TAÄP THAÀN CHAÂU TAM BAÛO CAÛM THOÂNG LUÏC

**QUYEÅN 2**

Töø thôøi Ñoâng Haùn giaùo phaùp daàn truyeàn ñeán Nam Ngoâ, caùc ñieàm laønh öùng hieän raát nhieàu, caùc saùch ghi cheùp khaùc nhau. Nay y theo lôøi keå löôïc neâu vaøi vieäc: Töôïng veõ Ñöùc Thích-ca ôû Laïc döông thôøi Ñoâng Haùn; töôïng vaøng xuaát hieän ôû Kieán Nghieäp thôøi Nam Ngoâ; töôïng ñaù noåi treân soâng ôû quaän Ngoâ ñôøi Taây Taán; töôïng vaøng baûy nöôùc ôû Thaùi sôn thôøi Taây Taán; töôïng vaøng xuaát hieän ôû Döông ñoâ ñôøi Ñoâng Taán; töôïng vaøng ñi treân nuùi ôû Töông Döông thôøi Ñoâng Taán; töôïng vaøng giaùng haï ôû Kinh chaâu thôøi Ñoâng Taán; töôïng vaøng hieän treân soâng ôû Ngoâ höng ñôøi Ñoâng Taán; töôïng goã thôm ôû Coái Keâ ñôøi Ñoâng Taán; töôïng vaøng truyeàn chaân ôû quaän Ngoâ ñôøi Ñoâng Taán; töôïng vaøng hieän treân ñaát ôû Ñoâng Dòch ñôøi Ñoâng Taán; töôïng thaùi töû tö duy ôû Töø chaâu ñôøi Ñoâng Taán; töôïng Vaên-thuø baèng vaøng ôû Loâ sôn ñôøi Ñoâng Taán; töôïng ñaù hieän treân nuùi ôû Löông chaâu ñôøi Nguyeân Nguïy; töôïng ñaát ôû ngoïn Vöông nam, Haø nam, ñôøi Baéc Löông; töôïng ñaù cao tröôïng saùu ôû Thô Cöï ñôøi Baéc Löông; töôïng Vaên-thuø baèng vaøng ôû Ñoâ thaønh ñôøi Toáng; töôïng ñoàng ôû Ñoâng Döông ñôøi Toáng; töôïng vaøng xuaát phaùt ra aùnh saùng ôû Giang laêng ñôøi Toáng; töôïng vaøng hieän ôû Boà Trung ñôøi Toáng; töôïng vaøng ôû Minh traïch, Giang laêng ñôøi Toáng; töôïng veõ treân vaùch ôû Kinh chaâu ñôøi Toáng; töôïng vaøng ôû Giang laêng ñôøi Toáng; töôïng ñaù ôû Phieân ngung gaëp löûa thì nheï ôû ñôøi Teà; töôïng vaøng ra moà hoâi ôû Baønh thaønh ñôøi Teà; töôïng Quan Theá AÂm baèng vaøng ôû Döông Ñoâ ñôøi Teà; töôïng Chieân-ñaøn cuûa vua Öu-ñieàn hieän ôû Kinh chaâu ñôøi Löông; töôïng vaøng chuøa Quang traïch ôû Döông Ñoâ ñôøi Löông; töôïng baïc ñôøi Löông cao toå; kinh Cao Vöông Töôïng Quaùn Theá AÂm baèng vaøng ôû Ñònh chaâu ñôøi Nguyeân Nguïy; töôïng ôû ñieän Truøng vaân bay vaøo bieån ñôøi Traàn; töôïng ñaù chuøa Linh thaïch ôû Taán chaâu ñôøi Chu; töôïng ñaù ôû Baéc sôn, Nghi chaâu ñôøi Chu; töôïng ñi Hoa nghieâm ôû Hieän sôn, Töông chaâu ñôøi Chu; töôïng dôøi chuøa Höng hoaøng bò ñoát ôû Töông

chaâu ñôøi Tuøy; Thích Minh daâng naêm möôi töôïng Boà-taùt vaøo ñôøi Tuøy; töôïng boán maët ôû chuøa Sa haø, Kinh chaâu ñôøi Tuøy; töôïng ñaù chuøa Nhaät nghieâm ôû Kinh ñoâ nhaø Tuøy; töôïng ñaù ôû Phöôøng chaâu ñôøi Ñöôøng; bia ñaù chöõ Phaät ôû Löông chaâu ñôøi Ñöôøng; veát chaân Phaät ôû chuøa Töông tö, thuoäc Du chaâu ñôøi Ñöôøng; töôïng töø Vuõ chaâu dôøi ñeán Ñaøm chaâu ñôøi Ñöôøng; töôïng vaøng ôû Lam ñieàn, Ung chaâu ñôøi Ñöôøng; töôïng vaøng ôû huyeän Hoä Ung chaâu ñôøi Ñöôøng; töôïng phaùt ra aùnh saùng ôû Thaåm chaâu ñôøi Ñöôøng; töôïng phaùt tieáng ôû nuùi Nguõ ñaøi, Ñaïi chaâu ñôøi Ñöôøng; töôïng hieän ôû nuùi Lieân khaåu ñôøi Ñöôøng.

Theo Nam Teà vöông Dieãm Minh Töôøng kyù: Haùn Minh ñeá naèm moäng thaáy vò thaàn cao gaàn hai tröôïng, maøu vaøng, quanh coå coù vaàng aùnh saùng, vua hoûi caùc quan. Coù vò thöa: ÔÛ phöông Taây coù vò thaàn ñöôïc toân laø Phaät. Ngöôøi maø beä haï moäng thaáy chaéc laø ngöôøi naøy. Vua sai söù ñeán Thieân Truùc thænh kinh töôïng, taát caû vua quan ñeàu kính troïng. Ban ñaàu caùc söù giaû thænh ñöôïc hai Phaùp sö, thaáy töôïng Ñöùc Thích-ca do vua Öu-ñieàn cho laøm, vua Minh ñeá cho hoïa só veõ laïi thaønh nhieàu böùc ñeå thôø cuùng taïi ñaøi Thanh löông, Nam cung vaø Thoï laêng ôû Cao döông laïi cho veõ töôïng ngaøn xe muoân ngöïa vaây quanh thaùp ba voøng (coù noùi nhö trong truyeän).

Ñôøi Ngoâ, ngöôøi ta tìm thaáy moät pho töôïng baèng vaøng ôû sau khu vöôøn ñaát Kieán nghieäp. Tìm hieåu môùi bieát ño laø töôïng do vua A-duïc laøm vaøo ñaàu ñôøi Chu ñeå traán ôû Giang phuû. Vì sao? Vì ñôøi Taàn, Haùn, Nguïy ôûñaây chöa coù phaùp Phaät, laøm sao coù töôïng? Toân Haïo thaáy töôïng khoâng kính tin, ñem boû ôû nhaø xí. Hoâm muøng taùm thaùng tö, Toân Haïo ñeán nhaø xí, ñuøa raèng: Hoâm nay laø ngaøy taém Phaät, roài tieåu leân töôïng. Ngay laäp töùc trôøi ñaát toái taêm, Toân Haïo ñau la, quan thaùi söû xem boùi, noùi ñaõ phaïm tôùi baäc ñaïi thaàn, roài caàu cuùng khaép nôi nhöng khoâng coù hieäu quaû. Trong soá cung nöõ, coù ngöôøi tin Phaät neân noùi: Phaät laø vò thaàn lôùn, beä haï laøm oâ ueá, nay haõy saùm toäi. Toân Haïo laøm theo, laäp töùc khoûi beänh, lieàn cho ngöôøi ñeán thænh Sa-moân Khöông Taêng Hoäi vaøo cung, duøng höông thôm taåy tònh, söûa sang laïi roài ñöa veà thôø taïi chuøa Kieán sô.

Nieân hieäu Kieán Höng naêm thöù nhaát thôøi vua Maãn Ñeá ñôøi Taây Taán, moät ngöôøi chaøi löôùi soáng taïi Hoä ñoäc, Truøng giang, huyeän Ngoâ, quaän Ngoâ thaáy treân maët bieån coù hai ngöôøi ñi laïi, ngöôøi laøng chaøi cho laø thaàn bieån neân caàu cuùng, soùng gioù noåi leân, thaày cuùng sôï haõi boû veà; laïi coù ñaïo só cho laø thieân sö neân ra caàu cuùng, soùng gioù vaãn nhö tröôùc; moät cö só tin Phaät cho ñoù laø Phaät giaùng thaàn, lieàn cuøng caùc ni ôû chuøa Ñoâng Vaân vaø caùc cö só khaùc thieát leã ôû cöûa bieån ñeå thænh, soùng gioù yeân laëng. Theo soùng bieån

hai töôïng ñaù daàn daàn troâi vaøo bôø, moïi ngöôøi ñeán naâng töôïng nhöng naâng khoâng noåi. Hoï laïi caàu thænh thì naâng veà ñöôïc. Moät ñaïi sö ôû chuøa Thoâng Huyeàn xem bieát ñoù laø töôïng Toân giaû Duy-veä vaø Ca-dieáp, nhöng khoâng bieát coù töø thôøi naøo, moïi ngöôøi ñònh ñaët töôïng leân thaùp toøa nhöng khoâng naâng noåi, hoï laïi caàu cuùng môùi naâng leân ñöôïc. Töø ñoù quan daân quy y raát ñoâng. Sa-moân Thích Phaùp Uyeân ngöôøi ôû Taây Vöïc y cöù theo kinh truyeän bieát ñoù laø hai töôïng vaø thaùp maø vua A-duïc ñaët ôû phöông Ñoâng, ai ñeán leã baùi seõ tröø ñöôïc toäi loãi. Theo Bieät Truyeän: Möôøi hai vò Sa-moân ôû Thieân Truùc ñöa töôïng ñeán quaän naøy, töôïng ñöùng treân nöôùc khoâng chìm, khoâng lay. Caùc Sa-moân lieàn taâu leân vua, vua cho pheùp ñeå laïi ñoù, sau coâng chuùa nghe ñöôïc, cho ngöôøi ñeán chuøa Thoâng Huyeàn ñeå veõ laïi.

Töôïng ôû chuøa Laõng coâng hang Kim dö, nuùi Thaùi ñôøi Taây Taán. Xöa khi ñaát Trung Nguyeân gaëp naïn, Vónh Gia maát ngoâi. Sa-moân Thích Taêng Laõng hoï Lyù, ngöôøi ñaát Kyù, ñi Taây Vöïc trôû veà, cuøng hai Sa-moân nöõa ñeán Ñoâng Nhaïc, thaáy treân ñænh phía Taây baéc coù maây che, moïi ngöôøi ñeàu cho laø laï. Thôøi aáy khoâng coù vua, anh huøng noåi leân khaép nôi, Taàn, Toáng, Yeân, Trieäu ñeàu laøm vieäc phöôùc, baûy nöôùc Cao Leâ, Hoà, Nöõ, Ngoâ... taëng töôïng ñoàng maï vaøng ñeå thôø. Ngoâi chuøa aáy ñeán nay ñaõ gaàn ba traêm naêm möôi naêm maø caáu truùc cuûa chuøa thaùp vaãn coøn nhö xöa. Ñôøi Tuøy ñoåi thaønh ñaïo traøng Thaàn Thoâng.

Vaøo nieân hieäu Haøm Hoøa vua Thaønh ñeá ñôøi Ñoâng Taán, Ñan Döông Ñoaõn Cao Ly vaøo cung trôû veà thaáy ôû baõi caùt caàu Tröôøng haàu coù aùnh saùng laï, lieàn sai ngöôøi tìm, quaû nhieân thaáy moät pho töôïng vaøng. Hoï Cao xuoáng xe ñöa töôïng veà ñeán Tröôøng Can thì xe khoâng ñi nöõa. Do ñoù ñaët töôïng taïi chuøa Tröôøng can, daân chuùng ñeán chuøa baùi raát ñoâng. Moät ngöôøi chaøi löôùi ôû huyeän Laâm haûi thaáy hoa sen ñoàng noåi treân nöôùc, ñem veà daâng leân chuøa thì raát khôùp vôùi töôïng kia. Naêm vò Taêng Taây Vöïc ñeán nhaø hoï Cao, baûo raèng: Xöa coù pho töôïng do vua A-duïc laøm ñöa veà phöông Ñoâng, ñeán ñaát Nghieäp thì gaëp loaïn neân ñeå ôû beán soâng. Nay nghe oâng tìm ñöôïc muoán ñeán leã baùi, hoï Cao lieàn ñöa hoï veà chuøa. Thaáy töôïng, naêm vò Taêng ñeàu khoùc, töôïng lieàn phaùt ra aùnh saùng soi saùng caû ñieän. Nieân hieäu Haøm An thöù nhaát, Ñoång Toâng, ngöôøi tìm chaâu ôû Hôïp Phoá thaáy treân bieån coù aùnh saùng, tìm roõ môùi bieát laø aùnh saùng Phaät, vua nghe tin lieàn ban cho pho töôïng, hôn boán möôi naêm coù raát nhieàu chuyeän laï veà pho töôïng. Treân ñaøi sen cuûa pho töôïng coù chöõ Phaïm, Phaùp sö Caàu-na-baït-ma, bieát laø cuûa coâng chuùa thöù tö (em vua A-duïc) taïo ra. Sa-moân Tueä Toaïi ñònh moâ phoûng nhöng taêng chuùng sôï laøm toån haïi töôïng, Sa-moân noùi: Neáu laøm ñöôïc thì töôïng phaùt ra aùnh saùng, xoay veà höôùng Ñoâng. Sa-moân thaønh

kính khaån caàu, nöûa ñeâm nghe tieáng laï, moïi ngöôøi ñeán xem thì thaáy ñuùng nhö lôøi, luùc ñoù chö Taêng môùi cho moâ phoûng, lieàn laøm maáy möôi pho töôïng ñeå truyeàn baù. Nieân hieäu Vónh Ñònh thöù hai ñôøi Traàn, Vöông Laâm daáy binh. Vuõ ñeá cho ñem quaân ñaùnh phaït. Tröôùc khi ñi moïi ngöôøi thaáy töôïng Phaät lung lay. Quaân chöa ñaùnh maø boïn Vöông Laâm ñeàu boû chaïy. Nieân hieäu Thieân Gia, phía Ñoâng nam coù binh bieán, vua ñeán tröôùc töôïng caàu nguyeän, aùnh saùng phaùt ra, quaân lính ñeàu boû veà. Töø Taán ñeán Traàn, naêm ñôøi vua ñeàu toân kính. Haïn haùn, luït loäi ñeàu ñeán tröôùc töôïng caàu nguyeän thì moïi tai öông ñeàu maát. Nieân hieäu Trinh Minh naêm thöù hai, pho töôïng töï nhieân xoay veà phöông Taây. Vua nghe ñöôïc lieàn chay tònh caàu cuùng. Töôïng voán coù maõo baûy baùu, vua cho trang söùc theâm chaâu ngoïc vaø muõ gaám. Sau ñoù muõ baùu bò treo leân tay, muõ gaám vaãn ôû treân ñaàu töôïng, vua lieàn ñoát höông khaán: Neáu trong nöôùc coù ñieàu chaúng laønh thì xin côûi maõo chæ toäi. Vua lieàn ñaët maõo leân ñaàu, hoâm sau maõo laïi treo leân tay. Vua quan ñeàu bieán saéc. Sau nhaø Tuøy dieät nhaø Traàn. Vua Tuøy nghe tin cho ñöa töôïng vaøo cung ñeå cuùng döôøng. Vua thöôøng ñöùng haàu beân töôïng. Sau haï chieáu: traãm tuoåi cao khoâng theå ñöùng laâu, höõu ty haõy laøm pho töôïng ngoài nhö cuõ roài ñöa veà chuøa Höng thieän. Luùc ñaàu hoï ñeå töôïng quay veà phöông Baéc, saùng hoâm sau thì thaáy töôïng quay veà höôùng Nam. Hoï laïi thöû thì y nhö tröôùc, moïi ngöôøi ñeàu saùm hoái toäi loãi.

Ngaøy muøng taùm thaùng tö nieân hieäu Ninh Khang naêm thöù ba thôøi vua Hieáu Vuõ ñôøi Ñoâng Taán, Sa-moân Thích Ñaïo An chuøa Ñaøn kheâ, Töông döông – ngöôøi noåi tieáng veà haïnh ñöùc taøi trí – taïo pho töôïng Phaät Voâ Löôïng Thoï baèng ñoàng cao moät tröôïng saùu, ñeán cuoái muøa ñoâng naêm sau thì hoaøn taát. Ñeán thôøi thöù söû Ung chaâu Hoaèng Khoâi ñeán traán ôû ñoù, ñang ñeâm töôïng Phaät boãng ñi veà phöông Taây, ñeå laïi daáu treân ñaù, daân chuùng kinh sôï ñoùn röôùc veà nôi cuõ, töôïng laïi ñöùng tröôùc coång chuøa, thöù söû lieàn ñoåi teân chuøa laø Töôïng vaøng. Muøng taùm thaùng tö nieân hieäu Phoå Thoâng naêm thöù ba ñôøi Löông, vua sai ñuùc töôïng cao naêm thöôùc chín taác, roäng chín thöôùc taùm taác, ñuùc xong ñöa veà thôø, coøn laøm bia ôû döôùi töôïng. Veà sau Chu Vuõ dieät phaùp, nieân hieäu Kieán Ñöùc naêm thöù ba, Vöông Khang laøm thöù söû Töông Chaâu, phoù töôùng Tröôûng Toân Trieát khoâng tin Phaät phaùp neân khi nghe noùi töôïng linh öùng thì muoán phaù huûy, daân chuùng ñaïo tuïc trong aáp ñeàu than traùch. Trieát caû giaän sai moät traêm ngöôøi buoäc daây vaøo coå töôïng ñeå keùo ñoå, nhöng töôïng khoâng heà lung lay, Trieát caøng giaän taêng theâm soá ngöôøi leân ñeán naêm traêm, töôïng môùi bò ñoå, laøm rung chuyeån caû ñaát trôøi. Moïi ngöôøi lo sôï, rieâng Trieát thì vui thích, cho ngöôøi veà baùo laïi thöù söû. Giöõa ñöôøng ngöôøi aáy bò ngaõ ngöïa,

khoâng cöû ñoäng ñöôïc, ñeán toái thì cheát. Luùc saép phaù töôïng, moïi ngöôøi thaáy trong lôùp y döôùi naùch töôïng coù ghi: Nieân hieäu Thaùi Nguyeân naêm thöù möôøi chín ñôøi Taán, Tyø-kheo Ñaïo An ñuùc pho töôïng cao moät tröôïng saùu ôû Töông döông, töôïng naøy hôn moät traêm taùm möôi naêm sau seõ bò huûy. Sau ngöôøi ta tính ra thì ngaøy thaùng raát ñuùng. Daáu chaân in treân ñaù ngaøy naøo nay vaãn coøn. Cuoái ñôøi Tuøy, Ñaäu Lö Baûo chieám cöù moät vuøng. Phaùp sö Hieán chuøa Khaûi phaùp, khuyeân hoï Ñaäu veà ñaàu haøng nhaø Ñöôøng, hoï Ñaäu khoâng nghe. Kinh Phuï phaùt binh ñaùnh Töông chaâu, hoï Ñaäu coá thuû, thaønh khoâng bò ñaùnh uùp. Sau môùi bieát Phaùp sö Hieán bò gieát. Tröôùc luùc cheát Phaùp sö noùi vôùi ñeä töû Toâ Phuù Luõ: Ta vaø cha con thaáy töôïng bò phaù, töø ñoù khoâng ai laøm laïi, sau khi ta cheát con haõy laøm laïi. Ñeán nieân hieäu Vuõ Ñöùc naêm thöù tö, quan quaân vaây ñaùnh, hoï Ñaäu ñaàu haøng, môùi tieác laø khoâng nghe lôøi Phaùp sö, ñaõ gieát oan ngöôøi toát. Sau ñaát nöôùc yeân bình, Toâ Phuù Luõ lieàn laøm töôïng theo lôøi thaày daën, nhöng khoâng bieát hình töôùng ra sao. Moät ñeâm, hoï Toâ naèm moäng thaáy moät vò Baø-la-moân ñeán veõ hình töôùng cuûa ñöôïc. Hoï Toâ laïi y theo böùc veõ xöa ñeå laøm töôïng. Luùc laøm töôïng maây vaàn, möa hoa. Hoï Toâ laïi laøm theâm töôïng Ñöùc Di- laëc baèng ñoàng cao hôn moät tröôïng. Sau mô thaáy Phaùp sö baûo laøm thaân töôïng, hoï Toâ lieàn laøm moät pho töôïng cao naêm möôi chín thöôùc ôû chuøa Phaøm vaân. Xöa, Taàn Hieáu Vöông nghe vieäc laï cuûa töôïng Phaät do Ñaïo An laøm neân cho ngöôøi veõ laïi, roài laøm moät pho töôïng ñaët taïi chuøa Dieân höng. Ñeâm ñaàu ñuùc töôïng trôøi cuõng raûi hoa, nhaïc trôøi troãi leân. Pho töôïng ñoù hieän vaãn coøn.

Naêm Ñinh Muøi, nieân hieäu Vónh Hoøa naêm thöù saùu thôøi Muïc ñeá nhaø Ñoâng Taán, ñeâm muøng taùm thaùng hai, ngöôøi ta thaáy moät pho töôïng ôû phía Baéc thaønh Kinh chaâu, daøi baûy thöôùc naêm taác, tính caû ñeá laø moät tröôïng saùu, khoâng ai bieát töôïng coù töø ñaâu. Ñaàu nieân hieäu Vónh Hoøa naêm thöù naêm, moät thöông gia ôû Quaûng chaâu, chaát haøng leân thuyeàn nhöng laïi thaáy thuyeàn vaãn nheï. Ñang ñeâm coù ngöôøi leân thuyeàn roài bieán maát, thuyeàn laïi naëng khoâng chôû theâm ñöôïc. Tuy thaáy laï nhöng khoâng bieát vì sao. Khi ñeán beán, thì thaáy ngöôøi aáy leân bôø, maát huùt, thuyeàn laïi nheï nhö tröôùc. Khi ñöôïc töôïng chö Taêng khaép nôi ñeàu keùo ñeán ñeå thænh. Nieân hieäu Vónh Hoøa naêm thöù hai, Thaùi thuù Giang laêng ñònh söûa nhaø thaønh chuøa, do nghe Phaùp sö Ñaïo An ñeán Töông xuyeân neân môøi Phaùp sö ñeán xem hoä, Phaùp sö noùi vôùi Ñaøm Döïc: ÔÛ ñaây daân quan baét ñaàu coù loøng tin Phaät, oâng neân haønh ñaïo, Döïc vaâng lôøi, thöôøng khen raèng: Töôïng chuøa A-duïc vöông tuøy loøng thaønh öùng hieän. Khi nghe ôû Kinh chaâu coù töôïng, Ñaøm Döïc vui möøng noùi: Phaûi ñoùn baèng taâm, khoâng theå duøng söùc. Quaû ñuùng nhö lôøi

cuûa Ñaøm Döïc, töôïng ñöôïc thænh veà chuøa. Ñeán nieân hieäu Haøm An naêm thöù hai môùi ñuùc ñeá töôïng. Ñeán nieân hieäu Thaùi Nguyeân, vua Hieáu Vuõ ñeá ñôøi Taán, AÂn Troïng laøm thöù söû, ñang ñeâm tònh döôõng ñi ra cöûa Taây, hoûi thì khoâng ñaùp, coù ngöôøi laáy giaùo ñaâm, sau môùi bieát laø töôïng. Ngay choã giaùo ñaâm coù baûn vaên. Thieàn sö Taêng-giaø Nan-ñaø ngöôøi ôû Keá Taân ñeán chuøa laïy Phaät, hoài laâu Thieàn sö thôû daøi. Ñaøm Döïc hoûi nguyeân nhaân, Thieàn sö ñaùp: ÔÛ Thieân Truùc bò maát, sao giaùng thaàn ñeán ñaát naøy. Tính naêm thaùng thì raát hôïp. Sau löng töôïng coù baûn vaên baèng tieáng Phaïm: Vua A-duïc taïo. Ñaøm Döïc thaønh taâm nieäm thì thaáy öùng nghieäm. Sau ñoù aùnh saùng bieán maát, Ñaøm Döïc bieát saép maát, sau moät tuaàn thì maát. Veà sau, vò taêng Nghó Quang laïi ñuùc töôïng. Thôøi Hieáu Vuõ nhaø Toáng töôïng laïi phaùt ra aùnh saùng, Phaät phaùp ñöôïc höng thònh ôû Giang ñoâng. Cuoái nieân hieäu Thaùi Thæ thôøi Toáng Minh ñeá, töôïng Phaät rôi leä, vua Minh ñeá baêng haø. Sau ñoù binh bieán noåi leân, quan thöù söû Kinh chaâu khoâng tin phaùp, sa thaûi taêng ni, maáy traêm vò ôû chuøa Tröôøng sa phaûi hoaøn tuïc, giaø treû trong laøng ñeàu buoàn khoùc, töôïng Phaät ra moà hoâi suoát naêm ngaøy, hoûi nguyeân nhaân, Phaùp sö Huyeàn Söôùng noùi: Phaät thaùnh khoâng xa, hieän höõu khaép nôi. Vì ñaøn-vieät khoâng tin neân hieän ñieàm laønh naøy. Hoûi ôû kinh naøo? Ñaùp: ÔÛ kinh Voâ Löôïng Thoï. Thöù söû cho tìm, quaû ñuùng nhö lôøi neân ngöøng leänh sa thaûi. Thaùng naêm nieân hieäu Ñaïi Thoâng thöù tö, vua cho ngöôøi ñeán chuøa Baïch maõ caàu cuùng, ñang ñeâm thaáy aùnh saùng bay theo söù giaû. Hoâm sau laïi tieáp tuïc caàu nguyeän, töôïng môùi ñi. Boán chuùng löu luyeán tieãn ñeán beán soâng. Ñeán Kim laêng, caùch kinh ñoâ moät daëm, vua ñích thaân ra ñoùn röôùc, aùnh saùng laïi ñöôïc phaùt ra, moïi ngöôøi ñeàu vui möøng, khen laø vieäc ít coù. Sau ñoù vua thieát leã suoát hai ngaøy. Khi ñöa töø cöûa Ñaïi thoâng ra vaøo chuøa Ñoàng thaùi töôïng laïi phaùt ra aùnh saùng. Vua cho xaây ñieän ba gian hai maùi ôû phía Ñoâng baéc chuøa, ñaët toøa baûy baùu ñeå toân töôïng, laïi cho ñuùc hai töôïng Boà-taùt baèng ñoàng maï vaøng. Thaùng ba nieân hieäu Ñaïi Ñoàng naêm thöù hai vua ñeán chuøa leã Phaät. Vua vöøa böôùc leân baäc caáp töôïng lieàn phaùt ra aùnh saùng, caûnh vaät ñeàu bieán thaønh maøu vaøng ñeán nöûa ñeâm môùi trôû laïi nhö cuõ. Sau chuøa bò chaùy, töôïng vaãn coøn nguyeân. Nieân hieäu Thaùi Thanh naêm thöù hai, töôïng laïi ra moà hoâi. Thaùng möôøi moät naêm ñoù Haàu Caûnh laøm loaïn. Nieân hieäu Ñaïi Baûo naêm thöù ba, giaëc cöôùp ñöôïc bình ñònh, Phaùp sö chuøa Tröôøng sa laïi thænh töôïng veà chuøa cuõ. Nieân hieäu Ñaïi Ñònh naêm thöù baûy thôøi Haäu Löông, töôïng laïi ra moà hoâi, thaùng hai naêm sau vua Trung Toâng baêng. Nieân hieäu Thieân Baûo naêm thöù ba, chuøa bò chaùy, chæ saùu ngöôøi maø naâng ñöôïc töôïng ra ngoaøi trong khi tröôùc kia traêm ngöôøi nhaác khoâng ñöôïc. Nieân hieäu Thieân Baûo naêm

thöù möôøi laêm, vua ñeán laïy Phaät saùm hoái. Naêm thöù hai möôi ba vua baêng haø. Vua Tuùc Toâng ñöa töôïng veà cung Nhaân Thoï, töôïng laïi ra moà hoâi. Nieân hieäu Quaûng Vaän naêm thöù hai, nhaø Löông bò dieät. Nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù baûy, chö Taêng laïi thænh töôïng veà chuøa Tröôøng sa. Quan thöù söû Kieàm chaâu Ñieàn Toân Hieån ñeán chuøa laïy Phaät, töôïng laïi phaùt ra aùnh saùng. Quan lieàn cho xaây chuøa, ñoán goã ñöa veà, nhöng ñeán Kinh chaâu thì khoâng theå ñi tieáp, quan cho xaây ôû ñoù, chuøa ñöôïc trang nghieâm raát ñeïp, töôïng ñöôïc ñaët ôû hai ñieän Ñoâng taây. Nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm thöù möôøi hai töôïng laïi ra moà hoâi, naêm aáy Chu Saùn cöôùp phaù caùc nôi, phoùng löûa ñoát chuøa, moïi ngöôøi ñeàu sôï töôïng bò ñoát, ñeâm ñoù töôïng boãng bay leân, ñeán tröôùc coång chuøa Baûo quang. Sau khi giaëc tan, choã ñeå töôïng khoâng bò chaùy, ngöôøi ta xaây laïi chuøa. Nieân hieäu Phöôïng Minh naêm thöù naêm, Döông Ñaïo Sinh ñeán chuøa leã Phaät, töôïng laïi ra moà hoâi nhö möa, thaùng chín naêm ñoù binh maõ Ñaïi Ñöôøng keùo ñeán ñaát Thuïc. Ngaøy möôøi hai thaùng chín Sö Phaùp Thoâng laïy Phaät caàu ñieàm laønh. Ñeâm aáy aùnh saùng soi saùng caû ñieän, maõi ñeán ngaøy hai möôi laêm môùi heát. Hoâm aáy binh maõ cuûa Trieäu Quaân vöông vaøo thaønh. Thaùng saùu nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù saùu, trôøi ñaïi haïn, vua quan thieát leã caàu möa, suoát baûy ngaøy ñeâm moïi ngöôøi doác loøng caàu nguyeän, trôøi lieàn tuoân möa.

Quan thaùi thuù Ngoâ Höng teân Chu Tò, coù moät ngöôøi con gaùi tin phuïng phaùp Phaät. Moät hoâm, gia ñoàng ñi baét caù, thaáy treân soâng coù moät töôïng vaøng cao gaàn ba thöôùc, dung maïo trang nghieâm, noåi treân maët nöôùc. Ngöôøi aáy keùo nhöng khoâng ñöôïc, lieàn veà taâu laïi thaùi thuù. Thaùi thuù cho ñöa con gaùi mình ñeán xem. Thaáy töôïng ngöôøi con gaùi vui veû kính leã, vaãy tay, töôïng boãng naèm treân thuyeàn, hoï ñem veà thôø ôû nhaø. Ñeâm aáy ngöôøi con gaùi mô thaáy goái traùi cuûa Phaät bò ñau, tænh daäy xem thì thaáy bò loã hoång, ngöôøi con gaùi lieàn duøng kim thoa ñaép vaøo. Sau, thaùi thuù gaû con cho Tröông Tröøng, ngöôøi con gaùi mang töôïng theo. Sau ñoù ngöôøi con gaùi bò beänh qua ñôøi, moïi ngöôøi ñeàu thaáy caùc vò trôøi ñeán röôùc. Hoï Tröông vì maõi lo thaûo phaït giaëc cöôùp neân boû trai giôùi, töôïng Phaät bò maát nhöng aùnh saùng vaãn coøn, caû nhaø saùm hoái, tìm caàu. Sau ñoù coù moät baø laõo ñem töôïng ñeán baùn. Bieát laø töôïng xöa caû nhaø lieàn mua, baø laõo lieàn bieán maát, töôïng cuõng khoâng coøn.

Töôïng goã ôû chuøa Vaân baûo nuùi Coái Keâ ñôøi Ñoâng Taán do hoï Luïc laøm, ban ñaàu laøm theo kieán truùc thôøi trung coå neân töôïng khoâng coù thaàn, sau theo kieán truùc Ñoâng Haï neân taïo töôïng raát ñeïp, moïi ngöôøi ñeàu thích chieâm ngöôõng. Moät ngöôøi ñoát höông khaán: Neáu thöôøng coøn thì xin cho thaáy dieän maïo vaøng cuûa Phaät, neáu laø voâ thöôøng thì xin ôû tröôùc Ñöùc Di-

laëc, lieàn toûa muøi thôm caû chuøa. Töôïng vaãn coøn ôû chuøa Gia töôøng, Vieät chaâu.

Nieân hieäu Thaùi Nguyeân naêm thöù hai ñôøi Ñoâng Taán, Sa-moân Tueä Hoä ñuùc töôïng Ñöùc Thích-ca cao moät tröôïng saùu, baèng vaøng, ôû chuøa Thieäu linh, quaän Ngoâ. Sa-moân ñuùc töôïng trong hang ñaù ôû phía Nam chuøa. Ñeâm ñuùc xong, trong hang coù hoa traéng xuaát hieän, saùng sôùm maây traéng vaàn vuõ treân hang, trong hang coù con roàng daøi maáy möôi tröôïng quaán quanh hang, döôøng nhö kính ngöôõng pho töôïng, gioù laëng, trôøi trong, möa phuøn laøm taêng theâm muøi thôm. Khi ñöa töôïng vaøo phaùp toøa, roàng bay leân trôøi. Sau ñoù coù ngöôøi söûa chöõa laïi pho töôïng.

Nieân hieäu Nghóa Hy naêm thöù nhaát ñôøi Ñoâng Taán, Tö Ñoà Vöông Maät vaøo cung, ôû cöûa Ñoâng dòch, ngöôøi haàu thaáy ôû cöûa coù aùnh saùng naêm maøu, lieàn chaïy vaøo xem thaáy taûng ñaù coå, döôùi ñoù laø moät töôïng vaøng cao boán thöôùc, töôïng naøy gioáng nhö töôïng maø Toân Haïo thaáy, lieàn thænh veà cung. Toáng Toå voán khoâng kính tin nhöng khi ñöôïc töôïng naøy thì caøng tin, lieàn ñích thaân leã cuùng. Töôïng naøy voán ôû chuøa Ngoõa quan, sau dôøi veà chuøa Long quang.

Töôïng thaùi töû tö duy ôû Töø chaâu ñôøi Ñoâng Taán, xöa Sa-moân Phaùp Hieån ñeán Thieân Truùc chieâm baùi thaùnh tích. Sa-moân ñeán ôû trong moät ngoâi chuøa nhoû, vò chuû trì coù vieäc ñi xa neân baûo chuù tieåu ñi khaát thöïc ñeå cuùng döôøng Sa-moân. Laùt sau chuù tieåu trôû veà, baøn chaân bò chaûy maùu, Sa-moân hoûi thì chuù tieåu noùi ñeán nhaø Ngoâ Thöông Öng ôû Baønh Thaønh ñeå khaát thöïc, bò choù caén, Sa-moân thaáy laï vì caùch quaù xa, sau môùi bieát ñoù khoâng phaûi laø ngöôøi thöôøng. Sau khi veà nöôùc Sa-moân tìm hoûi nhaø hoï Ngoâ baûo laø coù vieäc, hieän treân cöûa vaãn coøn veát maùu. Sa-moân baûo, ñoù laø maùu cuûa vò La-haùn. Nhaø hoï Ngoâ lieàn söûa nhaø thaønh chuøa, ñeán Döông Ñoâ thænh kinh töôïng. Hoï ñeán giöõa soâng Teá thì thuyeàn bò nghieâng, coù hai coät daøi moät tröôïng töø nöôùc voït leân thuyeàn. Khi ñem leân bôø, hoï môùi bieát laø raêng roàng. Ñeán soâng Teá, hoï Ngoâ leân bôø nghæ, boãng thaáy moät vò Baø- la-moân mang moät pho töôïng noùi laø ñem cho hoï Ngoâ. Khi ñem veà kinh coù ngöôøi moâ phoûng thaønh ngaøn pho gioáng nhau. Hoï Ngoâ tìm töôïng cuûa mình thì moäng thaáy roõ töôùng töôïng neân ñaõ tìm ñöôïc, ñöa veà Töø chaâu. Nguïy Hieáu Vaên laïi thænh veà Baéc Ñaøi, Teà Haäu chuû sai Thöôøng Böu thænh veà ñaát Nghieäp. Sau nhaø Tuøy leân töôïng laïi hieån linh, hieän ôû chuøa Ñaïi töø, Töông chaâu.

Töôïng Boà-taùt Vaên-thuø ôû Loâ sôn ñôøi Ñoâng Taán. Moät ngöôøi laøng chaøi mô thaáy aùnh saùng treân bôø bieån, lieàn taâu leân ñaïi thaàn Ñaøo Khaûn. Khaûn cho ngöôøi tìm bieát laø töôïng Boà-taùt Vaên-thuø do vua A-duïc ñuùc taïo.

Töông truyeàn vua A-duïc thoáng trò vuøng naøy, ma quyû quaáy roái, vua laøm nhaø nguïc ñeå cheá phuïc. Ñeâm ñoù, vua thaáy Vaên-thuø ñöùng trong vaïc daàu, khi ñoát löûa, töï nhieân coù hoa sen xanh moïc leân. Vua toû ngoä lieàn phaù huûy nguïc, xaây taùm vaïn boán ngaøn ngoâi thaùp vaø taïo voâ soá töôïng. Luùc ñaàu Khaûn khoâng tin nhaân quaû nhöng khi thaáy vieäc naøy thì kính tin, Khaûn ñöa töôïng veà chuøa Haøn Kheâ ôû Vuõ Xöông, sau dôøi veà Kinh chaâu nhöng maáy möôi ngöôøi ñöa töôïng leân thuyeàn thì thuyeàn bò chìm, Khaûn lieàn ñöa veà chuøa cuõ. Sa-moân Tueä Vieãn lieàn thænh veà Loâ Sôn. Cuoái ñôøi Tuøy giaëc cöôùp phaù, taêng chuùng boû ñi, moät laõo taêng ñeán töø bieät töôïng. Töôïng baûo: oâng ñaõ giaø khoâng neân ñi. Laõo taêng lieàn ôû laïi. Luùc ñoù giaëc cöôùp ñeán quaáy phaù, vaøo chuøa tìm vaøng, chuùng baét laõo taêng ñoøi vaøng, bieát khoâng coù, chuùng ñònh gieát, laõo taêng xin gieát beân ngoaøi ñeå khoâng laøm oâ ueá chuøa. Luùc saép bò gieát laõo taêng noùi: Suoát baûy möôi naêm chöa töøng phuï lôøi Phaät, laïi xin teân cöôùp ñôïi khi mình ñöa coå ra haõy gieát. Laõo taêng laøm vaäy, teân giaëc haï ñao, dao laïi ñaâm truùng teân giaëc. Boïn giaëc taåu taùn thì bò saám seùt ñaùnh cheát. Töø ñoù giaëc cöôùp khoâng daùm leân nuùi. Töôïng hieän coøn ôû chuøa Ñoâng laâm treân nuùi.

Töôïng ôû Löông chaâu thôøi Nguyeân Nguïy. Nieân hieäu Ñaïi Dieân thöù nhaát, Sa-moân Löu Taùt Haø ñeán Kim Laêng leã thaùp xaù-lôïi, xong vieäc Sa- moân ñi veà phöông Taây, ñeán phía Ñoâng baéc huyeän Phan hoøa caùch Töông chaâu moät traêm baûy möôi daëm, Sa-moân lieàn nhìn leân nuùi, baûo coù töôïng linh hieän. Töôïng ñuû thì thôøi bình, thieáu thì thôøi loaïn, daân khoå. Taùm möôi baûy naêm sau, nieân hieäu Chaùnh Quang naêm thöù nhaát, gioù baõo noåi leân, treân nuùi hieän töôïng ñaù cao moät tröôïng taùm, hình töôùng trang nghieâm nhöng khoâng coù ñaàu. Sau ñeán ñaàu nhaø Chu, ngöôøi ta tìm thaáy ñaàu töôïng caùch thaønh baûy daëm veà phía Ñoâng, ñem raùp vaøo thì raát khôùp vôùi thaân töôïng. Töø ñoù aùnh saùng thöôøng hieän, tieáng chuoâng vang xa. Nieân hieäu Baûo Ñònh thöù nhaát, vua nhaø Chu xaây chuøa ñaép töôïng. Khi Kieán Ñöùc saép dieät, ñaàu töôïng laïi bi rôi. Vuõ Ñeà sai Teà vöông ñeán xem, vöông sai ñaët ñaàu töôïng leân thì laïi rôi xuoáng, sau ñoù nöôùc maát, phaùp khoâng coøn. Nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm thöù naêm, Daïng ñeá ñi ñaùnh phía Taây, vua ñeán ñaây leã Phaät, ñoåi thaønh ñaïo traøng Caûm Thoâng, hieän vaãn coøn.

Töôïng ñaát treân nuùi ñaù ôû Löông chaâu: Ñaây laø vuøng ñaát thònh nhaát trong naêm chaâu ôû Luõng taây. Taát caû chuøa thaùp trong cung ñieän ôû ñaây thöôøng bò löûa chaùy. Neáu xaây döïng laïi thì cuõng bò nhö tröôùc. Neáu duøng vaøng baïc ñeå laøm thì laïi bò troäm cöôùp. Cho neân laø ngöôøi ta thôø Phaät baèng ñaù, baèng ñaát ôû phía Nam cuûa chaâu. Ngöôøi ñeán leã baùi ñeàu raát ngaïc nhieân vì hoï thöôøng thaáy coù vò Taêng kinh haønh xung quanh, vieäc naøy keùo daøi

hôn traêm naêm.

Vöông Moâng Toán ôû Haø taây, Haø baéc vì meï maø laøm töôïng ñaù cao moät tröôïng saùu ñaët ôû chuøa Vu sôn. Nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù saùu nhaø Toáng, theá töû Höng Quoác daáy binh bò haïi, cheát. Toán raát töùc giaän, cho laø thôø Phaät khoâng linh, lieàn haï leänh ñaäp phaù chuøa thaùp, ñuoåi taêng ni. Hoâm Toán ñeán nuùi Döông Thuaät chö Taêng ñöùng beân ñöôøng ñôïi, thaáy hoï Toán giaän döõ cheùm cheát maáy ngöôøi. Töôùng só ñeán laïy Phaät, thaáy töôïng rôi leä, lieàn taâu vôùi Toán. Ñeán tröôùc coång chuøa, Toán thaáy ngöôøi meät moûi, nhöõng ngöôøi xung quanh ñôõ ñeán xem töôïng, quaû thaáy töôïng khoùc, Toán cuùi laïy taï toäi, laäp trai ñaøn, thænh chö Taêng trôû veà. Toäi aùc raát lôùn neân Toán lo saùm hoái, cho dòch kinh Ñaïi Nieát-baøn. Sau Toán bò gieát. Hieän ôû treân nuùi caùch Sa chaâu ba möôi daëm veà phía Nam coøn hai traêm taùm möôi böùc töôïng Phaät.

Nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù hai ñôøi Toáng, Löu Thöùc Chi taïo töôïng Boà-taùt Vaên-thuø, ñeâm ngaøy leã baùi, nhöng boãng nhieân töôïng bò maát, hoï Löu ngaøy ñeâm thænh caàu, naêm naêm sau, hoï Löu thaáy treân toøa sen coù aùnh saùng röïc rôõ, hoï Löu lieàn ñoát höông, queùt doïn thì thaáy töôïng cuõ trôû veà.

Nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù hai ñôøi Toáng, Löu Nguyeân Chi, ngöôøi Tröôøng sôn, Ñoâng döông, laøm ngheà noâng, moät hoâm ñoát coû, thaáy moät choã coû khoâng bò chaùy, hoï Löu ngaïc nhieân khoâng daùm khai khaån nöõa. Ít laâu sau hoï Löu ñaøo thaáy moät pho töôïng ñoàng cao gaàn ba taác, khoâng bieát töø ñaâu ñeán.

Nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù möôøi boán ñôøi Toáng, Tyø-kheo-ni Tueä Ngoïc, chuøa Linh moäc, Giang laêng tu haønh tinh taán. Xöa ôû chuøa Thöôïng thö, ni sö thaáy caàu voàng traéng, tìm ñeán thì thaáy töôïng Ñöùc Di- laëc baèng vaøng cao moät thöôùc. Giôø ôû chuøa naøy laïi thaáy aùnh saùng chieáu saùng caû khu röøng, sö noùi moïi ngöôøi nhöng khoâng ai thaáy. Sau ñoù vò chuû trì tìm thaáy moät töôïng baèng vaøng cao gaàn moät thöôùc.

Nieân hieäu Gia Nguyeân naêm thöù möôøi boán nhaø Toáng, gia ñình Toán Ngaïn kính tin Phaät phaùp. Ngöôøi thieáp chuyeân tuïng kinh Phaùp Hoa. Moät hoâm thaáy ôû döôùi ñaát coù aùnh saùng saùng, cho ngöôøi ñaøo thì ñöôïc moät pho töôïng vaøng cao hai thöôùc moät taác. Chaân töôïng coù ghi: Sö Phaùp Taân chuøa Ngoõa quan laøm vaøo naêm Canh Tyù, nieân hieäu Kieán Vuõ naêm thöù saùu.

Nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù hai möôi moát nhaø Toáng. La Thuaän laøm töôùng Bình taây phuû, thaùng möôøi hai hoï La thaû chim öng veà röøng, ñoát löûa, nhöng coù moät choã khoâng bò chaùy, hoï La ñeán nôi thì thaáy moät pho töôïng Boà-taùt baèng vaøng cao moät thöôùc, ñöôïc laøm raát kheùo leùo, hoï La

cho laø troäm cöôùp, lieàn rao tìm ngöôøi maát, khoâng thaáy ai ñeán xin töôïng hoï La lieàn thôø phuïng.

Khang Vöông nhaø Toáng xaây chuøa trong thaønh Kinh chaâu ñeå thôø kinh töôïng. Treân vaùch chuøa coù raát nhieàu töôïng veõ Boà-taùt, gia theá Döông Vaên Vöông, Khang vöông cho xoùa ñi nhöng caøng xoùa töôïng caøng roõ, hoï Khang laïi cho huûy vaùch aáy thì bò beänh, nhaém maét laø thaáy caùc hình töôïng quaån quanh, sau hoï Khang khoâng ôû ñoù nöõa, lo vieäc giaûng daïy.

Nguyeân Gia naêm thöù hai möôi ba ñôøi Toáng, ôû Giang laêng coù gia ñình hoï Tröông, ngöôøi con gaùi tuy nhoû tuoåi nhöng kính tin Phaät phaùp, muoán xuaát gia hoïc ñaïo. Cha meï khoâng thích neân ngaàm gaõ cho nhaø hoï Bính. Khi bieát ñöôïc, coâ gaùi lieàn töï vaãn, töôïng Phaät trong nhaø lieàn phaùt ra aùnh saùng, thaáy vaäy cha meï lieàn ñoàng yù cho coâ gaùi xuaát gia, hai nhaø caøng kính tin phaùp Phaät hôn. Thöøa töôùng Vöông Traán Thieåm xaây tinh xaù cho vò ni aáy.

Nieân hieäu Thaùi Thæ naêm thöù hai möôi boán nhaø Toáng, Haø Kính Thuùc toân thôø phaùp Phaät, nhaân theo quan thöù söû ñeán Töông chaâu xem xeùt, gaëp ñöôïc chieân-ñaøn, lieàn taïo thaønh töôïng nhöng khoâng thaønh. Ñeâm noï, mô thaáy moät vò taêng baûo: Chieân-ñaøn khoù laøm nhö goã thöôøng, nhaø hoï Haø coù caùi moäc baèng caây ngoâ ñoàng, coù theå laøm ñöôïc. Sau khi mua ñöôïc thì töôïng cuõng ñöôïc laøm xong. Moät hoâm mô thaáy töôïng noùi: chuoät caén chaân ta. Hoâm sau tìm quaû ñuùng nhö vaäy.

Nieân hieäu Kieán Nguyeân ñôøi Teà, tinh xaù ôû Tyø-gia-ly ôû Phieân ngung coù thôø töôïng ñaù nöôùc Phuø Nam, bình thöôøng baûy, taùm möôi ngöôøi môùi nhaác ñöôïc. Laàn noï chuøa bò chaùy, nhöng rieâng gian thôø töôïng khoâng bò chaùy, caùc ni lieàn vaøo cöùu töôïng. Laï thay chæ ba, boán vò laø naâng töôïng ra ngoaøi ñöôïc. Sau khi ñöa töôïng ra, gian thôø aáy bò chaùy. Veà sau moãi laàn coù tai hoïa binh bieán saép xaûy ra, töôïng thöôøng ra moà hoâi. Sau thöù söû Quaûng chaâu ñöa veà kinh, hieän coøn ngoâi chuøa ôû Töông chaâu.

Quan thöù söû Töø chaâu nhaø Toáng Vuông Troïng Ñöùc, taïo töôïng vaøng, cao moät tröôïng taùm ôû chuøa Toáng vöông, Baønh thaønh. Töôïng thöôøng xuaát moà hoâi khi saép coù ñieàu xaáu xaûy ra. Nhaân khi quaân Nguïy ñaùnh phaù dieät phaùp, ñuoåi taêng, töôïng ra moà hoâi raát nhieàu, bao nhieâu ngöôøi lau vaãn khoâng khoâ. Quan thöù söû Töø chaâu Löông Vöông voán kính tin Phaät phaùp, thaáy vaäy lieàn ñoát höông, laïy taï, khaán raèng: Chuùng taêng khoâng coù toäi, nguyeän xin che chôû. Neáu loøng thaønh caûm öùng thì xin lau khoâ moà hoâi. Quaû nhieân nhö lôøi khaán, thöù söû lieàn daâng sôù taâu vua.

Nieân hieäu Kieán Nguyeân naêm thöù nhaát ñôøi Teà, Vöông Vieâm ôû Thaùi Nguyeân thoï naêm giôùi vôùi Phaùp sö Hieàn ôû Giao chæ, ñöôïc Phaùp sö taëng

töôïng Boà-taùt Quaùn AÂm ñeå thôø. Hoï Vöông thænh veà thôø ôû chuøa Nam Gian. Moät hoâm moäng thaáy töôïng hieän töôùng raát laï, saùng ra môùi bieát chuøa bò maát töôïng, boïn cöôùp aên caép ñeå ñuùc tieàn. Muøa thu nieân hieäu Ñaïi Minh naêm thöù baûy nhaø Toáng caû nhaø thaáy aùnh saùng laï lieàn göûi töôïng ôû chuøa Ña baûo. Sau nghe tin töôïng bò maát, hoï Vöông laïi mô thaáy töôïng, chö Taêng tìm ñöôïc. Ngaøy möôøi ba thaùng baûy nieân hieäu Kieán Nguyeân naêm thöù nhaát hoï Vöông laøm baøi töïa veà söï linh hieån cuûa töôïng thaàn.

Ngaøy muøng taùm thaùng moät nieân hieäu Thieân Giaùm thöù nhaát Löông Vuõ ñeá mô thaáy töôïng chieân-ñaøn ñöôïc ñöa veà nöôùc, vua haï chieáu ñoùn röôùc. Theo Phaät Du Thieân Kyù vaø kinh Öu-ñieàn Vöông ghi: Phaät leân coõi trôøi Ñao-lôïi noùi phaùp ñoä meï, quan vua raát nhôù Phaät, vua nöôùc Öu-ñieàn lieàn sai ba möôi hai ngöôøi thôï, thænh Toân giaû Muïc-kieàn-lieân veõ töôïng Phaät, vua cho ñuùc ñeå thôø, hieän ôû tinh xaù Kyø hoaøn. Vuõ Ñeá muoán thænh töôïng naøy, lieàn sai taùm möôi ngöôøi ñeán Xaù-veä thænh töôïng. Vua Xaù-veä noùi: Ñaây laø töôïng ôû ñaát Phaät khoâng theå ñem veà vuøng khaùc. Lieàn cho ba möôi hai ngöôøi thôï khaéc goã chieân-ñaøn tía laøm töôïng taëng. Hoï khaéc töø giôø Meïo ñeán giôø Ngoï thì xong, töôïng raát ñeïp, ñænh töôïng laïi coù aùnh saùng, trôøi raûi hoa nhö möa, höông laï thoaûng khaép vuøng. Kinh Öu-ñieàn Vöông cheùp: Chaân thaân ñaõ aån, hieän ôû töôïng naøy, lôïi ích cho moïi loaøi. Taùm möôi ngöôøi söù cuøng thænh töôïng veà. Vì ñöôøng ñi gian khoå, phaûi vöôït qua bao soùng gioù neân nhieàu ngöôøi maát maïng. Moät hoâm moïi ngöôøi ñang ñoùi khaùt lieàn thaáy phía tröôùc coù moät vò Taêng, hoï ñeán leã baùi, vò Taêng trao cho baùt nöôùc, uoáng vaøo ai cuõng thaáy khoûe khaén laï thöôøng. Vò Taêng noùi: Töôïng naøy laø töôïng Tam-mieäu Tam-phaät-ñaø Kim-tyø-la Vöông, seõ laøm nhieàu vieäc Phaät. Noùi xong vò Taêng bieán maát. Ngaøy naêm thaùng tö nieân hieäu Thieân Giaùm naêm thöù möôøi, hoï thænh töôïng veà ñeán kinh ñoâ. Vua quan ra ngoaøi boán möôi daëm ñeå ñoùn. Nhaø vua ra leänh aân xaù, khoâng gieát, khoâng tham duïc. Thaùng naêm nieân hieäu Thaùi Tinh naêm thöù ba vua maát. Töông Ñoâng Vöông leân ngoâi ôû Giang laêng, thænh töôïng veà ñoù. Nieân hieäu Ñaïi Ñònh naêm thöù taùm nhaø Haäu Löông, vua xaây chuøa Ñaïi minh ôû phía Baéc thaønh roài thænh töôïng veà thôø.

Ñaàu nieân hieäu Thieân Giaùm nhaø Löông, vua cho xaây chuøa Quang traïch, taïo töôïng vaøng cao taùm tröôïng. Ngöôøi thôï theo maãu ñuùc töôïng nhöng sôï thieáu ñoàng, vua cho chôû naêm möôi xe ñoàng ñeán, hoï laøm thaáy cao hai tröôïng hai neân taâu vua xin theâm ñoàng. Vua cho laø ñieàm laï, lieàn ghi laïi ôû chaân töôïng, hieän vaãn coøn. Vua laïi cho xaây chuøa Ñaïi AÙi kính ôû nuùi Chung Sôn taïo phöôùc cho vua cha, töôïng Phaät hieän raát nhieàu thaàn tích. ÔÛ huyeän Dieäm coù töôïng Phaät baèng ñaù do vua A-duïc khaéc taïo.

Thieàn sö Ñaøm Quang töø phöông Baéc ñeán, thaáy caûnh saéc nuùi soâng nhaøn tónh neân caát am tranh tu hoïc. Trong hö khoâng coù tieáng noùi: Ñaây laø ñaát Phaät, sao laïi coù nhaø coû. Nghe vaäy Thieàn sö dôøi ñeán nuùi Thieân thai, ñuùc töôïng Phaät ñeå thôø nhöng khoâng thaønh. Sau vua Löông bò beänh, coù ngöôøi baùo moäng ñeán leã töôïng ôû huyeän Dieäm, vua thænh Luaät sö Taêng Höïu ñeán xem, thaáy töôïng coøn thoâ lieàn ñeûo goïy thì töôïng hieän ra raát ñeïp, ñaày ñuû ñöùc töôùng. Ngöôøi nhaø cuûa thaùi töû lieàn laøm bia ghi laïi.

Sau vua Löông Theá Toå leân ngoâi, oâng raát toân suøng Phaät phaùp, pheá boû leã giaùo, thöôøng môøi chö Taêng vaøo cung ñaøm ñaïo, taïo ñuùc hai töôïng vaøng baïc, kính leã gaàn naêm möôi naêm, ngaøy ñeâm saùu thôøi,veát chaân in treân ñaù. Sau Haàu Caûnh ñoaït ngoâi, vua vaãn leã baùi. Thaùi uùy Vöông Taêng Bieän gieát Caûnh, ñoùn Trinh Döông Haàu Tuùc Uyeân leân ngoâi. Khi aáy ñaát Giang Taû chöa yeân, Bieän sai con reå laø Ñoã Kham ñeán traán giöõ. Taùnh hoï Ñoã hung aùc neân muoán ñaäp boû hai töôïng kia. Hoï Ñoã sai maáy möôi ngöôøi buoäc daây vaøo coå töôïng ñeå keùo, laäp töùc tay boïn chuùng ñeàu bò teâ lieät, sau laïi thaáy löïc só Kim Cang tay caàm chaøy ñaùnh, laøm cho thaân theå chuùng ñeàu bò ra maùu, cheát töôi.

Nieân hieäu Thieân Bình thôøi Nguyeân Nguïy, Toân Kính Ñöùc traán giöõ Ñònh chaâu, taïo töôïng Boà-taùt Quaùn AÂm. Sau bò toáng giam vaøo nguïc, kheùp toäi töû hình. Ñeâm tröôùc khi bò haønh quyeát, hoï Toân laïy Phaät, saùm hoái toäi loãi, khoùc loùc khaån caàu: Nay bò oan öùc phaûi laø do ñôøi quaù khöù gieát oan ngöôøi, xin ñeàn toäi, nguyeän khoâng bao giôø phaïm nöõa. Laïi phaùt nguyeän lôùn. Chôït thaáy moät vò Sa-moân daïy tuïng kinh Quaùn Theá AÂm cöùu sinh moät ngaøn laàn seõ thoaùt naïn khoå. Hoï Toân tænh daäy tuïng ñoïc ñeán saùng thì troøn moät traêm bieán. Khi bò ñöa ñeán phaùp tröôøng hoï Toán vaãn tuïng ñeán luùc haønh hình laø tuïng ñuû ngaøn bieán. Ñao phuû haï ñao, ñao bò gaõy laøm ba khhuùc, hoï thay ñao khaùc vaãn bò gaãy nhö tröôùc. Quan troâng thaáy lieàn taâu leân thöøa töôùng, hoï Toân ñöôïc khoûi toäi cheát, trôû veà lo thieát leã ñeàn ôn. Laïi thaáy coå töôïng bò ba nhaùt dao cheùm, moïi ngöôøi ñeàu cho laø söï caûm öùng.

Traàn Vuõ Ñeá baêng, con cuûa ngöôøi anh teân Thieán leân keá vò. Vua laïi muoán xaây laêng moä, laøm xe lôùn nhöng vì quoác khoå khoâng ñuû, nghe töôïng ôû ñieän thôøi Löông Vuõ Ñeá laøm baèng vaøng baïc chaâu baùu, vua ñònh cho phaù ñeå laáy vaøng xaây laêng, vua cho ngöôøi ñeán ñoù, trôøi boãng u aùm, möa to gioù lôùn, töôùng aùnh saùng hieän, boán boä thaàn cuøng naâng töôïng bay leân hö khoâng, moïi ngöôøi ñeàu kinh ngaïc, kính tin. Sau traän möa, ôû nôi thôø töôïng chæ laø gian nhaø troáng khoâng. Thaùp ôû chuøa Vónh Minh hoâm ñoù cuõng coù hieän töôïng laï aáy.

Sa-moân Taêng Hoä, chuøa Linh thaïch, Taán chaâu, cuoái thôøi Baéc Teà,

tu taäp ñaïo nghieäp nguyeän taïo töôïng ñaù cao moät tröôïng taùm. Moïi ngöôøi cho laø kieâu ngaïo. Sau ñoù Sa-moân thaáy moät taûng ñaù trong hang ôû phía Baéc chuøa cao moät tröôïng taùm neân nhôø thôï taïc töôïng. Hoâm ñoù töôïng ra moà hoâi, Taán chaâu bò binh bieán, quaân lính ñeán ñoát chuøa thaùp, töôïng bò gaõy hai ngoùn tay. Saùu möôi ngöôøi lính duøng söùc keùo phaù töôïng vaãn y nguyeân. Sau coù ngöôøi moäng thaáy tay töôïng bò ñau, tænh daäy ngöôøi aáy lieàn ñaép laïi. Nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi laêm coù teân troäm cöôùp phöôùn loïng, thaáy töôïng ñeán traùch, haén lieàn traû veà choã cuõ.

Nieân hieäu Kieán Ñöùc naêm thöù ba, Chu Vuõ Ñeá quyeát taâm dieät Phaät, treân ngoïn nuùi caùch Kinh chaâu hôn traêm daëm veà phía Baéc, ngöôøi ta thaáy coù aùnh saùng laï, tìm thì thaáy coù taûng ñaù nhö pho töôïng naèm, ñaøo saâu thì thaáy quaëng saét cao gaàn ba tröôïng, ngöôøi ta ñònh ñeûo duõa nhöng khoâng ñöôïc, ñaøo saâu nöõa thì thaáy oáng chaân ñaù, daân chuùng keùo leân, töôïng bò rôi, chaân ñaù vaãn ñöùng thaúng, beøn laäp chuøa Ñaïi töôïng ôû ñoù. Sau nhaø Tuøy söûa chöõa, ñoåi thaønh chuøa Hieån teá, nhöng tìm ôû ñoù laïi khoâng thaáy gì, neân cho ñoù laø thaàn löïc caûm öùng. Cuoái nieân hieäu Trinh Quaùn, vua xaây cung Ngoïc hoa, ñaët töôïng ôû ñoù ñeå leã baùi. Nieân hieäu Vónh Huy, vua ñoåi cung thaønh chuøa, nay thuoäc phöôøng chaâu. Ñeâm ñeâm moïi ngöôøi thöôøng thaáy aùnh saùng laï hieän ôû ñoù.

Töôïng goã chuøa Hoa nghieâm, Töông chaâu, cao gaàn moät tröôïng. Khi nhaø Chu dieät phaùp, ñaàu töôïng bò maát, nhaø Tuøy tìm thaáy, trang nghieâm laïi nhö xöa. Ñoù laø töôïng Phaät Loâ-xaù-na. Ngöôøi ta thöôøng caàu cuùng. Luùc vua saép baêng, töôïng chaûy muõi, lôùp vaøng bò boùc ra, phaùt ra aùnh saùng. Thaùng tö nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù hai möôi ba, töôïng cuõng coù söï laï nhö tröôùc, sau ñoù vua Thaùi Toâng baêng haø. Thaùng saùu töôïng laïi coù söï laï, daân chuùng khoâng bieát tai hoïa gì xaûy ra. Thaùng baûy nöôùc soâng Haùn daâng, keùo troâi ngöôøi vaät, moïi ngöôøi ñeán chuøa caàu khaån.

Nieân hieäu Khai Hoaøng ñôøi Tuøy, ñieän Phaät chuøa Höng hoaøng ôû Töông chaâu bò chaùy, moïi ngöôøi ñeàu sôï töôïng ñoàng cao tröôïng saùu bò chaùy nhöng töôïng vaãn coøn nguyeân, sau dôøi veà chuøa Baïch maõ. Nieân hieäu Vónh Huy naêm thöù hai, teân troäm vaøo ñònh cöôùp töôïng, boãng tay bò keït, khoâng ruùt ra ñöôïc. Saùng hoâm sau chö Taêng hoûi, teân troäm noùi coù ngöôøi ñeán troùi tay.

Töôïng Phaät A-di-ñaø vaø naêm möôi töôïng Boà-taùt ñöôïc xem laø ñieàm laønh töø Thieân Truùc. Töông truyeàn: Boà-taùt ñaït naêm thoâng ôû chuøa Keâ ñaàu ma Thieân Truùc ñeán coõi tònh, thöa vôùi Ñöùc Phaät A-di-ñaø raèng chuùng sinh Ta baø muoán sinh veà coõi naøy nhöng khoâng thaáy hình töôïng Phaät, e khoâng coù söùc thaàn, xin Phaät giaùng haï. Phaät baûo: Haõy veà ñi seõ thaáy. Boà-taùt trôû

veà thì thaáy moät töôïng Phaät vaø naêm möôi töôïng Boà-taùt ngoài ôû toøa sen treân laù. Boà-taùt veõ theo ñeå truyeàn baù. Veà sau con cuûa Ñaèng Tæ xuaát gia môùi thænh ñöôïc veà ñaát Haùn. Sau traûi qua nhieàu naêm thaùng vaø söï dieät phaùp cuûa caùc trieàu ñaïi, töôïng khoâng coøn thaáy nöõa. Nhaø Tuøy khai giaùo, Sa-moân Minh Hieán ñöôïc Phaùp sö Ñaïo Tröôøng taëng moät böùc, Sa-moân cho veõ laïi ñeå truyeàn baù. Hoïa só Taàn Troïng Ñaït ôû Baéc Teà veõ laïi treân vaùch. Hieän vaãn coøn.

Töôïng ñaù chuøa Nhaät nghieâm ôû kinh ñoâ nhaø Tuøy, töôïng cao taùm taác, roäng naêm taác, ñöôïc laøm baèng ñaù baùt laêng töû neân raát trong suoát. Xöa vò Taêng Taây Vöïc mang sang, nhöng gaëp loaïn Haàu Caûnh neân caát töôïng ôû chuøa Taây laâm nuùi Loâ sô, Giang chaâu. Tuøy Daïng Ñeá cho taäp hôïp caùc caûnh tích xöa, thaáy baûn ghi veà töôïng lieàn sai ngöôøi ñeán chuøa tìm. Sau naøy môùi ñöa veà chuøa Nhaät nghieâm khoâng cho ai vaøo xem. Cuoái nieân hieäu Ñaïi Nghieäp, taêng chuùng keùo ñeán chieâm ngöôõng töôïng, moïi ngöôøi thaáy moät veõ, vua lieàn laäp trai ñaøn saùm hoái thì töôïng hieän laïi nhö xöa. Nhöng nhìn vaøo töôïng ngöôøi thì thaáy Phaät, Boà-taùt, ngöôøi thì thaáy ñòa nguïc khoå ñau. Töø ñoù veà sau moïi ngöôøi ñeán leã töôïng ñeå bieát kieáp tröôùc kieáp sau cuûa mình.

Boán maët Phaät ôû chuøa huyeän Sa haø, Hình chaâu nhaø Tuøy. Thôøi Tuøy toå coù moät ngöôøi vaøo nuùi thaáy moät vò Taêng giöõ pho töôïng baèng ñoàng, cao hôn ba thöôùc, lieàn xin, vò Taêng cho, nhöng boãng bieán maát, laïi thaáy moät ngöôøi daãn ñeán chuøa Sa haø thì thaáy moät khoái vaøng hình con chim vaø coù ghi chöõ laøm töôïng Phaät boán maët. Sau laïi bieán maát. Beân hoâng chuøa thöôøng coù aùnh saùng hieän. Tuøy Haäu Chuû nghe, lieàn cho ngöôøi ñuùc, maõi hôn hai traêm ngaøy môùi xong.

Nieân hieäu Vuõ Ñöùc ñôøi Ñöôøng, Haùc Bieän, Haùc Tích ôû phöôøng chaâu voán kính tin Phaät. Hoï thöôøng thaáy treân nuùi coù moät baày nai nhöng ñuoåi chuùng ñi khoâng ñöôïc. Thaáy laï hoï ñaøo choã nai ñöùng thì thaáy moät pho töôïng ñaù cao gaàn moät tröôïng tö. Hoï ñöa veà laøng. Töø ñoù khoâng thaáy baày nai nöõa. Töông truyeàn thôøi Phaät Ca-dieáp coù boán möôi pho töôïng ñöôïc choân treân nuùi, hieän chæ thaáy ñöôïc hai töôïng.

Chuøa nuùi Tam hoïc ôû Giaûn chaâu, Thuïc Xuyeân, ñôøi Ñöôøng coù daáu chaân Phaät, trong hö khoâng thöôøng coù ñeøn thaàn chieáu soi vaøo ban ñeâm, ngaøy chay caøng nhieàu. Sau coù ngöôøi côõi ngöïa ñeán chuøa ñeå tìm. Ngoaøi möôøi daëm thì thaáy ñeøn nhöng ñeán thì maát. Nieân hieäu Trinh Quaùn thöù möôøi thaày Phaùp Taïng ñeán nguû ñeâm ôû chuøa, boãng coù moät vò ñaïi thaàn loâi ra ngoaøi cöûa, quaêng ra xa baûy daëm, laøm ñau chaân, thaày trôû veà chuøa, ñoùng cöûa.

Thaùng chín nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù möôøi baûy ñôøi Ñöôøng, ñoâ ñoác Löông chaâu Lyù Taäp Döï ñi tuaàn haønh ñeán huyeän Xöông tuyeàn phía Ñoâng nam, thaáy coù taûng ñaù goàm moät traêm möôøi chöõ, ghi veà baûy Ñöùc Phaät vaø taùm Boà-taùt. Ñoâ ñoác daâng sôù taâu, vua haï chieáu xaù toäi moät naêm.

Nuùi Baéc Thaïch chuøa Töông Tö caùch Du chaâu hôn traêm daëm veà phía Taây coù möôøi hai veát chaân Phaät, daøi gaàn ba thöôùc, roäng moät thöôùc moát, in saâu chín taác, giöõa coù hình caù, caùch hôn möôøi böôùc veà phía Baéc ñieän Phaät coù moät vò Taêng ôû ñoù. Thaùng möôøi nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù hai möôi, trong suoái cuûa chuøa coù hoa sen maøu ñoû moïc leân, to ba thöôùc, coù hình ngöôøi khoùc. Moïi ngöôøi ñeán xem ñeàu kinh ngaïc, teân chuøa Töông tö coù töø ñoù.

Treân nuùi, chuøa Linh kham ôû huyeän Höng ninh, naèm veà phía Ñoâng baéc Tuaàn chaâu nhaø Ñöôøng coù hôn ba möôi veát chaân Phaät to gaàn naêm thöôùc. Trong moät con soâng caùch Tuaàn chaâu hai traêm daëm veà phía Ñoâng taây, moät traêm daëm veà phía Nam baéc coù moät kho ñoàng, coù baøi minh: Taêng ñöôïc thì phöôùc, tuïc ñöôïc thì hoïa. Tuïc truyeàn: Xöa coù moät vò Taêng töø phöông Baéc ñeán aån ôû ñaây, hoâm leân nuùi Hoàng lónh, vò Taêng laàn ñeán choã veát chaân Phaät. Thaáy coû caây ôû ñoù toát töôi lieàn nguû ñeâm. Nöûa ñeâm sôn thaàn hieän leân doïa, baûo: Khoâng neân ôû ñaây, quyû thaàn hay ñeán quaáy roái. Vò Taêng boû ñi. Thôøi Toáng coù hai vò Taêng ñeán ñoù tìm, bieát vò Taêng kia trì kinh Phaùp Hoa, haøng phuïc ma quyû, chuùng ñeàu theo tu hoïc. Sau coù ngöôøi tìm thaáy baûy daáu chaân in treân ñaù. Ñeán nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù ba, ngöôøi ta laïi thaáy theâm moät daáu chaân nöõa, taát caû ñeàu phaùt ra aùnh saùng. Vua nhaø Toáng lieàn xaây chuøa ôû ñoù.

Nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm thöù tö ñôøi Ñöôøng, thöù söû Phuû chaâu caàu cuùng ñeå traùnh haïn haùn nhöng khoâng ñöôïc. Veà sau coù ngöôøi thaáy treân nuùi phía Ñoâng coù töôïng ñi nhöng khoâng dôøi ñöôïc. Ngöôøi ta theo ñöôøng ñi tìm thaáy hai veát chaân daøi hai thöôùc caùch nhau naêm daëm. Nghe tin thöù söû vaø daân chuùng ñeán thaép höông caàu khaån xin möa, laïi thænh töôïng veà chuøa. Luùc ñöa töôïng ñi maây phuû giaêng, ñeán ñeâm thì tuoân möa.

Nieân hieäu Vónh Huy ñôøi Ñöôøng, chuøa nuùi Ngoä chaân huyeän Lam ñieàn, Ung chaâu coù nhieàu taêng chuùng tu hoïc. Moät vò Taêng xaây moät coác nhoû ôû khe nuùi phía Baéc nhöng tröôùc coác coù moät taûng ñaù raát lôùn, trôû ngaïi vieäc ñi laïi. Vò taêng laøm moïi caùch ñeå phaù ñaù nhöng khoâng ñöôïc, sau ñaäp ñaù ra thì ñöôïc moät töôïng vaøng, cao naêm taác, hieän coøn ôû chuøa.

ÔÛ huyeän Hoä ñaát Ung chaâu ñôøi Ñöôøng coù töôïng vaøng cao ba thöôùc saùu, thöôøng phaùt ra aùnh saùng. Toâi nghe thì ñeán chieâm ngöôõng, treân chaân

töôïng coù baøi minh: Ngaøy taùm thaùng tö nieân hieäu Kieán Nguyeân naêm thöù hai möôi, ñuùc taïi chuøa Tröôøng an. Coâng chuùa xuaát gia hoïc Phaät, coù noùi: nhôø söï caûm öùng cuûa töôïng Phaät neân ñöôïc xuaát gia. Xin moâ phoûng theo ñeå taïo phöôùc cho möôøi phöông.

Xöa giaùo phaùp bò dieät, töôïng ñöôïc caát ôû Song la nhaân. Sau coù ngöôøi nghe tieáng, thaáy aùnh saùng laï lieàn baùo daân laøng ñeán tìm, hoï ñaøo thaáy töôïng nhöng daân chuùng caát giaáu ñeå cuùng thôø vì coøn laø thôøi Chu. Nay vaãn coøn.

Thaùng hai nieân hieäu Long Soùc naêm thöù ba ñôøi Ñöôøng, ôû Thaåm chaâu coù töôïng xuaát hieän. ÔÛ hang huyeän Caåm thöôïng voán coù ba pho töôïng ñaù, töôïng giöõa thöôøng phaùt ra aùnh saùng soi saùng caû hang. Daân chuùng ñoàn ñeán tai vua. Vua cho sö Huyeàn Tuù chuøa Ñaïi töø aân vaø söù giaû ñeán xem. Thaáy aùnh saùng chieáu saùng hoï lieàn taâu vua, aùnh saùng soi chieáu suoát ba ñeâm môùi heát. Nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù ba chuùng toâi coù ñeán huyeän naøy nhöng khoâng thaáy ñieàm laï.

Nieän hieäu Long Soùc naêm thöù nhaát ñôøi Ñöôøng. Vua haï chieáu cho thaày Hoäi Tích chuøa Hoäi xöông leân nuùi Nguõ ñaøi ñeå tu söûa chuøa thaùp. Nuùi naøy coù naêm ñaøi, ñaøi giöõa cao nhaát, ñöôïc laøm töø thôøi Nguïy Cao toå Hieáu Vaên Ñeá. Phía Baéc ñaøi vaãn coøn veát tích ngöôøi ngöïa, treân ñænh coù ao Thaùi Hoa Tuyeàn, laïi coù suoái nhoû, giöõa coù hai thaùp thôø Boà-taùt Vaên- thuø. Töông truyeàn Boà-taùt Vaên-thuø ñeán nuùi Thanh löông noùi phaùp cho naêm traêm vò tieân. Nuùi naøy raát laï, ít coù caây coái chæ coù röøng thoâng, phía Nam nuùi coù ñænh Thanh löông, döôùi nuùi coù phuû Thanh löông. Caùch ba möôi daëm veà phía Ñoâng cuûa ñaøi coù chuøa Linh thöùu, ôû ñoù coù hai ñaïo traøng. Töông truyeàn do Haùn Minh Ñeá xaây döïng, phía Nam coù vöôøn hoa, thaät laø ñaát cuûa thaàn tieân. Sö Hoäi Tích cuøng huyeän thöøa vaø hôn hai möôi ngöôøi leân nuùi tu söûa. Thaáy thaàn tích hoï ra söùc tu söûa toân taïo. Chôït nghe tieáng chuoâng vang leân, muøi höông thoaûng ra, taát caû ñeàu khen laï. Hoï ñeán phía Taây, thaáy moät vò Taêng côõi ngöïa ñi veà phía Ñoâng, hoï lieàn chaïy theo nhöng khoâng kòp. Ñieàm laï aáy vaãn thöôøng aån hieän. Phía Ñoâng nam laø Haèng Nhaïc, phía Taây baéc laø Haèng Thieân, giöõa coù saùu ngoâi thaùp Phaät, thaân töôùng caùc Thieàn sö Giaûi Thoaùt, Taêng Minh vaãn coøn.

Nieän hieäu Long Soùc ñôøi Ñöôøng taû haønh quaân töôùng Tieát Nhaân Quyù ñaùnh deïp ñaát Lieâu. Thaáy töôïng ñi treân nuùi, töôùng quaân hoûi môùi bieát laø kyø tích ñôøi tröôùc, lieàn cho veõ laïi ñeå löu truyeàn.

■