# SOÁ 2098

TRUYEÄN COÅ THANH LÖÔNG

# LÔØI TÖÏA

Phaøm töû phuû danh sôn laø nôi thaày 7 Ñöùc Phaät gaù chaân, Thanh löông Thaùnh caûnh laø choán muoân Boà-taùt aån tích. Phoâ baøy töø xöa nay, ñuû trong caùc Ñoà tòch. Hoa laï coû linh thoaûng toûa höông thôm, ñaù saâu moái laïnh aùnh ngôøi thanh khieát, khí trong laønh nhaû toûa trong röøng, maây ñeïp laønh daøn traûi treân ñaûnh. Hang xanh vaøo ñeâm höøng höïc maø ñuoác ñeøn thöôøng saùng. Ñoäng bieác gaàn saùng ñau ñaùu maø chuoâng troáng voïng vang. Ngöôøi giaø thaâm traàm nôi khe coác, treû nhoû ñuøa vui giöõa khoùi maây. Laàu caùc röïc rôõ trang nghieâm, ñieän ñöôøng cao vôøi traùng leä. Hoaëc laø caùc baäc cao taêng töø xa ñeùn tham phoûng, hoaëc laø caùc haøng quyù toäc tôùi troâng xem. Thaáy hoùa nghi maø keát duyeân ñaéc ñaïo, nhìn töôùng haûo maø phaùt nguyeän chí thaønh, tu nhaân thuø ñaëc ôû ñôøi nay, chöùng quaû huyeàn dieäu nôi kieáp khaùc. Thöôøng troâng thaáy aùnh saùng cuûa ngoïc haøo, luoân cö truù trong theá giôùi kim saéc. Vôùi ngöôøi ngoä ñaït thì thöùc taâm vaø kieán taùnh. Vôùi ngöôøi quy y thì heát chöôùng maø tieâu tai. Coù theå goïi laø phöôùc chaúng luoáng maát, coâng khoâng doái boû. Bieân taäp thaønh truyeän kyù löu truyeàn khaép nôi, daãn duï caùc haøng ngu xaèng, ñeàu tin saâu chaéc, ñoàng leân ñöôøng giaùc, ñeàu ñeán cöûa huyeàn, ñoàng côõi thuyeàn Baùt Nhaõ cuøng leân bôø Nieát-baøn.

Ngaøy 17 thaùng 2 naêm Taân söûu (1181) thuoäc nieân hieäu Ñaïi Ñòch 91161-1190) thôøi nhaø kim.

*Kính caån ghi lôøi töïa thö Ñöôøng thieàn vieän vónh an suøng thoï.*

*Sa-moân Thích Quaûng Anh.*

**TRUYEÄN COÅ THANH LÖÔNG**

*Thôøi tieàn Ñöôøng, Sa-moân Tueä töôøng ôû Lam coác soaïn thuaät*

# QUYEÅN THÖÔÏNG

1- Laäp danh neâu hoùa 2- Phong vöùc lyù soá

3- Coå kim thaéng tích.

# LAÄP DANH NEÂU HOÙA

Kính caån y cöù theo kinh Hoa Nghieâm trong phaåm ‘Truù xöù Boà-taùt” noùi: “ÔÛ phöông Ñoâng baéc, coù truù xöù cuûa Boà-taùt teân laø nuùi Thanh löông. Trong quaù khöù coù vò Boà-taùt thöôøng ôû trong ñoù, vaø ôû ñoù, hieän nay coù Boà-taùt teân laø Vaên-thuø-sö-lôïi, coù vaïn vò Boà-taùt ôû ñoù thöôøng veà giaûng noùi phaùp”. Toâi töøng ñeán troâng xem danh sôn xöù ñaát ñoù, tuy Tung sôn Ñaïi sôn laøm traán, boàng lai, hang tieân ñeàu bieân taäp trong saùch theá tuïc. Moïi söï chæ taïi vöùc noäi, chöa coù ñieàu gì xuaát phaùt töø kim khaåu löu truyeàn trong baûo taïng. Gaù muoân vò Thaùnh maø phu tuyeân hoaèng hoùa, töø 5 xöù AÁn Ñoä môùi ñeán di tích naøy, ñeïp saùng nuùi linh, lôïi khaép hieàn kieáp. Ñaâu thöôøng ghi cheùp thaønh thieân chöông, ñoàng naêm maø ñaøm noùi ö!

Nay, treân nuùi coù chuøa Thanh löông, phía döôùi coù phuû Thanh löông, huyeän Nguõ ñaøi, ñoù thaät ñaùng laøm khuoân maãu soi saùng vaäy. Coù 1 teân goïi nuùi Nguõ ñaøi, trong ñoù coù 5 quaû nuùi cao vuùt, treân ñaûnh ñeàu khoâng coù caây röøng sinh moïc, moïi söï ñoàng nhö tích ñoä, neân goïi laø Ñaøi. Theo “Kinh ly nguyeân thuûy” noùi laø: “Nuùi ñoù coù 5 quaû cao vuùt vöôït treân caùc nuùi khaùc, neân goïi ñoù laø nuùi Nguõ Ñaøi”. Naêm Vónh Gia thöù 3 (309) thôøi Taây Taán, taïi huyeän Toân nhaân, quaän Nhaïn moân coù hôn traêm gia ñình laùnh naïn vaøo nuùi ñoù, bò ngöôøi nuùi röôït ñuoåi vì ñoù maø khoâng trôû veà, beøn ôû yeân giöõa nuùi non hang troáng. Nhöõng keû só qua laïi coù luùc coù troâng thaáy hoï ôû, nhöng ñeán phoûng tìm thì chaúng bieát ôû ñaâu. Neân moïi ngöôøi cho nuùi ñoù laø dinh ñoâ cuûa tieân giaû vaäy. Theo “Kinh tieân” noùi laø: “nuùi Nguõ ñaøi goïi laø Töû phuû, thöôøng coù hôi khí saéc tía lan toûa, tieân nhaân ôû ñoù”. Theo “Tinh dò kyù” noùi laø: “Taïi Nhaïn moân coù nuùi Nguõ ñaøi, hình nuùi coù 5 ngoïn cao trô troïi,

coù 1 ñaøi thöôøng môø toái khoâng theå saùng toû, vaøo nhöõng luùc trôøi trong maây tan thì coù theå hieän baøy”. Theo “Quaùt ñòa chí” noùi laø: “Nuùi ñoù, taàng cuoän cao vôïi ñeïp xinh, ñöôøng cong uoán quanh. Nuùi linh kheâ thaàn, haøng phaøm tuïc khoâng theå nöông ôû. Nhöõng vò ôû ñoù, hoaëc laø nhöõng baäc chuyeân tinh thieàn ñònh, caùc vò tö duy huyeàn aûo, vaø phaøm phaùp saám vang aâm, höông khoùi toûa boán phía, nhöõng baäc mang taâm töø bi giaùc ngoä, töï nhieân xa vôïi. Môùi nghieäm nhöõng vò ñeán nuùi ñoù, ñeán maø khoâng trôû veà”. Theo “Taäp kyù giaû” noùi laø: “Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi laø baäc ñaïi só phaùp thaân, xöa tröôùc ñaõ thaønh chaùnh giaùc hieäu laø Long Chuûng Toân, laø Hoan hyû taïng, cuõng coù hieäu laø Phoå Kieán Nhö Lai. Nay vì duøng söùc phöông tieän hieän thaân Boà- taùt ñeå vì ñoái döông Thaùnh chuùng, nhieáp hoùa cöùu teá quaàn moâng, raên daãn caùc loaøi xua ñöa ñeán bôø kia ñeå ñöôïc toû roõ Ñaïo. Vôùi caùc haøng coù trí thöùc khoâng ñeán ñöôïc taän nguoàn thì giaûi ñaøm veà ñaïo tích, danh soá khoâng theå cuøng cöïc theàm baäc. Chæ vì caùc loaøi meâ môø trong ñeâm daøi chaúng theå töï ngoä. Neân beøn ruõ giaùng töø bi, hieän ñeán coõi nöôùc Kham Nhaãn (Ta-baø) naøy, giöõ gìn giaùo phaùp cuûa chö Phaät xöa tröôùc, thöôøng ôû taïi choán ñaát Thanh löông, baøy veát gaàn caên cô ñôïi chôø boïn haùm sinh chuùng ta”. Theo “Kinh baùt-neâ-hoaøn” noùi laø: “Neáu ngöôøi chæ nghe ñöôïc danh hieäu Boà-taùt Vaên- thuø-sö-lôïi thì döùt tröø ñöôïc toäi sinh töû trong 12 kieáp, neáu ngöôøi naøo leã baùi thì thöôøng ñöôïc sinh trong nhaø Phaät. Neáu ngöôøi naøo xöng danh hieäu töø 1 ngaøy ñeán 7 ngaøy thì Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi haún seõ hieän thaân, nhö ngöôøi bôûi nghieäp chöôùng xöa tröôùc caûn ngaên thì trong moäng cuõng ñöôïc thaáy hình töôïng Boà-taùt, trong traêm ngaøn kieáp chaúng sa ñoïa vaøo ñöôøng xaáu aùc. Lôùn thay lôïi ích aáy! Caùc ngöôøi con ñang ôû trong nhaø löûa, sao laïi laõng queân nghó nhôù, chæ roäng troâng mong tröông kieån, tìm nguoàn soâng nôi vöôøn trôøi? Sa-moân Phaùp Hieån ñi tìm caàu chaùnh giaùc ñeán taän trôøi Thieân truùc, huoáng gì chæ trong thöôùc taác thaàn chaâu, khen lao nghe thaáy. Qua veà nuùi aáy chöa vöôït quaù thaùng trôøi, vöôït traûi leân xuoáng chöa nhoïc vaøi ngaøy. Haù coù theå chaúng naên daét taâm môø toái, phaán phaùt chaân bieáng löôøi, giaãm traûi qua thaønh thöïc nhoû nhieäm naøy vì ñeán bôø giaùc ngoä ö?”

Coù ngöôøi hoûi raèng: “Ñaáng Ñaïi Thaùnh giaùo hoùa moïi vaät theo lyù

neân bình ñaúng, töùc neân khaép cuøng muoân öùc coõi nöôùc, côù sao laïi ngöng treä taïi 1 phöông naøy ö?”. Ñaùp raèng: “Thaät ñuùng vôùi yeáu chæ cuûa Ñöùc Nhö Lai! Thaät ñuùng vôùi yeáu chæ cuûa Ñöùc Nhö Lai! Chæ phaûi ñuû 3 duyeân môùi ôû taïi choán naøy, ñoù laø: Moät laø chö Phaät töø xöa tröôùc laàn löôït tuùc trì taïi ñoù. Hai laø muoán khieán caùc haøng voâ trí haï ngu chuyeân taâm coù taïi moät choã vaø ba laø caùc haøng ôû ñoù caên cô ñaõ thuaàn thuïc coù theå kham nhaän moïi thaáy nghe. Toâi cho raèng ñaïo lyù ñeø neùn hay naâng boác, chæ vaäy maø thoâi. ”

# PHONG VÖÙC LYÙ SOÁ.

Nuùi, caùch Tröôøng An veà phía Ñoâng baéc hôn 1.600 daëm, thuoäc quaûn haït cuûa Ñaïi chaâu. Töø ñaûnh nuùi ñeán Chaâu thaønh veà phía Ñoâng nam caùch hôn traêm daëm. Nuùi ñoù veà phía taû gaàn vôùi Haèng Nhaïc, veà phía höõu tieáp lieàn vôùi Thieân trì, phía Nam thuoäc huyeän Nguõ ñaïi, phía Baéc ñeán taän huyeän Phoàn tró, bao quanh döôùi neàn ñeán coù hôn 500 daëm. Nhö laø non cao laém lôùp chaén, coác thoâng suoái bay, xuùc chaïm ñaù nhaû maây, töùc tuøng laøm loïng taùn coù ñeán haøng ngaøn caây, söông tuyeát muøa haï ngöng ñoùng, khoùi moác thöôøng tích chöùa, ngöôøi vaät chaúng theå leùn giaãm traûi qua, vaø cuõng luoân luoân nhö vaäy. Leân treân Trung ñaøi troâng nhìn boán phía heát taàm maét, chæ coù Haèng nhaïc cao keà tieáp ñoù, coøn caùc nuùi coác khaùc ñeàu men theo beân veä nhö thanh thaéng vaäy.

Trung ñaøi cao 90 daëm, treân ñaûnh ñaát baèng phaúng chu vi roäng 6 daëm leû 200 boä. Hôi gaàn veà phía Taây baéc coù suoái Thaùi hoa chu vi roäng 38 boä, nöôùc saâu 1 thöôùc 4 taác, tröôùc sau vôùi söï coù caûm coù caïn coù saâu khaùc nhau, nöôùc suoái ñoù trong suoát ngöng aùnh, chöa töøng giaûm khoâ, moïi ngöôøi ñeàu cho ñoù laø nôi Thaùnh nhaân söû duïng, neân qua laïi phaàn nhieàu ñeàu ñem caùc thöù höông hoa cuûa caûi ñaët ñeå vaøo ñoù cuùng döôøng, 4 phía bôø treân ñaûnh ñaøi moãi phía daøi 2 daëm tuyeät khoâng coù caây coái lôùn chæ coù coû hoaéc löôùt traûi sinh moïc. Caùc ñaøi khaùc, khoâng coù caây chæ coû, thaûy ñeàu theo vaäy. Theo “Kinh Ly nguyeân thuûy” ghi chuù laø: “Nguoàn nöôùc ñaây Ñoâng nga coác phaùt xuaát töø Trung ñaøi, nöôùc ñoù coù nhieàu khe ñua nhau sinh phaùt khoáng cheá caùc soâng, chaûy loaïn veà phía Taây nam, taûi qua Taây ñaøi, traûi ñeán Ñoâng nga coác, neân goïi ñoù laø Ñoâng nga coác.

Ñoâng ñaøi cao 38 daëm treân ñaûnh ñaát baèng phaúng chu vi roäng 3 daëm, caùch Trung ñaøi vôùi suoái Thaùi hoa xa 42 daëm. Caên cöù theo “Quaùt Ñòa Chí” v. v… noùi: “Caùc ñaøi cao thaáp, soá daëm xa gaàn phaàn nhieàu coù traùi vöôït, bôûi laø Thuû ñaïo chaúng ñoàng, hoaëc chæ ñaøi coù khaùc, nay chæ y cöù ôû 1 nhaø, coøn ghi ñaïi ñeå nhö vaäy. Neáu muoán ñeán Ñoâng ñaøi, tröôùc tieân töø Trung ñaøi qua Baéc ñaøi, môùi ñaàu qua khoaûng giöõa chæ leo söôøn nuùi lieàn nhau, khoâng bò caûn trôû bôûi khe suoái. Treân ñaûnh khoâng coù nöôùc, chæ coù ñaù taïp loaïn, nöôùc coác Tieåu baùch, xuaát phaùt taïi döôùi ñaøi ñoù, theo höôùng Baéc ñoå xuoáng soâng Hoâ-ñaø. Veà phía Ñoâng nam nuùi ñoù keùo daøi 40 daëm lieàn vaøo Haèng chaâu, bieân giôùi huyeän Haønh ñöôøng. Phía Ñoâng nuùi Phieân laõnh cuøng lieàn vôùi Haèng nhaïc. Phía Taây baéc keùo daøi 13 daëm lieàn vaøo coác Ñaïi baùch thuoäc bieân giôùi huyeän Phoàn tró.

Taây ñaøi cao 35 daëm, treân ñaûnh ñaát baèng phaúng chu vi roäng 2 daëm, coù nöôùc. Phía Ñoâng caùch suoái Thaùi hoa 4 daëm. Veà phía Taây baéc nuùi ñoù

keùo daøi 20 daëm töùc vaøo Nga coác thuoäc phía Taây bieân giôùi huyeän Phoàn tró.

Nam ñaøi cao 37 daëm, treân ñaûnh ñaát baèng phaúng chu vi roäng 2 daëm, khoâng coù nöôùc. Veà phía Taáy baéc caùch suoái Thaùi hoa 80 daëm, phía Nam coù khe nöôùc, nguoàn phaùt xuaát töø nuùi ñoù. Töø nguoàn phaùt xuaát veà phía Ñoâng nam chaûy loaïn nhieàu doøng, vaøo khe nöôùc phía Ñoâng. Veà phía chaùnh Nam nuùi ñoù keùo daøi 60 daëm töùc ñeán ngay chuøa Khaâm nham thuoäc bieân giôùi huyeân Nguõ ñaøi.

Baéc ñaøi cao 38 daëm, treân ñaûnh ñaát baèng phaúng roäng 3 daëm. Veà phía Nam caùch suoái Thaùi hoa 12 daëm, treân ñaûnh luoân coù ñaù loãi laïc, khe suoái Tuøng thaïch, laïnh ñoâng chaúng chaûy. Veà phía chaùnh Baéc nuùi ñoù keùo daøi 20 daëm töùc lieàn vôùi coác Ñaïi baùch thuoäc bieân giôùi huyeän Phoàn tró, trong coác coù nöôùc baét nguoàn töø Baéc ñaøi xuoâi chaûy vaøo soâng Hoâ-ñaø. Theo kinh Sôn Haûi noùi: “Nuùi Thaùi hyù nôi phaùt xuaát nöôùc soâng Hoâ-ñaø”. Quaùch Phaùc chuù thích raèng: “Soâng Hoâ-ñaø ngaøy nay phaùt xuaát töø nuùi Voõ phu, phía nam huyeän Loã thaønh thuoäc Nhaïn moân”. Theo “Quaùt Ñòa Chí” noùi laø: “Nuùi Thaùi hyù vaø Voõ phu töùc laø chæ 1 nuùi vaäy. Nay goïi ñoù laø Phaùi sôn, töùc laø ñaøi Ñoâng caùch huyeän Phoàn tró 90 daëm”.

# COÅ KIM THAÉNG TÍCH

Töø khi Chu Muïc gaëp Hoùa Nhaân trôû veà sau, Haùn Voõ ñöôïc kim thaàn trôû veà nöôùc, xöa tröôùc tieáp noái roõ raøng, laâu in hình nôi giaûn ñoäc. Chæ vì Taàn Vöông (Taàn Thuûy Hoaøng - Doanh Chính 246-209 tröôùc taây lòch) phoùng töù hung nghòch, thieâu ñoát heát thi thö, beøn khieán nhöõng baäc kheùo hoïc chaân thöøa cuøng thôøi vaän maø suy maát! Maõi ñeán thôøi vua Hieån Toâng (?) caûm moäng, soùng caû daàn lôùn maïnh döôïm nhuaàn khaép nôi maø môû ñöôøng, giaù nhaät nguyeät maø tranh saùng, thaät laø vó ñaïi thay! Coù theå khaùi löôïc maø noùi vaäy. Kòp ñeán thôøi ñaïi Baéc Teà doøng hoï Cao bình trò (550- 578), hoaèng döông saâu roäng veà töôïng giaùo, chuøa thaùp khaép trong nöôùc nhaø coù gaàn 40 ngaøn ngoâi. Trong ñoù, coù hôn 200 ngoâi giaø lam. Laïi caét thueá khoùa ôû 8 chaâu ñeå laøm taøi vaät cuùng döôøng y phuïc thuoác thang cho sôn chuùng (chö Taêng) caên cöù theo ñoù maø roõ bieát thì tieân ôû Linh huoáng neân xuùc chaïm ñaát maø laém nhieàu. Gaëp ñeán luùc vua Voõ Ñeá (Voõ Vaên Ung 561-579) thôøi Baéc Chu phaù dieät Phaät phaùp, kinh ñieån Phaät phaùp bò giaãm naùt, phöông huy thaïnh quyû tieâu tan gaàn heát. Nhö töï chaúng coù thaàn minh chia phaân gìn giöõ hieám coù keû caàm cöông hieän coøn. Nay, moïi söï ghi luïc ñaây ñeàu töø nhöõng ngöôøi ñoù ñeán nôi chaân thaät aån maát dieâu taøn, coù theå goïi laø hôi thôû raát daøi vaäy. Neân ôû ñoù coù ñaïo döïng thaùp mieáu, tu ñaïo toân

nghi, caûnh nghieäp xöùng ñaùng, tuy chaúng nhö xöa tröôùc, nhöng ñeàu theo thöù töï maø noùi baøy ñoù vaäy.

Taïi treân Trung ñaøi, coù moät ngoâi tinh xaù baèng ñaù xöa cuõ do Thöù söû Thoâi Chaán ôû Leä chaâu thôøi nhaø Nguïy taïo döïng. Laïi coù vaøi möôi ngoâi thaùp ñaù nhoû, phaàn nhieàu ñeàu ñaõ bò huûy naùt. Nay hieän coù neàn moùng ñaù saép chaát lieàn nhau cuûa 2 phoøng thaát vuoâng roäng hôn 3 tröôïng, cao 1 tröôïng 5 thöôùc. Thaát phía Ñoâng coù 1 toân töôïng Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñöùng cao baèng thaân ngöôøi. Thaát phía Taây coù 1 toân töôïng Boà-taùt Di-laëc ngoài hôi nhoû hôn so vôùi töôïng Vaên-thuø. Trong 2 thaát ñoù, caùc thöù hoa loïng cuùng döôøng, caùc thöù ñeäm daï thoï duïng khoâng gì chaúng môùi ñeïp. Ñoù laø nôi Sa-moân Ñaïi thöøa Cô ôû chuøa Töø AÂn ñaõ ñeán ñoù vaäy. Cô ( Khuy Cô) töùc laø ñeä töû thöôïng tuùc cuûa Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang. Naêm Haøm Hanh thöù 4 (673) thôøi tieàn Ñöôøng, Sa-moân Khuy Cô cuøng hôn 500 vò vöøa Taêng vöøa Tuïc ñeán ñoù tu haønh, hoaëc nghe coù muøi höông thôm khaùc laï, aâm thanh chuoâng khaùnh hoøa vang. Naêm ñoù, caùc haøng ñaïo tuïc ôû Haøng chaâu laïi taïo 1 ngoâi phuø ñoà baèng saét cao hôn 1 tröôïng nghinh ñöa ñeán nuùi Nguõ ñaøi. Ñaàu tieân thieát ñaët ngay giöõa khoaûng thaïch thaát. ÔÛ phía Nam coù 2 bia vaên cuõ nay ñaõ bò ngaõ ñoå, chöõ khaéc ñeàu bò xoùa môø, chæ coøn hôi ngôøi saùng, toâi taåy röûa ñeå ñoïc xem ñoù nhöng troïn khoâng bieát 1 chöõ! Moät bia do Thöù söû Thoâi Chaán ôû thôøi nhaø Nguïy taïo, 1 bia Haøn chaâu tröôûng söû Tröông Bò laäp. Töông truyeàn laø: “Tröông Bò töøng ñi ñeán nuùi Caûm Thaùnh neân laäp bia ñoù ñeå thuaät baøy manh moái xöa tröôùc, cuøng 700 ngöôøi daãn ñeán leân ñaøi maø döïng laäp ñoù”. Töø ñoù veà phía Ñoâng nam ñi men theo ñaûnh nuùi daàn xuoáng hôn 30 daëm laø ñeán chuøa Ñaïi phu ñoà. Chuøa ñoù do vua Vaên Ñeá (?) thôøi Nguyeân Nguïy döïng laäp. vua Vaên Ñeá töøng ñeán döøng ôû ñoù, saém ñuû moïi thöù kính phuïng Thaùnh nghi, beøn phaùt Thaùnh taâm taïo döïng chuøa Vuõ ñoù. “Phu” nghóa laø “tin”. Noùi vua ñaõ gaëp caûnh phi thöôøng beøn môû phaùt taâm tin roäng lôùn. Vaû laïi nay thaáy 2 ngoâi nhaø ôû phía Ñoâng taây, toân töôïng thieát ñaët vaãn hieän coøn. Ngoaøi ra, haønh lang neàn moùng caûnh vöùc phaûn phaát hieän coøn. Theo “Quaùt Ñòa Chí” noùi: “Laáy “Phu” laø “Phoø””. Coøn theo “Cao taêng truyeän” thì laáy “Phu” laø “Boá”. Ñoù ñeàu laø söï sai nhaàm cuûa trong caùc truyeän luïc vaäy. Vaø caùc xöù ôû nuùi ñoù, Thaùnh tích thaät laém nhieàu, ñeán nhö nhöõng söï caûm kích taâm linh chöa coù nôi naøo nhö ôû ñoù. Neân nhöõng ngöôøi tröôùc sau qua ñeán, tuy coù kieán thöùc ngu doát taâm tình bæ oåi cuõng ñeàu khaån thaønh buøi nguøi ñöôïm öôùt khaên aùo, vaø ñeàu nghó suy caûi ñoåi coá gaéng. Phía döôùi 2 ngoâi nhaø aáy, khoâng dung ngöôøi phaøm döøng ôû. Xöa kia coù 1 vò Taêng, ñeán trong nhaø phía Ñoâng ôû laïi qua ñeâm, ñoan toïa tuïng kinh, boãng caûm thaáy bò boàng neùm xuoáng khe suoái ôû

phía Ñoâng vaäy. Töø ñoù veà sau, moïi ngöôøi sang ñoù khoâng daùm xaâm phaïm. Xöa kia taïi chuøa ñoù coù 3 vò Sa-di töøng nghe caùc baäc tuùc ñöùc ñaøm noùi coù söï linh aån beøn cuøng nhau daãn ñeán hang coác phoûng tìm mong ñöôïc thaáy gaëp. Traûi qua 4-5 ngaøy, löông thöïc muoán heát beøn tìm ñöôøng trôû veà, ñeán 1 ñaûnh nuùi Ngöïa döïng nghæ döôùi goác caây. Chæ choác laùt thaáy coù 1 ngöôøi saéc da ñen saïm men theo ñaûnh nuùi ñi leân, 3 vò Sa-di ñoù cuùi ñaàu leã baùi xöng goïi raèng: “Thaùnh giaû haõy hieän laïi ñaïo thuaät!”. Ngöôøi aáy baûo: “Ñôïi ngaøy mai, ta seõ trôû laïi, caùc oâng taïm ñeán nuùi phía Ñoâng ñôïi chôø ta döôùi goác tuøng. Neáu thaáy ngöôøi vaøo hang, goïi caàu ñoù thì töï ñöôïc”. Xong, beøn xuoáng ñaûnh nuùi phía nam maø ñi. Ba vò Sa-di men theo ñaûnh nuùi ñeán nuùi phía Ñoâng coù ñöôïc 1 caây ñaïi thoï. Buïng caây ñoù roãng khoâng nhö laø nhaø cöûa, ñeán gaàn troâng xem thaáy mòt môø, 3 vò Sa-di ñoù ñöùng ñôïi chôø beân caïnh caây ñeán sau giôø ngoï, boãng nhieân nhö coù 1 xaáp luïa rôi xuoáng tröôùc caây, thì ra 1 baäc tröôïng phu raâu toùc tai cao, saéc maët tôï hoa ñaøo ñi thaúng vaøo trong hang caây tuøng, caû 3 vò Sa-di khoâng daùm laïi gaàn, kinh sôï cuøng ñöùng troâng xem. Moät vò noùi laø: “Cöù ñöùng nôi cöûa hang chôø ñôïi ra lieàn cheát oâm chaàm laáy ñoù”. Giaây laâu, ngöôøi aáy vöøa môùi ñi ra, 1 vò Sa-di lieàn oâm laïi, coøn 2 vò kia kính laïy xin ban aân. Ngöôøi aáy toû veû töùc giaän quaùt maéng raèng: “Ñoà vaät ngu si sao chaúng thaû ra? Ta troïn khoâng noùi gì ñaâu?”. Vò Sa-di aáy lieàn buoâng thaû ra, ngöôøi ñoù lieàn voït nhaûy giöõa hö khoâng maø ñi. Khi aáy cuøng nhau tìm laïi höôùng Taây maø trôû veà, ñeán chieàu toái thì ñeán nôi gaëp ngöôøi beùo maäp ñen saïm hoâm qua, boãng thaáy ngöôøi aáy laïi vaïch röøng maø leo leân ñaûnh, ngöôïc hoûi 3 vò Sa-di raèng: “Ngöôøi aáy coù laøm gì noùi gì chaêng?” 3 vò Sa-di ñaùp: “Ngöôøi aáy raát giaän döõ, chaúng noùi ñieàu gì”. Ngöôøi ñoù cöôøi baûo: “Ham thích röôïu laïi uoáng, caùc ngöôøi khieán naõo loaïn ngöôøi ñoù. Thaän troïng chôù trôû laïi, haõy gaáp laáy röôïu cuûa ngöôøi aáy maø uoáng”. Noùi xong, laïi theo höôùng Baéc maø ñi xuoáng. Ba vò Sa-di y theo lôøi baûo ñoù vaøo hang, coù baäc ñaù ñaët döôùi, daøi khoaûng 2 tröôïng, phaúng baèng gaàn xuoáng phía Baéc, ñeàu toaøn ñaù saéc traéng quanh haïng, aùnh saùng nhö ban ngaøy, coù 1 chieác bình baèng baïc, duøng maâm baïc ñaäy laïi, phía treân coù 1 caùi cheùn baïc. Röôïu ñoù coù muøi thôm cay ngon laønh khaùc haún muøi röôïu ôû theá gian. Ba vò Sa-di uoáng thöû röôïu ñoù, chæ môùi ñöôïc ra khoûi hang, beøn ñeàu say caû, ñeán luùc tænh laïi caûm thaáy ngoaøi mieäng moãi vò ñeàu coù loaøi truøng nhoû nhö loøng ñuoâi ngöïa ruùc raûi ngang doïc voâ soá. Töø ñoù, nhan saéc caû 3 vò Sa-di ñeïp nhuaàn, khí löïc maïnh gaáp boäi, trôû veà laïi chuøa vaøi ngaøy sau, ñoâng 1 luùc maø maát vaäy.

ÔÛ phía Nam chuøa ñoù coù vöôøn hoa roäng khoaûng vaøo ba khoaûnh ñaát

ñai maàu môõ töôi toát, coù traêm ngaøn danh phaåm, saéc maøu saùng ñeïp töôùng

traïng ñoàng nhö thö caåm, töùc do vua Hieáu Vaên Ñeá (Thaùc Baït Hoaèng 466- 471) thôøi Baéc Nguïy troàng neân ñoù. Theo caùc haøng só tuïc noùi laø: Hoa aáy vaøo giöõa muøa haï hôi töôi toát nhöng chöa laém nhieàu, ñeán ngaøy 15 thaùng 7, ñoàng 1 luùc cuøng phaùt, traûi qua 7 ngaøy vuït nhieân ñeàu taøn taï. Chæ vì ôû nôi u hieåm khoù tìm neân ít hieám ngöôøi troâng thaáy ñoù. Theo “Quaùt Ñòa Chí” noùi veà vöôøn hoa ñoù laø röøng gaám hoa linh, chuûng loaïi teân goïi khaùc laï, chim muoâng thuù vaät thuaàn ôû laâu, maëc chaân chaúng nhieàu, tin chaéc ñoù laø caûnh ñeïp xinh vaäy. Töø vöôøn hoa ñoù theo höôùng Nam ñi hôn 20 daëm coù nuùi Phaïm tieân, coøn goïi laø nuùi Tieân hoa. Xöa kia coù ngöôøi ñoù aên duøng hoa cuùc maø ñöôïc thaønh tieân, neân laáy teân goïi laø Phaïm tieân hoaëc Tieân hoa vaäy. Nay, trong thaùng 9 naêm Laân Ñöùc thöù nhaát (664) vua Cao Toâng (Lyù Trò) thôøi tieàn Ñöôøng sai söù AÂn Chaân Vaïn Phöôùc cöôõi theo ngöïa traïm ñeán ñoù haùi hoa vaäy.

Töø chuøa Ñaïi phu veà phía Ñoâng nam caùch 200 boä coù ñeàn thôø Nguõ ñaøi. Khoaûng cuoái thôøi nhaø Tuøy, ñeàn thôø ñoù bò thieâu chæ coøn laïi daáu veát maø thoâi. Töø chuøa Ñaïi phu veà phía Baéc, caùch 4 daëm coù chuøa Vöông töû thieâu thaân. Taïi ñoù tröôùc kia coù ngoâi thaùp coå cuûa vua A-duïc. Ñeán ñaàu thôøi Baéc Teà (550) vò Vöông töû thöù 3 ñeán ñoù caàu mong Boà-taùt Vaên-thuø- sö-lôïi maø troïn khoâng ñöôïc thaáy môùi ñeán phía tröôùc thaùp phaùt nguyeän töï thieâu thaân ñeå cuùng döôøng. Nhaân ñoù maø taïo döïng thaønh chuøa aáy vaäy. Vôùi Vöông töû aáy, coù Hoaïn quan Löu Chi töï buøi nguøi thaáy di hình coøn laïi, laïi caûm söï vieäc Vöông töû thieâu thaâu, beøn taáu xin vaøo nuùi tu Ñaïo, ñöôïc vua (?) ban saéc chaáp thuaän. Môùi ñeán ôû ñoù ñoïc tuïng kinh Hoa Nghieâm troïn 21 ngaøy haønh ñaïo, caàu mong ñöôïc thaày Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, beøn ñöôïc thaàm öùng, lieàn ñöôïc hoaøn bò thaân caên, nhaân ñoù lieàn giaûi ngoä môùi tröôùc thuaät luaän Hoa Nghieâm 6 quyeån. Luaän gaàn taát caû ñuoâi ñaàu, beøn trôû veà laïi taáu trình. vua Cao Toå (?) kính tin, do ñoù caøng taêng theâm thöôøng ngaøy giaûng 1 Thieân Hoa Nghieâm ôû thôøi baáy giôø raát thaïnh haønh. Xöa kia trong naêm Hy Bình thöù nhaát (516) thôøi Baéc Nguïy coù Sa-moân Linh Bieän ôû nuùi huyeän OÂng tieân ñaàu mang ñoäi kinh ñoù doõng maõnh haønh Ñaïo, döôùi chaân raùch naùt ñoå maùu, do söï tinh caàn chí thaønh maø caûm ngoä, môùi ñoàng hieåu ñöôïc kinh ñieån ñoù, beøn tröôùc thuaät luaän goàm 100 quyeån. Baáy giôø Hieáu Minh hoaøng ñeá (Nguyeân Huû 516-528) thôøi Baéc Nguïy thænh môøi ñeán ôû ñieän Thöùc caøn ñeå phu döông aùo chæ. Caùc haøng teå phuû danh taêng ñeàu theo ñoái maët veà phöông Baéc. Phaùp sö Linh Bieän thò tòch trong thaùng gieâng naêm Chaùnh Quang thöù 3 (522) thôøi Baéc Nguïy, luùc ñoù vöøa môùi 36 tuoåi. Ñaâu chaúng laø do söùc tinh taán caûm neân, khaùc thôøi ñoàng traàn thay!

Töø chuøa Vöông töû thieâu thaân veà phía Ñoâng baéc chöa roõ soá daëm xa

gaàn laø ñeán Trung ñaøi, phía Nam Baéc ñaøi, phía Taây Ñoâng ñaøi chính giöõa cuûa 3 nuùi ñoù, ñöôøng ñi saâu hieåm, moïi ngöôøi chaúng theå ñeán. Truyeàn nghe veà hang Kim cang. Hang Kim cang laø nôi ñaày ñuû caùc thöù cuùng döôøng chö Phaät 3 ñôøi, phaàn nhieàu laø caát chöùa taïi ñoù. Caên cöù theo “Kyø Hoaøn Ñoà” noùi laø: “Trong Kyø hoaøn coù 1 boä nhaïc trôøi ñöôïc laøm thaønh baèng 7 vaät baùu”. Tieân noùi: Laïi caên cöù theo Linh tích kyù noùi laø “Nhaïc ñoù do quyû vöông La-saùt ôû nuùi Laêng giaø taïo ra, ñem ñeán daâng cuùng Ñöùc Phaät Ca-dieáp vì laø cuùng döôøng neân sau khi Ñöùc Phaät Ca-dieáp thò tòch, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñem ñeán trong hang Kim cang taïi nuùi Thanh löông. Ñeán luùc Ñöùc Phaät Thích-ca xuaát hieän noùi ñôøi, laïi ñem ñeán Kyø hoaøn, trong voøng 12 naêm, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi laïi ñem vaøo trong hang Kim cang ôû nuùi Kim cang. Laïi coøn coù khoâng haàu baèng baïc, ngöôøi trôøi baèng baïc ngoài treân hoa 7 baùu ñaøn gaûy khoâng haàu aáy. Laïi coù ñaïi Tyø-naïi-da taïng baèng giaáy vaøng saùch baïc, Tu-ña-la taïng baèng giaáy baïc saùch vaøng. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñeàu ñem ñeán trong hang Kim cang ôû nuùi Thanh löông.

Xöa kia, döôùi thôøi caùc vua Cao Teà (Baéc Teà), taïi chuøa Ñaïi phu coù Sa-moân Tröôøng Vaân, voán doøng hoï Chu khoâng roõ laø ngöôøi ôû xöù naøo, chæ vöøa vaøi tuoåi beøn xuaát gia, môùi ñaàu nöông theo Sa-moân Taêng Thoáng Thích Linh Tuaân ôû Tinh chaâu laøm ñeä töû. Ngaøi Linh Tuaân muoán xeùt xem taäp nghieäp xöa tröôùc, beøn ñem kinh taïng Ñaïi thöøa, ñeå cho maëc tình choïn laáy, môùi laáy ñöôïc boä kinh Nieát-baøn, nhaân ñoù baûo Töôøng Vaân taäp hoïc tuïng ñoïc ñoù, chöa troøn 1 naêm maø 1 boä kinh Nieát-baøn ñoù ñöôïc hoaøn taát. Moãi ngaøy ñoïc tuïng 1 bieán laáy laøm leä thöôøng. Ñeán luùc ñaõ nghe ñoù laø nuùi linh môùi tìm sang ôû. Sau, ñeán phía Nam chuøa, thaáy coù khoaûng hôn vaøi möôi ngöôøi ñeàu cao lôùn caû tröôïng, trong ñoù coù 1 vò oai ñöùc vöôït troäi ñi thaúng ñeán nghinh tieáp, ñaûnh leã maø thöa raèng: “Caàu xin sö haønh Ñaïo 7 ngaøy”. Töôøng Vaân ñaùp raèng: “Chöa roõ Ñaøn-vieät laø ngöôøi naøo, nhaø ôû ñaâu?”. Nhöõng vò aáy thöa raèng: “Ñeä töû laø thaàn nuùi ñaây ôû hang Kim cang”. Khi aáy beøn daãn Töôøng Vaân theo höôùng Baéc ñi khoaûng vaøi daëm, thaáy cung ñieän vöôøn röøng ñeàu duøng baèng caùc thöù Chu Bích ñeå nghieâm söùc. Töôøng Vaân môùi ôû ñoù trì tuïng kinh, aâm thanh löu loaùt roõ raøng vang höôûng khaép cuøng cung thaát. Sau khi trì tuïng kinh xong, thaàn ñem caùc vaät traân quyù cuùng döôøng Töôøng Vaân, Töôøng Vaân chaúng chòu nhaän. Thaàn coá caàu thænh môùi nhaän laáy. Töôøng Vaân noùi raèng: “Baàn ñaïo caûm maéc hoaïn ñôøi soáng naøy chaúng ñöôïc laâu daøi. Do tu Ñaïo nghieäp, Ñaøn-vieät haún cuõng khoâng soùt boû xin ban cho thuoác thaàn linh”. Thaàn noùi: “Ñieàu ñoù cuõng coù theå ñöôïc vaäy”. Beøn laáy ra 1 vieân thuoác lôùn nhö traùi taùo, saéc maøu nhö

luyeän maø kính daâng cuùng. Töôøng Vaân nhaän roài tieän duøng ñoù beøn ñöôïc leân tieân, trôû laïi choán kinh ñoâ, toû baøy taï töø maø ñi.

Töø Trung ñaøi veà phía Nam caùch hôn 30 daëm, taïi ven söôøn nuùi coù ñöôøng thoâng lôùn, ngöôøi ñi ñeán ñaøi thöôøng ñi baèng ñöôøng ñoù. Beân caïnh coù 1 ngoâi thaïch thaát roäng 3 gian. Beân trong coù caùc toân töôïng Phaät Thích- ca, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, Phoå Hieàn v. v… laïi coù phoøng oác, nhaø beáp, maøn chaén v. v… hieän coøn. Gaàn ñaây, trong naêm Haøm Hanh thöù 3 (672) thôøi tieàn Ñöôøng, Thieàn sö Nghieãm ñeán ôû ñoù tu taïo döïng laäp ñeå cho caùc haøng ñaïo tuïc leân ñaøi, qua laïi döøng nghæ. Thieàn sö Nghieãm voán ngöôøi ôû Soùc chaâu, chöa roõ thuoäc doøng hoï gì, xuaát gia naêm 17 tuoåi, ñi thaúng ñeán nuùi ñoù ñeå leã baùi, vui möøng vôùi ñieàu may maén, neân phaùt nguyeän tu taïo chaân dung toân trí taïi ñoù. Vaø Ñaïo nghieäp thuaàn tuùy, tính khoå vöôït haún, caûnh haïnh raát coù giaù. Neân töø tinh quaän trôû veà phía Baéc chæ coù 1 ngöôøi ñoù maø thoâi. Töøng ôû taïi Haèng an tu söûa toân töôïng xöa cuõ nôi hang ñaù vua Hieáu Vaên Ñeá (?), tuy moïi ngöôøi toân xöng laø chuû nhöng Thieàn sö Nghieãm chöa döï tham huyeàn hoùa. Trong voøng ngaøn daëm trôû laïi khoâng ai chaúng nghe ñaïo phong maø kính troïng. Hai muøa xuaân thu thöôøng ñöa caùc thöù söõa laïc boâng tô ñeán ñeå cuùng döôøng taïo phöôùc. Ngoaøi ra, veà thaéng haïnh thuø caûm cuoái cuøng do vuïn vaët heát. Naêm Haøm Hanh thöù 4 (673) thôøi tieàn Ñöôøng, Thieàn sö Nghieãm thò tòch taïi thaïch thaát. Caùch ngoâi nhaø aáy veà phía Ñoâng baéc hôn traêm boä, hieän coøn ngoâi thaùp Thieàn sö Nghieãm ngoài kieát giaø nhö hieän ñang soáng, moïi ngöôøi qua laïi thaûy ñeàu ñöôïc troâng thaáy. Töø thaïch thaáy veà phía Ñoâng nam caùch khoaûng vaøi daëm rieâng coù 1 ngoâi toát-ñoå-ba nhoû, phía treân coù chuøa Thanh löông do vua Hieáu Vaên Ñeá taïo döïng, toân töôïng Phaät ñöôøng ôû ñoù ñeán nay ñeàu hieän coøn.

Taïi Ñoâng ñaøi cuõng coù ngoâi thaùp ñöôïc saép xeáp baèng ñaù cao khoaûng 6-7 tröôïng, beân trong coù toân töôïng Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi. Töø ñaøi veà phía Ñoâng tieáp lieàn vôùi Haønh nhaïc, khoaûng giöõa roãng toái roãng, hieám ít daáu chaân ngöôøi böôùc ñeán. Theo caùc baäc laõo thaønh xöa tröôùc tuyeàn laø coù nhieàu ngöôøi ñeán aån daät taïi ñoù. Toâi töøng ñeán phía Ñoâng baéc ñaøi ñoù, gaëp ñöôïc 1 ngöôøi, hoûi veà veát tích xöa cuõ. Ngöôøi ñoù ñöa tay chæ giöõa khoaûng 2 beân ñaøi nhaïc maø baûo laø: “Thôøi xöa, nhaân dí saên ñeán phía Ñoâng cuûa ñaøi, thaáy hoa quaû caây röøng töôi toát coù hôn 10 khoaûnh. Veà sau trôû laïi phoûng tìm, troïn chaúng thaáy ôû ñaâu. Vaû laïi, trong caùc ñaøi thì ñaøi ñaây raát xa. Giöõa khoaûng ñoù nuùi hang chuyeån ñoåi hình traïng, neân ngöôøi troâng thaáy ñeàu maát choã ghi nhôù, neân caùc ngöôøi ñeán leã baùi tham yeát, ñeàu chaúng theå ñeán. ”

Xöa kia coù 1 vò Taêng ñeán nuùi leã baùi. Ñeán treân Trung ñaøi, muoán

ñeán Ñoâng ñaøi, xa thaáy phía tröôùc coù vaøi möôi con truøng lôùn nghinh daãn tröôùc maø ñi. Vò Taêng aáy nguyeän doác heát thaân maïng caàn phaûi ñöôïc ñeán leân ñoù. Boãng choác maây laønh neân noãi sinh toûa hai beân taû höõu, trong khoaûnh khaéc troâng nhìn laïi nhö bít maét, beøn raát kinh sôï neân buøi nguøi hoái haän maø ruùt lui! Xöa tröôùc toâi coù cuøng phaïm taêng Thích-ca-maät-ña-la leân treân Trung ñaøi. Maät-ña-la môùi ñaàu noùi laø haún phaûi ñi, nhöng sau troïn chaúng ñi. Toâi cho laø caùc baäc Thaùnh giaû phaàn nhieàu ôû taïi trong ñoù.

Taïi Taây ñaøi, löôïc khoâng theå neâu thuaät. Phía Taây cuûa Taây ñaøi coù hang Bí ma. Xöa tröôùc vaøo thôøi Cao Teà (Baéc Teà 550-578), coù Tyø-kheo- ni Phaùp Bí, laø ngöôøi tueä taâm thieân ngoä, chaân khí rieâng troäi vöôït, vaát boû theá tuïc huyeân naùo, xa ñeán ôû ñoù suoát 50 naêm, nhö môùi ñaàu khoâng ñoåi thay böôùc chaân. Do thieàn tueä caûm neân, ôû ñôøi khaép nghe, ñeán naêm hôn 80 tuoåi môùi thò tòch taïi ñoù, ngöôøi ñôøi sau raát möïc kính troïng, nhaân laáy ñoù maø goïi teân hang. Toâi töøng cuøng vaøi ba ngöôøi vöøa taêng vöøa tuïc coá yù sang tìm ñoù, troâng xem nôi ôû, môùi laø kyø quaùn cuûa ñòa phuû. Hai phía Ñoâng-taây cuûa hang vaùch döïng ñöùng cao vaøi ngaøn tröôïng, ñöôøng vaên ñaù 5 saéc, ñeïp xinh tôï nhö raùng sôùm, coù vaøi haøng caây tuøng troàng caém reã nôi buïng hang. ÔÛ ñoù 2 beân daàn giaùng xuoáng hôïp ôû maët phía Taây, khoaûng giöõa coù 1 con ñöôøng môùi coù theå dung ñöôïc thaân ngöôøi chen ñi. Ngoaøi ra töôùng traïng thieân nhieân nhö thaønh quaùch vaø Phaät ñöôøng, phoøng nhaø hieän coù vaøi gian. Caùc veát tích thieàn tuïng ñuû khieán ngöôøi troâng xem daáy khôûi nghó nhôù.

Taïi Nam ñaøi, linh caûnh tòch hoang neân moïi ngöôøi ít ñi ñeán ñoù. ÔÛ phía Taây cuûa nam ñaøi coù nuùi Phaät quang, phía döôùi coù chuøa Phaät quang do vua Hieáu Vaên Ñeá taïo döïng. Coù Phaät ñöôøng roäng ba gian, phoøng taêng roäng hôn 10 gian, toân nghi chænh tuùc hoøa muïc, suoái röøng trong toát.

Xöa kia, ñaàu thôøi nhaø Tuøy, chaùnh giaùo phuïc höng, phaøm ôû caùc ngoâi giaø lam, maëc tình tu boå. Baáy giôø Thieàn sö Giaûi Thoaùt ôû chuøa Chieâu quaû taïi huyeän Nguõ ñaøi, ñeán ñoù vaø coù chí muoán troïn ñôøi soáng taïi ñoù, neân gia taâm tu söûa taïo döïng. Thieàn sö Giaûi Thoaùt voán doøng hoï Hình, ngöôøi thuoäc baûn xöù. Vöøa ñoä tuoåi reng ngöïa lieàn döï phaàn xuaát gia, xöa tröôùc ñaõ gieo troàng goác ñöùc, neân sôùm nghó nhôù hoûi ñeán beán bôø. Môùi ñaàu, theo Thieàn sö Chí Chieâu ôû nuùi Baûo phuùc thuoäc phía höõu Giôùi sôn, hoûi caài ñònh nghieäm. Thieàn sö Chí Chieâu cuõng laø ngöôøi gaàn leân baäc Thaùnh, kheùo heát trôû laïi nguoàn, maø beân trong tích chöùa söï nhaän bieát veà ngöôøi, ñaéc ban thuø leã, baûo cuøng ñaïi chuùng raèng: “Giaûi Thoaùt laø ngöôøi taäp hoïc thieàn phaùp xung minh, caùc oâng khoâng theå saùnh kòp, chôù ñoàng baïn thöôøng khieán laøm moïi vieäc chuùng taêng”. Traûi qua thôøi gian khoâng laâu, giaûi Thoaùt beøn trôû

veà nôi choã ôû cuõ. Töø ñoù thöôøng trì tuïng kinh Phaùp Hoa vaø haønh trì caùc phaùp saùm Phaät Quang v. v… Giaûi Thoaùt ñaõ töøng coù vaøi laàn ñeán chuøa Ñaïi phu truy tìm Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi. Taïi phía taû cuûa Ñoâng ñaøi ña töøng vaøi ba phen ñöôïc gaëp. Môùi laàn ñaàu thì ñaûnh leã xong roài boãng nhieân aån maát, laàn sau thì ñích thaân tieáp thöøa aâm huaán. Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi baûo Giaûi Thoaùt raèng: “Nay oâng sao laïi phaûi thaân gaàn kính leã ta? Coù theå neân töï hoái traùch chính mình, haún seõ ngoä giaûi vaäy”. Giaûi Thoaùt kính vaâng Thaùnh chæ aáy, nhaân ñoù töï tìm laïi beân trong, môùi toû ngoä voâ sinh, cuøng taêng theâm phaùp hyû, beøn buøi nguøi vôùi söï rieâng toát laønh ñoù, nghó nhôù roäng cöùu teá, chí thaønh caàu ñaïi giaùc, thænh caån taâm naøy, môùi caûm ñöôïc chö Phaät hieän thaân ñoàng tieáng noùi baøi keä raèng:

*“Phaùp chö Phaät tòch dieät saâu maàu Nhieàu kieáp tu haønh nay môùi ñöôïc Neáu hay môû hieåu phaùp nhaân ñaây Heát thaûy chö Phaät ñeàu tuøy hyû”.*

Giaûi Thoaùt laïi hoûi giöõa khoâng trung raèng: “Phaùp tòch dieät laøm sao coù theå giaûng noùi ñöôïc ñeå giaùo hoùa moïi ngöôøi ö?” chö Phaät lieàn aån, chæ coù tieáng noùi:

*“Trí phöông tieän laøm ñeøn Taâm chieáu kieán caûnh giôùi Muoán taàm chaân phaùp taùnh Thaûy ñeàu khoâng choã thaáy.”*

Laïi töøng coù Ñoâ ñoác ôû Baûn chaâu thænh truyeàn höông giôùi. Ñeán luùc phaùp hoùa ñaõ hoaøn taát, saép xeáp vieäc trôû veà phöông Ñoâng, Ñoâ ñoác vaø chö Taêng tín ñoà ñöa ñeán ñaøu phía Ñoâng thaønh, ngaøy giôø ñaõ saép chieàu toái, Giaûi Thoaùt töï tö duy laø khoâng ñöôïc ñoát höông cuùng döôøng, neân laät ñaät hoå theïn, beøn nghe ôû ñaàu thaønh coù tieáng baûo raèng:

*“Chaáp tay laøm traøng hoa Thaân laøm vaät cuùng döôøng Taâm thuaàn thieän chaân thaät Taùn thaùn khoùi höông toûa Chö Phaät nghe höông aáy Ñoàng luùc ñeán cuøng ñoä Ñaïi chuùng sieâng tinh taán*

*Troïn chaúng cuøng nghi laàm.”*

Khi ñoù, Giaûi Thoaùt ñaõ nghe tieáng aáy roài laïi caøng doõng maõnh, töø ñoù veà saâu söï chöùng nhaäp caøng saâu. Caûnh haïnh nuùi cao ñeàu laø thuoäc ñoù. Tieân noùi raèng: “Caên cöù theo Bieät truyeän thì Thieàn sö Giaûi Thoaùt

ñaõ ñöôïc Ñaïi Thaùnh chæ baøy taâm aán, môùi nhuùn nhöôøng töï chaên daét mình chuyeân tinh haàu chuùng. Veà sau Ñaïi Thaùnh ñích thaân ñeán thöû nghieäm, thöôøng moãi saùng sôùm, Giaûi Thoaùt naáu chaùo cho chuùng Taêng, Ñaïi Thaùnh boãng hieän ñeán tröôùc, Giaûi thoaùt chaúng ñoaùi hoaøi ngoaûy laïi nhìn. Ñaïi Thaùnh caûnh tænh baûo raèng: “Toâi laø Vaên-thuø, toâi laø Vaên-thuø!”. Giaûi Thoaùt lieàn öùng tieáng ñaùp raèng: “Vaên-thuø maëc Vaên-thuø, Giaûi Thoaùt maëc Giaûi Thoaùt!”. Ñaïi Thaùnh xeùt ñoù laø lôøi toû ngoä, beøn lieàn aån thaân. Töø ñoù moïi ngöôøi xa gaàn ñua nhau tìm ñeán thænh hoûi ñieàu lôïi ích nhö doøng chaûy. Moãi ngaøy ñoâng coù ñeán vaïn ngöôøi. Ñöùc nghieäp cuûa Giaûi Thoaùt nhö maây laønh chôû che 8 höôùng, tôï möa cam loà ñöôïm traêm thöù luùa thoùc. Caùc haøng Thích töû ôû boán phöông thaûy ñeàu ñeán chieâm ngöôõng töïa nöông. Phaøm nhöõng luùc khôi daãn khuyeân gaéng moïi ngöôøi, Giaûi Thoaùt chæ nghieâm chæ caån. Thôøi aáy, chöa laäp thaønh tuøng tòch, neân ngoài loä baøy laém nhieàu, beøn khieán bình baùt, giöôøng choûng aùnh ngôøi caû röøng chaàm, cuùi vaâng kheùo daãn duï, tuøy söï maø daãn baøy, moïi söï khôi kích nhanh choùng, löôïc khoâng thöôøng chuaån. Neân caùc baäc só ñeán cuûa chaúng theå leùn nhìn vaøo saân saâu. Nhöng chaúng ra khoûi chuøa ñoù suoát 50 naêm, hoïc thaønh thieàn nghieäp coù hôn ngaøn vò. Töø ngoaøi mong ngoùng Ñaïo phong ñöôïm nhuaàn soùng caû laïi quaù gaáp boäi soá ñoù. Nghó tìm veà truyeän kyù thì phaàn nhieàu thaáy ôû ngöôøi xöa. Tuy Thieàn sö Tueä Tö ôû Haønh nhaïc, chöùng ñaéc thaäp tín, hieån baøy ñaïo vò cao. Thieàn sö Trí Giaû ôû nuùi Thieân thai, nguõ phaåm neâu lôùn ngang baøy. Ñeán nhö Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang baûn cuøng moân nhaân: “Nhö ta coù moïc ñöôïc loâng caùnh cuõng chöa coù lôùn thaïnh nhö vaäy!”. Töï chaúng phaûi haïnh vò cao sieâu, ruõ veát vôùi ñoàng phaøm, haún nhôø Ñaïi Thaùnh ngaàm thoâng, hoå giuùp giaûi thoaùt haèng döông duï hoùa vaäy. Neân taïi phía Taây Haèng nhaïc, thuoäc goùc Ñoâng nam cuûa Thanh löông coù vò tín nöõ thanh tònh caûm maéc beänh muø maét, thöôøng xuùc chaïm ñeán nuùi ôû, doác taâm caàu nguyeän Thaùnh giaû Vaên-thuø-sö-lôïi, ngaøy ñeâm tinh caàn, chæ thaønh khaån ñaûo, caûm ñöôïc Ñaïi Thaùnh gia bò, beøn ñöôïc saùng maët laïi. Veà sau, hoâng bieát nhö theá naøo? Laïi nöõa, caùc haøng só tuïc ôû Haèng chaâu coù hôn 50 ngöôøi, trong 6 ngaøy trai, thöôøng mang caùc thöù höông hoa phaåm vaät traân quyù ñeán cuùng daâng Boà- taùt Vaên-thuø-sö-lôïi vaø vaïn vò Boà-taùt, thöôøng naêm nhö theá khoâng suy maát. Laïi xaû thí cuûa caûi vaät quyù, choïn ñaát taïo döïng chuøa, khaéc ñaù bia minh ñeán nay hieän coøn. Trong thôøi Nguyeân Nguïy coù Sa-moân Ñaøm Loan voán ngöôøi thuoäc doøng toäc cao quyù ôû Nhaïn moân. Ngaøy coøn soáng trong theá tuïc töøng ñeán döøng ôû taïi chuøa ñoù, beän coû laøm am, taâm mong caàu caûnh thaät. Theá roài ñöôïc troâng thaáy khaép caùc vò Thaønh hieàn, nhaân ñoù beøn xuaát gia. Neân truï xöù ñoù laø choã ôû cuûa Loan Coâng xöa tröôùc vaäy. Ngöôøi ñôøi sau môû

roäng nôi choán ñoù taïo döïng thaønh chuøa. Hieän nay, phoøng oác coù 10 gian, toân töôïng thieát trí trang nghieâm chænh tuùc. Laïi nöõa, töø coác Baûn qua veà phía Taây caùch 15 daëm, coù chuøa Coâng chuùa, neàn moùng hieän coøn, chöa roõ taän töôøng veà ngoâi chuøa aáy vaäy.

TRUYEÄN COÅ THANH LÖÔNG QUYEÅN THÖÔÏNG ( HEÁT)

■