà ñeán Thöông Chaâu, khieâng chôû veà nuùi. Sau ñoù, cuøng Ñaïi sö Haøng Long bình ñaúng cuùng thí caùc Lan Nhaõ nôi sôn phöôøng, chuøa vieän ôû ñaøi nuùi, chaúng rieâng laáy laøm lôïi. Ñeán luùc, Sieâu Hoùa döøng tích nôi choã ôû xöa, taêng chuùng coá thænh môøi Sieâu Hoùa chuû laõnh vieäc chuùng taêng. Veà sau, trieàu ñình ban saéc thoáng laõnh caû sôn moân. Suoát thôøi gian 15 naêm phuïc höng tu taïo chuøa Phaät, cuùng döôøng chö taêng coù hôn traêm vaïn.

Caên cöù theo Bieät truyeän noùi: Xöa tröôùc, Hoà Nam Maõ Vöông voán kính troïng leänh voïng, töøng sai söù mang 200 soït traø ñöa ñeán Ñaøi Sôn ñeå sung vaøo cuùng döôøng tröôùc Ñaïi Thaùnh. Môùi chia caáp cho caùc chuøa ôû Sôn Moân, sau ñoù cuøng Ñaïi sö Sieâu Hoùa ñoàng leân ñaûnh ñaøi ñoát höông

khaån caàu. Thieát leã ñaõ xong, ñeàu cuøng döøng nghó beân caïnh ao roàng, boãng nhieân thaáy moät con raén nhoû thaân hình saéc ñoû, bôi nhaûy treân nöôùc xoay ñaàu troâng nhìn Ñaïi sö, Sieâu Hoùa baûo: “Ngöôi ñeán ñoù ö?” Roài baûo keû söù aáy laø: “OÂng haõy nhanh trôû veà, sôï haún coù Ñaïi sö”. Keû söù aáy beøn vaâng theo lôøi cuøng Ñaïi sö trôû veà ñeán vieän. Qua ngaøy hoâm sau, keû söù aáy môùi toû ngoä öùng ngoä troâng thaáy raén. Sieâu Hoùa coù söï döï tính thaáy bieát nhö theá. Ñoù laø haïng ngöôøi gì ö? Cuõng laø ngöôøi chaúng theå löôøng bieát vaäy, ngoaøi vieäc truù trì cuõng thöôøng xuyeân thieàn ñònh leã tuïng.

Ñeán thaùng chín naêm Giaùp Thìn töùc naêm Thieân Phöôùc thöù chín (944) thôøi Haäu Taán, Sieâu Hoùa caûm beänh, qua sau naêm ngaøy thì thò tòch, sau khi traø tyø, Moân nhaân taêng chuùng gom thaâu linh coát xaù-lôïi, xaây döïng thaùp cuùng döôøng, ñeán nay vaãn hieän coøn.

Ñaïo giaû thuû taùnh, soáng trong thôøi Haäu Taán, queân maát doøng hoï laø gì vaø queâ höông ôû ñaâu? Voán ôû vieän Thuû Taùnh, töùc laø Lan Nhaõ ôû phía Ñoâng baéc chuøa Vöông Töû ngaøy nay, caûi ñoåi teân laø vieän Baéc Phöôùc Thaùnh vaäy. Vôùi taâm haïnh beân trong cuûa sö khoâng theå löôøng bieát ñöôïc, beân ngoaøi hòeân töôùng thoâ xaáu, vaän maëc aùo naïp cuõ raùch, aên duøng vaät thöøa cuûa taêng chuùng, chaúng nhieãm thanh danh. Moïi ngöôøi khaâm phuïc kính troïng nhö Thaùnh, moïi ngöôøi trong Höông Xuyeân cuùng thí, khoâng gì chaúng vui cho. Caùc haøng taêng tuïc ñi nuùi, troâng thaáy cöùu giuùp khoâng phaân choïn. Thöôøng mang theo con dao saéc beùn vaøo nuùi, thaáy raén lieàn cheùm vaø chæ baûo: “Thuû taùnh, thuû taùnh”. Do ñoù, neân moïi ngöôøi xöng goïi sö teân laø Thuû Taùnh Ñaïo giaû. Sö töøng daïy raên ñeä töû raèng: “Caùc ngöôi vaøo nuùi haùi cuûi, neáu nhö luùc thaáy gaëp raén, phaûi thaän troïng chôù ñaùnh gieát. Quaû baùo raén raát naëng, ngaøn naêm thieáu moät, laïi phaûi nhaän chòu ñoù”. Caùc ñeä töû thöa: “Neáu vaäy, sao thaày cheùm gieát raén?” Sö baûo: “OÂi! Caùc ngöôi sao bieát ñöôïc, laõo taêng cheùm gieát raén, khieán noù giöõ laáy taùnh, töùc laø giaû môû quaû baùo kieáp raén cho noù. Caùc ngöôi khoâng coù khaû naêng, ñaâu coù theå ñoàng nhö ta”. Sö coù maät haïnh nhö vaäy. Veà sau thò tòch taïi baûn vieän v. v…

Ñaïi sö Taêng Thoáng, voán doøng hoï Löu, huùy laø Keá Ngung, ngöôøi xöù yeân keá, thaân phuï huùy laø thuû kyø, ôû cuoái thôøi Tieàn Ñöôøng ñaûm nhaän Thöông Chaâu Tieát ñoä söù. Töø thuûa beù, Keá Ngung ñaõ maát söï vöông caäy, taùnh voán tri thöùc, gaëp luùc naïn loaïn neân laùnh ñaát ñeán ôû nuùi Thanh Löông, ñaûnh leã Ñaïi sö Quaû Thaéng-hoaèng Chuaån toân xöng laøm thaày caàu xin xuaát gia. Ñeán naêm ñuû tuoåi, thoï giôùi cuï tuùc, chuyeân tinh tuïng taäp chaúng nhoïc meät. Xa ñeán Kinh ñoâ taäp hoïc, gaàn ñöôïc vaøi baûn kinh luaän, beøn tìm trôû veà laïi chuøa xöa, treân ñaàu ñoäi kinh Ñaïi Phöông Quaûng Phaät Hoa Nghieâm, ñi chaân traàn leã baùi khaép caû Nguõ Ñaøi, moãi luùc ñeán moät ñaøi, giaûng “phaåm

truù xöù cuûa Boà-taùt” moät bieán, troïn naêm nhö vaäy laáy laøm thöôøng. Moãi laàn giaûng xong, thieát baøy caùc thöù traø thuoác thöùc aên toát laønh kaùhc laï ñeå cuùng döôøng. Sau ñoù ñoái höôùng Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi, ñoát höôùng laäp theä nguyeän. Luùc ñi ñeán Ñoâng Ñaøi, Taán Thieáu chuùa ñang ôû ngoâi thaáy gaëp raát möïc kính troïng, ban saéc möïc kính troïng, ban saéc thænh môøi ñeán ôû chuøa Ñaïi Töôùng Quoác giaûng Ñaïi kinh Hoa Nghieâm, daãn cuøng caùc haøng vöông haàu quy y tin nhaän. Vaø trong khi giaûng coù caùc thöù cuùng thì nhieàu caû vaïn muoân. Keá Ngung ñeàu ñeå taïi ñoù, xaây döïng vaùch töôøng ñaù phía döôùi hieân vuõ boán maët giaûng ñöôøng cuûa chuøa aáy, baûo trôï ghi khaéc kinh ñaõ giaûng, thôøi gian thaùng trôøi coâng vieäc hoaøn taát. Sau ñoù, Keá Ngung xin trôû veà nuùi, ñöôïc ban taëng taøi thí laém nhieàu voâ keå, beøn döïng xaây hieân vuõ boán maët taïi vieän Chaân Dung vaø laàu caùc ôû chuøa Hoa Nghieâm, coù caû thaûy 3 ngaøn gian. Chaúng nhöõng cuùng thí hôn 700 hoäi, maø coøn ñaép hoïa khaùm nuùi La- haùn goàm 32 nhaø, ñoïc tuïng kinh Kim Cang vaø taïng kinh coù 6 traêm vaïn quyeån, ñoàng thôøi chuù keä chaân ngoân, khaéc ñaøn heát lôùp. Nhöõng luùc gaëp phaûi ba tai taùm naïn, Keá Ngung ñeàu cuùng thí khaép cuøng, thieát hoäi voâ giaù caáp chaùo cho boán chuùng, nhaân quaû thuø dieäu gieo ruoäng phöôùc lôùn, chöa töøng coù ai höng thaïnh nhö theá. Veà sau, Keá Ngung coù ñöôïc saéc chieáu ban giao toång quaûn möôøi chuøa ôû nuùi Nguõ Ñaøi, ban taëng phaùp hieäu laø “Quaûng dieån Khuoâng Thaùnh Ñaïi sö Hoàng Loâ Khanh”, vaø ban taëng y phuïc, vua Cao Toå (Löu Trí vieãn 947-948) thôøi Haäu Haùn chæ moät laàn thaáy gaëp Keá Ngung ngôïi khen thaät chöa töøng coù, ñaëc bieät baûo cuøng caùc Vöông Kieát laøm anh em. Thieáu chöa leân ngoâi (?) laïi ban theâm chöùc laø “Nguõ Ñaøi sôn quaûn noäi ñoâ Taêng Thoáng”, veà sau laïi ñem coâng trao laøm “Ñaïi haùn Quoác ñoä Taêng Thoáng kieåm hieäu Thaùi sö” Kieâm Trung thuû leänh.

Ñeán ngaøy 12 thaùng gieâng naêm Thieân Hoäi thöù 17 thôøi Nguïy Haùn

(?) Keá Ngung thò tòch taïi vieän Boà-taùt ôû nuùi Nguõ Ñaøi, höôûng thoï 73 tuoåi, 32 laïp. Coù saéc chieáu ban Nguïy giaûn nghò Ñaïi phu Döông Moäng Thaân soaïn thuaät bia minh thaàn ñaïo döïng laäp taïi phía Ñoâng baéc cuûa vieän, moân nhaân taêng chuùng gom thaâu linh coát, döïng thaùp cuùng döôøng ñeán nay vaãn hieän coøn.

# SÖÏ TÍCH CHÖ NI CAO ÑÖÙC

Caên cöù theo “Hoa Nghieâm caûm öùng truyeän” noùi: Trong khoaûng nieân hieäu Nghi Phuïng (676-679) thôøi Tieàn Ñöôøng. Töø Taây Vöùc coù hai vò Phaïm taêng ñeán nuùi Nguõ Ñaøi, mang theo caùc thöù hoa coû, böng naém loø höông, duøng khuûy tay ñaàu goái ñi boä höôùng ñeán nuùi ñaûnh leã Boà-taùt Vaên- thuø-sö-lôïi gaëp moät ni coâ taïi giöõa khoaûng hang ñaù nghieãm nhieân ngoài

moät mình treân saøn giöôøng döôùi goác caây tuøng, mieäng chuyeân trì tuïng kinh Hoa Nghieâm, khi aáy caûnh trôøi ñaõ chieàu toái, Coâ ni aáy baûo hai Phaïm taêng raèng: “Phaän keû ni khoâng hôïp cuøng Phaïm taêng ñoàng chung ôû qua ñeâm, chö ñaïi ñöùc taïm ñi nôi khaùc, saùng ngaøy trôû laïi”. Hai Phaïm taêng noùi: “Nuùi saâu ñöôøng xa, khoâng bieát döøng nghæ nôi ñaâu, neân xin chaúng bò sai khieán ñi”. Coâ ni aáy baûo: “Neáu khoâng ñi thì toâi ñaây khoâng theå ôû laïi ñöôïc, maø phaûi vaøo trong nuùi saâu”. Hai Phaïm taêng aáy boài hoài lo sôï chaúng bieát neân ñi ñaâu, Coâ ni aáy baûo: “Chæ neân xuoáng coác phía tröôùc taïi ñoù coù moät hang toïa thieàn”. Hai Phaïm taêng aáy y theo lôøi chæ baûo maø ñi tìm ñoù, quaû nhieân thaáy coù moät caùc hang toïa thieàn cuøng xa caùch hôn moät daëm. Hai Phaïm taêng aáy nhaát taâm chaáp tay, roài tay böng loø höông xoay maët veà höôùng nam xa kính leã, laéng taâm nghe kinh roõ hieåu taän tai. Môùi ñaàu Coâ ni aáy khai ñeà kinh, xöng tuïng: “Toâi nghe nhö vaäy…” Môùi xa thaáy Coâ ni aáy thaân ngoài nôi giöôøng xoay maët veà höôùng nam, trong mieäng toûa aùnh saùng röïc rôõ saéc maøu vaøng roøng, aùnh ngôøi tröôùc nuùi, tuïng ñeán hai quyeån trôû leân thì aùnh saùng aáy toûa lôùn ôû phía nam cuûa coác vuoâng troøn, roäng khoaûng möôøi daëm cuøng nhö ban ngaøy khoâng khaùc, tuïng kinh ñeán quyeån thöù tö, aùnh saùng saéc vaøng aáy hôi gom thaâu laïi, tuïng ñeán heát quyeån saùu, thì aùnh saùng aáy ñeàu trôû laïi vaøo trong mieäng Coâ ni.

Trong phaåm “Truù xöù cuûa Boà-taùt” ôû kinh Hoa Nghieâm noùi: “Veà phía Ñoâng baéc cuûa nöôùc Chaán Ñaùn coù truù xöù cuûa Boà-taùt teân laø nuùi Thanh Löông, chö vò Boà-taùt trong thôøi quaù khöù thöôøng ôû trong ñoù. Hieän nay coù vò Boà-taùt teân laø Vaên-thuø-sö-lôïi cuøng vaïn vò Boà-taùt ñoàng ôû taïi trong ñoù”. Nuùi ñoù ôû phía Ñoâng nam cuûa Ñaïi Chaâu teân laø Nguõ Ñaøi vaäy. Laïi nöõa, trong kinh “Thuû Laêng Nghieâm Tam-muoäi” noùi: “Vaên-thuø laø Nhaät Long Chuûng thöôïng toân ôû theá giôùi Bình Ñaúng trong thôøi quaù khöù”. Laïi nöõa, trong kinh “Öông Quaät ma la noùi: “Vaên-thuø laø Phaät ma ni Baûo Tích ôû theá giôùi hoan hyû taïi phöông baéc”. Neân nghó töôûng caûnh cuûa vò thaàn Ni aáy haún laø söï phaân hoùa cuûa Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñeå chæ daïy cho hai vò Phaïm taêng vaäy.

Coâ Ni Phaùp Khoâng, voán doøng hoï Haøn, ngöôøi xöù Tuyeân Chaâu. Töø thuûa beù thô, giaû töø song thaân ñeán chuøa Kieán An caùch nuùi Nguõ Ñaøi veà phía Taây Nam hôn traêm daëm, caàu xin xuaát gia. Veà sau ñeán chuøa Kyø Hoaøn thoï giôùi. Chuyeân trì tuïng kinh Phaùp Hoa laáy laøm haïnh nghieäp thöôøng. Veà sau mang röông traùp ñi nghe hoïc kinh luaät, traûi suoát vaøi möôi naêm nhöng khoâng ñöôïc khai ngoä, töï bieát taùnh mình thieáu haún minh tueä bôûi do xöa tröôùc khoâng coù söùc taäp hoïc. töøng nghe taïi nuùi Nguõ Ñaøi, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi hieän caùc thöù thaân cöùu ñoä quaàn sinh. Coù ngöôøi

baûo: Coù Sa-moân Ñaïo Sieâu, rieâng khoâng haïnh nghieäp gì, chæ laâu ôû nôi chuøa Hoa Nghieâm chaúng ra khoûi Sôn Moân hôn 20 naêm. Sau khi maïng chung, sinh leân noäi vieän Di-laëc ôû cung trôøi Ñaâu Suaát. Ngöôøi trôøi aáy baûo Ñaïo Sieâu raèng: “OÂng ôû nhaân gian rieâng khoâng haïnh nghieäp thuø dieäu gì, chæ nöông nhôø söùc cuûa caûnh giôùi nôi nhaân gian, daãn daét boán boä khieán neân bieát ñöôïc coâng ñöùc cuûa Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, haàu mong taïm leân trong nuùi aáy maø tieâu tröø caùc toäi chöôùng duøng laøm buø ñaép caùc haïnh khuyeát thieáu ôû coõi trôøi”. Ñaïo Sieâu y theo lôøi ñoù chaúng xaû boû quaû baùo coõi trôøi maø xuoáng baùo cuøng trong nhaân gian”. Coâ ni Phaùp Khoâng tö duy nhö vaäy, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi coù caûnh giôùi ñaïi nguyeän khoâng theå nghó baøn, neân sinh taâm hy höõu. Laïi töï thoaùt, hai nghieäp thieän aùc do taâm taïo taùc”. Beøn phaùt ñaïi nguyeän ñeán nuùi Nguõ Ñaøi, chí yù mong caàu Ñaïi Thaùnh ban nhuõ töø taâm tieáp daãn, môùi cuøng ngöôøi em gaùi cuõng xuaát gia laøm ni chung laäp theä nguyeän.

Baét ñaàu töø naêm Nguyeân Hoøa thöù tö (809) thôøi Tieàn Ñöôøng, ñeán nuùi ñi quanh leã baùi, raõo böôùc khaép caû naêm ñaûnh ñaøi, troâng thaáy caùc thöù hoùa hieän. Sau ñeán trong röøng saâu tröôùc vieän Tam Tuyeàn caùch chuøa Hoa Nghieâm veà phía taây baéc, gaëp moät ngöôøi giaø baûo cuøng Phaùp Khoâng raèng: “Ngöôi neân ôû ñaây tu haønh, quyeát ñònh seõ chöùng ñaéc quaû vò öu thaéng”. Noùi xong beøn aån maát”. Phaùp Khoâng bieát ñoù laø Ñaïi Thaùnh baûo raên, môùi buoàn khoùc ñoå leä nhö möa, laâu sau môùi töï hoái traùch mình nghieäp aùc toäi chöôùng, neân phaùt chí nguyeän dieät tröø, beøn y theo nguyeän aáy rieâng döïng laäp thaûo am ñeå ôû giuõa maøi ba nghieäp sôùm toái chaúng bieáng löôøi. Ñeán ngaøy 15 thaùng 02 naêm Nguyeân Hoøa thöù taùm (813) thôøi Tieàn Ñöôøng, Phaùp Khoâng môùi ñem caùc thöù y vaät cuûa töï thaân, baûo ñeä töû thaûy ñeàu xung vaøo cuùng thöôøng truù. Thí cho ñaïi chuùng söû duïng. Môùi nhoùm taäp ñaïi chuùng cuøng giaû bieät, coù ngöôøi hoûi veà nguyeân do. Phaùp Khoâng baûo raèng: “Töø khi toâi ñeán ôû ñaây, ñöôïc Ñaïi Thaùnh chæ baøy, daïy trao boán chöõ “Dieäu Phaùp Lieân Hoa”, môû ñöôïc tri kieán Phaät thanh tònh khoâng nhieãm, ñöôïc sinh veà tònh ñoä, ñaïi chuùng caùc ngöôøi phaûi neân noã löïc, khoâng ñöôïc ñeå luoáng qua khoâng. Noùi xong beøn thò tòch, nhöng vaãn ñoan toïa nhö ñang soáng. Ñaïi chuùng beøn traø tyø, gom thaâu xaù-lôïi ñöôïc hôn ngaøn vieân, boán chuùng cuøng phaân chia ñeå sung cuùng döôøng.

# CAÙC ÑIEÀU LINH DÖÔÏC CAÙC HAØNG TAÊNG ÔÛ THÔØI NAM TOÁNG TROÂNG THAÁY

Sa-moân Thích Tònh Nghieäp voán doøng hoï Maïnh, ngöôøi huyeän Nguõ Ñaøi. Töø thuûa beù thô maø ñaõ toû veû cöùng raén, thaàn khí öu tuù khaùc haún ñoàng

baïn. Naêm 13 tuoåi, môùi ñaàu tònh nghieäp ñeán nöông theo Ñaïi sö Thoâng Ngoä ôû vieän Chaân Dung toân xöng laøm thaày caàu xin xuaát gia chaêm lo theo haàu thaày ñaëc bieät khaùc thöôøng. Töøng ñeán Thaùi Nguyeân haønh hoùa, sôn moân cuùng döôøng caùc thöù töï cuï, khoâng gì chaúng ñuû ñaày. Nguïy Chuùa Löu Thò (?) raát möïc toân suøng kính ngöôõng, ban taëng phaùp y saéc tía vaø theâm hieäu laø Quaûng Tueä Ñaïi sö. Ñeán naêm Thieân Hoäi thöù 11 (?) taêng chuùng caàu thænh laøm “Sôn moân ñoâ giaùm”. Veà sau laïi thuoäc nôi vua Thaùi Toâng (Trieäu Quyùnh 976-998) thôøi Baéc Toáng vôùi xe lính ñeán ñaùnh deïp bình trò taán aáp. Tònh Nghieäp möøng vui gaëp ñöôïc chaân chuùa, môùi daãn ñaàu taát caû taêng chuùng ñeán nôi haønh cung chænh tu thaêm haàu, toû baøy tình thöïc, beøn daâng “Sôn moân caûnh thaéng ñoà” vaø “Nguõ Ñaøi Long Vöông Ñoà” vua lieàn traûi baøy tröôùc ngöï toøa. Boãng nhieân saám seùt noå vang giöõa trôøi khoâng moät maûnh maây maø möa truùt ñoå. Vua raát kinh ngaïc hoûi: “Ñaây laø ñieàm laønh gì?” Tònh Nghieäp ñaùp: “Long Vöông ôû Nguõ Ñaøi ñeán haàu beä haï, nay hai roàng vöøa thaáy gaëp nhau neân ñang vui möøng, maø saám möa tuoân ñoå nhö theá”. vua raát vui loøng, lieàn baûo gan laáy baûn ñoà vaø noùi vôùi Tònh Nghieäp raèng: “Ñôïi traåm ñeán ngaøy trôû veà nôi kinh ñoâ, rieâng thieát baøy cuùng döôøng”, vaø môùi ban saéc maïng phuïc, caûi ñoåi hieäu laø “Suøng giaùo Ñaïi sö”. Vaø xeáp ñaët laøm “Ñaøi sôn taêng chaùnh, öùng vôùi doøng hoï Löu ôû Haïp Sôn ban taëng phaùp y vaø danh hieäu quaû, tònh nghieäp, vaø ñeàu caû nguî cho chaân.

Ñeán haï tuaàn thaùng tö naêm thuaàn hoùa thöù tö (993) thôøi Baéc Toáng, nhaân caûm beänh maø thò tòch, tònh nghieäp höôûng thoï 59 tuoåi, 39 haï laïp.

Sa-moân Thích Dueä Giaùn voán doøng hoï Löu, ngöôøi xöù Vaân Chaâu. Phong coát thaàn tuù, vöôït haún ngöôøi ñôøi, chí khí xem thöôøng quan vò, taùnh tình vui thích choán suoái röøng. Giaû töø song thaân xuaát gia ôû Nguõ Ñaøi, nöông töïa Ñaïi sö Taêng Thoáng Keá Ngung ôû vieän Chaân Dung toân xöng laøm thaày. Ñeán sau khi thaày thò tòch, vieäc tang hoaøn taát, thaéng nguyeän beân trong daáy khôûi muoán tu taïo Phaät söï, môùi ñeán phía Ñoâng baéc trong coác Laâu Quaùn. ÔÛ ñoù coù doøng suoái teân laø Loäc Tuyeàn, döïng am caùch doøng suoái khoâng xa, chuyeân trì tuïng kinh tinh taán caàn khoå, sôùm toái queân caû nhoïc meät. Moät ngaøy noï, boãng moäng thaáy moät ngöôøi giaø ñeán baûo raèng: “OÂng khoâng neân rieâng töï an laønh, ñaùng neân tu suøng ñaïi söï. Theâm nöõa, xöù ñaát naøy, oâng coù nhaân duyeân raát lôùn, toâi raát ngôïi khen söùc löïc cuûa oâng”. Noùi xong, Dueä Giaùn tænh giaác, trong taâm töï suy nghó raèng: “Ñaây haún laø Thaùnh hieàn cuøng khuyeán theä, neân taïo döïng ñaïi giaø lam taïi nôi naøy”. Ngaøy nay, Dueä Giaùn chuaån bò moïi vaät ñeán phöông baéc gieo duyeân khuyeán hoùa. Baéc Trieàu Ninh Vöông cuøng phu nhaân tröôùc ñoù coù moäng

thaáy Dueä Giaùn ñeán hoùa duyeân tu taïo”. Ñeán luùc Dueä Giaùn ñeán nôi ñoù, thì chæ moät laàn thaáy gaëp y nhö cuõ, ñaõ phuø hôïp vôùi giaác moäng tröôùc neân Ninh Vöông cuøng thí vaøng luïa. Sau khi trôû veà laïi nuùi Dueä Giaùn tìm kieám thaày thô ñeå tu taïo. Laïi ñeán Thaùi Nguyeân, ra maát Nguïy chuùa doøng hoï Löu, cuõng ñöôïc cuùng thí noàng haäu, ñaët danh hieäu chuøa laø “chuøa Baïch Loäc”. Ñeán luùc vua Thaùi Toâng (Trieäu Quyùnh 976-998) thôøi Baéc Toáng bình trò ñaát Taán, Dueä Giaùn môùi ñeán haønh cung xin ra maét. Vua hoûi nguyeân do taïo döïng ôû Ñaøi Sôn, Dueä Giaùn taáu ñaùp laïi xöùng hôïp yù chæ neân ñöôïc ñaëc aân ban thöôûng noàng haäu. Sau ñoù, vua ban saéc bieån ngaïch, hieäu laø “chuøa Thaùi Bình Höng Quoác”. Dueä Giaùn ñöôïc caûm vôøi, ñaïi khaùi nhö vaäy. Ñeán ngaøy moàng 01 thaùng 08 naêm Ñaïi Trung Töôøng Phuø thöù nhaát (1008) thôøi Baéc Toáng, nhaân caûm beänh maø thò tòch, Dueä Giaùn höôûng thoï 66 tuoåi, 49 haï laïp. Caûnh thaùp ñeán nay vaãn hieän coøn.

Trong khoaûng nieân hieäu Ñaïi Trung Töôøng Phuø (1008-1017) thôøi Baéc Toáng, coù vò Taêng ôû Löôõng Chieác, ñaõ queân maát teân hoï vaø Chaâu Quaän voán ôû ñaâu, ñeán leã baùi Ñaïi Thaùnh, leân ñaûnh Ñoâng Ñaøi, boãng thaáy moät vieän, laàu ñaøi traùng leä, ñieän vuõ trang nghieâm thanh khieát, vò Taêng aáy beøn vaøo vieän, ñeán caû tröôùc sau vieän vuõ, troâng thaáy toân tröôïng thieát baøy môùi ñeïp saùng rôõ, Thích Phaïm Long Vöông nghieãm nhieân töông ñoái, vò Taêng aáy ñeán tham leã khaép cuøng, thaáy gaëp vò Taêng chuû söï tieáp ñoùn noùi cöôøi uyeãn nhaõ nhö thaät, ñoùn tieáp troø chuyeän xong, gaàn ra ngoaøi vieän ñi loanh quanh tham quan, môùi ñaàu vò Taêng aáy khoâng kinh laï. Khi ra roài môùi khoâng coøn thaáy gì, vò Taêng aáy môùi nhaän hieåu ñoù laø caûnh hieän hoùa, baét ñaàu kinh ngaïc taùn thaùn ñoù. Vò Taêng aáy beøn rôøi khoûi ñaûnh ñaøi cho höôùng taây xuoáng nuùi, ñeán döøng nghæ nôi vieän chaân dung, xong laïi ñi tham leã baùi yeát, tröôùc sau ñieän vuõ, chö taêng chuû söï, moãi moät ñeàu nhö choã thaáy ôû Ñoâng Ñaøi, roõ raøng khoâng khaùc, vò Taêng aáy baùi yeát caûnh giôùi Ñaøi Sôn, taùn thaùn vieäc chaúng theå nghæ baøn, xong beøn trôû veà vieän toû baøy cuøng chö taêng moïi ñieàu troâng thaáy, khoâng ai chaúng ngôïi khen taùn thaùn.

Trong khoaûng nieân hieäu Thuaàn Hoùa (990-995) thôøi Baéc Toáng, coù vò Taêng ôû Döông Chaâu, queân maát phaùp danh, thaân maëc vaûi boá thoâ sô, trai giôùi raát nghieâm caån. Töøng mang 500 boä bình baùt lôùn nhoû cuøng ñaày, moãi boã ñuû naêm söï vaøo nuùi cuùng thí khaép cuøng, chí thaønh ñaûnh leã Ñaïi Thaùnh, roài ñeán döøng nghó taïi vieän chaân Dung. Nhaân ngaøy thieát trai phaân chia ñeàu ñaõ hoaøn taát. Sau ñoù coù thí chuû ñeán thieát baøy nhaø taém nôi thaát vieän nhaø taém phía Baéc, caàu thænh chö vò hieàn Thaùnh ôû Haïp Sôn, döôùi ñeán caùc haøng taêng tuïc, khoâng phaân bieät choïn löïa moät nöôùc. Sau khi trai hoäi hoaøn taát, vò Taêng aáy ñeán nôi nhaø taém aám noùng, coù 03-05 vò Taêng

cuøng ñeán taém röûa, ñaõ ñeán nôi nhaø taém. Vò Taêng ôû Döông Chaâu aáy thoâ maát côûi boû y phuïc tröôùc, veùn cöûa reøm maø vaøo, boãng thaáy moät ngöôøi nöõ ñoan chaùnh coøn ñang taém röûa. Vò Taêng aáy khoán ñoán maø ra, chö taêng doø hoûi nguyeân do. Vò Taêng aáy toû baøy vieäc vöøa thaáy gaëp, coù ngöôøi khoâng tin, vaøo phoøng taém ñeå kieåm nghieäm, quaû nhieân khoâng troâng thaáy gì.

Trong khoaûng nieân hieäu Chí Ñaïo (995-998) thôøi Baéc Toáng, coù Sa- moân Ñaïo Haûi voán doøng hoï Döông, ngöôøi ñaát Ñaïi Quaän, ñeán thoï hoïc taïi vieän Chaân Dung, cuõng gaëp coù thí chuû ñeán thieát baøy nhaø taém, sau khi trai xong, beøn töï ñeán nôi nhaø taém, coøn chöa moät vò Taêng naøo vaøo vieän taém röûa. Ñaïo Haûi côûi noù maø vaøo, boãng thaáy chö taêng taém röûa ñoâng nhieàu caû phoøng, tôï nhö khoâng bieát, neân vöøa thaáy Ñaïo Haûi vaøo, beøn ñoàng moät luùc ñi ra. Trong taâm Ñaïo Haûi tuy nghi ngôø nhöng chöa löôøng bieát ñoù laø Thaùnh hay phaøm, beøn ra maø doø xem, vaéng teo khoâng moät ngöôøi vaäy.

Keû bieân ghi veà cao ñöùc, Dieân Nhaát toâi coù yù cho raèng: “Phaøm thí chuû thieát laäp nhaø taém, haún döï ñònh cuùng döôøng Thaùnh hieàn sau môùi laø haøng phaøm thöù, luùc saùng sôùm laø Thaùnh hieàn ñeán, neân phaøm thöù caån troïng chôù ñeán tröôùc. Neáu ñeán töùc xuùc phaïm Thaùnh hieàn, töï chuoác laáy loãi quaù. Theâm nöõa ñoù töùc laø phaù dieät phöôùc ngöôøi cuùng thí, nhoïc thieát baøy khoù khoå. Ñoù cuõng laø lôøi cuûa Thaùnh nhaân daïy raên caûnh tænh, phaøm traêm quaân töû haù ñöôïc khoâng nghó nhôø ö?

Taïi quaùn tieäm Hoa Nghieâm, xöa tröôùc coù moät ngöôøi ñi saên teân laø Maõ Thu Nhi, gia ñình voán ngheøo khoå neân duyeân vieäc gieát baén muoân sinh ñeå töï soáng. Töøng ñeán Ñoâng Ñaøi. Caùch Ñoâng Ñaøi veà phía Ñoâng hôn möôøi daëm, coù neàn moùng cuûa moät ngoâi chuøa coå. Ngöôøi ñôøi töông truyeàn ñoù laø chuøa coå Hoa Nghieâm, Maõ Thu Nhi ñeán ñoù thaáy moät taûng ñaù lôùn baèng phaúng nhö maët baøn, töø phía döôùi coù aùnh saùng, trong taâm raát nghi ngôø, môùi goïi vaøi ngöôøi cuøng daát ñaù leân xem, chôït thaáy vaøi möôi boä kinh Phaät, beøn laáy moät quyeån môû ra troâng xem, chöõ ñeàu vaøng roøng saùng loùa caû maét. Ñoàng baïn cuûa Maõ Thu Nhi ñeàu laø keû ngu doát ôû sôn daõ neân khoâng laáy gì laøm laï. Sau khi trôû veà, coù ngöôøi truyeàn ñaït ñeán Taêng Khoan chuû vieän Chaân Dung. Nghe vaäy, Taêng Khoan möøng sôï khaùc thöôøng, voäi goïi moân nhaân ñeä töû khoaûng 05- 07 ngöôøi mang theo caùc thöù cuùng cuï ñi ñeán tìm caàu. Ñaõ ñeán nôi choã ñoù, troïn khoâng troâng thaáy gì, chæ laø neàn moùng cuõ kyû, ngoùi gaïch ñoå naùt maø thoâi, buøi nguøi giaây laâu, beøn ñoát höông than thôû maø trôû veà.

ÔÛ huyeän Ñöôøng Laâm, Ñaïi Quaän xöa kia coù moät ngöôøi nöõ, suoát ba möôi laêm naêm chaúng rôøi khoûi thaønh aáp, moïi ngöôøi xöng goïi laø coâ. Coâ laø Coâ ni toùc daøi ñoàng haïnh ñaàu ñaø, vaät lôùn thaúng chöùa, chæ maëc aùo ñôn che

thaân, muøa ñoâng reùt giaù, muøa haï naéng noùng chaúng laáy laøm khoå. Phöôøng chôï ñöôøng heûm theo nôi maø nguû, moïi ngöôøi lo laéng thaät chaúng theå nghó löôøng. Taïi nuùi Nguõ Ñaøi coù 120 chuøa chieàn, khoâng ñaâu chaúng töøng qua. Nhaân muøa haï vaân du ñeán ñaøi, thì ñeán nôi ngöôøi thaáy ñoàng ñi cuøng noùi, ngoài nôi goø hoang, cheâ traùch huûy boû tuïc traàn, gheùt chaùn saéc duïc. Veà sau khoâng bieát ñi veà ñaâu. Neân trong truyeän Boà-taùt Buø-luõ-baøn-ñaäu ôû Taây Vöùc noùi: “Taïi theá giôùi naøy coù moät öùc vò Boà-taùt, truù trì ñi laïi giaùo hoùa moïi vaät, noùi baøy chaúng hö doái”. Truyeän tröôùc ñaõ töøng noùi “Thaùnh phaøm ôû laãn loän” coù theå khoâng tin ö? Veà sau coù ngöôøi ñeán caûnh ñoù, boãng thaáy ngöôøi aáy, thaän troïng chôù khinh maïn, raên deø thay!

Sa-moân Thích Ñaïo Dieãn voán doøng hoï Thoâi, ngöôøi xöù Ñònh Töông, Haân Chaâu. Vöøa môùi vaøi tuoåi ñaõ xuaát gia, nöông töïa Ñaïi sö Phaùp Nhaãn ôû vieän Chaân Dung xin laøm ñeä töû. Töøng trì tuïng kinh Phaùp Hoa, Khoång Töôùc, Kim Cang Baùt nhaõ v. v… laáy laøm vieäc thöôøng. Ñaïo Dieãn voán coù chöùng beänh Töùc Bí, keát hoân nhö ñaù. Moãi luùc phaùt ñoäng, ñau khoâng nhaãn noãi, qua thôøi gian laâu maø khoâng theå cöùu chöõa, boãng thaáy moät ngöôøi phuï nöõ maëc aùo xanh ñeán ñöùng tröôùc giöôøng naèm, hoûi veà nguyeân do chöùng beänh. Ñaïo Dieãn nhö thaät maø trình baøy, ngöôøi phuï nöõ aáy môùi ñöa tay xuùc chaïm vaøo hoøn aáy maø baûo: “Sö muoán laønh khoûi chaêng?” Ñaïo Dieãn ñaùp: “Neáu ñöôïc thì raát hôïp vôùi öôùc muoán”. Lieàn duøng vaät nhö sôïi tô buoäc thaéc hoøn aáy maø nhoå ñi, laâu sau chöùng beänh laønh haún. Ñaïo Dieãn môùi muoán daäy ñeå caûm taï, ngöôøi phuï nöõ aáy chôït nhieân aån maát. Ñaïo Dieãn môùi muoán daäy ñeå caûm taï, ngöôøi phuï nöõ aáy chôït nhieân aån maát. Ñaïo Dieãn keå noùi cuøng chö taêng ôû gaàn, chö taêng ñeàu ñaûnh leã. Moãi luùc nghó nhôù ñoù, Ñaïo Dieãn chöa töøng chaúng caûm taùn thaùn söùc löïc cuûa Thaùnh hieàn cöùu hoä. Veà sau moãi ngaøy caøng khoûe maïnh, ñeán naêm 85 tuoåi, Ñaïo Dieãn môùi thò tòch.

# CAÂY LUÕY LINH DÒ

Töø chuøa Hoa Nghieâm veà phía Ñoâng baéc coù coác Laâu Quaùn, trong coác aáy coù cöûa coác hang Kim Cang, xöa tröôùc töông truyeàn coù luõy phuïng theâ. Tieáp veà phía taây, coù luõy thaäp nhò nhaân duyeân, gaàn vôùi luõy phuïng theâ ôû beân caïnh hang Kim Cang, coù moät thaân caây xoay ra 12 caønh cao hôn traêm thöôùc, xöa kia coù coå ñöùc ñeán nôi döôùi luõy tu quaùn phaùp Thaäp nhò nhaân duyeân, beøn laáy ñoù maø goïi teân. Vaøo trong coác caùch moät vaøi daëm, coù ao baïch thuûy saéc maøu nhö toâ laïc, muøi vò tôï cam loà, ngöôøi uoáng nöôùc aáy da deû ñöôïm nhuaàn, nhö neáu thöôøng uoáng thì khieán ngöôøi khoù giaø. ÔÛ phía taây cuûa Ñoâng Ñaøi coù vaên bia cuûa Vöông töû taïo luaän, vaên töï

hieän coøn, laïi coù vaên bia ghi veà Tö Khoâng ñoâ ñoác thaáy gaëp Phaät. Ngöôøi ñeán ñoù töùc bieát vaäy, vì ñeán nay thôøi gian ñaõ laâu xa bò hö huûy chaúng thaáy gì, thaät ñaùng tieác thay.

Beân caïnh Hoaønh Haø phía Ñoâng chuøa Hoa Nghieâm coù moät luõy tuïng, thaân tuøng laù baùch, giaêng caønh ñeán ñaát, phía treân cao vuùt taän maây. Xöa tröôùc töông truyeàn goïi ñoù laø Luõy Töù Ñeá, caønh laù ruõ boán phía khaép vöôøn ñeàu raâm maùt. Coù töôïng Minh Ñöôøng, taùm löûa song boán cöûa naùch, chính giöõa coù moät caùi daàm choáng leân coù caû traêm lôùp, treân troøn döôùi vuoâng, coù theå goïi laø kyø dò, möa tuyeát khoâng thaáu, gioù vaø aùnh maët nhaät chaúng xuyeân qua, moïi ngöôøi ñi tuaàn ñaøi ñeàu ñeán döôùi luõy, coù theå dung chöùa caû vaøi traêm ngöôøi. Töøng coù vò Taêng ñeán döøng ôû döôùi luõy aáy vì moïi ngöôøi maø tuyeân giaûng phaùp Töù Chaân Ñeá, ngöôøi ngoä nhaäp ñöôïc ñoâng nhieàu. Khi aáy coù ñaøn chim bay laïi döøng ñaäu nôi ñoù, bay lieäng treân döôùi thôøi gian laâu maø chaúng ñi, vò Taêng aáy baûo: “Chim ñaây nhö xöa kia Ñöùc Phaät ñeán nôi luõy coù chim oanh vuõ ñeán tröôùc Phaät nghe hieåu phaùp Töù Ñeá maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ñaây cuõng öùng vaäy”. Nhaân ñoù maø goïi laø luõy Töù Ñeá. Chim muoân ñieàm linh bay lieäng ñeán nöông ñaäu döøng nghæ qua ñeâm. Luõy ñaõ linh dò, vò Taêng aáy cuõng phi phaøm.

# CAÙC BAØI TUÏNG TAÙN XÖA NAY VEÀ ÑAÏI THAÙNH VAÊN THUØ SÖ LÔÏI.

**- Taùn thaùn toân tröôïng Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø vaø lôøi töïa**

Chí Ñaïo Laâm ôû thôøi nhaø Taán soaïn thuaät, Vaên-thuø-sö-lôïi laø vò Boà- taùt du phöông. Nhaân lôøi khoù ñoù maø coù choã nhìn ñoù, chaúng phaûi choã khuyeát hieäu tröôùc vaäy. Nguyeân phaøm xöng goïi ñoù laø sinh caùi, Chí Ñaïo daáy khôûi xa vôùi ñoù. Côù sao? Taùnh roãng daãn roõ baøy ôû ñöùc nhaân ñoåi dôøi, thì caûm daïy raên nôi dôøi daáy khoå. Neân noùi Nho ñaàu tieân laáy Phaùp Vöông Töû laøm teân vaäy. Phaøm muoán thaáu cuøng saâu thaåm aáy haún coøn ôû nôi saâu roäng, troïn xöa xa vôøi. Ñaâu phaûi choã ngoân töôïng kòp ñeán, kieáp soá khoù tính, coâng cao nhö buïi traàn chaát chöùa daèn daëc roäng xa vaäy. Coù theå goïi laø caùc lôøi löôïc noùi bao goàm, nhö ngöôøi luùc môùi sinh, beøn töï ñeá truï, toân xöng hieäu laø phaùp vöông, taâm cuûa voâ thöôïng, muoân trieäu maø rieâng toû ngoä. Caûm töø trong phaùt khoâng ñaâu chaúng do, gaàn moät gaëp chaùnh giaùc maø linh khaùc trong aùnh ngôøi. Caûnh huyeàn chöa ñoåi dôøi, beøn vöôït phaùt ñaïo vò. Töø ñoù, reå saâu troïn baáu nôi ñaát toát, canh laï thaàn kha maø nguyeät maäu, khí cuûa töø bi cuøng gioù tueä cuøng quaït thoåi. Saùng cuûa Tam Ñaït cuøng vôùi Nhaät Nguyeät ñoàng toûa phaùt. Ñuû theå maø nhoû nhieäm beàn chaéc ñaõ coâng phu kieän thaønh phaùp thaân vaäy, nhö laø cô trôøi saép chuyeån vaän töùc thaàn

thoâng laøm quaùn vuõ, vieân öùng ngaàm hôïp, duøng khoâng veát tích laøm aûnh veát. Do ñoù, ñoäng maø chaúng lìa tòch. Maø caøng môû roäng caû vuõ truï. Chôït caûnh chaúng thöôøng, maø danh truøm caû moïi ngöôøi du phöông vaäy. Ñöùc Theá Toân xuaát hieän nôi ñôøi trao veát böôùc tieán tôùi toû daùng, hieån baøy ñöùc ngaàm ôû röøng höông. Nhaân maây laønh aån boùng trôøi taây, laïi thaáy roàng ôû coõi naøy vaäy. Xe phaùp ñaõ chuyeån xoay thì Huyeàn AÂm thöôøng xöôùng, ñoái vöïc saùng saâu cuøng, lieàn thoûa lôøi phaùp saâu. Ñaïo aùnh ngôøi khai só neân chö Phaät toân xöng toát laønh. Theå döùt tuyeät traàn tuïc, baäc saùng ngôøi cao daáu veát, chaúng phaûi trôøi hôïp trôøi hoøa ñeå daãn daét vaän, hôùp xung khí maø laøm thaønh linh, duoãi khí troïng ñeå xoay che raâm, nhaû ñöùc aâm maø löu voïng höôûng, thì ai coù theå cuøng ñöôïc nhö vaäy ö? Luùc muoán lay qua taùnh quaàn sinh, gaù Huyeàn Toâng maø rieâng ñeán chaúng noùi phong hoùa cuûa Vaên-thuø, thì chöa phaûi löôïng thaáu ñaït voâ cuøng, döôùi daøi nôi phöông lôùn nhanh choùng vaäy. Töø khi Ñöùc Theá Toân nhaäp Nieát-baøn ñeán nay gaàn caû ngaøn naêm, löu toûa aùnh saùng phöôùc che raâm laïi cuøng thôøi maø leân xuoáng. Do ñoù thaàm nghó nhôù toâng cöïc ñöôïc caûm, buoàn thöông nguoàn tang cuûa soâng daøi, sôï maët nhaät phong hoùa ngaàm maát beøn cuøng baøy bieåu lôùn, duøng kim thaïch laøm toân dung, tieáp duøng vaên tuïng, ngöôøi nghó töï heát, ngoõ haàu maây moác theâm ñöôïm nhuaàn. Choã nay ñaây ñöôïc gaëp, töùc do gaàn traêm naêm ñaây coù Chuyeån Luaân Vöông, vua coõi Dieâm Phuø Ñeà hieäu laø A-duïc, kính ngöôõng leùn nhìn daáu veát coøn löu laïi, phoûng ñònh maø laøm töôïng. Tuy chaân teå chaúng coøn nôi hình, maø linh dò nhö ñöôïc coù chuû. Tuy choán u tuy chaúng duøng tình maø tìm caàu, maø caûm ñeán öùng ñoù. Khaùc laï cuûa thaàn bieán, töøng lieân can ñeán muoân daân ñöôïc nghe. Nhaân ñeàu ngoä thôøi, tin coù töï laïi, yù cho laø tieáp vaän suy ñoài, nhöng thaät do coâng cuûa Minh Duy, tuïc cuûa thoâng thieân môø toái chaêng, gaù töôûng ñeán hieàn, chæ thaät thöûa gôûi nöông, daây tô chuû choát saép döùt gieàng moái, daãn maõy taâm maø neâu vò, môùi xa phoûng theo thôï toát laønh. Töôïng laø töôïng cuûa trôøi, caûm ñeán töï phoâ baøy, baát chôït möøng vui, ñoàng ca vònh vì ñoù maø taùn thaùn raèng:

Nho nhoû Ñoàng Chaâu, beù thô môû phaùt, ngaäm anh nhaû tuù, leân huyeàn

giaãm phong, Ñaïo Vöông laøm thaàn, xung thoâng laøm theå, du phöông hoaèng hoùa, môùi khuoân veát cao, toûa saùng löu ngôøi beøn ñeán xöù ñaây, nghó ñoái kheùo saâu, laéng moät chæ cung, aùo linh thoâi thay, ngoõ haàu rôi laïc coõi traàn.

# Taùn thaùn Vaên-thuø-sö-lôïi:

Ñoàng Chaâu laõnh ñaït Huyeàn, Linh Hoùa thaät lo daøi, xöa laøm Phaät Long Chuûng, nay löôøng moäng du phöông, hoaûng hoát cöôõi soùng thaàn, cao böôùc queâ Duy Ma, daát chaát Hy Di naøy, aùnh ngôøi nhaø troáng roãng, xuùc

loaïi daáy gaëp trong, maét nhìn suoát lieàn queân, Phaïm Thích kính möøng gaëp, nhaøn nhaõ naïp löu phöông.

# Taùn thaùn toân tröôïng Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi

AÂn Taán an soaïn thuaät.

Vaên-thuø thaáu suoát, thöùc ngôøi quyeát tieáng, tham huyeàn phaùt saùng, leân ñaïo nghó anh, Lang Da tam ñaït, nhö saùng maët nhaät, gaéng goûi thaàn thoâng, ôû bieán hình aáy, saép môû haèng sa, ñaøo luyeän quaàn sinh, Chaân Phong môø mòt, ngaøn naêm caøng linh, nghó veû Trieát Toâng, hieåu lôøi chæ thaät, tuyeät möøng rieâng nghæ, caàu töôûng thaùi minh.

# Taùn thaùn Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi.

Bí thö thöøa khích teá xuyeân soaïn thuaät.

Ñöùc Theá Toân xuaát hieän nôi ñôøi, giaûng noùi phaùp ñoä ngöôøi, Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø, hieän thaân Boà-taùt, Phaät chaúng cuøng hoùa, giuùp ñaïo Naêng Nhaân, Kim Khaåu tuyeân lôøi, chöùng hieäu tieáng xöa, Long chuûng thöôïng toân, Ma ni baûo tích, khaép hoùa saéc thaân, töông lai seõ ñöôïc, song laâm aån boùng, caùc Thaùnh ngaàm môø, ñaïi ñaïo sö ta, aån gaù Thanh Löông, ñuû naêm traêm tieân, giaûng ñaïo laøm thöôøng. Ba lôïi xa ñeán, Voâ Tröôùc mong thaáy, hoaëc trao maät ngöõ, hoaëc thaáy thaàn bieán, vì ñoä höõu tình, chaúng boû phöông tieän, ta töøng cuùng döôøng nay laïi gaàn nöông, chieâm ngöôõng toân tröôïng, nhö thaáy aùnh linh, duyeân traàn chöa döùt, thieän nieäm quay veà. Ta ñoái kim dung, seõ phaùt ñaïi nguyeän, vaän taâm Boà-ñeà roäng ñoä taát caû, gaàn haàu caùt töôøng, öùc ñôøi vaïn kieáp.

- Tieáp tuïc coøn laïi.

Tieàn Ñaïi Chaâu quaûn noäi taêng chaùnh thaéng haïnh Ñaïi Ñöùc Sa-moân minh suøng soaïn thuaät.

Taïi An Chaâu, coù ngöôøi doøng hoï Tröông laø ngöôøi thuaàn haäu, suøng tín Tam baûo. Naêm Giaùp Tyù (1084) thuoäc trong nieân hieäu Nguyeân Phong (1078-1086) thôøi Baéc Toáng, ñi ñeán nuùi Nguõ Ñaøi ñem traêm vaïn tieàn phuïng cuùng, Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi, moãi ngaøy ba thôøi ñeán môû ñieän, ñoát höông daâng traø quaû quyù, taâm yù dung maïo trang nghieâm thaønh kính. Ngöôøi giöõ ñieän, do söï thaønh khaån aáy neân chaúng phaûi lao nhoïc. Moät ngaøy noï ñi khaép caùc ñaøi, ñeán treân ñaûnh Taây Ñaøi, laàn löôït ñoát höông, boãng nhieân nghe coù muøi höông thôm khaùc laï, giaây laâu maø chaúng ai löôøng bieát. Theá roài, ngöõa maët troâng nhìn giöõa hö khoâng, môùi thaáy hoa trôøi coù traêm ngaøn vaïn ñoùa, xanh vaøng ñoû tía caùc hình theå ñeàu ñuû, laãn loän rôi xuoáng vöøa môùi ngang ñaàu ngöôøi. Coù caû traêm ngöôøi troâng thaáy moïi ngöôøi muoán höùng nhaët laáy, hoa ñoù lieàn voït bay leân. Coù moät ñoùa hoa rieâng rôi treân tay cuûa ngöôøi hoï Tröông aáy, hình traïng saéc maøu khoâng theå noùi taû. Ñeán

chieàu trôû veà laïi nôi vieän Chaân Dung, caùc haøng taêng tuïc ñeàu troâng xem ngôïi khen chöa töøng coù. Vò Taêng chuû söï khaån thieát caàu xin cuùng döôøng tröôùc Boà-taùt, ngöôøi hoï Tröông aáy baûo: “Boà-taùt trao cho toâi, maø traùi laïi toâi löu ñeå ñaây töùc toái laøm ngöôïc yù ban cho cuûa Boà-taùt, huoáng gì laø coû tieân ñaø Thaùnh ö?” Vò Taêng chuû söï cuõng khoâng daùm ñoaït ngang yù chí ñoù, saùng sôùm hoâm sau xuoáng nuùi, ngöôøi hoï Tröông aáy töï thaân böng ñoùa hoa ñoù, vaø luoân coøn aùnh saùng voøng troøn roäng caû tröôïng hieän theo thaân, moïi ngöôøi cuøng theo ñöa caùch xa vaøi möôi daëm, chaúng theå boû rôi, ngôïi khen than thôû maø trôû veà…

ÔÛ phoøng chôï Ñöùc Chaâu coù Vöông Taïi gia ñình raát giaøu coù, thaùng naêm naêm Canh ngoï (1090) thuoäc nieân hieäu Nguyeân Höïu (1086-1094) thôøi Baéc Toáng, Vöông Taïi daãn vôï cuøng toâi tôù ñi ñeán Ñaøi Sôn, chieàu toái döøng nghæ qua ñeâm taïi vieän Chaân Dung. Ngaøy hoâm sau ñoäi muõ chænh trang y phuïc ñeán nôi toân töôïng Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, theá roài chieàu toái chæ thaáy buïi traàn, neân coù toû veû baát kính môû lôøi, ñeán nôi quaùn. Sa-moân Tænh Ngaïn ñang laø Tri Khaùch ñeán hoûi chaøo, cuøng Vöông Taïi troø chuyeän maø noùi raèng: “Sôn taêng ôû ñaây hôn 40 naêm ñaõ ñoái tieáp laém nhieàu ngöôøi, ngaøy nay oâng ñeán leã baùi yeát, tôï nhö môùi ñaàu kính caån maø sau thì bieáng löôøi, laïi theâm toû veû khoâng vui aáy taïi vì sao?” Vöông Taïi töùc giaän noùi: “Toâi ñeán nôi ñaây thaät vöôït quaù moïi ñieàu nghe, nghóa laø coù Boà-taùt nhuïc thaân, neân chaúng ngaïi xa xoâi ngaøn daëm maø ñeán, nay troâng thaáy chæ laø ñoáng buøn ñaát thoâi vaäy, traùi ngöôïc nghó töôûng nhoïc nhaèn leo vöôït, sao chaúng laø khoå”. Tænh Ngaïn baûo: “Côù sao noùi vaäy ö? Xöa kia Ñaïi Thaùnh ôû nôi Ñaøi thöùu naøy, töøng thaáy ñieàm töôùng toát laønh. An sinh töï thaân ñaép hoïa, trong yù coù ñieàu nghi ngôø, mong caàu maø laïi hieän tröôùc sau baûy möôi hai laàn, neân vua Dueä Toâng (Lyù Ñaùn 710-712) thôøi Tieàn Ñöôøng laáy chöõ Chaân Dung maø ñaët bieån ngaïch cuûa vieän, OÂng sao noùi khaùc vaäy?, nuùi naøy roàng thaàn gìn giöõ, neáu nhö töùc giaän, thì thaân oâng khoâng coù ñaát ñeå choân vuøi”. Vöông Taïi noùi: “Haù chæ moät roàng maø coù theå haïi ta ñöôïc ö?” Tænh Ngaïn baûo: “OÂng vöøa môùi ñeán ñaây maø khinh thöôøng dung maïo Thaùnh töôïng, deøm cheâ roàng thaàn, toâi sôï raèng hoïa sinh chaúng theå löôøng. OÂng ñaùng neân choùng saùm hoái loãi quaù, neáu khoâng nhö vaäy thì thaân oâng bò naùt vuïn döôùi nanh vuoát cuûa roàng thaàn”. Vöông Taïi khoâng kinh sôï söûa ñoåi, ba ngaøy sau ñi ñeán Ñoâng Ñaøi cuøng hôn traêm ngöôøi, döøng nghæ qua ñeâm nôi nhaø Hieän Hoùa taïi ñaûnh ñaøi, vöøa tôùi nöûa ñeâm, saám seùt boãng nhieân phaùt noåi, nhö trôøi nöùc ñaát vôõ, töôøng nhaø ñaõ laøm thaønh hang hoång, löûa döõ theo vaøo, choác laùt trong hang löûa laïi traøo ra, thaân cuûa Vöông Taïi ñaõ vôõ naùt vaäy. Coù leõ tôù laø Hieáu Toàn möôïn moät kieän aùo gaám cuûa nhaø chuøa ñeå

ngaên caûn laïnh, aùo trong ngoaøi ñeàu bò thieâu chaùy heát, chæ coù vaät möôïn cuûa chuøa ôû khoaûng giöõa hieän coøn, vôï vaø keû tôù cuûa Vöông Taïi bò löûa thieâu ñoát loâi baøy xöông coát maø xuoáng nuùi, moïi ngöôøi nghe noùi vieäc aáy khoâng ai chaúng kinh dò. Cuõng ñeâm hoâm ñoù, coù coâ Ni Haûi Tuaán ôû Thöông Chaâu, ñoàng nghæ qua ñeâm taïi nhaø Hoùa Hieän, luùc trôøi ñaõ xeá toái, boãng coù moät ngöôøi giaø baûo raèng: “Nhaø toâi ôû caùch ñaây khoâng xa, xin thænh môøi sö ñeå ñöôïc moät laàn phoûng hoûi, vaø xin daâng cuùng chaùo böõa saùng”. Coâ ni Haûi Tuaán lieàn chaáp thuaän, ñoàng ñeán nôi moät thaïch ñoäng, ngöôøi giaø aáy beøn aån maát. Saùng sôùm hoâm sau trôû veà laïi nôi nhaø Hoùa Hieän, bieát Vöông Taïi nhaän chòu tai hoïa, maø Coâ ni Haûi Tuaán ñöôïc thoaùt khoûi raát möïc kinh sôï, cuoái cuøng tìm hieåu bieát ñöôïc nôi thaïch thaát aån nguï qua ñeâm ñoù töùc laø ñoäng Na-la-dieân.

Sa-moân Thích Tueä Thoâng ngöôøi xöù Nghi Chaâu laø baäc thöôïng thö trong chuùng taêng, xöa tröôùc muøa haï naêm Chính Hoøa thöù nhaát (1111) thôøi Baéc Toáng, cuøng caùc haøng taêng tuïc caû ngaøn ngöôøi ñoàng ñeán Ñaøi Sôn. Sa-moân taêng chaùnh Thoâng Nghóa ñaïi ñöùc Minh Uaån ngaøy nay ôû luùc baáy giôø ñang sung laøm tri khaùch, noùi cuøng Tueä Thoâng raèng: “ÔÛ nuùi Phaïm Tieân coù 05 con roàng coù luùc laïi xuaát hieän coù theå troâng thaáy”. Nhaân ñoù, Tueä Thoâng cuøng vaøi ba ngöôøi ñeä töû ñoàng ñi ñeán nuùi, laïi gaëp ngöôøi ñoàng chí y, beøn hoûi ngöôøi ñoù raèng: “Nuùi coù roàng thaàn, oâng coù thaáy chaêng?” Ngöôøi aáy ñaùp: “Coù thaáy”. Tueä Thoâng hoûi: “Hình traïng nhö theá naøo?”. “Nhö raén” - Ngöôøi aáy ñaùp. Tueä Thoâng baûo: “Ngay nhö roàng thaät vaãn coøn thuoäc loaïi suùc vaät, huoáng gì traên raén ö? Môùi trôû veà laïi nôi phoøng nhaø döøng nghæ. Chæ khoaûnh khaéc, Tueä Thoâng caûm giaùc nôi eo buïng coù vaät nhö raén maø coù theâm söøng vuoát daàn buoäc eo buïng thaét chaët, ñau khoâng theå nhaãn noãi, vöøa daäy lieàn ngaõ xuoáng vaøi phen. Ngöôøi ñoàng chí y kia chaïy ñeán baùu cuøng vò Taêng chuû söï thuaät baøy veà söï vieäc aáy. Tueä Thoâng cuõng sai baûo ngöôøi ñeán thöa cuøng vò Taêng chuû söï thuaät baøy veà söï vieäc aáy. Tueä Thoâng cuõng sai baûo ngöôøi ñeán thöa cuøng vò Taêng chuû söï, xin caàu cöùu raèng: “Toâi vì khinh maïn xem thöôøng roàng thaàn neân maéc toâi, nghe trong nuùi coù Boà-taùt Hy, xin neân vì toâi maø saùm hoái toäi quaù”. Gaëp luùc Hy Coâng theo Taøo söù Traàn Coâng bieát coøn ñeán chuøa Höng Quoác, vò Taêng chuû söï cuõng kinh sôï chaúng nghó löôøng, ñeán baùo cuõng chuû ñieän Boà-taùt laø Ñaïi sö Hoàng Bieän OÂn Trinh taùc phaùp saùm hoái, Tueä Thoâng xaû heát y baùt ñeå saùm hoái loãi quaù, qua thôøi gian ngaén côn ñau chaám döùt, Traàn Coâng nghe theá cuõng cuøng thaùn dò.

Thö sinh Lyù Thaêng voán ngöôøi luøng Töôùng Nhö taïi Trung Sôn, xöa kia cuøng Höõu Thöøa Vöông Coâng An trung ñoàng laø baïn buùt nghieân. Coù

ngöôøi con laø Chaân Hy töùc tu taïo coâng ñöùc chuû ôû chuøa ñaïi Hoa Nghieâm. Ñaïi Chaâu thuù Vöông Taåy töø Trung Sôn môøi ñeán, baûo con chaùu ñeàu theo ñoù hoïc. Naêm Khaùnh Hoøa thöù nhaát (1111) thôøi Baéc Toáng ñi ñeán nuùi cuøng caùc só ñaïi phu ôû ñöông thôøi laïi yeân vui. Moät ngaøy noï ñeán chuøa, Vöông Thieân Daân ñoâ tuaàn Traàn Khöù baét traän phuïc bieán, môùi baûo tieân sinh ñeán nuùi Phaïm Tieân, tôùi hang phía Ñoâng caàu ñaûo döôùi ñeàn thôø roàng thaàn, khoaûnh khaéc sau coù hai con roàng xuaát hieän nôi ñaù moät con saéc maøu vaøng roøng, moät con saéc maøu xanh bieác. Caùc coâng ñoát höông thieát leã kính baùi, duøng hoát maø vôøi laïi, con roàng saéc maøu vaøng roøng men theo hoát maø leân ñeán nôi saâu xa, nhö coù söï nghe ngöôøi, moïi ngöôøi trong yù laïi caøng tinh taán, rieâng tieâu sinh duøng gaäy meâ xuùc chaïm ñoù vaø baûo raèng: “Ñaây laø raén laï vaät quaùi, ñaâu coù gì ñaùng laáy laøm quyù ö?” Noùi chöa xong, coù vaät nhö thaàn ñaùnh ngaõ tieân sinh nôi ñaát, moïi ngöôøi ñeàu raát kinh sôï, choác laùt laïi neùm xuoáng hang cao saâu vaøi traêm thöôùc, tieân sinh ñaõ cheát, ngöôøi con laø Chaân Hy aáy duøng leã maø an taùng. Ñeâm ñoù möa baõo döõ doäi, saám seùt mòt môø, thaây cuûa tieân sinh laïi bò baõo thoåi baøy ra ngoaøi nhaân ñoù löûa ñoát hoûa taùng vaäy.

Ñoäng Na-la-dieân ôû beân caïnh phía Ñoâng cuûa Ñoâng Ñaøi, cöûa ñoäng xoay veà phía Ñoâng saâu hôn vaøi tröôïng, quanh eo hieåm trôû chaäp heïp nhö caùi ñaáu lôùn. Nhöõng ngöôøi tham leã ñeán ñoù ñaõ khoâng theå tieán vaøo thöôøng luoân chæ ñöa tay sôø moù, hoaëc caàm ñuoác soi roïi, chæ moät caùi hang chæ veà phía taây baéc hôi höôùng leân nhöng saâu chaúng theå löôøng, coù luùc gioù laïnh taùp phaåy vaøo maët. Töông truyeàn raèng: “Ñoäng aáy cuøng hang Kim Cang ñeàu laø nôi vöôøn nhaø cuûa Ñaïi Thaùnh.

Ngaøy 23 thaùng 05 naêm Tuyeân Hoøa thöù 08 (1126) thôøi Baéc Toáng, coù vò Taêng ôû Thieäu Voõ, queân maát teân hoï, cuøng Sa-moân Taây Taân ñoàng ñeán Ñaøi Sôn, döøng nghæ taïi vieän Chaân Dung chieâm leã chaân töôïng. Moät ngaøy noï leân ñaûnh Ñoâng Ñaøi, gaëp Trieäu Coâng Khöông Baäc ôû Ñaïi Quaän cuøng caùc quan ñoà tuaàn kieåm huaân höông v. v… vaø Sa-moân Töø Hoùa, Ñaïi sö Chaân Hy laø caùc baäc thöôïng thö ôû Sôn Moân coù hôn traêm ngöôøi ñoàng ñeán caàu hieän caûnh quang, theá roài ñeán ñoäng aáy. Trieäu Coâng v. v… vaøo troâng xem khaép cuøng, chæ coù vò Taêng ôû Thieäu Voõ ñöùng chôø ñôïi ngoaøi ñoäng coù moät vò quan ñuøa cöôøi baûo raèng: “Côù sao sö khoâng vaøo, vaøo trong ñoù thì khoâng ngaïi gì vaäy”. Vò Taêng aáy môùi vaùi chaøo Trieäu Coâng, Sa-moân Töø Hoùa, Toâng Taân v. v… maø noùi: “Traân troïng, traân troïng!” Beøn raõo böôùc tieán tôùi vaøo nôi hieåm trôû chaät heïp thì veùn aùo coøng löng maø vaøo, khoâng ngaên ngaïi gì nhö ñi giöõa nhaø troáng, moïi ngöôøi ñeàu kinh ngaïc, keâu reùo maø thoâi, chaúng löôøng bieát nguyeân do theá naøo. Sa-moân Toâng Taân goïi

keâu vaøo nhau, vaãn mòt môø khoâng tieáng taêm daáu veát, qua thôøi gian laâu maø khoâng trôû ra. Sa-moân Toâng Taân baûo moïi ngöôøi raèng: “Toâi cuøng vò Taêng aáy ñoàng ñi ñaõ vaøi tuaàn, maø troïn khoâng bieát ñoù laø baäc Thaùnh hieàn. Nhaân ñoù, gaïo khoùc töï oaùn traùch mình, moïi ngöôøi cuõng buoàn khoùc ñoå leä, Trieäu Coâng tìm caàu di vaät cuûa dò taêng aáy, Toâng Taân chæ cho coù ñöôïc caây gaäy, chieác noùn vaø vaøi caùi baùnh nöôùng. Sau ñoù, coù quan taïm Bình AÛi laø Tröông Troïng Coå laøm thô ngôïi ca, trình baøy vôùi Trieäu Coâng raèng: “Taêng ôû phöông Nam xa ñeán leã baùi nuùi Nguõ Ñaøi, vaøo ñoäng Na la khoâng ra laïc, töø xöa Trieäu Coâng truyeàn phaát töû, nay löu gaäy noùn ôû nhaân gian”. Bia khaéc baøi thô aáy ñeán nay vaãn hieän coøn, chieác noùn cuõng ñang coøn. OÂi! Môùi tin caûnh giôùi Thanh Löông, hay coù raén laãn loän veát, Thaùnh phaøm ñoàng ôû, chaúng hö doái vaäy.

Ñaïi sö Töø Doõng ôû Soùc Chaâu, chöa roõ bieát thoï nghieäp toân haï laø gì, maø ñaïo haïnh vaø söï hieåu bieát saâu roäng, moïi ngöôøi xa gaàn ñeàu khaâm troïng kính phuïc. Cuoái naêm Nhaâm Tyù (1132) thuoäc trong nieân hieäu Thieân Hoäi (1132-1135) thôøi nhaø Kim, laïi ñeán Ñaøi Sôn, cuøng caùc ñeä töû nhö Phaùp sö töû v. v… coù hôn traêm ngöôøi ñoàng döøng nghæ taïi vieän chaân dung. Phaùp sö Söû cuõng laø ngöôøi thuaàn haäu. Moät ngaøy noï ñeán chuøa Ñaïi Hoa Nghieâm, boãng thaáy beân caïnh chuøa coù maây laønh töø phöông ñoâng bay laïi, naêm saéc ñeàu ñaày ñuû. Laïi, trong maây ñoù, Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi öùng hieän ngoài nôi toøa sen ñaët treân mình sö töû, Ñoàng töû Thieän taøi daãn böôùc, vua nöôùc Öu Ñieàn, Öu-ba-ly cuøng theo sau, vaø coù caû Long Maãu, naêm vò Long vöông, naém ngoïc khueâ maø chaàu. Ngoaøi ra, muõ cao ñai lôùn, phuïc töôùng kyø laï ngaøn muoân traïng thaùi, maø hay bieát heát Ñaïi Thaùnh maùy maét xin tay aùo vaûi lay vaãy. Ñeä töû khoâng nghe tieáng Thaùnh aáy noùi, quanh co theo höôùng taây maø ñi. Coù hôn ngaøn ngöôøi cuøng troâng thaáy, boán chuùng ñeàu vui möøng, ngôïi khen chöa töøng coù. Ngay thôøi gian aáy, vieän Chaân Dung gaëp hoài luïc coù thöøa môùi muoán phuïc höng laïi, do ñieàm laønh ñoù, neân Ñaøn tín boán phöông ñua nhau keùo ñeán, moïi ngöôøi thí taøi thí söùc chæ sôï ñeán sau, Ñaïi Dieän vieän Chaân Dung khoâng maáy ngaøy maø hoaøn thaønh, heát thaûy ñeàu hieän ñaát hieän thaân chaúng nhoïc thieát baøy.

Sa-moân Vónh Chaâu, ngöôøi xöù Döông kyø ñaát taán, voán doøng hoï Vöông, khoaûng cuoái nieân hieäu Thieân Quyeán (1141) thôøi nhaø Kim, ñi ñeán Nguõ Ñaøi tham leã Thaùnh tích, döøng nghæ nôi vieän Chaân Dung, ngöôõng moä caûnh Thaùnh, thôøi gian laâu queân trôû veà. Moät ngaøy noï chuùng nhoùm tuï haùi rau, boãng nhieân thaáy moïi ngöôøi vaän maëc y phuïc ñeàu laø saéc maøu vaøng roøng. Baát chôït thaàn yù taâm tình kinh haõi, vónh Chaâu muoán noùi ñoù, nhöng sôï moïi ngöôøi nghi ngôø quaùi laï neân chæ töï möøng vui môùi toû ngoä chuùng ôû

Ñaøi Sôn, ñeàu laø quyeán thuoäc Boà-taùt, ngöôøi trong theá giôùi kim saéc vaäy. Veà sau, nghe Ñaïi sö Tröôøng Höng laø baäc duøng maét thieân nhaõn daãn bay ñeán trong maây, Vónh Chaâu môùi tìm ñeán nôi phaùp tònh ñoä, baøy leã thaày troø, quaû nhieân khoâng choã ñöôïc. Nhaân ñaïi chuùng thænh môøi, môùi noùi ñeán caùc söï tích ñöôïc thaáy ôû Ñaøi Sôn, Sa-moân Phoå An ôû chuøa Vieân Quaû hay hieåu roõ vieäc aáy vaäy.

QUAÛNG THANH LÖÔNG TRUYEÄN QUYEÅN HAÏ (HEÁT)

■