TUÏC THANH LÖÔNG TRUYEÄN

# QUYEÅN HAÏ

Truyeän ñaõ hoaøn thaønh, sai ngöôøi duøng ñaùy gaám ñöïng moät baûn vaø mang theo moät naêm sôù. Ngaøy 28 thaùng 08 (naêm 1088) ñeán tröôùc Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø-sö-lôïi ôû ñieän Chaân Dung taáu baøy roõ. Lôøi vaên sôù ñoù laø “Gaàn ñaây ñích thaân ñeán Ñaøi Sôn, ñöôïc chieâm ngöôõng Thaùnh töôïng, töø bi phoù caûm, thuø thaéng hieän baøy, maây laønh thoaûng toûa giöõa hö khoâng, ñuoác baùu raïng ngôøi nôi hang coác. Chö taêng ñoàng ñi nguyeän caàu ñeán ñoäi tröôïng, chaúng theå noù ñeán Thaùnh hieàn, gioù lôùn thoåi mòt muø caøng roõ töôùng laønh, vaùch ñoû cao vôøi caøng baøy chaân thaân. Thöông Anh toâi laáy ngay thaáy nghe, thuaät thaønh kyù truyeän ngoû haàu löu truyeàn khaép sa giôùi, hoaëc daãn duï ôû ngöôøi coù tín taâm, khieán bieát ñöôïc nuùi baùu Thanh Löông cuûa chuùng ta, quyeán thuoäc coù caû vaïn ngöôøi cuøng ôû, theá giôùi Kim saéc, trôøi roàng taùm boä ñoàng nöông, cuùi ñaàu tröôùc phaïm Vuõ vì taùn thaùn roõ raøng, mong baäc ñaïo sö vì chöùng xeùt”. Sa-moân Taêng Chaùnh Tænh Kyø nhoùm taäp chö taêng coù hôn 80 vò, ñoïc vaên sôù xong, taïi noäi ñieän Boà-taùt boãng nhieân ñeøn vaøng öùng hieän hôn 40 bieán. Thöông Anh toâi nghó ñeå coù nôi quy höôùng kính phuïng, neân lieàn ñaép hoïa toân tröôïng baèng ñaát buøn.

Ñeán thaùng 11 ra aùn Daân Linh, ngaøy moàng 08 mang ñöa toân töôïng ñeán tröôùc Boà-taùt maø phaùt nguyeän. Vôùi lôøi vaên raèng: “Heát thaûy moïi nôi theá giôùi kim saéc chaân trí do ñoù voâ phöông. Veà phöông ñoâng baéc, nuùi baùu Thanh Löông, huyeån duyeân do ñoù maø hieän coù. Voâ phöông thì moät traàn chaúng laäp, hieän coù thì ba coõi ñoàng chieâm ngöôõng. Vì vaäy, toâi gieo mình quy y, möa leä buoàn ngöôõng, cuùi mong töï nghó suy. Thöông Anh toâi xöa tröôùc ôû trong ñoäng Phoå Quang, hoaëc ôû nôi phía Ñoâng thaønh Ñaïi Giaùc, bôûi vì moät nieäm khaùc sai, neân troâi noåi trong boán loaïi chuùng sinh, vaøo ra nôi ba ngaøn coõi nöôùc, buoäc troùi bôûi möôøi hai caên traàn. Laïi do xöa tröôùc coù ñöôïc nhaân laønh, ngaøy nay gaëp ñöôïc vieäc öu thaéng, nhôø phöông tieän chæ trong saùt na, môû toûa quang minh töø voâ thuûy. Vì öù ñoïng caáu tuïc ñaõ saâu, sôï côø kieâu maïn vaãn coøn, nöông gaù toân töôïng baèng ñaát buøn, phaùt roõ nguyeän luaân naøy. Tam giôùi khoâng maø ngaõ taùnh cuõng khoâng ai chaân

ai voïng, möôøi phöông huyeån, hình ta cuõng huyeån, naøo khaùc naøo ñoàng. Cuùi mong Boà-taùt thaâu nhieáp vaøo cung bi, daãn ñöa veà ñieän trí, daát tín tuùc leân nôi ñaûnh nuùi Dieäu Phong, giuùp soâng bieäu ñeán trong ao A-naäu, theä nguyeän keát thuùc thaân phaàn ñoaïn naøy, laïi hieån baøy laøm vieäc hieám coù kyø ñaëc”. Ñoïc vaên xong, taïi noäi ñieän hieän ba ngoïn ñeøn vaøng. Ngaøy ñoù coù tuyeát lôùn, sau khi tuyeát ngöng, maây laønh naêm saéc traøn ñaày giöõa hö khoâng. Ñeâm ñoù, tröôùc caùc Thanh Huy, chung quanh ñieän La Haàu, hieän 14 ngoïn ñeøn baïc. Treân ñaûnh hoaøng ngoâi, hieän ba vaàng aùnh saùng saéc traéng lôùn.

Ngaøy hoâm sau, moàng 09 thaùng 11, maây laønh naêm saéc saùng rôõ vi teá, chaúng ñoàng nhö theá thaáy ôû thaùng 06 thaùng 07 tröôùc. Haù Thöông Anh toâi haéc nghieäp chieâu vôøi neân, hay laø Thaùnh hieàn bieán hoùa cuõng coù khaùc laï giöõa xuaân ha thu ñoâng. Töøng nghe raèng aùnh saùng nôi thaân chö Phaät chö ñaïi Boà-taùt, che loùa môø cung ma tôï nhö möïc ngöng tuï. Neáu tuøy thôøi maø lôùn nhoû, thì moät ñaïi tuïng kinh giaùo töùc laø lôøi hö doái. Khi aáy, trong tuyeát tröôùc caùc hieän ba aùnh saùng vaøng troâng thaáy vöøa roài. Thöông Anh toâi lieàn nhaûy nhoùt baùi töø, noùi raèng: “Tuyeát lôùn hieän ñeøn, chaúng phaûi choã mong caàu vaäy”. Roài baûo môû ñieän Boà-taùt laáy saùch tieáp theo, choã thaáy ôû sau. Ñaõ môû ñieän, meán kính chaúng theå töï thoâi. Laïi chuùc nguyeän raèng: “Voán ñöôøng ñôïi toäi, thaûng chöa baõi ñi. Thaùng naêm, thaùng saùu naêm sau môùi coù theå trôû laïi, raát mong laïi ñöôïc moät laàn chieâm ngöôõng töôùng aùnh saùng maõn nguyeän maø ñi”. Giaây laâu, tröôùc caùc laïi thaáy boán aùnh saùng vaøng roøng lôùn.

Thaùng saùu naêm sau (1089), vì ñeàu maéc gaëp haïn haùn, ñeán nuùi caàu möa thaám ñöôïm, nhaân an ñaët toân phuïng Thaùnh töôïng Boà-taùt La Haàu. Ngaøy AÁt tî (?) luùc saùng sôùm ñeán caùc trung thieân, nôi bôø röøng ôû phía Ñoâng nam, boãng nhieân bieán thaønh saéc maøu vaøng roøng, coù aùnh saùng caùc saéc maøu xanh ñoû noåi thaúng, xinh ñeïp toûa loùa maét, qua moät thôøi (giôø) môùi aån. Ñeán luùc maët trôøi xeá boùng leân nuùi Thanh Löông, coù hôi khí khaùc laï naêm saéc laøm töôïng Boà-taùt cöôõi sö töû. Ngaøy hoâm sau Bình ngoï, ñeán vieän Chaân Dung, thænh cuï oai nghi nghinh thænh nôi an ñaët toân töôïng La Haàu. Vöøa ñeán cöûa chuøa maø coù ngöôøi baùo raèng: “Ñeøn trong ñieän vöøa hieän vaäy”. Ñaõ baùi yeát Boà-taùt chieâm ngöôõng laàn löôït xong, loïng baùu treân ñaûnh boãng nhieân saùng röïc, vò Taêng chuû söï taïi ñieän noùi: “Ñieän ôû ñaây, Phan loïng coù nhieàu voâ soá che kín khaép cuøng, maø loøng treân ñaûnh raát cao aån kín chaúng theå hieän baøy, nay saùng röïc nhö vaäy. Thaät chöa töøng coù”. Ñeâm ñoù, töø Ñoâng Ñaøi ñeán ñieän La Haàu caëp hai beân hieäu hôn möôøi ngoïn ñeøn vaøng lôùn, qua laïi leân xuoáng, hoaëc qua caû giôø, hoaëc qua caû khaéc,

hoaëc hieän thôøi gian laâu. Ngaøy hoâm sau nöûa Ñinh muøi, ñeán tröôùc Boà-taùt, kính baïch raèng: “Trong kinh Hoa Nghieâm noùi 08 nôi Ñöùc Theá Toân toûa phoùng aùnh saùng phoâ baøy phaùp. AÙnh saùng ñaây neáu laø phaùp taùnh voán coù; khoâng töôùng aùnh saùng, troâng nhìn ñoù chaúng thaáy thì Thöông Anh toâi khoâng nghi ngôø, neáu laø aùnh saùng cuûa chö Phaät quaû ñöùc vieân maõn khieán ngöôøi coù theå thaáy, thì nguyeän vì thò hieän”. Khi aáy loïng baùu treân ñaûnh boãng nhieân saùng khaép cuøng, loã hoång nhoû cuõng löu toûa aùnh saùng baén xuyeân ra ngoaøi boán phía. Theá roài, nôi gian khaâm lónh, nôi gian nhö yù. Moãi moãi ñeàu phoùng aùnh saùng baùu saùng röïc lay ñoäng. Laïi ôû tröôùc ñieän, laù hoa sen vaøng roøng, aùnh ñeøn giao toûa môû hôïp voâ soá. Khi aáy caùc haøng taêng tuïc xa gaàn coù caû ngaøn vò cuøng nhoùm tuï, goïi nhau maø troâng xem, reo vang chaán ñoäng, tieáp laïi buoàn khoùc, moãi ngöôøi töï than raèng: “Töø voâ thæ ñeán nay bôûi toäi nghieäp saâu naëng. Xin töø ngaøy nay söûa ñoåi tu taäp”. Tieáp ngaøy hoâm sau-maäu Thaân, ñeán Trung Ñaøi, luùc trôøi saép toái, boán phía nuùi xanh laéng, boãng coù hôi khí khaùc laï giaêng ñaïp ñeán Baéc Ñaøi, nuùi nhö baïc chaùy saùng, khaéc hoïa daøi möôøi tröôïng, moïi ngöôøi noùi laø: “Caàu baïc hieän”. Thöông Anh toâi baûo: “khoâng phaûi. Ñoù laø ñöôøng theàm baïc traéng, loái ñöôøng hieàn Thaùnh giaãm böôùc ñi”. Boãng choác, hieän moät ngoïn ñeøn baùu, phaân laøm hai, khi aáy coù möôøi maáy vò du taêng ñaõ veà ñaøi, döøng nghæ qua ñeâm trong phoøng oác, keâu goïi ra cuøng troâng xem. Chö taêng cuùi ñaàu xöng nieäm Phaät. Thöông Anh toâi noùi: “Xöù naøy seõ coù ba ngoïn ñeøn. Moïi ngöôøi neâu troâng xem kyû”. Giaây laâu, ba ngoïn ñeøn ñeàu hieän. Thöông Anh toâi ñem “Tuïc truyeän” chæ baøy maø noùi raèng: “Choã vieát naêm tröôùc cuûa toâi nhö phöông ñoâng taâm tuù, ñaâu phaûi noùi doái ö?”

Ngaøy hoâm sau-kyû Daäu, Thaùi Nguyeân thieâm phaùn tieàn caûnh sôn vaø kinh löôïc ty quaûn cuù cô nghi vaên töï Thieäu Quaân ñeán gaëp gôõ taïi Ñoâng Ñaøi, maø Thöông Anh toâi ñaõ trôû veà vieän Chaân Dung, töùc sai baûo ngöôøi goïi hai oâng aáy trôû veà, hai oâng aáy noùi: “Vöøa roài ôû Ñoâng Ñaøi thaáy vaàng aùnh saùng troøn gom nhieáp aùnh saùng nôi thaân, chæ chöa ñöôïc thaáy Thaùnh ñaêng vaäy!” Ñeâm ñoù, beøn cuøng hai oâng caàu nguyeän ñeøn hieäu maø troâng xem, Hoâm sau ngaøy Canh Tuaát, döøng nghæ qua ñeâm taïi chuøa Phaät Quang, coù maäy laønh, hôi khí khaùc laï, laãn loän voâ soá. Hoâm sau nöõa-ngaøy Taân Hôïi ñeán Bí Ma Nham, chöa ñeán tôùi hang, caùch khoaûng ba daëm, thaúng ngay coù aùnh saùng hieän, khi ñaï ñeán hang maø ngay tröôùc cöûa maët toân töôïng Phaät Loâ-xaù-na toûa phoùng aùnh saùng soi chieáu khaép ñieän. Ñaàu ñeâm, ôû nôi taàng bôø söôøn, hieän naêm ngoïn ñeøn vaøng lôùn. Ngaøy hoâm sau-nhaâm Tyù, ra hang, ôû giöõa hö khoâng, hieän moät caàu vaøng, caàu aáy chaúng nöông töïa nôi nuùi coác, chaúng nöông töïa nôi maây khí, chaúng gaù aùnh saùng maët nhaät, phoâ

baøy giöõa hö khoâng vaøng nhuaän, nhö saéc maøu vaøng thaät. Than oâi! Ngay choã hieän noái, ngay choã aáy aån dieät, neáu chaúng phaûi phöông tieän thieän xaûo ñaïi huyeån, ai coù theå cuøng nhö vaäy ö? Laàn ñi aáy, ñaõ vì naéng haïn maø caàu möa, ôû taïi nuùi ba laàn caàu khaån, ba laàn öùng nghieäm, chæ chuùt choác lieàn taïnh raùo. Ngaøy sau nöõa-quyù söûu, trôû veà ñeán Ñaïi Chaâu, möa lôùn caû ngaøy ñem ra khoâ naåy maàm, bieán thaønh naêm ñöôïc muøa.

Thöông Anh toâi beøn ñem vieäc aáy taáu trình, ñaïi khaùi laø “Gaàn ñaây vì baûn loä gaëp phaûi naéng haïn, neân ñích thaân thaàn (beà toâi ñeán tröôùc toân töôïng Ñaïi Thaùnh Vaên-thuø ôû nuùi Nguõ Ñaøi vaø ao naêm roàng, khaån caàu möa ñöôïm, ñeâm ngaøy ñoåi löûa baùu aùnh saùng linh, hình töôùng khaùc laï ñaëc thuø röïc rôõ hieän baøy, chaúng theå noùi baøy hình traïng aáy. Khi ñoù, caùc haøng taêng tuïc ôû boán phöông coù hôn ngaøn ngöôøi cuøng ñoàng troâng xem. AÂm thanh möøng reo chaán ñoäng caû nuùi coác. Theá roài, luùc aáy möa lôùn tuoân ñoå roäng phuû vaøi chaâu. Luùc ñaàu, thaàn môùi ra ñi, caây coû khoâ heùo luïi taøn, noâng phu buoàn than, ñeán luùc trôû veà, caây gai töôi toát, xanh bieác sinh ñoäng, thaân laïc ca khuùc thanh bình, chæ ñôøi ñöôïc muøa lôùn. Ñaây bôûi trieàu ñình coù ñaïo, caùc Thaùnh ñeå giuùp, Quan Höõu Ty thoâi thuùc thi haønh chieáu ñieàu, ban boá ñeán danh sôn coõi khaùc, ñöôïc öùng ñoái nhö vang höôûng, khaùm xeùt nhoùm möôøi chuøa ôû nuùi Nguõ Ñaøi, xöa tröôùc goàm 42 noâng trang. Sau khi Hoaøng ñeá Thaùi Toâng (Trieäu Quyùnh 976-998) bình trò ñaát Taán, ñeàu boû toâ thueá, ñeå hieån baøy söï suøng phuïng. Laïi nhaân bieân thaàn löøa doái trieàu ñình, cho raèng ñaát ñoù laø nuùi hoang, beøn laém neâu chieám ñoaït ruoäng toát hôn ba traêm khoaûnh, vôøi ñaët caùc tay cung teân coù hôn traêm hoä. Nhaân ñoù xua ñuoåi chuøa chieàn, kieän tuïng chaúng döùt, chö taêng phaân taùn, chuøa vuõ naùt hö. Thaàn ñaõ nhieàu laàn thaáy tình traïng ñoù, xin neâu caáp hoaøn traû. Troïn chöa ñöôïc xeùt kieåm, thaàn troä laáy ngoaøi luïc hôïp, bôûi coù söï chaúng theå ñaët ñeå caät vaán. Kia laø hoùa nhaân, ñaâu phaûi duøng khuoân pheùp ñaát ruoäng ñöôïc maát, laøm thaønh vaø khuyeát, chæ vì ngöôøi xöa cuùng thí ñeå laøm ruoäng phöôùc. Ngöôøi ñôøi sau laáy ñoù nuoâi döôõng binh lính laøng queâ. Ñoái vôùi lyù, nghi laø chöa an thoûa, muoán xin ban cho baûn loä khaùm hôïp, nhö choã thaáy vaø toû baøy cuûa thaàn, rieâng khoâng chaúng thaät, töùc xin kieám hôïp, ñaõ nhieàu laàn taáu trình sôùm ban thi haønh. Tuy laø nhö vaäy, nhöng kia laø Ñaïi só ñem möôøi phöông ba coõi laøm moät theå toøa Tyø-loâ-giaù-na maø Thöông Anh toâi khö khö laáy vaøi traêm khoaûnh ruoäng laøm phieàn ngöôøi, chí yù aáy heïp hoøi, cuõng chaúng buoàn ö?”.

# PHUÏ TRUYEÄN

“Tuïc truyeän” ñaõ löu haønh, moïi ngöôøi tin maø ñi, phaùt taâm chí thaønh, khoâng ai chaúng ñöôïc caûm öùng. Thaùng hai naêm Nguyeân Höïu thöù tö (1089), Baûn loä Ñoâ ñoác Toång quaûn Tö Taåu Maõ, Thöøa thoï coâng söï Löu Höûu Ñoan ñeán tröôùc ñieän La Haàu, ñang trong tuyeát caàu thaáy moät ngoïn ñeøn vaøng, phaân laøm ba, moät ngoïn nhaûy nhoùt maø leân. Cuoái thaùng naêm, chuyeån aùnh saùng troøn, gom thaâu moät aùnh saùng thaân mình. ÔÛ tröôùc Ñieän Thanh Huy, trong möa coù moät ngoïn ñeøn vaøng bay leân. Kinh löôïc ty chuaån bò sai khieån Phan Caûnh ñeán trong röøng tuøng tröôùc coù Thanh Huy, caàu thaáy ba luoàng aùnh saùng saéc traéng noåi thaúng leân, vaïn vò Boà-taùt ñoäi tröôïng la lieät, sö töû vaøng roøng ñuøa vui phaán taán, moät ñieän vaøng, ba aùnh saùng troøn. Trong aùnh saùng troøn hieän ñaûnh ñaàu Ñöùc Phaät töôùng traïng nhö töø ñaát voït leân, moät vò Boà-taùt cöôõi moät sö töû, moät Quaùn Theá AÂm maëc aùo traéng, ba caàu vaøng, moät ñeøn baïc vaø coù taùm qua laïi, ba ngoïn ñeøn vaøng, maø taét saùng coù 15 löôïc. Phan Caûnh töï vì ba ñôøi kính phuïng La-haùn, moät ñôøi duøng y thuaät cöùu ngöôøi, maø chöa töøng thaáy ñöôïc töôùng traïng La-haùn Döôïc Vöông, im laëng maø coù söï khaån caàu, ñi ñeán nôi Kim Caùc, giöõa hö khoâng hieän moät chieác thuyeàn vaøng lôùn, treân thuyeàn coù vaøi traêm vò La-haùn, vò ñi, vò ñöùng, vò leã baùi. Laïi ñi ñeán ñaàu taïng, thaáy maây traéng töø phöông Taây bay lai, Boà-taùt Döôïc Vöông ñöùng ôû ñaàu ngoïn maây, ngay taâm quan tuï lôùn, ñieàu ñen giaøy ñen. Phaøm, nhöõng vò thaáy cuûa Phan Caûnh rieâng coù nhieàu laïi khaùc, khoâng theå bieân ghi heát ñaày ñuû.

Ñeán cuoái thaùng saùu, Sa-moân oân öôùc töø kinh ñoâ ñeán, cuùng thí phaùp y ca-sa baèng kim tuyeán, vaø mang höông töø trong noäi cung ñeán. Giaùm Traán Taøo Tö saùng sôùm ñeán ñòeân Boà-taùt, trong khoaûnh khaéc vöøa daâng höông, tröôùc ñieän treân ñeøn saùng lôùn, boãng nhieân phoùng nhaõ aùnh saùng vaøng roøng lôùn nhö baùnh xe bay soi chieáu trong ñieän. Kinh löôïc tö caù ñöông coâng söï Lyù Nghò theo haàu thaân aùnh saùng troøn gom thaâu aùnh saùng thaân mình ngay aùnh saùng ñeøn vaøng. Lyù Nghò vieát thö göûi laïi noùi raèng: “Ngaøy nay môùi bieát “Tuïc truyeän” chaúng phaûi hö doái vaäy”. Tö chính ñieän hoïc só Tri Haø Nam phuù Lyù Thanh Thaàn nghe vaäy, noùi raèng: “Vaên-thuø cuøng Thích Ca vaên khaùc teân maø ñoàng moät theå. Tuy ñaõ laø coå Phaät nhöng tuoåi thoï phuû caû ñaát trôøi, thò hieän veát tích ruõ baøy haïnh hoùa coøn taâm töø bi vaäy”. Long Ñoà caùc hoïc só Baûn loä kinh löôïc An Phuû söù Taêng Hy noùi raèng: “Xöa tröôùc, Taêng Hy toâi chuyeån dôøi quaân suùy ôû Quaûng Ñoâng ñi ñeán ao trôøi ôû Loâ Sôn, leân ñaøi Vaên-thuø, gioù lôùn chaán ñoäng caây röøng môø mòt, chæ trong khoaûnh thöôùc taác maø khoâng bieän roõ ñöôøng loái, ñeøn ñuoác röïc löûa ñeàu taét,

maø troâng nhìn phía döôùc trong coû xanh, ñeøn vaøng toûa xuaát boán phía hoaëc gaàn hoaëc xa, hoaëc lôùn hoaëc nhoû, hoaëc aån hoaëc hieän. Gaëp luùc ñang ñeâm moûi nhoïc neân nguû, choã thaáy aáy thaät chöa phaûi heát, nhöng gioù lôùn chaúng theå laø Ñaïi Quang Minh voâ löôïng thaàn löïc chaúng theå nghó baøn thì ai coù khaû naêng nhö vaäy ö? Troâng xem noùi vaäy khoù tin neân khoâng daùm bieân ghi ñeå chæ baøy cuøng moïi ngöôøi. Ñeán luùc ñoïc xem “Tuïc Thanh Löông truyeän” cuûa Thieân Giaùc, thì choã thaáy nghe cuûa Taêng Hy chöa ñuû laáy laøm quaùi laï vaäy”. Coù ngöôøi baûo cuøng Thöông Anh toâi raèng: “ngoaïi ñaïo ma ba tuaàn, quyû thaàn söùc löïc maïnh, sôn tinh moäc mî ñeàu coù theå laøm aùnh saùng laøm quaùi laï, sao oâng tin laém vaäy ö?” Xin ñaùp: “Ñieàu oâng noùi veà aùnh saùng vaø quaùi laï, hoaëc laø ñaïo quaû saép thaønh, thaáy maø thöû ñoù, hoaëc laø chaùnh phaùp saép thaéng, xuaát hieän maø laøm chöôùng ngaïi ñoù. Nay toâi cuøng moïi ngöôøi töï troâng thaáy quyeát vaäy, chöa coù ai laáy laøm ñaët ñeå aùnh saùng quaùi laï thì ñaâu coù gì phaûi nghi ngôø ö? Tinh taán, tinh taán, toån ñoù laïi toån, chuyeån thìa goã nôi noài chaùo laø phaän thöôøng cuûa boïn toâi”.

TUÏC THANH LÖÔNG TRUYEÄN QUYEÅN HAÏ

-HEÁT -