# LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 187

TRUYEÄN

NOÙI VEÀ VIEÄC MÔÛ ROÄNG VAØ KHEN NGÔÏI KINH PHAÙP HOA

**SOÁ 2067**

(QUYEÅN 1  10)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

## SỐ 2067

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

*Sa-moân Lam Coác Tueä Töôøng soaïn.*

## QUYỂN 1

**ÑOÀ TÖÔÏNG**

Trong baûn chaâu baûo thaùp ôû Chuøa Kyø-hoaøn thuoäc taây vöïc noùi kinh töôïng naøy.

* ÔÛ Taây vöïc tröôùc kia töøng noùi phaùp vaø töôïng vaøng
* Nuùi Linh Thöùu ôû Taây vöïc noùi kinh vaø töôïng naøy
* Thích Hueä Haøo ñôøi Toáng veõ nuùi Linh Thöùu

### *Thaùi Toå Haäu Nguïy veõ hoïa ñoà nuùi Kyø-xaø-quaät.*

* Phu nhaân Taán AÂn xaây ñaøi Phaùp Hoa.
* Taï Tieäp Dö ñôøi Toáng xaây chuøa Phaùp Hoa.
* Thaùi thöôøng Khanh Trònh Quyønh ñôøi Haäu Nguïy xaây giaûng ñöôøng Phaùp Hoa.
* Thích Tueä Löïc ñôøi Taán xaây thaùp Ña Baûo.
* Löu Phaät Aùi ñôøi Toáng xaây chuøa Ña Baûo, thaùp Ña Baûo
* Xaù nhaân Töø Nghieâm ñôøi Teà xaây thaùp ñaù Ña Baûo.
* Thích Phaùp Thaønh chuøa Chaân ngoä ñôøi Ñöôøng taïo thaùp Ña baøo, Phaùp Hoa vaø ñaøi Phaùp Hoa.
* Quoác töû Teá töûu Tieâu Caûnh ñôøi Ñöôøng xaây thaùp Ña Baûo.
* Thaùi haäu Loä Chieâu ñôøi Toáng ñuùc töôïng Phoå Hieàn.
* Thích Ñaïo Uoâng ñôøi Toáng laäp ñaøn Phoå Hieàn.
* Thích Taêng Bao ñôøi Toáng laäp trai ñaøn Phoà Hieàn.
* ***Khaûo xeùt baûn ñoà Kyø hoaøn coù ghi raèng:*** Taàng treân cuûa laàu ñoâng tröôùc ñieän Phaät, coù pho töôïng baèng baïc, giöõa töôïng coù laàu quaùn baûy baùu, trong laàu quaùn coù ao baùu, hoa baùu. Treân hoa coù töôïng baïch ngoïc. Trong ñoùa sen trong ao coù thaùp baïc, ôû giöõa thaùp coù thaùp chaâu baùu, trong thaùp coù hai töôïng Thích-ca vaø Ña Baûo, thuyeát hoäi thöù baûy cuûa kinh Phaùp Hoa.

Laïi noùi kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, söï ñoàng vôùi Hoa Nghieâm, ñöôïc noùi trong hoäi Baùt-nhaõ-ña nhöng boån ñaõ dòch thôøi nay töông ñöông vôùi hoäi thöù ba.

Laïi noùi: Naêm taàng boán ñaøi cuûa hai lôùp ñieän.

Taàng treân coù chaâu pheä-ma-ni, haït chaâu naøy ôû thôøi quaù khöù chö Phaät coù noùi Phaùp Hoa trong ñoù, ba bieán Tònh ñoä hieän ñuû trong kinh.

### *Xeùt thö truyeän Taây Vöïc.*

ÔÛ nöôùc Ma-kieät-ñaø Trung Thieân-truùc phía ñoâng soâng Haèng coù toøa thaønh cuõ, chu vi hôn baûy möôi daëm, töø laâu ñaõ hoang pheá, vaãn coøn neàn moùng. Vaøo thôøi con ngöôøi thoï voâ löôïng tuoåi toøa thaønh aáy teân laø Caâu-toâ-ma-boå-tu-la, ñôøi Ñöôøng dòch laø cung thaønh Höông hoa. Ñeán thôøi tuoåi thoï con ngöôøi maáy nghìn, laïi goïi laø thaønh Ba-thaùc-ly-töû, chính laø Ba-lieân-phaát-ba. Caùch thaønh naøy veà phía Taây nam hôn boán traêm daëm, vöôït qua soâng Ba-ni-lieân-thieàn, ñeán thaønh Giaø-da. Hôn hai möôi daëm veà phía Taây nam cuûa thaønh naøy laø ñeán coäi Boà-ñeà, toøa Kim Cöông, v.v…, phía ñoâng coäi Boà-ñeà qua con soâng lôùn vaøo ñoàng hoang Ñaïi laâm, ñi hôn moät traêm daëm veà phía Ñoâng baéc cuûa ngoïn nuùi naøy thì ñeán nuùi keâ Tuùc, töø nuùi keâ Tuùc ñi hôn traêm daëm veà phía Ñoâng baéc thì ñeán Ñaïi sôn. Töø Ñaïi Sôn ñi veà phía Ñoâng hôn saùu möôi daëm ñeán cung thaønh Thöôïng mao, thaønh naøy naèm giöõa nöôùc Ma-kieät-ñaø, cho neân noù laø kinh ñoâ cuûa caùc baäc Tieân vöông. Phaàn nhieàu phaùt ra muøi höông Mao cho neân laáy ñoù goïi teân. Xung quanh nuùi Suøng laø vuøng ngoaïi oâ, phía Taây giaùp vôùi ñöôøng taét, phía baéc laø cöûa nuùi. Chu vi hôn moät traêm taùm möôi daëm, laø röøng caây sum sueâ, ñeàu coù maøu vaøng. Ban ñaàu vua Taàn Baø-sa-la ñoùng ñoâ ôû ñaây, daân chuùng soáng trong thaønh thöôøng gaëp hoûa tai, neân hoï oaùn thaùn, khoâng theå ôû yeân. Do ñoù vua ra leänh trong nöôùc neáu ai khoâng caån thaän thì ñöa hoï vaøo röøng laïnh, röøng laïnh chính laø choã boû xaùc cheát. Ngöôøi ñôøi thöôøng goïi ñoù laø nôi chaúng laønh, chaúng bao laâu thì trong cung vua bò hoûa hoaïn tröôùc, vua baûo caùc quan: “Phaûi dôøi ñoâ thoâi”, beøn sai Thaùi töû ñi xem xeùt trong nöôùc, ñích thaân vua ra Mao thaønh veà phía Taây baéc chöøng boán naêm daëm, ñoùng quaân ôû ñoù. Baáy giôø, vua Pheä-xaù-ly nghe vua

Taàn-baø-sa-la ñi ra ôû ngoaøi röøng laïnh, oâng beøn trieäu taäp binh lính muoán giao chieán nhöng roát cuoäc khoâng thaønh. Caän thaàn taâu leân, vua beøn cho xaây thaønh aáp, vì tröôùc vua ôû nôi naøy, neân goïi laø thaønh Vöông xaù. Quan laïi daân chuùng ñeàu dôøi veà ôû ñaây. Coù thuyeát noùi laø do vua Xaø-theá laäp, ñeán vua Voâ-öu dôøi ñoâ veà Ba-pheä-xaù, cuùng thaønh Vöông xaù cho Baø-la-moân. Nay trong thaønh naøy khoâng coøn daân chuùng, chæ coøn gaàn moät ngaøn nhaø Baø-la-moân maø thoâi. Phía Ñoâng baéc cuûa Mao thaønh khoaûng boán möôi laêm daëm laø ñeán nuùi Kyø-xaø-quaät, ñôøi Ñöôøng dòch laø Thöùu Ñaàu, cuõng dòch laø Thöùu Phong. Tieáp veà phía Baéc noåi leân moät ngoïn, chim thöùu ôû ñoù, gioáng nhö moät caùi ñaøi cao, baàu trôøi xanh trong röïc rôõ, ñaäm nhaït roõ reät. Nhö Lai ngöï ôû ñôøi, suoát naêm möôi naêm phaàn nhieàu ôû ngoïn nuùi naøy, noùi roäng phaùp maàu, töùc laø choã noùi kinh naøy. Cho neân Phaät noùi kinh thöôøng ôû nuùi Linh Thöùu vaø caùc truï xöù khaùc. Luùc Phaät ôû ñôøi, vua Taàn-baø-sa-la vì muoán nghe phaùp neân phaùt ñoäng daân chuùng töø chaân nuùi ñeán ñænh nuùi, vöôït hang leo nuùi, xeáp ñaù laøm theàm ba caáp, roäng hôn möôøi böôùc, daøi naêm saùu daëm. Giöõa ñöôøng coù hai ngoâi thaùp nhoû, moät goïi laø haï thöøa, töùc laø vua töø ñaây tieán leân, moät goïi laø thoái phaøm, töùc goïi taét laø ngöôøi phaøm, khoâng ñöôïc ñi chung. Treân ñænh nuùi chieàu ñoâng taây daøi, chieàu nam baéc heïp, giaùp ranh vôùi söôøn nuùi phía Taây hieän coù ngoâi nhaø xaây döïng cao roäng, phía Ñoâng coù cöûa Nhö Lai thuôû xöa noùi phaùp trong ñoù, nay laøm moät pho töôïng noùi phaùp, kích côõ baèng thaân Phaät, Sa-moân Huyeàn Trang ñôøi Ñöôøng, hoï Traàn ngöôøi ôû Laïc Döông xuaát gia töø thuôû nhoû, baåm chaát thoâng minh, laø baäc thaày taøi gioûi, thaáu toät chaân thuyeân, cho raèng ngöôøi leo leân caây thì bieát roõ ñöôïc chieàu cao cuûa noù, ngöôøi loäi qua soâng thì bieát söï caïn saâu cuûa noù. Theá roài, Sö xaû thaân ôû Taây Vöïc xa thaúm, ñaët chí trong dieäu lyù u huyeàn, vaøo nieân hieäu Trinh Quaùn naêm ñaàu ngaøi baét ñaàu ñi veà phía Taây, caû ñi laãn veà möôøi baûy naêm, caùc kinh luaän Sö thænh ñöôïc ghi ñuû trong bieät kyù. ÔÛ nöôùc Trung Thieân-truùc kia Sö thænh ñöôïc töôïng vaøng toaøn thaân Phaät ñang noùi kinh Phaùp Hoa ôû nuùi Linh thöùu, nöôùc Ma-kieät- ñaø. Töø ñeá töôïng leân ñeán haøo quang cao ba thöôùc. Saéc töôùng tuyeät ñænh, coâng phu tuyeät dieäu, chieâm ngöôõng ñaûnh leå quaû thaät gaáp boäi. Sau ñeán ôû ñoù, moâ taû khoâng heát.

Nieân hieäu Caûnh Bình naêm ñaàu ñôøi Toáng, Sa-moân Baïch Tueä cao ôû

chuøa Ngoõa Quan xaây chuøa Linh AÅn, coù Sa-moân Thích Hueä Haøo trí tueä thoâng thaùi, tö chaát tuyeät luaân, böùc tranh nuùi Linh thöùu ôû trong ñoù, kyø dieäu voâ cuøng, môùi troâng töôûng thaät, caûnh chim muoâng trong röøng nuùi ñoù, hình daùng taùm boä trôøi roàng chöa trieàu ñaïi naøo coù. Baét ñaàu töø ñaây sau khi xaây xong, caû nöôùc ñeàu ñeán tham quan. Ñôøi sau, xaây ñieän thôø ñeàu

laáy maãu cuûa Sö laøm kieåu, phía Ñoâng taây cuûa chuøa naøy daøi ba möôi taùm tröôïng, phía Nam baéc daøi boán möôi boán tröôïng boán thöôùc.

+ Thaùi toå Ñaïo Chaùnh Hoaøng ñeá Thaùc Baïc Khueâ ñôøi Haäu Nguïy, nieân hieäu Thieân Höng naêm ñaàu, xaây moät böùc hoïa nuùi Kyø-xaø-quaät vaø trang söùc raát nhieàu, choã naøo cuõng troïn veïn.

+ Nieân hieäu Nghóa Hy naêm thöù baûy ñôøi Taán, phu nhaân AÂn cuûa Vöông Kinh Chaâu xaây chuøa Ñoâng Thanh Vieân, trong chuøa xaây moät ñaøi Phaùp Hoa.

+ Nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù möôøi laêm ñôøi Toáng, Taï Tieäp Dö ôû huyeän Maït laêng xaây chuøa Phaùp Hoa.

+ Cung haàu Trònh Quyønh, Thaùi Thöôøng khanh ñôøi haäu nguïy caát chuøa Tònh vöïc, xaây giaûng ñöôøng Phaùp Hoa.

+ Nieân hieäu Höng Minh naêm thöù hai ñôøi Taán, Sa-moân Tueä Löïc ôû chuøa Ngoõa quan xaây moät ngoâi thaùp Ña baûo baèng ñaù.

+ Nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù naêm ñôøi Toáng coù ngöôøi ôû Baønh thaønh teân laø Löu Phaät AÙi xaây chuøa Ña baûo vaø moät ngoâi thaùp Ña baûo ôû Kieán Khang.

+ Nieân hieäu Kieán Nguyeân naêm ñaàu ñôøi nhaø Teà, Thöù söû Hoà Haøi Chi ôû Döï chaâu xaây chuøa Phaùp aâm ôû Chung sôn, xaù nhaân Töø Nghieãm Trôï xaây moät ngoâi thaùp Ña baûo.

+ Sa-moân Phaùp Thaønh chuøa Ngoä Chaân nuùi ngoïc ôû lam ñieàn ñôøi Ñöôøng, xuaát gia töø luùc nhoû, leân nuùi ôû caùch tuyeät vôùi ñôøi, trì tuïng kinh naøy caû vaïn laàn, y theo kinh xaây moät ngoâi thaùp Ña baûo, moät giaûng ñöôøng Phaùp Hoa, moät laâu ñaøi Phaùp Hoa. Treân ñaøi ñeå kinh, leã saùm xung quanh. Laïi xaây moät thieàn thaát, nhaäp ñònh trong ñoù, thaät nhieàu ñieàu kyø dò, coù ghi ñuû trong haäu truyeän.

+ Quoác töû Teá töûu Tieâu Caûnh ñôøi Ñöôøng, ngöôøi ôû Lan Laêng, laø huyeàn toân cuûa vua Löông laø con thöù naêm cuûa Löông Vöông Vò, khi nhaø Löông dieät vong, oâng ñeán nhaø Tuøy, em gaùi laøm Hoaøng haäu cuûa vua, Döông Ñeá. OÂng sinh ra trong gia ñình quyù toäc vaø kính tin Phaät phaùp.

Vaøo nieân hieäu Ñaïi nghieäp, töï tuïng kinh Phaùp Hoa, y theo vaên kinh khaùc moät ngoâi thaùp Ña baûo baèng goã ñaøn höông, cao khoaûng ba tröôïng vaø khaéc moät pho töôïng Phaät Ña baûo baèng goã, suoát maáy naêm vaãn chöa xong, aûnh cuûa Sö laø Töû Thuyeân ôû nhaø, saùng daäy chôït thaáy trong coû ôû tröôùc vieän coù ngoâi thaùp baèng goã chieân ñaøn, phía döôùi coù moät töôïng Phaät baèng ñaù nung, böùc töôïng ñöôïc laøm raát ñaëc bieät, dung nhan kieåu Phaïm raát uy nghieâm, maét Ngaøi trong suoát ñöôïc laøm baèng baïc, con ngöôi loùng laùnh nhö ngöôøi soáng, Töû Thuyeân raát kinh ngaïc lieàn veà baùo cho Caûnh

hay, Caûnh thaáy theá raát ñoãi vui möøng, oâng ñem ñoù veà thöû ñaët thaùp Ña baûo leân, thì raát töông xöùng. Vì laøm nhö cuõ tuy maàu goã ít saùng nhöng boùng thaùp caøng maàu nhieäm hôn. OÂng thænh töôïng Phaät ñeå vaøo thaùp cuõng vöøa vaën nhö cuõ. Tieâu Caûnh raát vui möøng vaø khen raèng ñoù laø do loøng chí thaønh maø caûm öùng neân, Chieác y ñaép treân pho töôïng naøy coù hôn caû traêm vieân xaù-lôïi. Con gaùi cuûa Caûnh teân Ni tuoåi coøn nhoû nghó raèng xaù-lôïi laáy chuøy ñaäp khoâng beå neân thöû laáy ba möôi haït ñeå treân ñaù laáy buùa ñaäp. Xaù lôïi vaêng töù tung hoaøn toaøn khoâng beå. Coâ gaùi beøn nhaët laïi chæ ñöôïc ba boán vieân, soá coøn laïi khoâng thaáy ñaâu caû, chôït hoaûng sôï veà baùo cho Tieâu Caûnh bieát, oâng ñeán choã ngoâi thaùp xem thì xaù lôïi vaãn nhö tröôùc. Tieâu Caûnh töø ñaáy ngaøy naøo cuõng tuïng moät bieán kinh Phaùp Hoa cho ñeán cuoái ñôøi.

Vaøo nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù möôøi hai oâng bò beänh, Tieâu haäu vaø con chaùu ñeán thaêm, ai oâng cuõng baûo ñoát höông vaø sau ñoù noùi lôøi töø bieät vôùi hoï. Chæ giöõ laïi ngöôøi em laø Toáng Coâng Vuõõ vaø ngöôøi con gaùi laø Ny, oâng baûo hoï ñoát nhang tuïng kinh Phaùp Hoa, laùt sau oâng baûo con gaùi raèng: Cha saép ñi, Boà-taùt Phoå Hieàn ñeán ñoùn cha ôû Ñoâng vieän, con haõy qua ñoù röôùc. Coâ y theo lôøi thì oâng baûo vieän naøy khoâng saïch, ngaøi khoâng chòu ñeán, ta seõ qua ñoù, caùc ngöôi ôû laïi maïnh khoûe, nhaân ñoù töø bieät Vuõ. OÂng ngoài daäy roài quyø xuoáng chaép tay höôùng thaúng veà phöông Taây, choác laùt ngöng thôû, oâng ñeå laïi di chuùc laø chæ chôû moät chieác xe, duøng y phuïc lieäm, phu nhaân khoâng ñöôïc toáng taùng, khoâng ñöôïc cuùng maën, ñaøo huyeät ñeå choân quan taøi. Quan quaân trong trieàu ñeàu khen Ngaøi laø baäc thoâng ngoä, ngöôøi trong cung thöïc haønh theo lôøi daën. Thuôû xöa, ñaïi só Bieán Caùt, thaàn löïc voâ bieân, hieän thaân coõi voi ñaàu ñaøn chöùng minh kinh Phaùp Hoa. Ñaây coù leõ laø ñieàm quyeàn öùng cuûa Tieân Phaät, hoaëc laø söï thuøy hoùa cuûa baäc Boå xöù, Thaát ñòa chaúng löôøng, Nhò thöøa khoâng nghó ñeán ñöôïc, noùi veà thaân dieäu saéc ñaõ laø baäc toû ñaïo. Töôïng veõ tinh xaûo, ngöôøi tin seõ ñöôïc caûm öùng. Xem hình laø ñeå thaàn ngoä, nhaân Tích maø quaùn Boån, vui möøng khi thaáy töôùng baùu roài duøng ñoù ñeå khuyeân daãn keû meâ.

+ Thaùi haäu Loä Chieâu cuûa Toáng Suøng Hieán, gieo nhaân laønh töø nhieàu kieáp, saùnh duyeân trong hoaøng gia. Thuôû nhoû ñaõ xem söï toân quyù laø huyeãn moäng, coi nhöõng thöù quyù baùu laø buïi traàn ñeå taâm ñeán vieäc môû mang chaùnh phaùp, moâ taû phaùp thaân. Vaøo nieân hieäu Ñaïi Minh, naêm thöù tö, baø baûo Tyø-kheo Ñaøm Tieâu chuøa Baïch Maõ ñuùc moät pho töôïng Phoå Hieàn toaøn thaân côõi voi traéng, saùu chieác ngaø traéng nhoû, baûy chi troøn tròa, taïo veû huøng traùng, ñuùc kieåu trang nghieâm, ñuùc saùnh vôùi luyeän ñoàng pheát baèng gang chaûy. Töôùng vaøng tím cuûa Boà-taùt vaø hình baïc traéng saùng loùa

cuûa voi ñaàu ñaøn. Choùi loïi röïc rôõ, daùng nhö bay leân maây, quaû laø daáu veát quyù giaù cuûa vieäc Phaät, laø chaân quy cuûa thaùp mieáu, nguyeän roäng lôùn khoâng cuøng taän, tu phöôùc khoâng moûi meät. Ñeán nieân hieäu Ñaïi Minh naêm thöù taùm, laïi xaây moät ngoâi chuøa Phoå Hieàn, cöïc kyø traùng leä, daùng veû trang nghieâm.

\* Thích Ñaïo Quyùnh laø ngöôøi ôû Hieáu Ñaøo thuoäc phuø phong, Sö voán hoï Maõ, hoïc nghieäp thuaàn tuùy, noåi tieáng luùc coøn nhoû, ban ñaàu xuaát gia laøm ñeä töû ngaøi Ñaïo YÙ. Sö thích tuïng Phaùp Hoa, chæ doác loøng vaøo vieäc naøy. Vaøo thaùng chín nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù hai, vì ngöôøi laäp trai ñaøn Phoå Hieàn ôû Laïc Döông, theá roài saép xeáp doïn deïp trong ngoaøi thanh tònh, töôïng trang nghieâm toát laønh, chí thaønh chí kính, ñaïo tuïc hôn boán möôi ngöôøi suoát trong baûy ngaøy, luùc ñang thoï trai chôït coù moät ngöôøi maëc aùo keùp quaàn cuït côõi ngöïa vaøo tröôùc trai ñöôøng, xuoáng ngöïa leã Phaät. Ngaøi noùi: Thöôøng nhaân khoâng ñöôïc vaøo leã, ngöôøi naøy leân ngöïa tuoát roi bieán maát, roài laïi thaáy aùnh saùng ñoû loùe treân hö khoâng phuùt choác boãng taét maát. Thaùng 12, naêm Nguyeân Gia thöù 3, trong ñeâm saép hoaøn maõn ôû trong moät ngoâi nhaø cuûa Cö só, ngaøi laïi laäp moät trai ñaøn Phoå Hieàn, ñeâm saép xong coù hai vò Sa-moân aên maëc nhö ngöôøi ñôøi ñi thaúng vaøo leã Phaät. Chuùng taêng cho laø dung taêng (taêng taàm thöôøng) khoâng chòu tieáp ñoùn, hoûi qua loa veà queâ quaùn. Vò aáy ñaùp: ôû tröôùc thoân naøy, luùc aáy trong sôù nhöõng ngöôøi taïi gia nhö Tröông Ñaïo bieát roõ neân raát kính phuïc, doác loøng leã baùi, vò Sa-moân ra khoûi cöûa ñi chöøng maáy möôi böôùc thì chôït bay thaúng leân hö khoâng, tìm hieåu vò taêng naøy chaúng bieát lai lòch.

Sau ñoù, Sö cuøng vôùi boán ngöôøi baïn hoïc ñi veà phöông Nam, ñeán Laïc döông, xem xeùt phong tuïc trong ñeâm leân thuyeàn qua soâng, giöõa soâng thuyeàn vôõ, ba ngöôøi chìm xuoáng soâng cheát. Sö trôû veà chí thaønh nieäm Quaùn AÂm, chôït tænh thaáy döôùi chaân coù moät vaät töï troài leân roài thaáy aùnh saùng ñoû hieän phía tröôùc, Sö theo aùnh aùng aáy bôi leân bôø. Sö ñeán Nghieäp ñoâ, ôû chuøa Nam Nhaøn, thöôøng laáy baùt-chu tam muoäi laøm söï nghieäp, moät laàn Sö ngoài thieàn nöûa ñeäm, boãng thaáy boán ngöôøi ñi xe ñeán phoøng baûo Sö leân thuyeàn. Trong baát giaùc ngaøi thaáy mình ôû giöõa Thaåm Kieàu thuoäc thuoäc Quaän Laêng. Thaáy moät ngöôøi ngoài treân chieác giöôøng, ôû giöõa ñöôøng coù maáy traêm thò giaû, thaáy Sö ñeán hoï ngaïc nhieân ñöùng daäy noùi: “ngöôøi ngoài thieàn”, nhaân ñoù noùi vôùi ngöôøi xung quanh raèng: Chæ muoán bieát choã ôû maø thoâi, ñaâu daùm phieàn ñeán Phaùp sö, theá roài hoï leã baùi vaø töø bieät. Hai ngöôøi tieãn Sö veà chuøa, goõ cöûa giaây laùt môùi môû khi vaøo chuøa thaáy cöûa phoøng vaãn ñoùng, moïi ngöôøi khoâng ai ñoaùn ñöôïc vieäc gì. Vaøo nieân hieäu Nguyeân Gia naêm thöù hai möôi ñôøi Toáng, Sö cuøng Laâm Xuyeân Khang,

SOÁ 2067 - TRUYEÄN NOÙI VEÀ VIEÄC MÔÛ ROÄNG VAØ KHEN NGÔÏI KINH PHAP HOA , Quyeån 1 51

Vöông Nghóa Khaùnh ñeán Quaûng Laêng roài qua ñôøi ôû ñoù.

\* Thích Taêng Baøo ngöôøi ôû Kinh Trieäu, thuôû nhoû ôû Quan Trung hoïc vôùi ngaøi La- thaäp. Vaøo giöõa nieân hieäu Vónh Sô ñôøi Toáng, Sö ñeán phöông Baéc, roài laàn ñeán tònh xaù Hoaønh sôn. ÔÛ ñoù, Sö laäp trai ñaøn Phoå Hieàn ba möôi moát ngaøy, saùm hoái ñeán ngaøy möôøi baûy thì thaáy moät con haïc traéng bay ñeán ñaäu tröôùc toøa Phoå Hieàn, vaøo ñoù haønh höông xong môùi ñi, ñeán ngaøy hai möôi moát laïi thaáy boán ngöôøi maëc aùo vaøng nhieãu thaùp maáy voøng roài bieán maát.

■