PHẬT TỔ THỐNG KỶ

**QUYỂN 37**

**PHAÀN 4**

**VI. NHAØ LÖÔNG** (Ñoùng Ñoâ ôû Kieán khang)

**Ñôøi Löông Voõ Ñeá** (Tieâu Dieãn) - Naêm Thieân Giaùm thöù nhaát, vua moäng thaáy töôïng ñöùc Thích-ca baèng chieân-ñaøn vaøo nöôùc (do vua Öu- ñieàn nöôùc Thieân Truùc taïo ra), beøn sai Haùc Khieân… ñeán Taây Truùc tìm veà.

Nöôùc Vu Ñaø Lôïi vaøo trieàu coáng, vua nöôùc aáy moäng thaáy coù vò Taêng laï baûo raèng ôû Ñoâng ñoä coù Thaùnh vöông ra ñôøi, möôøi naêm sau Phaät phaùp ôû ñaáy raát thònh vöôïng. Vua ra luaät: Neáu Taêng Ni phaïm loãi thì caên cöù vaøo Phaät luaät maø xöû phaït. Döõu Tieân Thieáu raát thaân vôùi vua. Kòp khi khôûi binh vua môøi laøm Kyù thaát nhöng oâng khoâng ñeán maø ôû trong nuùi aên rau döa, saùu thôøi leã saùm tuïng kinh Phaùp Hoa. Ñeâm sau oâng thaáy moät ñaïo nhaân töï xöng laø Nguyeän Coâng goïi Tieân laø Thöôïng Haønh Tieân Sinh. Sau ñoù boû aên baûo raèng: “Nguyeän Coâng laïi ñeán, ta ñi ñaây!” Caû nhaø nghe noùi: “Thöôïng Haønh Tieân Sinh ñaõ sinh Tònh ñoä.” Vua ra chieáu thuïy phong laø Trinh Tieát Xöû Só.

Naêm Thieân Giaùm thöù hai, vua hoûi Chí Coâng: Nöôùc coù naïn chaêng? Chí Coâng chæ vaøo yeát haàu vaø coå mình (töùc noùi Caûnh Haàu laøm loaïn). Hoûi: Höôûng nöôùc bao laâu? OÂng ñaùp: Nguyeân Gia Nguyeân Gia (naêm Nguyeân Gia cuûa Toáng Vaên Ñeá ñeán ba möôi naêm, nay noùi hai tieáng Nguyeân Gia töùc laâu hôn naêm Nguyeân Gia). Vua trò vì raát nghieâm khaéc. Vua nhôø thaàn löïc cuûa Chí maø thaáy ñöôïc Tieân quaân chòu khoå döôùi ñòa nguïc.

Coù laàn vua baûo Tröông Vaên Dieâu veõ hình thaät cuûa Chí. Chí laáy tay caøo phaù maët maøy hieän ra möôøi hai töôùng maët Quan AÂm hoaëc hieàn töø hoaëc döõ daèn, cuoái cuøng Taêng Dieâu khoâng veõ ñöôïc. Luùc ñoù coù hai Sö Phaùp Vaân vaø Vaân Quang, moãi khi giaûng kinh Phaùp Hoa thì trôøi möa hoa, vua cho laø hai vò ñaõ chöùng Thaùnh. Moät ñeâm ôû trong ñieän vua ñoát thô

khaán môøi Chí Coâng vaø hai Sö Quang Vaân ñeán thoï trai. Nhöng saùng hoâm chæ coù moät mình Chí Coâng ñeán.

Sa-moân Maïn-ñaø-la ôû nöôùc Phuø Nam ñeán daâng leân vua töôïng Phaät baèng san hoâ, vua ban chieáu môøi ngaøi dòch kinh ôû Döông ñoâ.

Ngaøy taùm thaùng tö, vua ôû ñieän Truøng vaân vieát baøi vaên höôùng daãn quaàn thaàn só thöù hai vaïn ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà boû haún Ñaïo Laõo. Lôøi vaên raèng: “Nguyeän ôû ñôøi vò lai ñöôïc xuaát gia luùc thô aáu, roäng hoaèng Kinh Giaùo, hoùa ñoä haøm thöùc ñoàng thaønh Phaät ñaïo. Nguyeän thaø ôû trong Chaùnh Phaùp Phaät duø ôû maõi trong aùc ñaïo, chöù khoâng thích theo Laõo Giaùo maø taïm ñöôïc sinh leân trôøi.” Ñeán thaùng möôøi moät, vua ra leänh cho Coâng Khanh baù quan vöông haàu toâng toäc cuøng boû ñaïo Laõo, boû taø quy chaùnh. Naêm Thieân Giaùm thöù ba, vua ngöï ñeán ñieän Truøng vaân giaûng kinh,

cöû Phaùp Böu ôû chuøa Chæ Vieân laøm Ñoâ Giaûng. Böu hoûi moät caâu, vua ñaùp laïi. Caøng gaïn hoûi vua caøng thoâng suoát huyeàn dieäu.

Vua coù laàn moäng thaáy Thaàn Taêng baûo raèng: “Boán loaøi ôû trong saùu neõo chòu khoå voâ cuøng, sao khoâng laøm Thuûy Luïc Ñaïi Trai khaép ñoä quaàn linh.” Vua beøn môû xem kinh taïng vieát ra nghi vaên, ba naêm môùi xong. Beøn ñeán chuøa Kim sôn tu cuùng. Vua môøi Sa-moân Taêng Höïu ñoïc vaên, roäng baøy caùc ñieàu linh nghieäm (vieäc thaáy ñuû trong Quang Hieån Chí).

Vua ra leänh söûa nhaø cuõ laøm chuøa Quang Traïnh, nhaân vì nhaø phoùng ra aùnh saùng baûy ngaøy, nhaân ñoù maø ñaët teân laø Quang Traïch vaø môøi Phaùp sö Phaùp Vaân laøm chuû chuøa Quang Traïch, laäp ra Taêng Cheá laøm pheùp taéc cho ñôøi sau.

Sa-moân Trí Laêng raát gioûi kinh Nieát-baøn, Tònh Danh, laïi thoâng suoát Laõo Trang. Sau gaëp giaëc phaûi hoaøn tuïc. Ñaïo só Maïnh Taát Ñaït khuyeân Sö laøm Hoaøng Quan. Sö thaáy caùc kinh cuûa Ñaïo Gia toùm löôïc khoâng coù toâng chæ beøn daãn Phaät giaùo ra nhuaän saéc, giaûi nghóa caùc Kinh Taây Thaêng, Dieäu Chaân, ñeàu do Taêng khôûi ñaàu. Khi Löông Voõ Ñeá chöa boû Laõo Giaùo coù daãn Laêng ñeán ñieän Nguõ minh laäp nghóa. Ñeán tuoåi giaø Sö vì caùc Ñaïo só giaûng kinh Taây Thaêng, boãng maát tieáng líu löôõi, roài ôû treân toøa cao maø ngaát ñi roài cheát. Chuùng cho laø quaû baùo cuûa vieäc phaûn giaùo (trong Taêng Caûnh Luïc).

Naêm Thieân Giaùm thöù naêm, Sa-moân Taêng-giaø Ba-la ôû nöôùc Phuø Nam ñeán.

Naêm Thieân Giaùm thöù saùu, vua chuù giaûi kinh Ñaïi Phaåm Baùt-nhaõ, laïi môøi Phaùp sö Vaân ôû chuøa Quang Traïch giaûng thuyeát cho baù quan. Naêm Thieân Giaùm thöù möôøi, töôïng Ñöùc Thích-ca baèng chieân-ñaøn töø Trung Thieân Truùc veà ñeán. Vua daãn baù quan ra ñoùn vaøo ñieän Thaùi cöïc.

Roài laäp Trai ñaøn ñoä ngöôøi, ra leänh ñaïi xaù, boû saùt sinh. Caùc hình cung ñao ñeàu ñoåi laøm hình thaùp hoa sen. Luùc tröôùc Haùc Khieân, Taï Vaên Hoa… taùm möôi ngöôøi vaâng chieáu vua ñi Taây Thieân tìm töôïng. Ñeán nöôùc Xaù- veä (Haùn goïi ñoù laø moät nöôùc Vaên vaät ôû Trung Thieân Truùc) taâu vua xin töôïng. Vua noùi ñaây laø töôïng chính cuûa Trung Thieân khoâng ñöôïc ñem ra nöôùc ngoaøi. Roài cho ba möôi hai thôï kheùo taïc khaéc töôïng baèng goã töû ñaøn baèng ngöôøi thaät. Baét tay töø giôø Meïo, giôø Ngoï ñaõ xong. Ñaûnh cuûa töôïng phoùng aùnh saùng, trôøi möa söông thôm. Khieân vaùc töôïng trôû veà Ñoâng ñoä. Beøn vöôït bieån caû, coù laàn nghe tieáng binh khí khua ôû sau. Boãng coù vò Taêng laï ñeán leã töôïng noùi raèng: “Thaàn vöông Tyø-xaù-la haõy hoä töôïng ñeán ñoù, ñeå roäng laøm Phaät söï.” Noùi xong bieán maát. Veà sau vua Nguyeân Ñeá taïo chuøa Ñaïi minh ôû phía Baéc thaønh Kinh chaâu ñeå thôø töôïng aáy.

Vua ra chieáu môøi Phaùp sö Taêng Maân vaøo ñieän giaûng kinh Thaéng Man, taát caû coâng khanh ñeàu tham döï. Löu Nghieäp hoûi: “Phaùp sö hoïc Phaät coù thöøa, taïi sao laïi noùi nhieàu veà yù chæ cuûa Nho?” Maân noùi: “Xöa Sinh Coâng vì ñoán ngoä thoâng suoát kinh, sau ñoù Coâng laáy Tyø-ñaøm maø luaän baøy. Nhö baàn ñaïo tröôùc ñaây khoâng giôùi haïn Nho hay Thích, chæ caên cöù vaøo vaên nghóa maø giaûng thoâi”. Coù Sa-moân Ñaïo Sieâu raát meán moä taøi giaûng kinh cuûa Taêng Maân, neân theà quyeát cho baèng. Naèm moängthaáy Thieân thaàn baûo raèng: Maân Coâng ñaõ döï phaàn thuyeát phaùp töø thôøi Phaät Tyø-baø-thi. OÂng môùi phaùt taâm ñaây laøm sao bì ñöôïc baäc aáy.

Haø Daän vaøo chuøa Ñònh Laâm ôû Chung sôn nghe noäi ñieån maø thoâng suoát yù chæ. Sau oâng ôû aån taïi chuøa Vaân Moân nuùi Nhöôïc Taø. Coù hai anh laø Caàu vaø Ñieåm cuõng theo ôû aån. Hieäu cuûa Ñieåm laø Ñaïi Sôn, cuûa Daän laø Tieåu Sôn, cuõng goïi laø Haø Thò Tam Cao (ba cao só hoï Haø).

Ta Cöû chuyeân veà huyeàn lyù vaø nghóa Phaät phaùp laø quaàn thuû ôû Taán Laêng cuøng caùc Sa-moân nghóa hoïc thay nhau giaûng kinh Luaän. Tröng Só, Haø Daän töø Voõ Binh cuõng ñeán döï (Ñöôøng Cao Toå laùnh naïn ôû Hoå Khaâu. Vì Toå tieân teân Hoå neân ñoåi ñi).

Phaùp sö Vaân ôû chuøa Quang Traïch giaûng kinh Phaùp Hoa caûm ñöôïc hoa trôøi rôi ñaày khoâng gian nhö tuyeát bay. Vua ñem vieäc quaù möùc hoûi Chí Coâng. Coâng noùi: Vaân coù theå laøm möa. Vua nhaân ñoù thænh giaûng kinh Phaùp Hoa, ñeán choã “aân traïch khaép thaám” thì lieàn coù möa to. Nghi Ñoàng Vieân Ngang, nhaø thöôøng cuùng döôøng Taêng, phaùt nguyeän muoán ñöôïc tueä giaûi baèng Sö, thì naèm moäng thaáy moät vò Taêng baûo raèng: Phaùp sö Vaân ôû thôøi Phaät Ñaêng Minh ñaõ giaûng kinh naøy, oâng laøm sao baèng ñöôïc?

Vua taäp hoïp caùc Sa-moân vieát baøi vaên laäp theä ñoaïn haún vieäc aên thòt uoáng röôïu, toùm taét raèng: “Ñeä töû laø Tieâu Dieãn töø nay trôû ñi neáu phoùng

tuùng uoáng röôïu aên thòt chuùng sinh, cho ñeán söõa maät toâ laïc, xin taát aû quyû thaàn haõy tröøng phaït ñeä töû tröôùc roài nhoát vaøo ñòa nguïc. Duø chuùng sinh thaønh Phaät heát, ñeä töû cuõng vaãn coøn ôû nguïc A-tyø. Taêng Ni uoáng röôïu aên thòt thì cuõng ñuùng nhö theá maø tröøng trò.” Luùc ñoù laïi taäp hoïp moät ngaøn boán traêm boán möôi taùm vò Taêng Ni ôû taïi ñieän Hoa laâm, thænh Phaùp sö Vaân giaûng ñoaïn vaên aên thòt döùt maát chuûng töû ñaïi Töø bi trong Kinh Ñaïi Nieát-baøn. Vua ñích thaân ngoài treân ñaát cuøng chuùng ñoàng nghe.

Naêm Thieân Giaùm möôøi moät, vua môøi Phaùp sö Baûo Löôïng soaïn Nieát-baøn Kinh Sôù, vua ñích thaân vieát lôøi töïa.

Naêm Thieân Giaùm möôøi hai, vua rieâng cöû Thaåm Öôùc vieát Luaän AÊn Ngoï, cho raèng: Quyeàn lôïi danh voïng, yeâu kieàu ñeïp ñeõ, ngoït ngaøo noàng beùo... ñeàu khieán taâm thaàn meâ môø khoâng theå ñöôïc ñaïo. Neân Thaùnh nhaân caám ba vieäc naøy.

Naêm Thieân Giaùm möôøi ba, xöa Chí Coâng coù laàn cuøng vua leân nuùi Chung Sôn chæ Ñoäc Long Cöông baûo raèng: Ñaây laø AÂm Traïch, ñi tröôùc thì ñöôïc. Naêm aáy Sö vieân tòch ôû taïi Phaät ñöôøng Laâm hoa vieân, vua nhôù maõi lôøi noùi aáy. Beøn ban chieáu cho höõu ty saém ñuû vaät duïng choân caát ôû ñaát naøy, roài laäp thaùp Phaät naêm taàng ôû treân. Vua xa giaù ñeán nôi choân caát kính leã. Boãng thaáy Ñaïi só bay vuùt leân khoaûng maây. Beøn laäp chuøa Khai thieän.

Naêm Thieân Giaùm möôøi laêm, coù Sa-moân ngöôøi Taây Truùc töï veõ hình mình nhö ngöôøi nöôùc Ngoâ ôû chuøa Linh nham. Ñeâm ñeán töôïng ñi haønh ñaïo caàu vieäc thaàn öùng. Sau ñoù vò Phaïm Taêng baûo raèng: Ñoù laø Boà- taùt Trí Tích. Hoa Döông Chaân Nhaân laø Ñaøo Hoaèng Caûnh laäp thaùp Traéng Boà-ñeà ôû nuùi Tam maâu, coù laàn moäng thaáy Phaät thoï kyù cho teân laø Thaéng Löïc Boà-taùt, beøn ñeán thaùp A-duïc Vöông ôû Maäu huyeän, töï nguyeän thoï naêm Ñaïi giôùi, khi laâm chung khoâng caàn taém goäi chæ duøng moät y ñaïi ca- sa che lieäm toaøn thaân, ñeä töû oâng laøm theo (Löông thö).

Naêm Thieân Giaùm möôøi saùu, vua ra leänh cho Thaùi y khoâng ñöôïc duøng con vaät coøn soáng laøm thuoác. Teá trôøi (Nam Giao) thì caùc con vaät coøn soáng ñeàu thay baèng boät mì. Cuùng gioã Toâng Mieáu daâng hieán moùn ngon ñeàu baét ñaàu duøng rau quaû.

***Baøn raèng:*** Teá trôøi ñaát cuùng Toâng xaõ taát phaûi gieát haïi maïng soáng ñeå ñuû caùc vaät, vua chuùa töø xöa nay ñaõ theo pheùp ñoù. Chæ vì ngöôøi trò vì quoác gia khoâng daùm luaän baøn söûa ñoåi ñoù thoâi. Phaøm chuû veà vieäc bieán hoùa cuûa trôøi ñaát thì xöng laø Thöôïng ñeá hay Hoaøng thieân haäu Thoå chính laø baäc chí Thaùnh chí Thaàn vaäy. Chaúng leõ Thaàn Thaùnh maø öa thích gieát haïi sinh maïng, höôûng thuï thöùc aên hoâi tanh ö? AÁy laø do töø thôøi Thöôïng

Coå coù tuïc aên loâng uoáng maùu ñeå nuoâi soáng mình, neân cuõng laáy ñoù maø baûo laø phuïng thôø Thaàn Linh. Ñaây laø caùi thaáy chaát phaùc heïp hoøi, khoâng bieát raèng duøng caùc loaøi thuù soáng hoâi tanh khinh nhôøn vaäy. Daân chuùng coù tuïc duøng gaïo thoùc khoâng theå bieán ñoåi. giaùo phaùp cuûa Thaùnh hieàn, pheùp xöa cuûa caùc baäc thaày treân ñôøi ñöôïc soaïn thaønh Kinh Leã, do ñoù caùc vua ñôøi sau cöù tuaân haønh theo, khoâng coù ai daùm luaän baøn raèng vieäc laøm ñoù khoâng ñuùng vì ñeå nuoâi mình. Noi theo xöa maø khoâng nghó raèng vieäc thôø thaàn khoâng neân khinh nhôøn. Quaû nhieân laø heã gieát haïi maïng soáng laø baát nhaân, daâng cuùng ñoà hoâi tanh laø baát nghóa. Laáy baát nhaân baát nghóa ñeå nuoâi mình theo thoùi tuïc xöa coøn phaûi giaûm bôùt ñeå caàu caùi taâm hoaøn haûo thay. Haù laïi thôø cuùng trôøi ñaát Thaàn Linh Toå Toâng maø ñem vaät soáng hoâi tanh ñeå khinh nhôøn ö? Töø khi Phaät phaùp môùi truyeàn sang Ñoâng ñoä daàn daàn khuyeân tu trai giôùi maø Thieân ñeá coøn bieát thôø Phaät, haù ngöôøi thôø trôøi maø khoâng bieát thôø Phaät ö? Bieát nguyeân do thôø Phaät, thì khoâng theå duøng vaät soáng khinh nhôøn trôøi laø ñaùng tin vaäy. Chæ coù Voõ Ñeá ñôøi Löông, Hieán Vaên ñôøi Nguïy ra leänh teá cuùng trôøi ñaát vaø Thaàn Linh Toå Tieân laø khoâng duøng vaät soáng, maø thay baèng rau döa boät mì röôïu quaû. Coù theå baûo ñoù laø ñaïo traùi xöa maø hôïp ñaïo thôø luùa thoùc, daâng nöôùc trong. Ñoù cuõng laø pheùp cuùng teá cuûa ba ñôøi. Sao laïi phaûi coù vaät soáng hoâi tanh môùi laø coù vaät?

Ngaøi Phaùp sö Töø Vaân ôû Thieân thai khuyeân daân coù tuïc cuùng teá Thaàn neân ñoåi cuùng chay. Baøi vaên coù ñoaïn raèng: Baûy Trieàu Thieân töû cho ñeán thöù daân ñeàu cuøng cuùng teá Thaàn Kyø treân döôùi khaép ñoài troøn ñaàm vuoâng. Pheùp thöôøng cuûa nöôùc luoân khuyeân boû cuùng, neáu khoâng taát laøm thöông toån quoác phong. Giaûi thích raèng: Cuùng teá laø laáy theo leä tuïc, ñoåi cuùng trai laø döïa vaøo kinh Phaät. Leä tuïc thì khoâng traùnh khoûi vieäc gieát haïi, coøn kinh Phaät thì chæ troïng Töø bi. Keû gieát haïi taát bò quaû baùo ôû Tam ñoà, coøn Töø bi thì taát thaønh muoân ñöùc. Laáy thieän ñoåi aùc khoâng ñeïp sao?

Vua ra leänh cho pheá boû Ñaïo quan trong nöôùc caùc Ñaïo só ñeàu phaûi hoaøn tuïc. Vua môøi Sa-moân Tueä Sieâu laøm Thoï Quang Ñieän Hoïc só. Môøi chuùng Taêng giaûng luaän phaùp taäp, chuù giaûi Kinh Vaên vaø cuøng ôû trong moät nôi caám (Ñaây laø noäi ñaïo traøng ñaàu tieân).

Naêm Thieân Giaùm thöù möôøi taùm, Sa-moân ôû Coái keâ laø Tueä Caûo cho raèng Danh Taêng Truyeän cuûa Baûo Xöôùng phaàn nhieàu noùi quaù möùc. Nhaân soaïn ra Cao Taêng Truyeän. Baét ñaàu töø naêm Vónh Bình ñôøi Haùn ñaõ môû Ñöùc Nghieäp laøm möôøi khoa, lôøi töïa trong ñoù noùi raèng: Thôøi tieàn coå caùc soaïn taäp ñeàu goïi laø Danh Taêng. Song Danh thaät ra laø Khaùch. Neáu thaät coù haïnh maø saùng ngaàm thì Cao maø khoâng phaûi Danh. Coøn neáu hôïp thôøi maø ít Ñöùc thì goïi laø Danh maø khoâng phaûi Cao. Danh maø khoâng Cao thì

cheùp vaøo phaàn Kyû, coøn Cao maø khoâng Danh thì nay cheùp ñaày ñuû ôû phaàn Luïc naøy. Ñôøi cho laø luaän xaùc thöïc.

Naêm Phoå Thoâng thöù nhaát, Sa-moân Chuùng Döôõng ôû Döông Ñoâ dòch kinh Vaên-thuø, Baùt-nhaõ… möôøi moät boä, vua ñích thaân laøm buùt thoï, môøi Baûo Xöôùng tieáp tuïc. Vua ôû trong cung caám taïi Ñaøm Truùc Vieân thoï Quy Giôùi, tuyeån choïn hieàn minh. Vua laâm trieàu luaän nghò, Tueä Öôùc Phaùp sö tuaân chieáu vua ôû chuøa Thaûo ñöôøng. Ngaøy taùm thaùng tö vua maëc Ca-sa quay maët veà höôùng Baéc kính leã thoï giôùi Cuï Tuùc. Khi môùi laøm pheùp Yeát- ma thì Cam loä möa xuoáng saân. Coù ba con quaï vaø hai con khoång töôùc naèm phuïc treân theàm. Vua ban hieäu cho Sö laø Trí Giaû. Töø ñoù Sö vaøo trieàu thì baøy moät giöôøng heïp coøn vua ngoài beân caïnh. Töø Thaùi töû ñeán caùc haøng Coâng Khanh Taêng Tuïc ñeàu thoï giôùi vôùi ngaøi Tueä Öôùc vaø ñöôïc ghi vaøo soå boán vaïn taùm ngaøn ngöôøi. Sa-moân Kyø Ngaõi cuõng thoï giôùi laïi vôùi ngaøi. Chæ Sö Phaùp Vaân rieâng baûo: Toâi ñaõ thoï giôùi roài. Ñoù coù theå laáy phaùp maø laøm vieäc ngöôøi ö? Lôøi baøn naøy khaù cao.

Naêm Phoå Thoâng thöù hai, vua môøi Phaùp sö Vaân Quang vaøo noäi ñieän giaûng kinh Phaùp Hoa thì trôøi möa hoa baùu.

Naêm Phoå Thoâng thöù ba, vua ban chieáu söûa laïi chuøa A-duïc Vöông ôû Maäu Huyeän.

Naêm Phoå Thoâng thöù saùu, vua môøi Sö Phaùp Vaân ôû chuøa Quang Traïch laøm Ñaïi Taêng Chaùnh. Quan caáp cho ngöôøi giuùp vieäc (chöùc Taêng Chaùnh ñaàu tieân coù töø thôøi Dao Taàn, nay theâm chöõ Ñaïi).

Naêm Ñaïi Thoâng thöù nhaát (töùc naêm Voõ Thaùi thöù nhaát, ñôøi vua Hieáu Minh, nhaø Baéc Nguïy. Xöa goïi naêm Phoå Thoâng laø laàm). Ngaøi Boà-ñeà Ñaït-ma ôû Nam Thieân Truùc ngoài thuyeàn buoàm ñeán Quaûng chaâu. Vua môøi vaøo trieàu kieán vaø hoûi raèng: Nhö theá naøo laø Thaùnh ñeá ñeä nhaát nghóa? (Vieân Ngoä Bích Nham Taäp noùi raèng: Voõ Ñeá cuøng Luõ Öôùc Phaùp sö vaø Chieâu Minh Thaùi töû trì luaän Nhò Ñeá. Laäp Chaân Ñeá ñeå noùi khoâng phaûi coù vaø Tuïc Ñeá ñeå noùi khoâng phaûi khoâng. Chaân tuïc khoâng hai laø Thaùnh ñeá ñeä nhaát nghóa). Sö noùi: “Roãng Khoâng Khoâng Thaùnh” (Vieân Ngoä noùi: Ñaït-ma cuøng vua moät dao caét ñöùt). Vua hoûi: Ngöôøi ñoái vôùi traãm laø ai? (Vieân Ngoä noùi: Vua khoâng tænh, lieàn hieåu theo nhaân ngaõ). Sö noùi: Khoâng bieát (Vieân Ngoä noùi: Ñaït-ma gieát cheát Töø bi). Vua khoâng hieåu (Vieân Ngoä noùi raèng vua khoâng bieát choã rôi). Sö beøn vöôït soâng vaøo ñaát Nguïy (Vieân Ngoä noùi ngöôøi sau truyeàn laø beû caønh truùc sang soâng. Chöa roõ trích töø ñaâu).

Vua ngoài xe ñeán chuøa Ñoàng Thaùi ñeå xaû thaân. Quaàn thaàn goùp moät öùc vaïn ñoàng tieàn ñeå xin chuoäc. Vua beøn trôû veà cung.

Naêm Ñaïi Thoâng thöù hai, nöôùc Baøn Baøn daâng raêng Phaät.

Naêm Trung Ñaïi Thoâng thöù nhaát, kinh thaønh coù naïn dòch lôùn. Vua ôû ñieän Truøng Vaân vì baù taùnh thieát trai leã cöùu khoå, laáy thaân mình ñeå caàu nguyeän. Vua laïi ñeán chuøa Ñoàng Thaùi, laäp ñaïi hoäi Töù boä voâ giaø. Ñaép phaùp y haønh thanh tònh ñaïi thí, nguõ giöôøng trôn aên baùt saønh, ñi xe nhoû. Vua ñích thaân leân toøa, khai giaûng ñeà kinh Nieát-baøn cho chuùng. Quaàn thaàn daâng moät öùc vaïn tieàn ñeå ñöôïc chuoäc. Vua thieát ñaïi trai ñaõi ñaïo tuïc naêm vaïn ngöôøi.

Naêm Trung Ñaïi Thoâng thöù hai, vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi thieát ñaïi trai bình ñaúng. Nöôùc Ñôn Ñôn daâng taëng töôïng Phaät ngaø voi.

Naêm Trung Ñaïi Thoâng thöù ba, thaùng möôøi, vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi giaûng kinh Nieát-baøn, thaùng möôøi moät giaûng kinh Baùt-nhaõ chöõ vaøng.

Naêm thöù naêm, vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi khai phaùt ñeà kinh Baùt-nhaõ chöõ vaøng. Töø Thaùi töû trôû xuoáng ngöôøi ñeán nghe kinh coù ñeán ba möôi vaïn chín ngaøn saùu traêm ngöôøi. Laïi Boä Thöôïng Thö veà nhaø taém giaët aên rau döa, saùng chieàu theo Taêng leã tuïng. Vua ñaõi chay ba thaùng, caùc boãng loäc coù ñöôïc ñeàu sung vaøo hai chuøa ôû Töôûng sôn (töùc Chung sôn). Khi oâng cheát thì nhan saéc nhö coøn soáng, tay co hai ngoùn.

Naêm thöù saùu, Cö só Phoù Haáp ôû OÂ thöông, ñeán nuùi Toøng caát am coû ôû khoaûng röøng Song ñaøo, töï ñaët hieäu laø Song laâm, baûo ñôøi sau seõ haï sinh laøm Thieän Tueä Ñaïo só. Sai ñeä töû mang thô ñeán Cung khuyeát goïi vua laø Quoác Chuû Cöùu Theá Boà-taùt. Vua ban chieáu ñaùp raèng: “Ñaïi só vì cöùu ñoä chuùng sinh muoán ñeán ñaây tuøy yù!” Vua ra leänh khoùa cöûa thaønh ñeå xem söï linh dò. Ñaïi só ruùt trong tay aùo caùi chaøy goã, gioäng moät caùi caùc cöûa ñeàu môû toang, roài vaøo yeát kieán vua ôû ñieän Thieän Ngoân, trình leân ba lôøi khen, khoâng laïy, ñeán ngoài thaúng leân giöôøng heïp maø ñaùp lôøi vua. Vua ñaõi côm chay, aên xong thì trôû ra Chung Sôn ngoài nhaäp ñònh döôùi röøng toøng. Moät hoâm Ñaïi só khoaùt naïp y, ñaàu ñoäi maõo, ñi giaøy coû vaøo yeát kieán vua. Vua hoûi: Laø Taêng chaêng? OÂng laáy tay chæ maõo. Laø Ñaïo só chaêng? OÂng chæ giaøy. Laø keû tuïc chaêng? OÂng chæ naïp y (Phaàn Döông Chieâu Ñaïi noùi raèng Ñaïi só coù nhieàu taøi.

ÔÛ Dieãm Chaâu coù Ni Phaùp Tuyeân thuoäc laøu kinh Phaùp Hoa, khi coâ ngoài naèm ñeàu thaáy coù maøn loäng che beân treân. Cha meï baûo ñeán chuøa Teà Minh xuaát gia, ngaøy aáy khoâng thaáy maøn loäng nöõa. Töø ñoù Ni Coâ roäng xem kinh luaän, nghieâm taàm aùo nghóa. Quaän Thuù Haønh Vöông Nguyeân Giaûn thænh ni coâ laøm Sö maãu ôû Vieät Thaønh.

Nöôùc Baøn Baøn laïi daâng hieán xaù-lôïi Phaät.

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù nhaát, vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi thieát ñaïi hoäi Voâ Giaø. Ngaøi Trí Giaû Öôùc Phaùp sö vieân tòch. Vua baõi trieàu ba ngaøy, maëc aùo traéng khoùc loùc. Ngöôøi thoï giôùi vôùi Sö coù ñeán boán vaïn taùm ngaøn ngöôøi, ñeàu maëc aùo soâ khoùc loùc tieãn ñöa. Thaùp Sö ôû beân traùi thaùp ngaøi Chí Coâng.

Vua ra leänh ôû Truøng Vaân ñieän neân baøy rieâng moät caùi giöôøng heïp cho ngaøi Thieän Tueä Ñaïi só ñeå ngaøi giaûng kinh Tam Tueä Baùt-nhaõ. Caùc Coâng Khanh ñeàu taäp hoïp. Thieân töû ñeán, chuùng ñeàu ñöùng daäy ñoùn tieáp, chæ coù Ñaïi só ngoài yeân. Quan Ngöï Söû hoûi nguyeân do. Ngaøi ñaùp: “Phaùp ñòa neáu ñoäng thì taát caû phaùp khoâng yeân.” Vua cho laø phaûi.

AÅn Só Trieäu Baù Höu ôû Loâ Sôn gaëp Luaät Sö Hoaèng Ñoä ñöôïc Chuùng Thaùnh Ñieåm Kyù, noùi raèng: Sau khi Phaät dieät ñoä ngaøi Öu-ba-ly keát taäp Luaät Taïng, ngaøy Raèm thaùng baûy naêm aáy khi Töï Töù xong lieàn tröôùc Luaät Taïng chaám moät ñieåm, moãi naêm ñeàu nhö theá caû. Töø sau ngaøi Ba-ly trôû ñi caùc Toå ñeàu noái nhau. Ñeán ngaøi Taêng-giaø Baït-ñaø-la ñem Luaät Taïng ñeán Quaûng chaâu. Luùc ñoù, vaøo ñôøi Teà, ngaøy Raèm thaùng baûy naêm Canh Ngoï Vónh Minh thöù baûy, sau leã Töï Töù xong lieàn chaám moät ñieåm. Ñeán naêm ñoù coù ñöôïc taát caû laø chín traêm baûy möôi laêm ñieåm. Baù Höu hoûi ngaøi Hoaèng Ñoä raèng: Vì sao sau naêm Vónh Minh baûy thì khoâng chaám nöõa? Ngaøi baûo: “Töø tröôùc ñeàu do caùc Vò ñaéc ñaïo chính tay chaám xuoáng. Coøn boïn chuùng ta laø phaøm phu chæ coù theå phuïng trì maø thoâi!” Baù Höu suy soá ñieåm ñeán naêm Ñaïi Ñoàng moät thì coù moät ngaøn hai möôi, khôùp nhau vôùi Truyeän Kyù. Coøn naêm sinh naêm dieät cuûa Ñöùc Theá Toân thì khoâng ñoàng, aáy laø vì Toâng truyeàn thöøa coù khaùc.

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù hai, vua ñeán chuøa Ñoàng thaùi thieát ñaïi hoäi Voâ Ngaïi. Naêm aáy vua toå chöùc ñeán ba ñaïi hoäi.

Hoa Döông Chaân Nhaân Ñaøo Hoaèng Caûnh Caùo cheát, khí thôm caû ngaøy khoâng tan, ñöôïc thuïy phong laø Trinh Baïch Tieân Sinh. OÂng coù soaïn boä saùch “Chaân caùo”, coù noùi: Thanh Hö Buøi Chaân Nhaân coù ba möôi boán ñeä töû, trong ñoù coù möôøi taùm ngöôøi hoïc Phaät, ngoaøi ra hoïc ñaïo Tieân. Töû Döông Chu Chaân Nhaân coù möôøi laêm ñeä töû thì coù boán ngöôøi hieåu Phaät phaùp. Ñoàng Baù Chaân Nhaân Vöông Töû Kieàu coù hai möôi laêm ñeä töû thì taùm ngöôøi hoïc Phaät phaùp.

Caùch bôø Ñoâng Coái Keâ baûy vaïn daëm, caùc nuùi ôû phía Taây phaàn nhieàu ñeàu thôø Tieân vaø Phaät, coù thaùp cao moät traêm tröôïng coù giaùt vaøng ngoïc (tuy laø thôø Phaät nhöng khoâng coù hình daïng Tyø-kheo).

Baù Khaûi vì Ñaøo AÅn Cö maø ôû phuïc dòch hôn möôøi naêm. Moät buoåi saùng coù Thanh ñoàng côõi baïch haïc töø trôøi xuoáng baûo raèng: “Thaùi Thöôïng

môøi Baù Tieân Sinh.” AÅn Cö hoûi Baù: Do ñaïo naøo maø ñöôïc nhö theá? OÂng ñaùp: “Tu Ñaïo Maëc Trieàu ñaõ nhieàu naêm.” Roài bay leân trôøi maø ñi, ba ngaøy sau oâng ngaàm giaùng xuoáng nhaø cuûa AÅn Cö baûo raèng: “AÂm ñöùc cuûa oâng ñaõ laøm laø söûa baûn thaûo, vì ñaõ duøng ruoài muoãi ñóa vaét laøm thuoác haïi maïng loaøi vaät, neân sau moät kyû (möôøi hai naêm) oâng cheát roài thì chæ ñöôïc laøm Ñoâ Thuûy Giaùm ôû Boàng Lai maø thoâi.” AÅn Cö beøn duøng caây coû ñeå thay cho con vaät maø laøm thuoác. OÂng soaïn boä Baûn Thaûo ba quyeån ñeå chuoäc loãi.

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù ba, vua ban chieáu söûa thaùp Tröôøng Can, ñaøo neàn ñaát leân thì ñöôïc hoøm ñaù, beân trong coù bình löu ly ñöïng ñaày xaù-lôïi, moùng tay vaø toùc cuûa Phaät. Vua baûo chia ñeå vaøo hai thaùp, caû hai cuøng phoùng aùnh saùng.

Vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi ñuùc töôïng möôøi phöông Phaät baèng vaøng vaø ñoàng. Laïi ñeán chuøa A-duïc vöông (ôû noäi thaønh Kieán khang) toå chöùc leã Phaùp Thöïc Voâ Ngaïi vaø ñaïi xaù thieân haï.

Chieâu Minh Thaùi töû cheát. Thaùi töû baûn taùnh thích ñaïo Phaät. ÔÛ Ñoâng Cung rieâng laäp ñieän Tueä Nghóa laø nôi taäp Phaùp, môøi ñoùn danh Taêng laäp nghóa Tam Ñeá. Ñöông thôøi khen ngôïi.

Nhaïc Döông Vöông Tieâu Saùt (laø con cuûa Chieâu Minh) traán giöõ Vieät Chaâu, ñem goã gaïch truøng tu hai thaùp. Tröôùc ñoù thaùp naøy do Sa- moân Ñaøm Ngaïn vaø Höùu Tuaân taïo ra, chöa xong thì Tuaân cheát. Ñeán naêm aáy thì Ngaïn ñöôïc moät traêm hai möôi tuoåi. Haäu thaân cuûa Tuaân laø Tieâu Saùt. OÂng döï baûo moân nhaân raèng: Höùa Huyeàn Ñoä seõ deán (Tuaân töï laø Huyeàn Ñoä). Tröôùc ñoù Saùt nghe theo söï chæ daãn rieâng cuûa Chí Coâng neân vöøa ñeán traán nhaäm ôû Chaâu lieàn tôùi chuøa hoûi thaùp. Ngaïn ra cöûa môøi vaøo baûo: Höùa Huyeàn Ñoä ñaõ ñeán chôù ai? Thaùp ngaøy xöa nay vaãn nhö cuõ. Lieàn duøng söùc Tam-muoäi gia bò, Saùt lieàn bieát tieàn thaân vaø vieäc taïo thaùp (nay laø Thaùp ÖÙng Thieân ôû Vieät Thaønh).

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù tö, vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi thieát leã trai Vu Lan Boàn (tieáng Phaïm laø Vu-lan-boàn, Haùn dòch laø Giaûi Ñaûo Huyeàn (môû treo ngöôïc), Muïc-lieân Toân giaû baøy boàn cuùng naøy maø cöùu meï thoaùt khoûi khoå ngaï quyû).

Thoâng Söï Xaù Nhaân laø Löu Hieäp, vaên nhaõ neân ñöôïc Thaùi töû troïng. Phaøm caùc bia kyù ôû chuøa thaùp ñeàu do oâng laøm caû (Bia Thaïch Töôïng ôû Thaïch Thaønh nay coøn thaáy). Naêm aáy oâng daâng bieåu xin xuaát gia. Vua ban teân laø Tueä Ñòa.

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù naêm, vua ra saéc môøi Sa-moân Baûo Vaân ñeán nöôùc Phuø Nam röôùc toùc Phaät.

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 351

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù saùu, vua ban chieáu Quan Thuù Vieät Chaâu laø Tieâu Saùt truøng tu chuøa A-duïc vöông.

Vua nöôùc Phuø Nam sai söù ñeán Trieàu Coáng thænh töôïng Phaät Thích- ca vaø kinh luaän. Vua saéc ban cho Cheá Chæ, Nieát-baøn, Baùt-nhaõ, Kim Quang Minh Giaûng Sôù moät traêm leû ba quyeån.

Baéc Teà Tueä Vaên Thieàn sö ôû Haø Nam noùi Tam Quaùn Khaåu Quyeát cho Tö Thieàn Sö.

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù baûy, nöôùc Baùch Teá sai söù ñeán trieàu coáng vaø thænh kinh luaän. Vua saéc ban cho Nieát-baøn Sôù.

Naêm Ñaïi Ñoàng thöù möôøi, nöôùc Vu-ñieàn sai söù hieán taëng töôïng Phaät baèng ngoïc.

Naêm Trung Ñaïo Ñoàng thöù nhaát, vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi giaûng kinh Tam Tueä Baùt-nhaõ chöõ vaøng, haønh Thanh Tònh Ñaïi Xaù, Hoaøng Thaùi töû vaø quaàn thaàn daâng moät öùc vaïn tieàn ñeå chuoäc vua veà cung. Ñeâm aáy Chuøa vaø Thaùp bò naïn. Vua noùi: Ñaây laø do ma gaây ra. Beøn ban chieáu raèng: Ñaïo cao thì ma thaïnh, laøm thieän thì chöôùng sinh. Beøn xaây thaùp möôøi hai taàng.

Naêm Thaùi Thanh thöù nhaát, vua ñeán chuøa Ñoàng Thaùi thieát ñaïi hoäi Voâ Giaø haønh Thanh Tònh Ñaïi Xaù, leân ñieän Dieäu Nghieâm giaûng kinh Tam Tueä Baùt-nhaõ chöõ vaøng. Quaàn thaàn daâng moät öùc vaïn tieàn ñeå chuoäc vua veà cung.

Ngaøi Tam taïng nöôùc Taây Thieân Truùc laø Chaân Ñeá ñeán, vua môøi ôû ñieän Baûo Vaân dòch kinh Kim Quang Minh… möôøi boä.

Luùc ñoù phaàn ñoâng caùc Thích töû ñeàu phoùng tuùng, Taêng Chuû khoâng theå cheá phuïc ñöôïc. Vua muoán duøng Luaät ñeå chaán chænh chö Taêng. Vua ban chieáu. Phaùp sö Taïng khoâng chaáp nhaän. Vua khoâng eùp ñöôïc. Taïng baûo chuùng raèng: “Y maõo con em möôøi nhoùm haù coù theå ñeàu vöøa yù cha. Nay taäp hoïp chuùng naêm phöông maø muoán laáy moät mình ñeå laøm kyû cöông ñöôïc chaêng?” Vua töï thoï giôùi Cuï tuùc, choã nghæ ngôi ñoàng nhö choã cuûa Sa-moân. Tuy trong cung caám Taêng vaãn maëc tình du laõm. Moät hoâm Taïng Phaùp sö moät mình leân ngoài Ngöï toøa. Ngöôøi chung quanh traùch cöù. Taïng noùi: “Baàn ñaïo laø haäu dueä cuûa Ñònh Quang Kim Luaân. Ñaâu coù hoå theïn ôû toøa naøy, neáu nhö bò gieát thì lo gì khoâng choã thoï sinh”. Vua ra leänh khoâng hoûi toäi Sö.

Naêm Thaùi Thanh thöù hai, Haàu Caûnh laøm phaûn ôû Thoï Döông. Xöa Caûnh ôû taïi Ñoâng Nguïy vì phaûn Haø Nam maø trôû veà Taây Nguïy, roài sai söù ñeán Löông xin laøm Noäi phuï. Vua thu naïp vaø phong laøm Haø Nam Vöông.

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 351

Naêm Thaùi Thanh thöù ba, Haàu Caûnh ñeán Kieán khang vaây haõm ñaøi thaønh vaøo gaëp vua ôû ñieän Thaùi cöïc, coù naêm traêm giaùp só ñeå töï veä, mang kieám leân ñieän vua, leã xong. Vua vaãn thaàn saéc töï nhieân, hoûi raèng: Khanh laâu ngaøy lo vieäc quaân maø khoâng nhoïc meät ö? Roài sai ngöôøi daãn ñeán gheá ngoài cuûa haøng Tam Coâng. Caûnh hoaûng sôï khoâng ñoái ñaùp ñöôïc. Ra ngoaøi Caûnh baûo taû höõu raèng: “Ta ngoài ngöïa laâm traän giao chieán döôùi teân ñaïn chöa töøng sôï haõi. Nay thaáy Tieâu Coâng ñoái xöû ngöôøi maø lo sôï khoâng thoâi!” Caûnh ñaõ töï xöng Thöøa Töôùng. Vua lo giaän laâm beänh nhöng trai giôùi vaãn khoâng giaûm. Mieäng ñaéng ñoøi maät chöa kòp böng ñeán, vua quô tay la lôùn: AÙc, aùc laém! Roài taét thôû. Vua maët roàng oai veä, löôõi coù chöõ Baùt, coå coù phuø quang, giöõa tröa khoâng boùng, tay phaûi coù neùt nhaên thaønh chöõ Voõ. Buoåi vaõng nieân thôø ñaïo Phaät, ngaøy chæ aên moät buoåi, toaøn côm löùt canh ñaäu, aùo vaûi maøu ñen, moät maõo ñoäi ba naêm, naêm möôi tuoåi ñaõ döùt vieäc phoøng thaát, khoâng uoáng röôïu nghe nhaïc. Vua coù soaïn nghóa kyù caùc kinh Nieát-baøn, Ñaïi Phaåm Baùt-nhaõ, Tònh Danh, Tam Tueä khoaûng

maáy traêm quyeån.

Cö Só Luïc Phaùp Hoøa ôû Giang laêng ôû aån thôø Phaät. Kòp khi Haàu Caûnh ñieàu binh khieån töôùng ñaùnh Töông Ñoâng Vöông ôû Giang laêng, thì Phaùp Hoøa cuøng taùm traêm ñeä töû caàu thaàn linh ñieàu aâm binh ñaùnh baïi Caûnh. Laïi ôû Giang Haï tuï hoïp binh maõ ñònh tröøng phaït Haàu Caûnh, Vöông lo Hoøa laøm loaïn beøn ngaên laïi. Hoøa thöa: “Baàn Ñaïo caàu Phaät coøn khoâng mong choã ngoài cuûa Phaïm Thích, huoáng laø ngoâi vò Vöông Giaû loaøi ngöôøi, chæ vì thaáy Khoâng Vöông cuøng Phaät coù duyeân höông löûa. Nay bieát roõ baùo ñôøi tröôùc cuûa Vöông maø muoán cöùu ñoù thoâi!” Bò nghi ngôø neân bieát ñònh nghieäp khoâng theå dôøi ñoåi ñöôïc. Khi Nguyeân Ñeá ñaõ leân ngoâi (töùc Töông Ñoâng Vöông) cho oâng laøm Thöù Söû Trònh Chaâu. Khi vua bò Nguïy baét thì Hoøa cuøng ñaùm ñeä töû vaøo ñaát Teà (Löông Thö).

**Ñôøi Giaûn Vaên Ñeá** (teân Cöông, con thöù ba cuûa Voõ Ñeá)

Naêm Ñaïi Baûo thöù nhaát, ngaøy taùm thaùng tö, vua ban chieáu ñoä ngöôøi xuaát gia ñích thaân vieát Nguyeän Vaên raèng: “Ñeä töû laø Tieâu Cöông duøng Coâng ñöùc laäp Ñaøn trai ñoä ngöôøi naøy ñeå khaép ñoä boán loaøi ôû saùu neõo lìa boû aùi duïc döùt haún voâ minh, tu taäp Baùt-nhaõ laøm chaân Phaät töû.”

Naêm Ñaïi Baûo thöù hai, Haàu Caûnh pheá boû U Vöông ôû Vónh Phöôùc,tænh daâng ñaát Nang. Khi xöa Voõ Ñeá caùch maïng, Tröông Teà gieát Ñoâng Hoân Haàu daâng thuû caáp leân vua ñeå dieät heát doøng doõi. Maáy naêm sau thì Giaûn Vaên sinh ra. Chí Coâng baûo vua raèng: Ñöùc beù naøy sinh cuøng luùc vôùi keû thuø, bôûi Haàu Caûnh sinh cuøng naêm aáy ôû Nhaïn Moân. Khi Caûnh chieám

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 352

Kieán khang thì vua baêng. Giaûn Vaên leân noái ngoâi thì gaëp hoïa. Con em nhaø Löông bò gieát raát nhieàu. Cho neân ñôøi goïi Haàu Caûnh laø haäu thaân cuûa Ñoâng Hoân Haàu.

Baéc Teà Tueä Vaên Thieàn sö nhaân xem Ñaïi Luaän ñeán phaåm Töù Ñeá coù keä raèng:

*Phaùp do Nhaân duyeân sinh Ta noùi töùc laø khoâng*

*Cuõng goïi laø giaû danh Cuõng goïi nghóa Trung ñaïo.*

Thì chôït saùng suoát ñaïi ngoä. Beøn xa noái ngaøi Long Thoï, caên cöù vaøo Luaän maø laäp Quaùn vaø truyeàn trao cho Tueä Tö Thieàn Sö.

**Ñôøi Nguyeân Ñeá** (teân Dòch, con thöù baûy cuûa Voõ Ñeá)

Naêm Thöøa Thaùnh thöù nhaát, ngaøi Tam taïng Chaân Ñeá vì loaïn Haàu Caûnh maø ngoài thuyeàn buoàm veà Taây Truùc. Bò gioù baõo phaûi trôû laïi Quaûng chaâu, ôû chuøa Cheá Chæ dòch Khôûi Tín Luaän vaø Caâu Xaù Luaän. Ñeán ñôøi Traàn coù taát caû ñöôïc naêm möôi boä.

Vua coù soaïn boä saùch Kim Laâu Töû, noùi raèng: Ta ôû trong Taêng kính troïng Chieâu Ñeà Dieãm Phaùp sö, AÅn Só Truøng Hoa, Döông Ñaøo Chaân Baïch (Hoaèng Caûnh thuïy phong laø Trinh Baïch Tieân Sinh), Só Ñaïi Phu Truøng Nhöõ, Nam Chu Hoaèng Chaùnh (danh hieàn ñôøi Baéc Chu).

Dieãm Phaùp sö ôû chuøa Chieâu ñeà, luùc thieáu thôøi thaày Töôùng noùi raèng: Caäu beù naøy thoâng minh nhöng khoâng thoï laém. Sö lieàn phaùt nguyeän vaøo nuùi tuïng kinh Baùt-nhaõ. Laâu laém, thaáy Taêng Tröôûng Tröôïng Dö baûo raèng: “Kinh naøy coâng ñöùc khoù nghó baøn.” Sau hai möôi naêm boãng gaëp laïi thaày töôùng soá tröôùc kia, oâng kinh ngaïc hoûi: Uoáng dieäu döôïc naøo maø soáng laâu theá? Dieãm ñaùp: Chæ laø trì kinh maø thoâi!

Löu Kænh Cung laøm loaïn, ñoát Huyeän Voïng Thaùi. Huyeän leänh ôû nhôø chuøa gaàn. Daân ñem röôïu vaø traâu ñeán leã. Huyeän leänh cho coät traâu vaøo coïc. Che kín heát töôïng Phaät, tieáp taân khaùch ngay treân chuøa. Boãng traâu soång daây ñeán laïy taï döôùi theàm. Quan leänh cöôøi to baûo keû taû höõu ñem laøm thòt. AÊn uoáng no say naèm nguû treân chuøa boãng khaép thaân theå ngöùa raàn ñau ñôùn, caøo gaõi thaønh nhöõng vaûy traéng, cuoái naêm thì cheát (Nhan Thò Gia Huaán).

**Ñôøi Kænh Ñeá** (teân Phöông Trí, con thöù chín cuûa Nguyeân Ñeá) Naêm Thieäu Thaùi thöù nhaát, vua Baéc Teà Vaên Tuyeân phaù boû Ñaïo

Giaùo (noùi ñaày ñuû trong Teà Chí). Boå Khuyeát Toâng Ñaûi nhôø hoïc haïnh maø

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 353

ñôøi bieát tieáng. Nhaø Löông maát, oâng boû quan ñi xuaát gia hieäu laø voâ danh. Nhaø Baéc Chu cho oâng ra laøm quan to. Voâ Danh töï trình baøy vieäc hoaøn tuïc coù naêm ñieàu khoâng theå ñöôïc. Buoåi vaõng nieân, oâng laøm baøi minh Töùc Taâm, hoái tieác thuôû nhoû coá yù theo nghieäp vaên chöông (Huyønh Loã Tröïc vieát baøi minh naøy cho Sa-moân Trí Haûi. Roài khaéc ñaù ñeå ôû Toøng Laâm ñeå raên keû taïp hoïc).

ÔÛ Giang laêng, chuøa Thieân Hoaøng coù nhaø baèng goã Baù do Minh Ñeá taïo ra. Tröông Taêng Dieâu hoïa hình Ñöùc Loâ-xaù-na vaø Khoång Töû cuøng möôøi trieát gia. Vua hoûi: Chuøa Phaät sao laïi veõ töôïng Thaùnh Khoång! Taêng Dieâu thöa: “Sau seõ nhôø thöù naøy.” Ñeán khi nhaø Haäu Chu dieät Phaät phaùp ñoát chuøa Thaùp trong thieân haï. Rieâng ñieän naøy coù töôïng Tuyeân Ni (Khoång Töû), beøn khoâng phaù huûy (Danh Hoïa Kyù).

**VI. NHAØ TRAÀN** (ñoùng ñoâ ôû Kieán khang)

**Ñôøi Traàn Voõ Ñeá** (teân Traàn Baù Tieân ñöôïc nhaø Löông nhöôøng

ngoâi)

Naêm Vónh Ñònh thöù nhaát, vua ban chieáu röôùc raêng Phaät ôû nhaø Baø

hoï Ñoã, thieát leã ñaïi hoäi boán Boä Voâ Giaø (Tyø-kheo… boán chuùng laø boán boä).

Naêm Vónh Ñònh thöù hai, thaùng naêm ñeán chuøa Ñaïi Trang Nghieâm xaû thaân. Saùng hoâm sau quaàn thaàn daâng bieåu thænh vua veà cung. Thaùng möôøi moät, vua laïi ñeán chuøa Trang Nghieâm khai phaùt Ñeà Kinh Kim Quang Minh. Thaùng möôøi hai, vua laïi ñeán chuøa Trang nghieâm thieát ñaïi hoäi Voâ Ngaïi vaø haønh thanh tònh ñaïi xaû. Saùng hoâm sau quaàn thaàn daâng bieåu thænh vua veà cung.

ÔÛ Kim laêng, baûy traêm chuøa bò Haàu Caûnh ñoát saïch gaàn heát, töø khi vua leân ngoâi ñeàu cho truøng tu laïi, dòch kinh giaûng ñaïo khoâng keùm trieàu tröôùc.

Naêm Vónh Ñònh thöù ba, vua saéc chæ ôû ñaïi hoäi thieát laäp Nhaân Vöông Ñaïi Trai Ñaøn, ban chieáu môøi Sa-moân Baûo Quyønh ôû ñieän Truøng vaân giaûng kinh Ñaïi Phaåm Baùt-nhaõ. Luùc ñoù quaàn thaàn xin laáy maøn baùu, chuoãi ngoïc treân töôïng Phaät ôû ñieän Truøng vaân ñeå trang trí xe. Boãng thaáy khí maây che phuû ñieän, saám chôùp toùe löûa phuùt choác chaùy tan. Hôn thaùng sau, coù ngöôøi töø Ñoâng Chaâu ñeán baûo: Chính ngaøy aáy thaáy ñieän noåi phình bay treân bieån maø ñi.

ÔÛ Cao Böu coù Ni Coâ tuïng kinh Dieäu Phaùp Hoa khoâng keå ngaøy ñeâm, thì möôøi moùng ôû hai baøn tay ñeàu moïc hoa. Vua môøi vaøo noäi ñieän, thaáy hoa vua möøng rôõ kính troïng. Ñôøi goïi laø Ni Sö tay hoa.

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 354

**Ñôøi Vaên Ñeá** (con cuûa Thuûy Höng Vöông laø anh cuûa Cao Toå). Naêm Thieân Gia thöù nhaát, vua ban saéc môøi Baûo Quyønh laøm Kinh

AÁp Ñaïi Taêng Thoáng. Töø thôøi Löông Nguïy ñeán nay thì Taêng Thoáng coù trang bò theâm moät caây gaäy nhö ôû Quan phuû. Ñeán ngaøi Baûo Quyønh thì taâu xin boû ñi. Moãi khi ra ngoaøi chæ duøng vaøi gaäy noùn Ñaàu-ñaø maø thoâi. Möôøi hai nöôùc ôû Ñoâng haûi nghe Quyønh coù ñaïo ñöùc, beøn sai söù daâng vaøng luïa vaø xin veõ hình ngaøi ñem veà.

Tö Thieàn sö ôû nuùi Ñaïi toâ taïi Quaûng chaâu vì Khaûi Thieàn sö maø noùi An Laïc Haïnh vaø chæ baøy Phoå Hieàn ñaïo traøng.

Naêm Thieân Gia thöù hai, Thieän Tueä Ñaïi só ôû trong nuùi haønh ñaïo, thöôøng thaáy baûy Phaät ôû tröôùc, ngaøi Duy-ma ñöùng sau, chæ coù Ñöùc Thích- ca thöôøng cuøng chuyeän troø vôùi Ñaïi só.

Naêm Thieân Gia thöù tö, vua ôû Thaùi Cöïc ñieän laäp Voâ Ngaïi ñaïi hoäi vaø tu pheùp xaû thaân. Laïi taäp hoäi Taêng tu Phöông Ñaúng Ñaø-la-ni Phaùp, Phaùp Hoa Saùm, Kim Quang Minh Saùm, ñeàu do vua vieát rieâng lôøi nguyeän töï xöng laø Boà-taùt Giôùi Ñeä Töû Hoaøng Ñeá.

Naêm Thieân Gia thöù saùu, con vua nöôùc Taây Truùc laø Nguyeät Baø Thuû Na, ñeán du ngoaïn ôû Loâ Sôn, dòch kinh Thaéng Thieân Vöông Baùt-nhaõ.

**Ñôøi Pheá Ñeá** (teân Baù Toâng, con lôùn cuûa Vaên Ñeá)

Naêm Quang Ñaïi thöù nhaát, Tö Thieàn sö vaøo ôû nuùi Nam nhaïc. Naêm ñoù Sö truyeàn giôùi cho Nhaïc Quaân (thaáy roõ trong Nam nhaïc Baûn Kyû).

**Ñôøi Tuyeân Ñeá** (teân Huùc, con thöù hai cuûa Thuûy An Vöông).

Naêm Ñaïi Kieán thöù nhaát, thaùng tö, Ñaïi só Thieän Tueä thò tòch. baûy ngaøy Huyeän Leänh Traàn Chung Kyø ñeán kính leã, truyeàn höông laàn löôït theo thöù töï nhöng sau cuõng trôû laïi tay oâng nhaän höông. Caû chuùng ñeàu kinh dò. Vua ban saéc sai Töø Laêng soaïn bia trong nuùi.

Löông Chöõ baûo: Truyeàn Ñaêng noùi raèng: Voõ Ñeá thænh Ñaïi só giaûng Kim Cang Baùt-nhaõ, caàm baûng goõ nhòp maø xöôùng tuïng boán möôi chín Tuïng Quaùn. Ngaøi Truùc Am noùi: Phaàn nhieàu ñeàu duøng nghóa ba Taùnh maø noùi (Khoâng, giaû, trung) e laø ngöôøi theo Phaùp Töôùng Toâng ôû phöông Baéc thaùc lôøi Ñaïi só. Coù ngöôøi noùi chæ laáy baûng goõ nhòp xoâ gheá maø ñi. Chí Coâng noùi: Ñaïi só giaûng kinh xong roài Ñaïi só vaøo trieàu. Chí Coâng ñaõ tòch hai möôi naêm roài do ñaâu laïi coù caâu hoûi ñaùp ñoù. Laâu Dónh bieân taäp Ngoân Haïnh cuûa Ñaïi só raát roõ cuõng khoâng ghi vieäc naøy.

Khaûi Thieàn sö ôû chuøa Ngoõa Quan vì Nghi Ñoàng Traàm Quaân Lyù… giaûng kinh Phaùp Hoa. Sau Sö thöôøng cuøng chuùng giaûng Trí Ñoä Luaän,

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 355

noùi Thöù Ñeä Thieàn Moân. Tö Thieàn sö ôû Nam nhaïc, Cöûu Tieân Quaùn Ñaïo só AÂu Döông Chaùnh nguïy taáu vôùi vua laø Sö ñaõ meâ hoaëc haïi vua (Haùn Giang taâu theâm Leä Thaùi töû bò löøa doái meâ hoaëc). Vua sai söù môøi Sö ñeán thì thaáy Sö töø treân khoâng trung xuoáng, vua kinh ngaïc veà söï thaàn bieán neân khoâng hoûi lôøi naøo. Vì Ñaïo só vu caùo neân bò toäi phaûi gieát taïi chôï. Sö xin thay hình phaït ñoù baèng vieäc cho phuïc dòch chuùng Taêng. Vua saéc leänh cho Höõu Ty ñuùc möôøi boán theû saét khaéc möôøi boán hoï teân treân ñoù. Khieán theo Sö veà nuùi phuï traùch vieäc giaû gaïo. Laâu sau beøn xin ñem ruoäng ñaát sung vaøo höông tích maø chuoäc thaân giaø, nhaân ñoù goïi laø Löu Ñieàn Trang. Baáy giôø giaáu caùc theû maø khaéc ñaù ghi nhôù. Ghi raèng: Traàn Trieàu, Hoaøng Ñeá, cho Nam nhaïc Tö Ñaïi Thieàn Sö, haøng phuïc Ñaïo só vaø khaéc ghi treân theû saét (thaáy roõ trong Nam Nhaïc Baûn Kyû).

Naêm Ñaïi Kieán thöù tö, vua ban saéc môøi Sa-moân Tueä Hoaøn ôû vöôøn Laïc Du vì baûy mieáu maø giaûng Ñaïi Phaåm Baùt-nhaõ. Söù nöôùc Teà laø Thoâi Voõ Töû ñeán Trieàu. Vua môøi Sa-moân Hoàng Yeån taøi ñöùc kieâm öu cuøng laøm baïn ôû quaùn khaùch. Voõ Töû moãi khi noùi chuyeän ñeàu raát thaùn phuïc. Trieàu ñình baøn cöû Yeån laøm quan, Sö tuyeät thöïc töï theà khoâng chòu. Vua beøn thoâi.

Naêm Ñaïi Kieán thöù naêm, Huyeàn Quang Sa-moân ôû Ñoâng haûi (Nhaät Baûn) ñaõ thoï nhaän nghóa Phaùp Hoa phaåm, An Laïc Haïnh vôùi Nam Nhaïc Thieàn Sö, roài trôû veà nöôùc dieãn giaûng kinh giaùo. Ñaây laø laàn truyeàn giaùo ñaàu tieân cho caùc nöôùc ôû Ñoâng haûi.

Naêm Ñaïi Kieán thöù saùu, vua Voõ Ñeá nhaø Chu deïp boû hai ñaïo Phaät vaø Laõo. Sa-moân Tónh Tung Linh Khaûn ba traêm ngöôøi ñeàu daãn nhau veà vôùi Nam Trieàu. Vua baûo Phoø maõ Thaùi Ngöng tuyeân ñoïc saéc raèng: Caùc Phaùp sö kheùo noùi trò loaïn, veà ôû nhôø phaûi coù thöù töï, an cö taïi chuøa lôùn trong Thaønh Ñoâ, Ty Sôû seõ cung caáp.

Sa-moân Trí Chu, möôøi moät ngöôøi ñeán Taây Thieân caàu kinh.

Naêm Ñaïi Kieán thöù baûy, Khaûi Thieàn sö vaøo Phaät Luõng ôû Thieân

thai.

Naêm Ñaïi Kieán thöù chín, thaùng hai, vua ban chieáu raèng: Khaûi Thieàn

sö Phaät phaùp raát sieâu tuyeät, laø baäc taøi gioûi cuûa Toâng ta hieän thôøi, daïy caû ñaïo tuïc, laø kyø voïng cuûa caû nöôùc. Vaäy neân caét huyeän Thuûy phong maø caáp cho ñeå nuoâi chuùng Taêng.

Vieäc vaän chuyeån cho chieán traän ôû soâng Hoaøi, soâng Phì khoâng thoâng suoát. Vua ra leänh caùc Taêng löõ sôû taïi phaûi ñaûm nhieäm vieäc vaän chuyeån. Luaät Sö Trí Vaên daâng thö leân vua raèng: Ngöôøi quaân töû vì nöôùc taát duøng leã nghóa. Thaät ra chuùa thöôïng bieát roõ loãi deïp Ñaïo cuûa Vuõ Vaên

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 356

(nhaø Chu), ñaâu laïi laáy haøng phöôùc ñieàn cao quyù ñeå laøm caùc vieäc thaáp heøn. Neáu khoâng ñình chæ keû ñòch seõ khinh nhôøn maø e quoác gia phaûi chòu tai öông.”.. Vua raát hoái tieác, beøn laäp töùc cho döøng. Cuøng luùc phaït naëng nhöõng keû chuû möu laøm vieäc treân.

Ngaøy hai möôi hai thaùng saùu, Sö Nam nhaïc Ñaïi Thieàn sö nieäm Phaät ngoài maø hoùa.

Naêm Ñaïi Kieán thöù möôøi, Quan Taû Boäc Xaï Töø Laêng vì Khaûi Thieàn sö maø laäp chuøa, xin vua ban hieäu laø Tu Thieàn (nay laø chuøa Ñaïi Töø). Sö vì anh mình laø Traàn Chaâm soaïn ra Tieåu Chæ Quaùn. Chaâm nhaän hoïc vaø tu taäp. Khi xöa Tieân nhaân Tröông Quaû xem töôùng oâng baûo raèng: “OÂng seõ cheát vaøo thaùng cuoái naêm.” Sö baûo oâng tu ngay Saùm Phöông Ñaúng. Chaâm thaáy ôû cöûa Thieân Ñöôøng coù baûng ñeà: Nhaø cuûa Traàn Chaâm. Sau Tröông Quaû gaëp Chaâm kinh ngaïc hoûi: OÂng uoáng thaàn döôïc naøo vaäy? Chaâm ñaùp: Toâi chæ tu saùm maø thoâi! Quaû noùi: Neáu khoâng nhôø ñaïo löïc ñaâu coù theå thoaùt cheát ñöôïc? Sau oâng soáng theâm möôøi laêm naêm nöõa môùi qua ñôøi.

Naêm thöù möôøi hai, Chu Tuyeân Ñeá cho phuïc höng laïi hai ñaïo Phaät vaø Laõo.

Naêm thöù möôøi ba, vua ban chieáu raèng: Trong nöôùc, ngöôøi môùi tho giôùi phaûi hoïc Luaät naêm Haï. Laïi môøi Luaät Sö Ñaøm Vieän laøm Toång Giaùm Kieåm, Höõu Ty cung caáp cho y thöïc, khoâng cho kinh doanh ñeå khoûi suùt keùm coâng phu. Chaúng ñaày maáy naêm ñaïo phaùp höng thònh. Vua beøn cöû Vieän laøm Taêng Chaùnh cho caû nöôùc.

Naêm thöù möôøi boán, Hoaøng Thaùi töû leân ngoâi, vua thieát ñaïi hoäi Voâ Giaø ôû Thaùi cöïc ñieän, haønh xaõ thaân vaø ñaïi xaù.

**Ñôøi Traàn Haäu Chuû** (teân Thuùc Baûo, con caû Tuyeân Ñeá).

Naêm Chí Ñöùc thöù nhaát, vua saéc chæ môøi Tueä Hoaøn laøm Ñaïi Taêng Chaùnh ôû Kinh AÁp. Vónh Döông Vöông Baù Trí ra traán nhaäm Ñoâng döông (laø con thöù taùm cuûa Vaên Ñeá) thænh Khaûi Thieàn sö ñeán Traán khai giaûng kinh. Vöông cuøng con laø Traïm vaø gia nhaân ñoàng thoï giôùi Boà-taùt.

Naêm Chí Ñöùc thöù hai, vua ban chieáu môøi Phaùp sö Trí Tuï ôû Hoå Khaâu ñeán ñieän Thaùi Cöïc giaûng kinh Quang Minh.

Naêm Chí Ñöùc thöù ba, vua ban chieáu môøi Khaûi Thieàn sö vaøo kinh ôû chuøa Linh Dieäu. Thaùng tö, Sö ñeán ñieän Thaùi cöïc giaûng Ñeà Luaän Ñaïi Trí Ñoä vaø Ñeà Kinh Baùt-nhaõ. Laâu sau Sö dôøi veà ôû chuøa Quang Traïch. Vua ñeán chuøa nghe Sö giaûng kinh Nhaân Vöông, ñích thaân leã ba laïy.

Trieàu ñình luaän raèng, phaàn ñoâng hay Taêng Ni ñeàu khoâng chuyeân

SOÁ 2035 - PHAÄT TOÅ THOÁNG KYÛ, Quyeån 37 357

tu, neân khaûo haïch kinh saùch, ai khoâng thoâng baét hoaøn tuïc. Khaûi Thieàn sö can vua raèng: “Ñieàu-ñaït ngaøy tuïng vaïn lôøi maø chöa thoaùt ñöôïc ñòa nguïc, Baøn Ñaëc chæ nhôù coù moät caâu keä maø chöùng ñöôïc Boán quaû (hai vieäc ñeàu thaáy trong Thieân thai Baûn Kyû Chuù) “Doác moät loøng luaän vì Ñaïo ñaâu quan heä chi tôùi vieäc tuïng nhieàu.” Vua raát haøi loøng, roài cho ngöng thi haønh vieäc treân.

Naêm Chí Ñöùc thöù tö, thaùng gieâng, vua môøi Khaûi Thieàn sö ñeán ñieän Suøng Chính truyeàn giôùi Boà-taùt cho Hoaøng Thaùi töû vaø ñaõi tieäc trai moät ngaøn Taêng.

Naêm Trinh Minh thöù nhaát, Khaûi Thieàn sö ôû chuøa Quang Traïch giaûng kinh Phaùp Hoa. Luùc ñoù coù ngaøi Chöông An döï nghe.

Ñoâ Quan Thöôïng Thö Töø Hieáu Khaéc coù taùnh öa boá thí neân phaûi ngheøo ñoùi. Traàn Haäu Chuû ban saéc laáy thueá ôû beán Thaïch Ñaàu maø caáp cho. Nhöng Hieáu Khaéc ñeàu laáy ñem thieát trai vaø vieát Kinh. Xöa luùc ôû Tieàn Ñöôøng, oâng thöôøng cuøng Chö Taêng thaûo luaän saùch Phaät, beøn thoâng tam luaän. Saùng giaûng kinh Phaùp Hoa, chieàu giaûng Leã Truyeän, ngöôøi theo hoïc thöôøng ñeán maáy traêm. OÂng aên tröôøng trai, thoï giôùi Boà-taùt. Khi nhaø Traàn maát, oâng vaøo Tröôøng An. Luùc ñoù coù beänh dòch. Tuøy Vaên Ñeá nghe tieáng veà ñöùc haïnh oâng beøn môøi giaûng kinh Kim Cang, Baùt-nhaõ. Treân döôùi ñeàu kính khen. Khi laâm chung thì oâng ngoài thaúng nieäm Phaät. Dieâu Saùt ñoïc heát Kinh Taïng, moät hoâm ngoài quay maët veà

höôùng Taây Chaùnh nieäm raèng “Taát caû ñeàu troáng vaéng.” Khi nhaø Traàn maát thì oâng vaøo Tuøy vaø qua ñôøi ôû Ñoâng ñoâ. Khi ñoù thaân xaùc oâng meàm maïi, nhan saéc töôi taén nhö coøn soáng. OÂng daën doø ñoùng quan taøi baèng vaùng toøng moûng maø choân.