**SOÁ 2093**

TÖÏ THAÙP KYÙ

**(GHI VEÀ CHUØA THAÙP)**

*Thôøi tieàn Ñöôøng, Ñoaøn Thaønh Thöùc ghi thuaät.*

Muøa haï naêm Quyù hôïi (843) laø naêm thöù 03 sau khi leân ngoâi cuûa vua Voõ Toâng (Lyù Vieân 841-860) thôøi tieàn Ñöôøng, Toâi cuøng Tröông quan Hy, Phuïc Thieän Keá. Ñoàng Quan Bí Khaâu Trònh Quaân Phuø hôïp mieäng laïi lieàu chöùc tieâu thöï. Nhaân ngaøy raõnh roãi, ñeán chuøa Ñaïi Höng Thieän, hoûi veõ 02 boä “Löôõng Kinh Taân Kyù” vaø “Du muïc Kyû” toû coøn laém nò soùt thieáu, löôïc môøi ñaàu öôùc khoaûng 10 ngaøy tìm 02 ñöôøng ñeán chuøa, theo ñöôøng veà höôùng ñoâng ñeán chuøa Höng thieän tröôùc. Vôùi söï khoâng ñuû cuûa 02 boä kyù aáy thì rieâng ghi cheùp ñoù. Khi ñi ñeán chuøa Töø AÂn, môùi ñaàu bieát Quan töôùng ñeàu chuøa, taêng chuùng thoâ maát, môùi phieám hoûi moät vaøi ngöôøi lôùn vaø ghi laïi caùc tích hoïa döôùi thaùp. Ñeàn ñoù beøn döùt tuyeät! Sau ñoù 03 naêm, Toâi laïi nhaäm chöùc ôû Kinh Laïc vaø caém giöõ taïi An Thaønh. Ñeán naêm Ñaïi Trung thöù 07 (857) thôøi tieàn Ñöôøng môùi trôû veà laïi Kinh Ñoâ, ôû trong caùi theâ cuõ thaáy cuøng 02 vong phuï ñi ñeán chuøa, gioït leä maùu xen nhau, ngay luùc vöøa ñeán vieäc vui maø xa chaúng theå tìm, laïi môùi khaéc söûa, môùi ñuû tieáp tuïc xuyeân lôõ, nhöng 10 phaàn maát heát 05-06 phaàn, tieáp laøm thaønh 02 quyeån, truyeàn giao chö Taêng. Ñoaøn thaønh thöùc töï Kha Coå; ngöôøi xöù Ñoâng möu Kính ghi,

Chuøa Ñaïi Höng Thieän ôû phöôøng Tónh Cung. Chuøa laáy 02 chöõ Ñaïi Höng. Moät chöõ teân phöôøng maø ñaët goïi teân. Theo “Taân Kyù” noùi laø: toân töôïng Ñöùc Phaät cuûa vua öu Ñieàn, khoaûng ñaàu nieân hieäu Toång chöông (668) thôøi tieàn Ñöôøng bò naïn löûa ñoát chaùy. Caên cöù theo ôû thôøi nhaø Löông. Teân Töôïng Ñöùc Phaät töø Taây Vöùc aáy ôû taïi Kinh Chaâu. Noùi ôû thôøi nhaø

Tuøy töø Ñai thaønh chuyeån dôøi ñeán chuøa ñoù, chaúng phaûi vaäy. Nay laïi coù teân töôïng baèng goã Chieân-ñaøn, ngöôøi thôï khai nhaõn hôi vuïng veà vaø coøn sai laàm vaäy.

Tröôùc Thaùp Tam taïng Phaùp söï Baát khoâng coù nhieàu caây tuøng giaø, naêm tröôùc thì Quan chaët nhaùnh tuøng ñoù ñeå laøm coát Roàng maø caàu möa, bôûi Tam taïng Baát khoâng sai khieán ñöôïc yù Roàng, caây aáy haún coù linh vaäy. Treân vaùch töôøng phía sau nhaø vieän haønh höông trong khoaûng nieân hieäu Nguyeân Hoùa (806-821) thôøi tieàn Ñöôøng, thôï hoïa Löông Hieäp hoïa 02 caây tuøng, daùng caát coù phaàn thoaùt tuïc, thôï nhaø maïn thuø, caùc thôï ñaùp hoïa raát möïc tinh dieäu, ngoaøi vaùch coù böùc tranh meâ kinh do Phaùp sö Baát Khoâng mang töø Taây vöùc laïi.

Trong nhaø toân thôø toân töôïng baèng goã Chieân-ñaøn aáy coù boä Kinh “Thôøi phi thôøi”, do giôùi Chu ghi taû ñöïng ñaày trong khaùm sôn. Chö Taêng noùi ñoù laø vaät xöa cuõ töø thôøi nhaø Tuøy.

Phía sau chuøa, tröôùc kia coù 01 caùi Ao Cung, luùc Tam taïng Phaùp sö Baát Khoâng thò tòch, baèng nhieâu khoâ caïn. Ñeán luùc Thieàn sö Duy Khoan ôû ñoù, nhaân khôi thoâng suoái, sen traéng rong reâu töï sinh moïc xinh ñeïp, nay laïi trôû thaønh ñaát lieàn.

Phía nam cuûa Ñoâng Lang laø vieän cuûa Hoøa thöôïng Toå, tröôùc saân coù 04 caây ngoâ ñoàng xanh toát do chính tay Hoøa thöôïng Toá troàng neân. Trong khoaûng nieân hieäu nguyeân Hoøa (806-821) thôøi tieàn Ñöôøng, caùc haøng khanh töôùng phaàn nhieàu ñeán tham vieáng vieän ñoù, vaøo muøa Haï thì caây ngoâ ñoàng ñoå moà hoâi laøm dô y phuïc moïi ngöôøi nhö dính laàu nhôùt, moã aáy khoâng theå taåy saïch.

Beân taû coù hình töôïng coå caùp (ñoaùi hoaøi thòt loaøi ngheâu, haàu, vò). Töông truyeàn laø: vua thôøi nhaøTuyø(?) ham thích thòt caùp. Phaøm moïi thöùc aên ñeàu goàm coù muøi vò caùp, neân soá löôïng vöôït caû vaøi ngaøn vaïn vaäy, boång coù 01 con caùp, ñem goã ñaùnh maø vaãn nhö cuõ. vua laáy laøm laï ñoù, beøn ñem ñaët ñeå treân gheá, moät ñeâm noï coù aùnh saùng, luùc roõ raøng thì thòt töï thoaùt ra, beân trong coù toân töôïng Ñöùc Phaät vaø 02 vò Boà-taùt. vua buoàn caûm töï hoái phaùt nguyeän khoâng aên thòt caùp nöõa, chaúng phaûi vua Ttuyeân Ñeá (Traàn Huùc 569-583) thôøi nhaø Traàn. Toân töôïng Vu Ñieàn baèng ngoïc cao 01 thöôùc taác roãng hôn 01 taác, 01 Ñöùc Phaät vaø 04 vò Boà-taùt, 01 tieân bay, 01 giaù ngoïc thaønh, caét môõ khoâng veát, trôn nhaèm nhö gioït.

Caùc Thieân vöông ñöôïc taïo döïng trong khoaûng nieân hieäu Tröôøng Khaùnh (821-825) thôøi trieàu Ñöôøng, voán taïi trong cöûa Xuaân Minh, lieàn vôùi töôøng trong phía nam, hình theá lôùn hôn haèn trong thieân haï. Naêm thaùi hoøa thöù 02 (828) thôøi trieàu Ñöôøng, vua Vaên Toâng (Lyù Ngang) ban saéc

dôøi chuyeån ñeán chuøa ñoâ. Luùc cheâ phaân trong buïng töôïng coù 500 xaáp vaûi boá, vaøi möôi thuøng sôn, ñeán nay caùc hình töôïng quyû thaàn boä laïc ñeàu bò hö haïi suïp ñoå, chæ coù Toân töôïng Thieân vöông khoâng toån hoaïi.

Taïi phöôøng tröôøng laïc coù chuøa An Quoác, luùc vua-duïc Toâng (Lyù Ñaùn) ñang ôû taïi phieân laø nhaø muùa haùt taïi vieän Ñoâng Thieàn cuõng coøn goïi laø vieän moäc thaùp (thaùp goã). Taïi 05 töôøng vaùch nôi Taây lang taïi phía baéc cuûa vieän, ñeä töû cuûa Ngoâ Ñaïo Huyeàn laø thích Tö Ñao ñaép hoïa 08 boä Thích Phaïm chaúng baøy duøng baèng saéc maøu, coøn coù Ñieån hình.

Trong chuøa Quang Minh coù töôïng hoïa veà Quyû töû maãu vaø thaùi töû Vaên Hueä, cöû chæ thaùi ñoä nhö ñang soáng, do ngöôøi thôï teân laø Lyù Tuï taïo neân.

Vieän Sôn Ñình, caây Xuùa cuõ cao goø u uaát nhö nuùi coác, baáy giôø do Lieãu Thoå taïo neân vieän thöôïng toøa Laân Coâng, coù 01 caây Hueä Baùch, giöõa ñöôøng thoâng caønh nhaùnh nghieâng che, phía döôùi coù theå ngoài ñöôïc hôn 10 ngöôøi.

Taïi phöôøng Thöôøng Laïc coù chuøa Trieäu Caûnh Coâng ñöôïc taïo döïng trong naêm khai hoaøng thöù 03 (583) thôøi nhaø Tuøy, voán goïi laø chuøa Hoaøng Thieän. Ñeán naêm khai hoaøng thöù 18(598) môùi caûi ñoåi treân vaùch phía Ñoâng trong 03 cöûa trong phía nam, Ngoâ Ñaïo Huyeàn hoïa traéng caûnh bieán ñòa nguïc, söùc buùt raát maïnh döõ töông traïng aâm quaùi. Moïi ngöôøi troâng nhìn ñoù baát chôït maø loâng vaõy döïng ñöùng, ñoù laø ñieåm trong böùc hoïa Ngoâ ñöôïc thoûa yù vaäy.

Döôùi haønh lang phía Taây vieän Tam giai, Phaïm Tröôøng Thoï ñaép hoïa caûnh bieán Taây phöông vaø 16 ñoái söï ap baùu. Ao raát ñeïp tuyeät. Troâng nhìn kyõ ñoù, thaáy nöôùc raát saâu, treân cöûa vaùch Vieän hoïa traéng caây ñaù, raát tôï nhö Dieâm Laäp Ñöùc. Toâi Khaéc Laäp Ñöùc haønh Thieân töø baèng phaán baûn, nghieäm ñoù khoâng khaùc vaäy.

Cöûa phía nam trong 03 cöûa trong phía taây, Ngoâ sinh hoïa roàng vaø cheá raâu Thieân vöông, buùt tích nhö saét, coù Thieân nöõ naùm loø höông, tieäm lieát nhìn nhö muoán noùi.

Trong vieän Hoa Nghieâm coù teân Töôïng Loâ Xaù baèng thau thaïch ñöùng cao 6 thöôùc, hình daïng xöa coå tinh dieäu. Döôùi thaùp coù 03 ñaáu 04 thaêng Xaù-lôïi. Luùc dôøi thaùp, sa nieân Thuû haønh ñaïo laäp Ñaïo traøng nghinh ñöa Xaù-lôïi ra ñeå cho caùc haøng só thöù troâng xem, ñoïc tuïng baùi taùn chöa xong, khaép ñaát ñeàu hieän Xaù-lôïi, caùc haøng só nöõ chaúng daùm daãm ñaïp leân, thaûy ñeàu luøi ra ngoaøi chuøa. Thuû Coâng môùi taïo caùc Thaùp ñaát vaø thaùp goã nhoû gaàn 10 vaïn caùi ñeå an taùng ñoâ, nay hieän coøn khoaûng vaøi vaïn caùi.

Taïi chuøa coù hôn 600 teân thöôïng baèng baïc nhoû, coù toân töôïng Ñöùc

Phaät baèng vaøng cao lôùn vaøi thöôùc. Toân töôïng lôùn baèng baïc cao hôn 06 thöôùc, hình daïng xöa coå raát tinh xaûo. Laïi coù. . . baèng 07 baùu, laém nhieàu chöõ Taâm Kinh. Bình phong nhoû ñöïng ñaày trong hoâp baùu, phía treân coù chaâu ngoïc taïp saéc traéng caëp quanh thaønh mieäng gieáng loùa maét. Ñeán luùc Luïc sôn nhieãu loaïn, caùch haøng quan daân ñem caát giaáu trong aáy. 15 Bình phong 30 haøng Ñieäp. Cuoái baøi Kinh ghi laø: “Ngöôøi chuû phaùp taâm laø Tö maõ haüng coøn nguyeän mong thaønh chöa thöôïng truï quoác, saùch phuï baûo töùc. Thöôïng tröï Quoác chaân ñöùc vì phaùp giôùi chuùng sinh, taïo ñieäp baèng vaøng roøng. “Thieän keá nghi laø vaät nöôùc ngoaøi! Theo “Du muïc Kyù” noùi veà Thöû Baùch, trong nieân hieäu Thaùi Hoøa (827-836) thôøi tieàn Ñöôøng, chaët laøm goã quyù söû duïng trong Ñieän.

Taïi phöôøng Ñaïo Chính coù chuøa Baûo ÖÙng, coù Haøn Caùn voán ngöôøi xöù Lam Ñieàn, thöa thieáu thôøi thöôøng vay thueâ röôïu ôû gia ñình buoân baùn cung caáp röôïu. Anh em Vöông höõu thöøa chöa töøng gaëp moãi moãi laàn vay theâm röôïu ñaày traøn maø ñi. Haøn Caùn thöôøng chöng traùch ôû nhaø hoï Vöông, ñuøa vui hoïa veõ ngöôøi ngöïa nôøi ñaát. Vöông höõa Thöøa tinh nghó ñoû xanh, laáyl aøm laï yù thuù aáy môùi thaønh, beøn caáp cho 02 vaïn tieàn, khuyeân neân ñi hoïc veõ hôn 10 naêm. Neân nay ôû trong chuøa caùc hình Thích Phaïm thieân nöõ, thaûy ñeàu do Teà Coâng Kyû tieåu tieåu, v.v... taû hoïa chaân, taïi chuøa coù böùc tranh. Haï Sinh do Haøn Caùn hoïa veõ, ñöùc Di Laëc maëc y tía ca ra, phía beân höõu coù vò Boà-taùt ngöûa maët vaø 02 con sö töû, nhö nhaäp thaàn.

Taïi trong vieän ôû goùc Taây Baéc, coù Hoïa nhau Hoaøi Toá, Loã Coâng ñeà töïa. Tröông vò thò lang tieàn khôûi Lang trung taùn.

Taïi phöôøng Bình Khöông coù chuøa Boà-taùt, treân vaùch phía Ñoâng nhaø aên, Ngoâ Ñaïo Huyeàn töï ñeà, neùt buùt cöùng maïnh nhö vaïch xeù loâng toùc quyû thaàn, tieáp theo töôøng thaønh hoïa veõ tieân nhaân leã caát, aùo trôøi tung bay, khaép töôøng vaùch gioù ñoäng.

Nôi maët caùch töôøng phía sau taøo trong Ñieän Phaät, Ngoâ Ñaïo Huyeàn hoïa veõ söï tích Kinh tieâu tai. Caây ñaù xöa cuõ cao hieåm. Trong khoaûng nieân hieäu nguyeân hoøa (802-821) thôøi tieàn Ñöôøng, vua Hieán toâng (Lyù Truaân) muoán khieán chuyeån dôøi ñoù, nhöng laïi lo sôï ñoå gaõy, môùi ban chieáu choïn thôï hoïa veõ ghi taû trình daâng.

ÔÛ vaùch töôøng phía Ñoâng taøo trong Phaät Ñieän, bieán hoïa Duy ma, Xaù-lôïi Phaät xuùc ñoäng maø chuyeån ñaàu goái. Khoaûng cuoái nieân hieäu nguyeân Hoøa (821) thôøi tieàn Ñöôøng, ngöôøi ñôøi töông truyeàn ñoù laø do Taêng Vaên Thuïc cheá taùc vaäy, buùt tích ñaõ heát.

Taát caû caùc chuøa coù 01 cheá ñoä taïo döïng laàu chuoâng toaøn taïi phía Ñoâng, chæ chuøa aáy coù duyeân vöôøn nhaø cuûa Lyù Höõu Toøa Laâm Phuû taïi

phía Ñoâng chuøa, neân laàu chuoâng phaûi xaây döïng ôû phía Taây. Trong chuøa coù roi ñoài moài cuûa Quaùch leänh vaø naøn tröôùng baèng 07 baùu cuûa Quaùch leänh vöông phu nhaân, caùc vò chuû chuøa tröôùc sau phaàn nhieàu ñeàu bieát Phaät phaùp neân phuïng thôø ñoù. Lyù Höõu Toøa moãi naêm ñeán ngaøy sinh nhaät thöôøng sang chuøa ñoù thænh môøi chö Taêng ñeán nhaø thieát trai cuùng döôøng. Coù vò Taêng baäc keá thöù nhì thöôøng luoân taùn thaùn Phaät. Lyù Huõu Toøa cuùng döôøng 01 caùi yeân ngoài, ñem baùn trò giaù ñöôïc 7 vaïn. Laïi coù vò Taêng raát coù tieáng taêm mieäng luoân ñoïc tuïng kinh suoát vaøi naêm, tieáp ñoù seõ taùn Phaät. Nhaân raát ñeå yù coâng ñöùc cuûa Lyù Höõu Toøa, mong ñöôïc cuùng döôøng noàng haäu. Sau khi thoï trai xong, buoâng reøm, Lyù Höõu Toøa ñöa ra thuøng luïa löôùi höông goùi laãn loän 01 vaät tôï nhö caùi ñinh ræ muïc daøi khoaûng vaøi taác. Vò Taêng aáy trôû veà chuøa maø thaát voïng hoå theïn oaùn haän, vaøi ngaøy sau laïi coù yù laø Ñaïi Thaàn baát dung, khinh thöôøng mình quaù, beøn ñem ñeán ôû phía taây chôï, chæ cho Thöông Hoà. Thöông Hoà troâng thaáy ñoù, kinh ngaïc noùi raèng: “Thöôïng nhaân sao coù ñöôïc vaät naøy?. Haún ñoåi baùn ñaây khoâng traùi maát giaù vaäy”. Vò Taêng aáy thöû ñoøi traêm ngaøn. Thöông Hoà cöôøi lôùn baûo: “Chöa phaûi ñuùng giaù vaäy”. Vò Taêng aáy laïi doác heát yù maø noùi leân ñeán giaù 500 ngaøn”. Thöông Hoà baûo: “Vaät naøy ñuùng ngay giaù trò phaûi laø ngaøn vaïn”. Vò Taêng aáy beøn baùn cho ñoù vaø hoûi vaät ñoù teân laø gì? Thöôøng Hoà baûo: “Ñoù laø coát baùu vaäy”.

Laïi nöõa, ôû chuøa ñoù xöa tröôùc coù vò Taêng khoâng bieát hoï laø gì, thöôøng mang boù coû khoâ vaø naèm ngoài döôùi 02 beân haønh lang chuøa, chaúng chòu ôû trong vieän, traûi qua vaøi naêm, chö Taêng trong chuøa khuyeân neân vaøo ôû trong phoøng. Vò Taêng aáy baûo: “Caùc oâng nhaøm gheùt toâi ö?” Ñeâm ñoù beøn duøng boù coû khoâ aáy maø töï thieâu ñoát thaân mình khoâng soùt laïi chuùt muøi maùu môõ tanh hoâi. Chö Taêng môùi bieát ñoù laø Dò nhaân beøn ñaép than tro aáy laøm thaønh toân töôïng, nay hieän coøn treân Ñieän Phaät, ngöôø ñôøi toân xöng ñoù laø “OÂng Sö Boâ coû khoâ!”

Taïi phöôøng Quang Traïch coù chuøa Quang Traïch, nhaø phoå Hieàn voán laø nhaø Thieân Haäu taém röûa chaûi ñaàu. Boà Ñaøo sö thaät thì ñeán nhaø ñoù. Nay trong nhaø ñoù laø nôi Uaát Trí ñaép hoïa toâ veõ raát coù söï kyø ñaëc. 04 phía vaùch töôøng hoïa töôïng vaø loät da coát traéng, yù ngöôøi thôï raát möïc cao hieåm, laïi coù bieán hình 03 ma nöõ thaân nhö ra ngoaøi töôøng vaùch, laïi coù teân töôïng Phaät aùnh saùng troøn ñaày caân baèng saéc töôùng, loaïn caû maét ngöôøi thaønh giaûng. ÔÛ vaùch töôøng phía Ñoâng, gaám tröôùc toøa phaät nhö caét neâu xöa cuõ. Vaùch töôøng phía taây caùch bieät ñoù va chaïm rôi ruïng vaäy.

Taïi phöôøng Tuyeân Vöông coù chuøa Tónh Vöùc, voán laø vöôøn nhaø cuûa Thaùi Muïc Hoaøng haäu. Chö Taêng ôû chuøa ñoù noùi laø: ngoaøi cöûa vieän Tam

giai laø nôi Hoaøng ñeá Thaàn nghieâu baén chim khoång töôùc. Phía treân raén cuoän nhaû khoùi dô raát ñaùng sôï. Haøng hieâng phía Ñoâng caây ñoù quaùi hieåm, cao taêng cuõng quaùi laï.

Taïi phöôøng Chieâu Quoác coù chuøa suøng teá, phía sau chuøa coù 6 söï cuûa Thieân haäu deät thaønh giao long maëc aùo con vaø aùo luïa v.v... ÔÛ thaønh quaùch phía Ñoâng, töø phía nam ôû vieän thöù 02 coù nhaø Luaät sö Ñaïo tuyeân cheá aùo ca ra, nhaø maïn thuø, coù vaøi goát Tuøng kyø laï.

Taïi phöôøng Suøng Thaùnh coù chuøa Tö Thaùnh. Ngoaøi cöûa vieän Tònh Ñoä, töông truyeàn laø moät ñeâm noï Ngoâ sinh caàm naém ñuoác ñang say maø hoïa veõ, töïu trung tay choû, troâng nhìn ñoù maø gheùt kinh haõi. Trong cuûa vieän, Loâ Laêng giaø thöôøng hoïc theá cuûa Ngoâ sinh. Ngoâ sinh cuõng truyeàn trao cho thuû quyeát, môøi hoøa 03 cöûa Toång trì, chuoâng nöõa chuøa. Nhoâ sinh raát Taùn thöôøng ñoù, noùi vôùi moïi ngöôøi raèng: “Laêng giaø khoâng ñöôïc taâm quyeát, duøng tu duy raát khoå. Khaû naêng laâu thaønh vaäy”. Hoïa veõ hoaøn taát beøn qua ñôøi.

Chuøa Töø AÂn, chuøa voán giaø lam xöa cuõ baát tònh giaùc, nhaân ñoù maø taïo döïng neân, caû thaåy coù hôn 10 vieän, toång coäng goàm 1897 gian. Vua (?) ban saéc ñoä 300 vò Taêng. Môùi ñaàu, Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang töø ñaây vöùc môùi trôû veà. Vua Thaùi Toâng (Lyù Theá Daân) ban chieáu leänh Thaùi thöôøng khanh giang haï Vöông ñaïo Toâng thieát baøy 09 beä nhaïc ñeå nghinh thænh kinh töôïng vaøo chuøa, xe luïa coù hôn ngaøn coã, vua ngoài taïi cöûa An Phöôùc maø troâng xem ñoù. Vua Thaùi Toâng töøng cuùng taëng Tam taïng Phaùp sö Huyeàn Trang chieác aùo naïp öôùc tính gaùi trò hôn traêm vaøng, ngöôøi thôï khoâng ñeå daáu veát thaâm dieân vaäy.

Trong chuøa coù caây Nhu Baïch maãu ñan laø do tay phaùp löïc Thöôïng nhaân troàng neân

vaäy.

■