# SOÁ 2100

TUÏC THANH LÖÔNG TRUYEÄN

# LÔØI TÖÏA KHAÉC LAÏI THANH LÖÔNG TRUYEÄN

Töø Baïch Maõ ñeán phöông Ñoâng, Töôïng giaùo löu truyeàn ôû Trung Hoa, Huyeàn Phong môùi thoûa söôùng, hoaëc baøy thieàn tòch ñeå tìm toâng, hoaëc chuyeân thaàn hoùa maø phoâ phaùp, cuõng nhö doøng nöôùc ñi trong ñaát, phaân chi rieâng phaùi tuy khaùc, ñeán nhö coâng phu cöùu ñôøi lôïi vaät, ñieåm keát quy haún chöa chaúng ñoàng. Töø Löu Moäng Ñaéc ôû thôøi Tieàn Ñöôøng ñaõ vì Phaät phaùp ôû Cöûu Chaâu, tuøy phöông aáy maø xieån hoùa, nhaân danh sôn laáy laøm coõi nöôùc trang nghieâm, lôøi phaøm ñaïo thaàn thò hieän haún chuû choát ôû Thanh Löông vaäy. Caên cöù theo trong kinh noùi: “Vöôøn nhaø cuûa Boà-taùt Vaên-thuø- sö-lôïi ôû nuùi Thanh Löông phía Ñoâng baéc, cuøng vôùi quyeán thuoäc gìn giöõ giaùo phaùp cuûa coå Phaät, giaùng hieän ñaïi töø bi ñeå tieáp daãn quaàn sinh, hoaëc hieän Chaân Dung ñeå laïi quy y, hoaëc phaùt aùnh saùng toát laønh ñeå cung kính troâng xem ngöôõng moä, ngaøn bieán muoân hoùa, tuøy caûm maø öùng, coù nhöõng hình dung chaúng theå nghó baøn vaäy. Côù sao coù khaùc laï vaäy ö? Xöa kia, coù Sa-moân Töôøng Tueä vaø Sa-moân Dieân Nhaát ñeàu laø ngöôøi trong Truy Laâm (xuaát gia) trôï tuyeân hoaèng hoùa. Kòp ñeán thöøa töôùng Tröông Coâng Thieân Giaùc, Hoaøng hoa Chu Coâng Thieáu Chöông ñeàu laø nhöõng keû só ñaïi quan hoä phaùp, tuy khaùc ñôøi nhöng cuøng hoaøi voïng, ñoàng taâm taùn thaùn trôï giuùp, lo nghó Thaùnh tích laâu xa chöa roõ baøy phöông traàn, qua thôøi gian laâu hoaëc ngaám taét, môùi roäng söu tìm moïi söï thaáy nghe cuøng nhöõng ñieàu chænh maét troâng thaáy, bieân taäp thaønh pho quyeån. Môùi ñaàu, Sa-moân Töôøng Tueä laøm “Thanh Löông Tröôøng Tueä laøm “Thanh Löông truyeän” hai quyeån, tieáp theo Sa-moân Dieân Nhaát laïi laøm “Quaûng Thanh

Löông truyeän” hai quyeån, coøn Tröông töôùng quoác Chu vaâng phuïng ñi söù laïi laøm “Tuïc truyeän kyù” ñeå bieân phuï ôû sau. Ngoaøi ra caùc haøng sieâu tuïc ñaøm huyeàn cuøng nhöõng baäc cao nhaân ñaït só. Laøm nhöõng baøi thô tuïng keä taùn phuï danh ôû cuoái truyeän, sao lieàn ngoïc suoát aùnh ngôøi ñuû vaên hoa gaám, löu truyeàn nôi ñôøi. Phaøm trong boán bieån chín chaâu, tuy chöa ñích thaân ñeán nôi Linh Nham taän maét chieâm ngöôõng Thaùnh tích, chæ xem vaên baøy nôi truyeän quyeån töï nhieân xoay ñoåi tö löï caøng beàn chaéc taâm höôùng thieän, lôïi ích ngoaïi hoä aáy, chöa deã khaù thuaät, gaëp phaûi hoài luïc gaây taïo tai öông. Ñeán Long Vaên ñeàu thieâu ñoát heát, chöa coù ngöôøi phuïc höng, Thaùnh coâng thaàn hoùa naêm thaùng laâu daøi chaúng truyeàn. Coù Trieäu Thoáng ôû Ñoâng An laøm töûu quan laøm troâng coi haïn cuïc ôû Ñaøi Sôn, buøi nguøi maø coù caûm ñeán taâm, töùc thöa trình cung vò Taêng chuû söï. Sa-moân taêng chaùnh Minh Tònh noùi vôùi Trieäu Thoáng, caên daën raèng: “Vieäc aáy, chæ töôûng ñaõ laâu ngaøy, gaëp phaûi tai hoïa cuûa hoùa cung, duøng söùc coù tröôùc sau. Nay nhaân söï thænh caàu aáy maø doác xuaát heát gaïo thoùc cuûa caûi ñeå hoaøn thaønh vieäc ñoù, möôùn thôï khaéc baûn, coù ngaøy seõ taïo thaønh “Trieäu Thoáng nhaân ñoù ñeán nhaø nhôø toâi bieân ghi lôøi töïa ñeå ôû ñaàu. Sa-moân Minh Tònh cuøng vôùi tieàn ñeà ñieåm Sa-moân Thieän nghò laàn löôït vieát thö gôûi khuyeân thænh. Keû tôù toâi töøng cho raèng: “Ñaïo chaúng ôû nôi phaùp y, truyeàn phaùp y coù theå vì trao ñaïo, phaùp chaúng ôû nôi vaên, phoâ baøy vaên nhaân vì toû ngoä phaùp keû heøn toâi ñaõ vui möøng söï kheùo duïng yù cuûa Trieäu Thoáng. Vaø möôøi hai vò cao taêng ñeàu ôû Thanh Löông coù nhaân duyeân lôùn, bieát chaúng phaûi baïi phaûn Phaät ñeå môø hoaëc moïi ngöôøi, neân bieân ghi.

Ngaøy 17 thaùng 09 naêm Ñaïi Ñònh thöù tö (1164) thôøi nhaø Kim, Dieâu Hieáu Tích ôû Coå Phong bieân ghi lôøi töïa.

**TUÏC THANH LÖÔNG TRUYEÄN**

*Trieàu Phuïng Lang Quyeàn Phaùt Khieån Haø Ñoâng Loä*

*Ñeà Ñieåm Hình Nguïc Coâng Söï Tröông Thöông Anh soaïn thuaät*

# QUYEÅN THÖÔÏNG

Thaùng hai naêm Ñinh maõo (1087) thuoäc nieân hieäu Nguyeân Höïu (1086-1094) thôøi Baéc Toáng, Thöông Anh toâi moäng thaáy hang Kim Cang ôû nuùi Nguõ Ñaøi, choã maø thuûa bình sinh maét tai chöa heà tieáp ñoái, yù töôûng chöa töøng nghó tôùi, sau khi tænh giaác maø laáy laøm laï. Baáy giôø ôû phuû Khai Phong suy ñoái quan, toâi môùi baûo vôùi Laâm Thieäu, Taøi Trung ñuøa baûo: “Thieân Giaùc Thoáng soaùi aáy ñeàu cuøng laøng maïc ö?”. Sau ñoù, ñeán thaùng 05 (1087) Thöông Anh toâi tröø boû Haø Ñoâng ñeà ñieåm hình nguïc coâng söï. Taøi Trung laïi noùi: “Moäng tröôùc ñaõ coù öùng nghieäm, haõy gaéng ñi vaäy. Ñôøi ngöôøi moãi vieäc ñeàu ñaõ döï ñònh ñaâu theå troán khoûi ö?” Qua thaùng taùm, ñeán nôi boä, thaùng 11 töùc ñeán hang Kim Cang xeùt nghieäm choã thaáy ñeàu hôïp vôùi trong moäng, gaëp tieát trôøi laïnh sôï baêng tuyeát bít laáp ñöôøng neân chæ döøng nghæ moät ñeâm beøn xuoáng nuùi.

Qua naêm sau, muøa haï naêm Maäu Daàn (1088), taïi huyeän Nguõ Ñaøi coù boïn giaëc cöôùp chöa baét ñöôïc, vì ñang phaûi chöùc söï neân caàm ñaàu tìm baét chuùng. Caû gia ñình ñeàu lo traùi giôùi ñeå ñi, qua ngaøy 27 thaùng 06, ñeán nuùi Thanh Löông, vò Taêng chuû söï ôû Thanh Löông baûo raèng: “Ñaây caùch chuøa Kim Caùc khoaûng ba daëm. Naêm tröôùc, Thoâi ñeà cöû töøng ñeán ñaây, thaáy ôû Nam Ñaøi coù caàu vaøng vaø vaàng aùnh saùng”. Thöông Anh toâi im laëng nghó suy raèng: “Thoâi laø ngöôøi naøo ö? Vaø ta laø ngöôøi gì ö?” Khi ñeán nôi Kim Caùc thì trôøi ñaõ chieàu toái, nuùi röøng meânh mang khoâng moät taác maây moác, coù Sa-moân Taêng Chaùnh Tænh Kyø ñeán baùi yeát, töùc cuøng thaáy gaëp ôû Tam moân, ngoài chöa yeân ñònh. Boãng nhieân beân caïnh cuûa Nam Ñaøi coù maây traéng giaêng phuû kín nhö traûi thaûm traéng. Tænh Kyø baûo: “Ñoù laø maây toát laønh, chaúng ñeå ñöôïc thaáy gaëp”. Beøn nhoùm taäp taêng chuùng maø leã tuïng, mong nguyeän sôùm ñöôïc troâng thaáy töôùng aùnh saùng. Thöông Anh toâi ñoåi aùo Xieâm Coâng ñoát höông kính leã, vöøa môùi moät laïy chöa daäy, ñaõ thaáy chieác caàu vaøng roøng vaø töôùng voøng troøn saéc maøu vaøng roøng, beân trong

voøng troøn saâu xa laïi laø saéc maøu xanh bieác, Thöông Anh toâi coøn nghi ngôø laø maët nhaät laëng xuoáng baén xoeït vaøo maây bieán thaønh maøu saéc. Theá roài, mòt môø ñen toái, phía tröôùc nuùi coù raùng saùng ba vaàng noåi leân thaúng, thì moïi ñieàu nghi trong toâi töï nhieân tan maát. Qua ngaøy hoâm sau (28 thaùng 06) ñeán vieän Chaân Dung döøng nghæ taïi caùc Thanh Huy. Baéc Ñaøi thuoäc phía beân taû, Ñoâng Ñaøi taïi phía tröôùc thaúng ñoái dieän vôùi Long Sôn, phía döôùi goái lieàn khe suoái kim giôùi, thaát baéc duïc ôû phía sau, laø vöôøn nhaø bieán hoùa cuûa Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, ôû phía treân kim giôùi laø nhaø coù daáu chaân cuûa La Haàu. Tri Khaùc Bieän noùi: “Xöù naøy cuõng coù Thaùnh ñaêng, xöa tröôùc coù vò Taêng ôû chieác giang caàu thænh, boãng bay hieän leân treân lan can”, Thöông Anh toâi beøn cuùi ñaàu cung kính caàu khaån. Töø sau giôø Daäu, ôû Long Sôn thaáy coù theàm baùu vaøng roøng. Ñeán ñaàu giôø Tuaát, ôû Baéc Sôn laïi coù ñuoác löûa lôùn. Tri Khaùch Bieän coù: “Ñoù laø Thaùnh Ñaêng, neân chieâm ngöôõng leã baùi”. Tieáp theo laïi hieän moät ngoïn ñeøn, giaây laâu ôû Ñoâng Ñaøi, Long Sôn vaø Ñieän La Haàu chung quanh moãi moãi ñeàu hieän moät ñeøn, phía sau Duïc thaát hieän hai aùnh saùng lôùn nhö saám seùt keùo loâi. Treân khe suoái ôû phía nam kim giôùi hieän hai ngoïn ñeøn. Ñeán sau giôø Hôïi, Thöông Anh toâi cuùi nhìn treân khe suoái, caàm naém ñeøn ñoù laø hình ngöôøi vaäy. Nhaân ñoù, suy nghó raèng: “Haù chö taêng ôû chuøa sai baûo ngöôøi thieát ñaët ñeøn ñeå thaáy khinh thöôøng ö?” Khi aáy Tri Khaùch Bieän ñaõ nguû, lieàn sai söù Vöông Bang taù chöùc Taàng Nguyeän môû cöûa ñeå caät hoûi. Tri Khaùch Bieän ñaùp raèng: “Nuùi ôû ñaây coù truøng vaät hoå döõ, ôû kia khoâng coù ngöôøi ñi cuõng khoâng ngöôøi ôû”. Thöông Anh toâi nghi ngôø chaúng bieát giaûi quyeát theá naøo, laïi thaáy aùnh saùng cuûa ñeøn chôït lôùn chôït nhoû, boãng thaønh saéc toû, boãng thaønh saéc traéng, chôït hoùa saéc vaøng saéc bieác, boãng phaân chia, boãng hôïp laïi, saùng röïc caû röøng caây, beøn im laëng töï xeùt raèng: “Ñaây laø löûa Tam- muoäi maø ngöôøi ñôøi goïi laø ñeøn vaäy”, môùi quyø maø khaån caàu raèng: “Caûnh thaéng thuø thaéng, chaúng phaûi choã toâi thaáy nghe, coõi phaøm phu nhaän bieát coù söï ngaên caùch. Neáu chaúng phaûi laø ñeøn cuûa nhaân gian thì nguyeän xin tröôùc toâi”. Khaån thænh nhö theá ñeán möôøi laàn, ñeøn tröôùc khe suoái boãng nhö maët nhaät saéc hoàng, töø bieån taém bay voït giöõa hö khoâng maø leân toûa phoùng aùnh saùng lôùn daàn ñeán tröôùc caùc, aùnh saùng aáy gom thaâu laïi nhö ñaïi thanh mieäng ngaäm voøng hoûa chaâu. Khaép thaân theå Thöông Anh toâi san saùt bay vuø nhö reùt baêng tuyeát, lieàn khaån nguyeän raèng: “Taâm nghi ngôø ñaõ döùt”. Noùi xong laïi trôû veà nôi cuõ, aùnh saùng khaép ñaày treân khe suoái, Taàng Nguyeän v. v… töï ôû beân caïnh maø troâng thaáy ñoù nhö thaân saéc maøu vaøng roøng quanh co maø leân. Vôï vaø keû tôù troâng thaáy laïi khaùc. Khi aáy, coù ngöôøi maëc aùo baøo saéc tía maø coå aùo saéc traéng, coù ngöôøi buùi toùc maø ngoài

kieát giaø, ngöôøi caàm kieám, ngöôøi ñoäi söøng. Laõo taêng baûo raèng: “Ñaây laø sö töû loâng vaøng bay vaø trôøi roàng 08 boä vaäy”. Giaây laâu, taïi Baéc Sôn maây noåi, trong maây traéng hieän coøn baùu lôùn. Sau khi maây tan laïi hieän töôùng vaøng troøn traéng lôùn nhö vaàng minh nguyeät.

Ngaøy hoâm sau 29 thaùng 06, ñeán Ñoâng Ñaøi, maây laønh naêm saéc hieän noåi, coù vaàng aùnh saùng saéc traéng töø ñaát bay voït leân nhö xa luaân traêm voøng xoay. Thöông Anh toâi duøng keä tuïng taùn thaùn raèng: “Maây daùn Taây sôn, maët nhaät hieän ñoâng, moät vaàng töôùng saùng hieän trong maây, tu haønh chôù noùi khoâng moâ phoûng, chæ sôï tu haønh laïc ñoaïn khoâng”. Tieáp theo laïi coù gioù lôùn maây moác uøn noåi höøng höïc nhö muoán ngaû ñoå söôøn nuùi, xeù raùch hang hoùa. Vò Taêng chuû söï ôû Ñaøi baûo raèng: “Binh lính döôùi tuaàn kieåm vöøa mang thòt ñoát nöôùng khoâng theå caám ngaên, nguyeän ñeán ngaøy mai ñeàu ñi taát caû”. Qua ngaøy moàng 01 thaùng 07, töø taï binh lính tuaàn kieåm traàm teä ôû Baéc Ñaøi, chieàu toái döøng nghæ taïi Trung Ñaøi, gioù lôùn chaúng ngöng döùt, boán phía nuùi ñeàu môø mòt, Tri Khaùch Bieän v. v… ñeàu ñoåi saéc maët, beân caïnh ñaøi coù ñieän coå Phaät, Thöông Anh toâi baûo queùt töôùc roài daãn taát caû moïi ngöôøi nhaø cuøng ñi vaøo leã kính. Tri Khaùch Bieän vaø vò Taêng chuû söï ôû Ñaøi chæ sai hai ngöôøi Thöông Ñaàu vaø Ngu Haàu, hai ngöôøi mang traø röôïu theo höôùng baéc treøo leân vaøi boä. Treân ñaûnh cuûa Trung Ñaøi ñaõ coù maây laønh naêm saéc thoaûng toûa muøi thôm, boãng choác ôû goác Taây Baéc môû saùng, hieän baøy theá giôùi saéc maøu löu ly xanh bieác. Hieän vaïn vò Boà-taùt Ñoäi Tröôïng, laàu baùu, ñieän baùu, nuùi baùu, röøng baùu, phan baùu, loïng baùu, ñaøi baùu, toøa baùu, vua trôøi, La-haùn, sö töû, töôïng vöông sum la baøy hieän, khoâng theå noùi baøy hình traïng. Laïi ôû treân ñieän Chaân Dung thaáy coù loïng baùu töû chi caùn cong, boãng nhieân tung baøy, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi côõi sö töû. Laïi coù 07-08 toân giaû leân xuoáng quaù vui, hai beân cuùi ngöôõng. Vò Taêng chuû söï ôû ñaøi ñuøa baûo: “Haønh giaû ôû baûn ñaøi suoát 19 naêm chöa töøng thaáy moät aùnh saùng moät ñieàm töôùng, mong chôø phöôùc löïc, goïi maø cho troâng thaáy ñoù”. Theá roài, ñaõ goïi haønh giaû thì trì binh lính ngaàm aån coù ngöôøi theo ñeán leùn nhìn. Maët nhaät daàn toái, ôû söôøn nuùi Baéc Ñaøi coù ñuoác löûa saéc hoàng hieän noåi. Thöông Anh toâi hoûi Taàng Nguyeän: “Xöù aáy coù ngöôøi naøo ñoát löûa chaêng?” Taàng nguyeän laïi hoûi Tri Khaùch Bieän, Tri Khaùch Bieän hoûi vò Taêng chuû söï ôû ñaøi, vò Taêng chuû söï ôû ñaøi ñaùp: “Xöù aáy toaøn söôøn trô ñaù lôùn. Vaû laïi, gioù lôùn thoåi ñaùnh vaøo nuùi, löûa naøo coù theå döøng ñöùng, haún laø Thaùnh ñaêng vaäy”. Laàn löôït leã baùi chieâm ngöôõng, laïi thaáy coù hai ngoïn ñeøn vaøng roøng, caùch coác laïi hieän ra moät ngoïn ñeøn baïc saéc maøu nhö baïc chaùy. Vöøa gaëp men theo beân caïnh coù An Phuû Quaùch Toâng Nhan sai ngöôøi voäi ñem danh thieáp ñeán, Thöông Anh toâi chæ vaøo ñeøn

maø baûo ñoù: “OÂng coù thaáy chaêng?” Keû söù aáy ñaùp: “Thaáy”. Thöông Anh toâi baûo: “Neân vì ta maø caûm taï An Phuû”. Vöøa môùi chieâm leã Thaùnh ñaêng, gioù lôùn noåi thoåi chaúng theå caàm ñuoác, chöa kòp ñaùp laïi danh thieáp. Khi aáy laïi kính leã caàu thænh “nguyeän hieän ôû tröôùc toâi”. Tröôùc ôû phía taây sau ôû phía Ñoâng moãi moãi ñeàu nhö ñieàu thænh nguyeän. Cuoái cuøng moät ngoïn ñeøn döôùi phía taây nôi trong vaàng saéc maøu xanh bieác toûa phoùng aùnh saùng lôùn maø ñeán. Hai ngoïn ñeøn ôû ñoâng vaø taây ñoàng moät luùc cuøng ñeán. Töø Baéc Ñaøi ñeán Trung Ñaøi caùch xa möôøi daëm, maø chæ trong khoaûnh khaéc xoay nhìn ñaõ ôû trong traêm boä. Xa thì aùnh saùng lôø môø ñeán gaàn thì gom thaâu laïi gioáng nhö cheùn baùu lôùn baèng ngoïc thaïch giuõa maøi neân, beân trong tích tröõ hoûa chaâu. Saùng ñöôïm moät maøu, chæ choác laùt cuùi laïy vöøa ngaãng leân laïi trôû veà nôi cuõ. Khi aáy moïi ngöôøi treân ñaøi khôûi sinh yù töôûng hieám coù, neân aân caàn caàu thænh laïi. Lieân Chaâu laïi hieän ñeán. Ñeâm ñaõ daàn taøn, reùt laïnh thaáu coát xöông, kính leã baùi taï maø xuoáng nuùi, ngoïn ñeøn ôû phía Ñoâng lieàn taét maát, coøn laïi hai ngoïn ñeøn daàu môø toái. Thöông Anh toâi noùi raèng: “Nghieäp ñaõ kính phuïng leã töø, taâm chieâm ngöôõng luùc naøo môùi taïm tieâu”. Noùi lôøi aáy xong, ôû trong moät vaàng saéc maøu xanh bieác, saùng röïc maøu hoàng khaép ñaày nuùi. Ñeâm ñoù, gioù lôùn thoåi buïi muø ñeán chieàu toái hoâm sau (ngaøy moàng 02 thaùng 07) cuõng vaäy. Thöông Anh toâi khaúng tieáng noùi raèng: “Ñeâm qua taïi Trung Ñaøi troâng thaáy thuø thaéng nhö vaäy, ngaøy nay ñeán taây ñaøi, Boà-taùt haù traùi nghòch yù toâi sao?”

Ñi ñeán Höông Sôn thì maây laønh ñaõ phuû ñaäy ñaûnh ñaøi, traàm teä roài, moïi söï troâng thaáy ñeàu nhö môùi ñaàu, chæ khoâng coù theá giôùi löu ly vaäy, beøn ñi ñeán chuøa Ngoïc Hoa vaø chuøa Thoï Ninh, trôû veà laïi vieän Chaân Dung, Quaùch Toâng Nhan vaø Ñaïi chaâu thoâng phaùn Ngoâ Quaân Xöông, Nguõ Ñaøi tri huyeän Tröông Chi Taøi, Ñoâ tuaàn kieåm söù Löu Taán, Baûo giaùp ty cuù ñöông coâng söï Traän Duaät, moãi moãi ñeàu vì chöùc söï maø ñeán nhoùm tuï. Thöông Anh toâi ñem nhöõng ñieàu troâng thaáy maø noùi cuøng, tuy vaäy moïi ngöôøi ñeàu ngôïi khen maø thoâi, löôøng thaáy hoï nghe maø bieát hoï cuõng nhö muoán, Thöông Anh toâi baûo raèng: “Caùc oâng neân löu truyeàn roäng ra vaäy”. Ñeâm ñoù, tröôùc caùc Thanh Huy laïi thaáy ñeøn vaøng roøng, nhö luùc ñaàu môùi ñeán, beøn sai ngöôøi goïi Quaùch Toâng Nhan, Ngoâ Quaân Xöùng v. v… caû thaûy naêm ngöôøi ñoàng ñeán troâng xem, treân caây tuøng phía sau duïc thaát boãng nhieân hieän moät ñaøn ñeøn nhö chuoãi chaâu noái lieàn, caùc oâng moãi moãi ñeàu cuùi ñaàu baùi laïy. Khoaûnh khaéc, aùnh saùng aån maát, moïi ngöôøi giaûi taùn. Beân caïnh Ñieän La Haàu hieän ra aùnh saùng saéc traéng lôùn nhö doøng sao chaûy, chæ nôi röøng tuøng phía sau duïc thaát, hôi khí saéc traéng moâng hung quaù nöûa ñeâm môùi tan döùt.

Ñeán ngaøy moàng 03 thaùng 07 Quaùch Toâng Nhan, Ngoâ Quaân Xöùng caên cöù theo höôùng ñoâng maø ñoùng traïi, Tröông Chi Taøi trôû veà laïi, saéc trôøi cuõng raát môø toái mòt muø, Thöông Anh toâi cuøng Traän Duaät vaø Höng Thieän doanh traán Taøo Tö chieàu toái ñeán nuùi Phaïm Tieân. Taøo Tö noùi: “Ñeâm qua nghe thaáy ñeøn vaøng roøng, leân troäm sau hieân vuõ oâng maø thaáy ñoù”. Traän Duaät hoûi: “OÂng thaáy taïi nôi naøo?” Taøo Tö ñaùp: “Taïi giöõa khoâng trung”. Traän Duaät cuùi ñaàu noùi: “Thaùnh thay! Thaùnh thay! Traän Duaät toâi töø cao maø troâng nhìn ñoù nhö taïi treân khe moái, coøn oâng töø döôùi thaáp maø troâng nhìn neân nhö ôû giöõa khoâng trung”. Thöông Anh toâi ñaõ nhieàu ngaøy mong caàu khoâng gì chaúng öùng, nhaân ñoù lôùn tieáng noùi raèng: “Vì hai oâng caàu thænh maây laønh naêm saéc” vaø lieàn daïy thay ñoåi aùo, leã baùi aâm thaàm maø khaån caàu, boãng choác töø goùc taây nam saéc trôøi xin ñeïp saùng thoaùng, maây laønh uøn noåi, khí tía cuoän quanh. Thöông Anh toâi noùi: “Döôùi khí tía haún coù Thaùnh hieàn, xin hai oâng neân chænh tuùc chí thaønh, seõ thaáy linh tích”. Giaây laâu, cung ñieän laàu caùc, caùc chuùng Boà-taùt, hoùa hieän vaøo ra. Thöông Anh toâi laïi khaån nguyeän raèng: “Nguyeän hieän ñoäi tröôïng, khieán hai ngöôøi kia ñoàng moät luùc troâng thaáy”. Noùi xong, boãng nhieân baøy traûi, hai oâng chæ taùn thaùn maø thoâi. Ñeán luùc ñaõ chieàu toái, muoán ñi troâng nhìn khoaûnh khaéc töï nhieân aån maát. Hai oâng aáy noùi: “Thaùnh thay! Thaùnh thay! Neáu nhö gaù nôi maây khí maø hieän thì phaûi aån aån traàm dieät, sao vuït nhieân maát heát veát tích vaäy ö?” Ñeâm ñoù, laïi döøng nghæ taïi caùc Thanh Huy, töï suy nghó raèng “ngaøy mai taïm xuoáng nuùi ñeøn baùu aáy haõy vì toâi maø hieän laïi”, keùo then môû cöûa, thì treân khe suoái ôû phía nam kim giôùi ñaõ thaáy coù aùnh ñuoác lôùn, men sau duïc thaát coù hai ngoïn ñeøn, ñoâng taây cuøng xuyeân suoát moãi nôi ngoïn caây tuøng, hôïp laøm thaønh moät ngoïn ñeøn toûa saùng aùnh ngôøi chaäm raõi töø söôøn nuùi phía Ñoâng maø ñeán phía nam, nhoùm tuï treân baõi caùt khe suoái ôû nôi cuoái röøng, toûa phoùng aùnh saùng saéc traéng lôùn, chaúng phaûi maây chaúng phaûi söông moác. Laâu sau, trong aùnh saùng aáy thaáy coù hai ngoïn ñeøn baùu, moät ngoïn theo höôùng nam bay ñi, cuøng vôùi boán ngoïn ñeøn treân khe suoái kim giôùi cuøng tuï hoäi, vaø nôi ñieän daáu chaân La haàu cuøng beân caïnh Long Sôn coù hai ngoïn ñeøn, moät luùc ñoàng thaáy. Thöông Anh toâi lieàn phaùt theä nguyeän raèng: “Neáu ôû trong ñôøi quaù khöù, toâi laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi thì nguyeän caøng ñöôïc thaáy töôùng hy höõu”. Noùi xong, hai ngoïn ñeøn cuøng lay nhaûy ñua vuõ vaøi ba phen. Troâng thaáy vieäc aáy roài, Thöông Anh toâi phaùt ñaïi theä nguyeän raèng: “Caàu mong ñeán luùc chaám döùt baùo thaân naøy, thoï hoïc voâ bieân Phaät phaùp, nôi coù caùc thöù taø daâm, saùt sinh, voïng ngöõ, taø kieán vaø caùc aùc nieäm, troïn dieät chaúng sinh. Moät nieäm neáu sai, thì nguyeän nôi nôi choán choán coù ñöôïc Boà-taùt soi xeùt uûng hoä”.

Khi aáy hai ngoïn ñeøn ôû hai phía nam baéc, aùnh saùng maøu vaøng chaùy röïc traéng, tröôùc ngheånh cao sau ruõ xuoáng, bay voït giöõa hö khoâng maø ñeán tröôùc. Khi aáy ñaõ laø nöûa ñeâm, moãi ngöôøi trôû veà laïi choã cuõ.

Ngaøy ñoù, Thöông Anh toâi ñeán nôi ñieän daáu chaân La Haàu thaáy phoøng oác hieân vuõ ôû ñoù hö naùt ñoå teä, khôûi yù nieäm muoán ngaøy khaùc seõ tu chænh hoaøn bò ñoù. Ñeâm ñoù nôi choã thaáy ñeøn ôû ñieän daáu chaân raát khaùc laï, beøn lieàn laáy ba vaïn tieàn sao cho Sa-moân Taêng Chaùnh Tænh Kyø tu taïo laïi.

Ngaøy moàng 04 thaùng 07, ñeán chuøa Phaät Quang, Sa-moân Thieäu Ñoàng chuû söï ôû ñoù noùi laø: “Ñaây laø ñaïo traøng cuûa Thieàn sö giaûi thoaùt, vaên bia vaø khaùm hieän ñang coøn”. Nhaân ñoù ñoïc xem trong vaên bia thaáy bieân ghi raèng: “Giaûi thoaùt maëc giaûi thoaùt, Vaên-thuø keä Vaên-thuø”. Môùi buøi nguøi ngôïi khen raèng: “Thaät laø ñaïi tröôïng phu thay!” vaø duøng keä tuïng maø taùn thaùn raèng: “Thaùnh phaøm treân ñöôøng tuyeät maøn veát, giaûi thoaùt Vaên-thuø moãi töï baøn phöông ñaây trôøi taây khoâng choã ñaém, döôùi nuùi Phaät Quang moät khaùm coøn”. Ngaøy ñoù ñaõ toái, tröôùc chuøa maây laønh hieän saéc tía ñöôïm nhuaàn thaønh nhuïy, beøn hoûi Sa-moân Thieäu Ñoàng raèng: “Chuøa naøy töøng coù linh tích chaêng? Do nhaân duyeân gì maø hieän hôi khí ñieàm laønh aáy?” Sa-moân Thieäu Ñoàng ñaùp: “Nghe noùi khoaûng trong nieân hieäu Hoaøng Höïu (1049-1054) thôøi Baéc Toáng, töøng coù Thaùnh ñaêng”. Thöông Anh toâi noùi: “Xeùt neáu thaät coù haún seõ nhö toâi thænh nguyeän”. Beøn hoûi ôû phöông naøo ñaùp laø ôû Nam Laõnh. Ñeâm toái lieàn thaønh kính caàu thænh, taïi laõnh trung quaû nhieân thaáy coù moät ngoïn ñeøn baïc, laõnh yeâm thaáy coù 02 ngoïn ñeøn vaøng, chæ saùnh nhö choã thaáy ôû vieän Chaân Dung thì coù chuùt ít sai khaùc vaäy.

Qua ngaøy moàng 5 thaùng 7 ñeán Bí Ma Nham, luùc chöa ñeán caùc khoaûng 10 daëm, töø ñaøi coù moät luoàng hôi khí saéc traéng thaúng suoát treân ñaûnh nham, phía tröôùc nham thaáy Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi cöôõi sö töû. Khi ñaõ ñeán nôi thì saéc trôøi môø toái, raát khaùc vôùi choã töø xa troâng, coù Sa- moân keá trieát ôû vieän vieân quaû taïi ñaïi chaâu döïng am ôû phía nam cuûa nuùi, ñoïc xem ñaïi taïng kinh, chaúng xuoáng khoûi nuùi ñaõ ba naêm vaäy. Beøn ñeán nôi am ñoù, hoûi ôû nuùi laâu ngaøy nhö vaäy coù töøng thaáy chaêng?” Sa-moân Keá Trieát ñaùp: “Tröôùc ñaây ba naêm treân nham cöûa môû, coù ba vò Taêng maëc aùo haït, aùo saéc vaøng, aùo saéc tía töïa cöûa maø ñöùng, giaâu laâu laïi bít ñoùng, laïi giöõa khoaûng söôøn nuùi coù Thaùnh ñaêng. Keá Trieát toâi chæ nghe maø chöa töøng thaáy vaäy”. Sa-moân Keá Trieát môùi baûo: “Saéc trôøi nhö vaäy, haù baàn ñaïo ôû am khoâng töôùng traïng gì, cuoái cuøng oâng troáng khoâng ñeán roài troáng khoâng ñi ö? Tuy nhieân xin nguyeän ñöôïc moät thieân ñeå ngôøi saùng nham

huyeät”. Beøn phuûi vaùch bieân taû moät baøi keä tuïng raèng: “Ñoïc heát naêm traêm Haøn Lang Cung, ba naêm chaúng xuoáng Bí Ma Nham, phaûi bieát rieâng coù noùi an thaân, côûi boû Nhö Lai aùo coát hoâi”. Bieân cheùp baøi keä tuïng xong, ra ngoaøi am troâng thaáy nôi cöûa nham, coù maây laønh saéc maøu vaøng roøng, saéc thaùi loùa maét, Boà-taùt cöôõi sö töû saéc xanh vaøo giöõa khoaûng maây. Thöông Anh toâi noùi: “Ñeâm nay raát coù vieäc öu thaéng, haún chaúng ñeán troáng khoâng vaäy. Söôøn bôø nham cao traêm nhaän, vaùch ñöùng trô troïi, daãn vôï vaø keû tôù theo höôùng ñoâng ñi ñeán Voïng Nhai, laïi leã baùo kính thænh thuït thuøi, coù hai ngoïn ñeøn vaøng hieän nôi khoaûng Xích Nhai, beøn goïi Taêng Duïng chuû söï ôû ñoù maø troâng xem. Vöøa môùi ñaàu tieân, binh lính ñi theo coøn chöa nguû, nghe caû nhaø hoan hoâ goïi, moïi ngöôøi ñeàu ngaãng ñaàu troâng xem ñoù, oàn naùo ñaày caû saân. Phaøm coù 07 laàn maø aån, chí thaønh caàu thænh thôøi gian laâu, nôi maët bôø söôøn nhö sôn. Taêng Duïng noùi: “Thaùnh caûnh rieâng vì oâng hieän, ñaâu cho keû laïi vaø binh lính cuøng troâng thaáy ö?” May ngöôøi ñònh thieáu nhö, Taêng Duïng laïi noùi raèng: “Chung quanh ñeàu ñaõ nguû, coù theå caàu thænh laïi vaäy”. Thöông Anh toâi thay ñoåi y phuïc, cuùi raïp chí thaønh caàu thænh nhö môùi ñaàu, boãng nhieân beân taû bôø söôøn, coù Boà-taùt vôùi aùnh saùng saéc traéng, ñöùng trong aùnh saùng, aån hieän ba laàn. Thöông Anh toâi ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, lieàn phaùt ñaïi theä nguyeän nhö tröôùc laïi xöôùng lôøi raèng: “Neáu ôû trong ñôøi tröôùc, toâi thaät laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt, xin neâu hieän laïi töôùng thuø thaéng khaùc laï”. Noùi xong, hai ñeøn vaøng lôùn toûa chieáu nôi söôøn nuùi ñaù. Thöông Anh toâi laïi xöôùng raèng: “Neáu Boà-taùt ñem giaùo phaùp ôû trong thôøi töôïng quyù giao phoù cho Thöông Anh toâi gìn giöõ hoä trì, thì nguyeän xin thò hieän laïi”. Noùi xong, lieàn phoùng hai luoàng aùnh saùng nhö saâm xeït, moät ñeøn vaøng lôùn toûa chieáu tröôùc söôøn nuùi suoát ñeán nôi ngoïn caây tuøng. Khi aáy vò Taêng chuû söï v. v… caû thaûy möôøi ngöôøi cuøng ñoà chuùng aáy xaùc thöïc caàu thænh raèng: “Kính caån y cöù theo kinh Hoa Nghieâm noùi laø: “Veà phöông ñoâng baéc coù nôi goïi laø nuùi Thanh Löông, töø xöa tröôùc ñeán nay caùc chuùng Boà-taùt döøng ôû trong ñoù. Hieän taïi coù vò Boà-taùt teân laø Vaên-thuø-sö-lôïi cuøng vôùi quyeán thuoäc caùc chuùng Boà-taùt caû thaûy moät vaïn vò ñeàu ôû trong ñoù vaø thöôøng vì giaûng noùi phaùp”. Töùc ta ñeán ôû trong nuùi nôi Thaùnh chuùng khoâng bieát ñaõ qua maáy ngaøn naêm vaäy. Töø ñôøi vua Minh Ñeá (Löu Trang 58-76) thôøi Haäu Haùn, ñeán thôøi Baéc Nguïy, thôøi Baéc Teà, thôøi nhaø Tuøy, thôøi Tieàn Ñöôøng cho ñeán thôøi Nguõ Ñaïi trôû veà tröôùc, traûi qua nhieàu trieàu ñaïo xaây ñaép taïo döïng coù toán phí khoâng ít oûi. Ñeán ñôøi Hoaøng ñeá Thaùi Toâng (Trieäu Quyùnh (976-998) thôøi Baéc Toáng chuùng ta sau khi ñaõ bình trò doøng hoï Löu, töùc döôùi caùc quan boû buoâng thueá khoùa caùc chuøa vieän ôû Ñaøi Sôn, sau ñoù boán trieàu ñaïi cuõng chaúng

khoâng vaâng theo yù chí xöa tröôùc nhôø nhaân bieân toát baøn nghi bao quaùt ñaát khoaùn neân nuùi röøng Thaùnh caûnh chuùng ta laøm thaønh ñaát goø, choã coù khai khaån ruoäng nöông, chaët phaù phaùt baøy haïng nhaø cuûa roàng thaàn, chuøa vuõ cuûa chuùng ta v. v… trong möôøi ngoâi ñaõ hö haïi heát 08-09 ngoâi, taêng chuùng khaát caàu tan raõi ñeán boán phöông, thì chaùnh giaùo cuûa Ñaïi Thaùnh Vaên- thuø-sö-lôïi chuùng ta khoâng bao laâu nöõa haún bò moøn dieät oâng phaûi laøm vaên ñeå ghi nhôù truyeàn tin khaép thieân haï, khieán ngöôøi ñôøi sau tieáp thöøa yù phoù chuùc cuûa Boà-taùt”. Thöông Anh toâi noùi raèng: “Kính caån caûm taï ñaïi chuùng. Khoù thay! bieát noùi sao? Con ngöôøi sôû dó laøm ngöôøi, maét ñoái vôùi hình saéc, tai ñoái vôùi aâm thanh, muõi ñoái vôùi muøi höông, löôõi ñoái vôùi muøi vò, thaân theå ñoái vôùi xuùc chaïm, yù ñoái vôùi phaùp traàn, chaúng vöôït ra ngoaøi 06 thöù aáy maø thoâi. Nay môùi baét chöôùc ñoù maø vieát laø: saéc maø chaúng phaûi saéc, aâm thanh maø chaúng phaûi aâm thanh, xuùc chaïm maø chaúng phaûi xuùc chaïm, phaùp traàn maø chaúng phaûi phaùp traàn, lìa tuyeät theá gian choã goïi laø thaáy nghe hay bieát thì troïn ñôøi chu toaøn chaúng vöôït ngoaøi ñôøi nhaân gian chaúng laáy laøm yeâu thì quaùi vaäy. toâi chæ muoán töï tin maø thoâi. Sao coù theå nieàm tin ñoù ñöa ñeán moïi ngöôøi vaø ñôøi sau ö?” Theá roài, Quaùch Toâng Nham, Ngoâ Quaân xöùng gôûi thö ñeán noùi raèng: “Nhôø söùc cuûa oâng maø ñöôïc haàu thaáy vieäc lôùn, töø xöa löu truyeàn ñöôïc nghe maø chöa töøng thaáy, nay ñeàu öùng nghieäm vaäy. Neân coù ghi thuaät ñeå laøm tin cho ngöôøi sau”. Thöông Anh toâi ba laàn nghó suy raèng: “Ñem Thaùnh noùi phaøm, ñem tòch laéng noùi huyeân ñoäng, ñem tinh dieäu noùi thoâ thieån, ñem trí noùi ngu, ñem chaân noùi voïng, ñem thoâng noùi bít, ñem saùng noùi toái, ñem lôùn noùi nhoû heïp, vì bôø vöùc giôùi haïn chaúng cuøng bieát, phaân teå chaúng cuøng kòp. Thí nhö A-tu-la vöông ñöa tay lay nuùi Tu-di maø kieán hôi chaúng theå cöû ñoäng. Moät haït caûi maø Ca-laâu-la vöông qua 07 ngaøy bieán thaønh 04 thieân haï maø saâu haïi chaúng theå bay. Taàm tröôïng nhö Thöông Anh toâi chaúng phaûi khoâng mong muoán noùi, chæ sôï noùi khoâng ích lôïi vaäy”. Hoaëc coù ngöôøi baûo: “Coù töøng bieát Sa-moân thích phaùp chieáu chaêng? Trong khoaûng nieân hieäu Ñaïi Lòch thôøi Tieàn Ñöôøng (766-780) vaøo chuøa Truùc Laâm bieán hoùa, lo ngaïi ngöôøi sinh taâm phæ baùng nghi ngôø maø khoâng daùm voïng truyeàn, boãng thaáy moät thaàn taêng baûo raèng: “Ñieàu oâng nghe thaáy nôi caûnh giôùi Ñaøi Sôn, sao chaúng nhö thaät bieân ghi chæ baøy cho chuùng sinh laøm lôïi ích lôùn”. Nay oâng laùnh söï nghi ngôø phæ baùng ö? Löu truyeàn caû traêm maø chæ moät ngöôøi tin, thì löu truyeàn ñeán ngaøn, haún coù möôøi ngöôøi tin, löu truyeàn ñeán vaïn coù traêm ngöôøi tin vaäy. Traêm ngöôøi tin maø chæ moät ngöôøi thöïc haønh coøn ñuû khaû naêng ñeå phaù taø toâng, hoã trôï chaùnh phaùp, huoáng gì coù caû traêm ngöôøi hay thöïc haønh aáy ö?” Thöông Anh toâi noùi raèng: “Kheùo

thay lôøi daãn duï! Toâi noùi moät lôøi giaãm traûi doái voïng thì traêm ngaøn vaïn kieáp, chìm ñaém trong ñöôøng xaáu aùc, kính caån maø bieân ghi ñoù ñeå phuï sau truyeän Thanh Löông vaäy”.

Laïi bieân thuaät caùc baøi phuù vaø thô veà nuùi Thanh Löông phuï ôû cuoái nguyeân

Phaøm nuùi Thanh Löông, thuoäc phía Ñoâng baéc cuûa Ñaïi Ñöôøng, phía taây nam cuûa Yeân Trieäu, nuùi teân laø Töû Phuû, xöù ñaát hieäu laø Thanh Löông, laø nôi Boà-taùt tu haønh, laø queâ höông cuûa roàng thaàn ôû laâu daøi. Muøa ñoâng troâng nhìn treân 05 ñaûnh nhö baïc, muøa haï troâng nhìn ngaøn ngoïn nuùi tôï gaám, thaät laø hang nhaø cuûa Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø laø vöôøn röøng cuûa muoân Thaùnh! Chuoâng khaùnh voïng höôûng giöõa khoaûng nuùi bieác, laâu ñaøi laáp trong maây traéng. Ngöôøi thöôøng ñi tham leã, giaûi thoaùt queân thaân mình, Thieàn Khaùnh ñeán ôû, ma quaân choùng döùt. Ñaây laø chaúng lìa caûnh Thaùnh, coù 12 ngoâi chuøa lôùn, ñöôïc xöng goïi laø danh lam cuûa traêm xöù. Gaëp luùc thôøi tieát muøa xuaân muøa haï, hoa trung bay tan ñeán cöïc laïc thieân cung, muøa thu muøa ñoâng tuøng aûnh baøy thaønh noäi vieän Ñaâu Suaát. Taùm ao söông moác che phuû, chín ñoäng maây môø caûn ngaên, coû laønh maàm linh, buoàn baû caùt töôøng, dieäu lyù khoù cuøng, Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø hieän töôùng ngöôøi giaø ôû trong, La Haàu hoùa treû thô nôi giöõa, baàn ñaïo taêng töôùng theá gian phaàn nhieàu aån taøng, 500 Long vöông beänh hoaïn taøn taät, töøng aån möôøi ngaøn vò Boà-taùt, Laàu ca quaùn traø thöôøng xoay chuyeån xe phaùp Töù ñeá. Tieäm röôïu, loø moå, ñeàu hieän saéc thaân Tam-muoäi, ruoài bay töøng luõ ñeàu ñaøm moân giaûi thoaùt, thuù chaïy saùng laùng thaûy noùi giaùo phaùp voâ sinh. Nay troâng nhìn caùc phöông, ñi tham leã xa gaàn, beø baïn neáu ñeán trong caûnh Thanh Löông, chaúng sinh taâm dung deã. Ñaây laø bieát thì khoâng thaáy, thaáy thì khoâng bieát, roàng raén hoàn taïp, phaøm Thaùnh ñoàng ôû aáy vaäy.

* Ñoâng Ñaøi:
* Nam Ñaøi:

*Xa xa maây nöôùc vöôït nuùi cao. Daàu thaáy ñaùy trôøi vuõ truï lôùn. Ñoâng baéc roõ raøng nhìn bieån caû.*

*Ñoâng nam taác thöôùc thaáy Tröôøng An. Voøng saùng hoùa hieän chaâu ngaøn haït. Vaàng nhaät vöøa leân löûa moät ñoaøn.*

*Gioù möa thöôøng töø döôùi nham noåi. Trong ñoäng Na-la coù long baøn.*

*Xa xa roi gaäy leân Nam Ñaøi.*

*Baéc nhìn Thanh Löông maét chôït môû.*

* Taây Ñaøi:
* Baéc ñaøi:
* Trung ñaøi:

*Moät maûnh khoùi maây truøm töû phuû. Muoân naêm tuøng thaúng laáp reâu xanh. Ngöôøi ñeán caûnh linh vöôït khe suoái. Ta hoûi Chaân Dung ñaïp ñaûnh leân.*

*Töø tröôùc tam tam ít ngöôøi bieát. Naïp taêng ñeán ñoù thaät boài hoài.*

*Ñaøi baùu vuùt cao chaân luùt beå. Sö töû ñeå veát caïnh nöôùc trong.*

*Trong maây naêm saéc leân thöôïng giôùi. Ngaøi trôøi chín lôùp nhìn phöông taây. Du thôøi möa röôùi cung roàng laïnh.*

*Moät ñeâm gioù thoåi nguyeät queá thôm. Ñaát ñaù coøn hay tieâu toäi chöôùng.*

*Sao nhoïc Boà-taùt toûa thaàn quang.*

*Baéc ñaøi cao vuùt xanh sôø söûng. Ít nhieàu ngöôøi ñi ñeán beøn lui.*

*Sôï thaáy tröôùc maét ñòa nguïc soáng. Buoàn nghe beân tai saám gioù vang. Thaát tinh moãi ñeâm ñöôïm ñaûnh nuùi. Luïc xuaát laâu naêm chöùa bôø khe.*

*Neáu gaëp Haéc Long linh soát ruoät. Taâm nieäm nhaân gian töï nhieân tan.*

*Trung ñaøi vôøi vôïi raát ñaùng troâng. Boán maët nuùi röøng böng xanh bieác. Muoân hang tieáng tuøng loøng ñaát voïng. Vaøi caønh saéc nuùi laïnh coát loâng.*

*Lôùp lôùp yeán nöôùc Ñoâng nam roãng. Meânh moâng caùc vaøng taây baéc thoaùng. Ñeàu tin Vaên-thuø xin quy höôùng.*

*Moïi ngöôøi cao böôùc ñaàu baïch vaân.*

* Baøi thô toång quaùt:

*Naêm ñaûnh cao vôøi tieáp Thaùi hö. Taát caû cuøng xöng thaáy ta ôû.*

*Roàng ñoäc bôø ao maây sinh veû.*

*Hoå döõ tröôùc hang ñöôøng khaùch thoâng,*

*Baêng tuyeát ñaày nuùi baïc chaám xuyeân. Höông hoa traøn ñaát gaám traûi buoâng. Môû baøy toïa cuï daøi ba thöôùc.*

*Vuoâng phuû nuùi soâng naêm traêm thöøa.*

\* Thô ñeà coå vaø Tònh Minh thaùp luaät:

*Traêng toûa phaàn xuyeân khaùnh baùu laïnh. Ai ñeán nôi ñaây choân hoøm vaøng.*

*A-duïc ñaéc ñaïo ñi giöõa khoâng. Toân giaû saùng bay ra chæ moái.*

*Treân trôøi maây ngöng thöôøng phuû ñònh. Nhaân gian kieáp löûa chaùy ruïi taøn.*

*Ba ngaøn theá giôùi khoâng löu veát. Haõy ñeán Dieâm Phuû hieän Nieát-baøn.*

TUÏC THANH LÖÔNG TRUYEÄN QUYEÅN THÖÔÏNG

-HEÁT -

■