# SOÁ 2103

BAØI TÖÏA

QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP

*Cuoái ñôøi Ñöôøng, Sa-moân Thích Ñaïo Tuyeân ôû chuøa Taây Minh soaïn.*

Cuoái ñôøi Ñöôøng, nieân hieäu Laân Ñöùc naêm thöù nhaát, Sa-moân Thích Ñaïo Tuyeân ôû chuøa Taây minh.

“Quaûng Hoaèng Minh Taäp” töø ñôøi Ñaïi Haï löu truyeàn daàn veà phía Ñoâng. Ñaây laø do tình hình hoãn loaïn, ba hieàn, trí ngu, boán chieáu neân kh- ieán cho boïn aùc nghieät voïng neâu ra taø phong laøm aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi chaân chaùnh.

Luùc baáy giôø, gaëp ñöôïc nhöõng baäc coù taøi huøng bieän, do ñoù giaùo phaùp ñöôïc truyeàn ñeán nöôùc Trung Quoác hôn saùu traêm naêm. Rieâng nöôùc Trung Quoác naøy bò tai hoïa ba laàn taøn phaù, khoâng kòp trôû goùt. Sau cuøng, nhìn laïi söï toát ñeïp vaø tai hoïa ñaõ bò xaûy ra tröôùc ñaây, laáy ñoù laøm troø cöôøi cho thieân haï. Hôn nöõa, loøng tin laø meï sinh ra caùc coâng ñöùc; trí laø nhaân cuûa baäc Thaùnh, laø baét ñaàu Toå ñaïo, laø cuoái cuøng cuûa söï chöùng quaû.

Theo luaän lyù naøy thì beân trong kính meán söï meâ hoaëc cuûa taùm moùn kieâu maïn. Xeùt söï ñoàng tình kia thì beân ngoaøi deïp ñöôïc söï che laáp cuûa saùu traàn.

Nghieâm trang beân ngoaøi khoâng phaûi laø söï trau chuoát cuûa ñaïo, tieán leân choã cao xa roäng lôùn chính laø choã ngao du cuûa baäc thöôïng nhaân. Nhöng do thôøi gian traûi qua (ba phaùp teä, ñaém chìm cuûa naêm Teå), khoâng bieát taø chaùnh. Löïa choïn cöông phaùp cuûa trôøi ngöôøi, cho neân beân trong daïy kinh vó, laäp phaùp y ñeå nhieáp cô. Baäc hieàn minh, keû theá tuïc nöông vaên luaän ñeå laøm khuoân pheùp.

Xöa, vaøo ñôøi Löông, Phaùp sö Taêng Höïu ôû chuøa Ñònh laâm o nuùi

Chung sôn hoïc thoâng heát thuyeát cuûa Cöûu Löu, nghóa bao goàm möôøi ñeá, doác loøng töø cöùu giuùp nghó ñeán vaán ñeà toàn taïi laâu daøi cuûa Phaät phaùp. Taát caû caùc vò anh huøng ñôøi Taán, ñôøi Löông ñaõ löu taâm ñeán phaùp soaïn baøi töïa möôøi thieân, soaïn boä “Hoaèng Minh Taäp” goàm möôøi boán quyeån. Thaûo luaän veà phong quy cuûa hoï Nhan, hoï Taï; bao goàm moân ñoà cuûa oâng Chaâu, oâng Tröông, choïn choã saâu xa cuûa tình lyù, nghieân cöùu so saùnh taùnh linh. Thaät laø choã cao toät cuûa ngöôøi trí, (ñaày ñuû choã saâu kín, baøy taâm traàn) nhöng ngöôøi trí thì khoâng meâ muoäi, meâ muoäi thì khoâng phaûi ngöôøi trí. Vì theá, baäc trí só khi phaùt ra lôøi noùi hay cöû chæ thì taâm ñeàu laõnh ngoä (caùc ñieàu quan troïng). Ngöôøi meâ thuû ngoä caàn phaûi nhieàu lôøi noùi môùi ñöôïc söï cung kính cuûa thaàn. Neáu tin hieåu seõ giuùp cho thaàn duïng, kheá hôïp seõ tinh thoâng khuoân pheùp. Vì theá tin coù ba: Tri, kieán vaø ngu.

Tri laø sinh tri, truï ba hieàn maø nhaäp chaùnh tuï.

Ngu laø ngu taåu, dính maéc boán hoaëc maø chìm ñaém trong duïc traàn.

Hoùa maø khoâng theå ñoåi keû haï ngu baèng vôùi baäc Thöôïng trí.

Saùch Trung Dung noùi kieán, tín töø thieän, kia hoaëc löu tai. Ñaây do phaùp laøm mai moät ba ñôøi, ñeàu vöôùng baän keû ít hoïc. Vì theá, ñöôïc taâm cuûa thaày, döùt tröø tai hoïa, döï tính vaïch ra “Ñoà Baùt taïng toâng”, vaên nghóa thaønh coâng, tìm manh moái cöûu thöùc, thoâng ñaït choã meâ giaûi cuûa ngöôøi trí thì loøng tin chaân chaùnh nhö maët trôøi saùng. Naêm loïng duø che maø hôn ñöôïc aùnh saùng hay sao?

Toâi ñaõ doø xem kyõ boä “Quaûng Hoaèng Minh” ñeå laøm giang bieåu naêm ñôøi, höng thònh Tam baûo? Quaân thaàn só tuïc khoâng khaùc, toân laø xöng vaên quoác, ngöôøi trí nöông vaøo vaên ñeå khai. ÔÛ Trung Nguyeân, ñôøi Chaâu ñôøi Nguïy troïng ñaïo Laõo, khinh ñaïo Phaät, tin vaø huûy baùng laãn nhau, ñeán noãi kieán cho coâng ngoân ñaõ baøy ninh haõnh tö caäp.

Luùc baáy giôø khoâng thieáu baäc hieàn, noäi taâm ñaëc ñaït. Nhöng toái saùng xen nhau, taø chaùnh laãn loän. Caên cöù theo töôïng thì coù hai phaàn vaân neâ, luaän veà tình thì nöông caäy giao döôõng. Ñaây laø saùu thuaät tuyeân döông Phaät Tam Tröông Xöông ñoái vôùi phaùp löu ñeàu laø quyeàn möu cuûa Ñaïi só, laø thích hoùa cuûa baäc chí nhaân. Ñaây ñaày ñuû haïnh nguyeän taø kieán cuûa ba ñoäc. Ngaøi Tònh Danh haøng phuïc Ma vöông saùu taàng trôøi coõi Duïc, hoaëc môû ñöôøng khaùc eùp ngaët, ñeàu laäp baùnh xe lôùn choáng laïi. Vaû laïi, y cöù theo haønh söï kia chaéc chaén dính maéc ôû tö laêng.

Thí duï roõ suoát nhö doøng suoái, lôøi sôù chung caû taùnh haûi. Coøn nhö oâng Khaáu Khieâm choáng cöï vôùi Thoâi Haïo hoïa phöôùc roõ raøng. Trònh AÙi chieán ñaáu vôùi Chaâu Quaân thaønh baïi trong khoaûnh khaéc. Dieâu An cheùp luaän öùc cheá ñaïo Laõo ôû Nho löu. Traàn Laâm vieát saùch môû mang ñaïo Phaät

vöôït hôn maãu möïc cuûa trieàu ñình. Ñaây laø ñoïc vaø baøn luaän nhieàu maø khoâng löu loaùt, roài vaøo caùc ñieàu sai khoù maø chaép noái ñöôïc. Laïi hai quan voõ ñôøi Löông, ñôøi Chu ñeàu phaân roõ nghi hieån hoái, hai vò vua taøi ñöùc ñôøi Toáng, ñôøi Nguïy ñoàng nöông yeáu löôïc cuûa hoaèng duï. Taâm töø cöùu giuùp cuûa Thaåm Höu Vaên; quy taâm cuûa hoï Nhan. Lôøi vaên cao tuyeät, môû roäng vaät bieåu, thöôøng duøng hoaøn caûnh khaùc raên nhaéc, neâu nhöõng ñieàu teä xaáu trong “Duy Hö Toång Taäp Laïo Laïc”, coù Haùn AÂm Baùc Quaùn Sa-moân laøm vaên taùn thaønh, kyû coá duy tröïc? ñaët buùt trình baøy. Neáu xem xeùt ñieàu chöông, suy tìm nghóa seõ ngoä Hieàn minh, toùm löôïc phuï neâu ra, goïi laø “Quaûng Hoaèng Minh Taäp”, moät boä ba möôi quyeån, do Löông Sôû soaïn, hoaëc chia ra nghieân cöùu. Löôïc tuøy theo ñieàu leä, choïn ñeà muïc roõ raøng ñeå neâu ra, ngoõ haàu baøy toû vôùi ngöôøi chöa ñoïc roäng tin ñaïo Phaät. Voán khoâng phaûi luoáng doái. Nhö coøn choã naøo aån khuaát xin tìm xem seõ roõ.

* Thieân thöù nhaát Quy chaùnh: Noùi Phaät laø Ñaïi thaùnh phaøm tuïc nöông veà quy y. Hai nghi, ba nguõ (tam quy, naêm giôùi) khoâng ñaùng quy kính.
* Thieân thöù hai Bieän hoaëc: Noùi chaùnh taø xen neâu, cuoàng trieát thay nhau laán hieáp maø xeùt ñònh khoâng caàn quy caûnh.
* Thieân thöù ba ñöùc cuûa Phaät
* Thieân thöù tö Phaùp nghóa: Xe baùu chuyeân chôû nhieáp ñoä, ngöôøi töø beán naøy vöôït qua bôø kia, taâm soi chieáu khaép.
* Thieân thöù naêm haïnh Taêng: Ngöôøi noái goùt baäc Thaùnh ñeå môû mang ñaïo phaùp, thaät xöùng ñaùng laø moät trong ba ngoâi Tam baûo, choã quy veà nöông töïa.
* Thieân thöù saùu Töø traéc: Ñöôïc ngöôøi ñôøi xem troïng, tha thöù, thöông xoùt laáy ñoù laøm giaùc boån.
* Thieân thöù baûy Giôùi coâng: Raên nhaéc söï buoâng lung bieáng nhaùc, kieâu maïn, laêng maï, muoán ngang baèng baäc Thaùnh, xem xeùt söï sai traùi khoâng bieát sôï.
* Thieân thöù taùm khôûi phöôùc: Phöôùc laø vieäc laøm haèng ngaøy, taøi vaät quyù giaù khi ñem laøm phöôùc khoâng chaáp tröôùc.
* Thieân thöù chín Dieät toäi: Toäi ñöôïc dieät tröø roài, maø khôûi laïi, taâm öa thích, che giaáu khi saùm hoái taäp khí taùnh töôùng.
* Thieân thöù möôøi Toång quy: Vaâng theo ñieàu chaân chaùnh deïp taø thuyeát, y ñaïo thaønh ñöùc, thaàn giaûi ñaõ thoâng suoát, neâu baøy lôøi ca vònh.

Baøi töïa cuûa Thieân Quy Chaùnh trong “Quaûng Hoaèng Minh Taäp” ghi raèng: Taø chaùnh loän xoän, trí ngu xen laãn, khoâng phaûi laø baäc cöïc Thaùnh (Thaùnh cuøng toät) thì ñaâu theå khai môû. Vì theá, Thieân ma ôû coõi Duïc coøn coù theå hieän töôùng Phaät, huoáng chi nhöõng hình töôïng khaùc, ai coù theå

bieát ñöôïc ö? Phaûi bieát trong moät chaâu coù muoân nöôùc, moät nöôùc coù moät ngaøn vò vua, thay nhau leân ngoâi truaát vò khoâng theå bình luaän heát. Ñaây laø duøng chín möôi saùu boä ñeå noái tieáp goác trôøi ôû thöôïng giôùi, ñeå nghieäm xeùt minh boán cuûa cöïc keá, ñeàu trình baøy chaùnh soùc, goïi laø Tam baûo ñoái vôùi moïi ngöôøi hoaëc xöng laø ñaïi teá, ban boá (Töø, Bi, Hyû, Xaû) khaép trong thieân haï. Laïi coù Loã Bang, Khoång Töû noi theo leã nhaïc ôû chín chaâu. Lyù Coâng ôû nöôùc Sôû khai linh huyeàn trang Nguõ nhaïc, chaúng phaûi xöng laø giaùo chuû ñeàu trình baøy ñoái vôùi Tieâu vöông, khen ngôïi thôøi theå quoác, caùc thaàn söû ñoái vôùi cô vuï. Ñaây laø ngaõ tö ñöôøng phaân caùch bôø coõi (laø vuøng sa maïc ôû phía Ñoâng do Khoång Töû giaùo hoùa vaø soâng Thoâng ôû phía Taây do Boä khaùc thoáng laõnh. Bieän ngöï quai tröông trôøi lyù loä khaùc. töï rieâng bieät nhö vaäy, sao roõ nhö vaäy ö? Vì theá Ñaïi Haï ôû Taây Vöùc thaønh laäp Ngaõ thaàn, ñaïo Nho ôû Ñoâng Hoa ñaïi löôïc ôû thaân quoác. Ai bieåu voïng töôûng löu aùi raøng buoäc ôû Cöûu cö. Ñaûo ñieân luoáng treä, tröø boû baûy thöùc, ñeán noãi khieán cho meâ hoaëc cöông yeáu, che laáp taâm ñaâu bieát choã höôùng veà. Môø mòt giöõa soùng nöôùc ñaâu roõ choã trôû veà. Khoâng theå baét chöôùc laøm ñieàu laàm laïc, caàn phaûi phaûn tænh. Phaøm tieåu ñaïo, ñaïi ñaïo töø xöa thöôøng baøn luaän, Ñaïi thaùnh Tieåu thaùnh thôøi nay cuøng thuaät. Coøn nhö ñoái dieän tröôùc mình maø khoâng heà hieåu bieát. Theo theå phuï theo ñoù maø caïnh tranh, vì theá coù khaéc nieäm laøm Thaùnh, cuoàng trieát xen nhau xöng, ngay ñaây laø luaän chöa kheá hôïp ñaàu moái.

Xöa Hoaøng Giaùc ôû nöôùc Xaù-veä, hai möôi laêm naêm, chín öùc bieân hoä nghòch tuøng Thaùi Baùn, Toá Vöông ôû huyeän moân hoïc ba ngaøn. Töû Haï coi thöôøng maø sinh ra söï nghi ngôø lôøi noùi cuûa Nhan Hoài khoâng theå löôøng ñöôïc, duøng ñaây luaän baøn veà ñaïo laïi coù theå ngôø laï (meâ laàm) ñöôïc sao?

Do thaáu hieåu chaân chaùnh goïi laø Thaùnh, khoâng choã naøo chaúng thoâng suoát, caên traàn khoâng ngaïi ñoái vôùi coù khoâng, giaùo hoùa khoâng ngaïi nôi taùnh duïc. Hình khoâng theå duøng töôùng maø ñöôïc, vöôït hôn thaân vaøng ba möôi hai töôùng toát. Taâm khoâng theå duøng trí ñeå caàu.

Möôøi taùm moùn baát coäng, ñaây chæ coù moät ngöôøi xöng laø Phaät Thaùnh, vì theá cöùu giuùp caùc coõi, u hieån ñeàu quy y. Töø choã cao roäng khaùc, nhö con ñöôøng coõi trôøi chöa leân ñöôïc. Vaû laïi, ñòa vò trong nöôùc khaùc nhau khoâng laïm quyeàn ñöôïc. Treân trôøi khoâng theå coù hai maët trôøi, nöôùc khoâng coù hai vua chæ coù Ñöùc Phaät xöng laø Ñaïi Thaùnh, aùnh saùng cuûa Ngaøi chieáu khaép thieân haï. Vì theá, khieán cho moân hoïc ngaøy caøng thaïnh, khoâng nöôùc naøo chaúng kính meán phong tuïc kia. Giaùo nghóa phaûi tu, ngöôøi hieåu bieát ñeàu tham döï kieán giaùo phaùp kia. Ñòa vò cuûa Khoång Töû vaø Laõo Töû ñoàng theá tuïc chaúng khaùc ngöôøi thöôøng, noi theo tieân vöông khoâng daïy baûo laøm

sao ñöôïc so saùnh vôùi Ñöùc Phaät maø choáng ñoái nhau ö?

Vaû laïi, y theo löôïc aâm döông taùm saùt, cuùng teá nuùi soâng. Baûy chuùng nöông theo ñoù laøm di chuùc, naêm giôùi boû ñi khoâng ñoaùi hoaøi ñeán. Xem moät ñöôøng naøy, cao thöôïng töï ñuû ñaàu thaønh, huoáng chi laø coù caùc baäc Hieàn thaùnh laø baäc Thaày trôøi ngöôøi ö? Phaûi bieát treân trôøi döôùi ñaát chæ coù Ñöùc Phaät laø toân quyù. Saùu ñöôøng boán loaøi ñeàu khoå, laø thaân taâm thöôøng khoå nghóa taát rong ruoåi. Khoâng suy nghó ñieàu naøy, oâm loøng voïng cho laø cao lôùn. Lôùn maø coù theå xöng lôùn thì khoâng bò vuøi laáp trong höõu vi. Ñaõ ñeán choã phi thöôøng, thì haõy trôû veà chaùnh giaùc, coù söï loaïi nhö theá neân baïo daïn soaïn baøi töïa naøy.

Quaûng Hoaèng Minh Taäp, thieân thöù nhaát: Quy chaùnh. Muïc luïc cuûa thieân Quy chaùnh trong Quaûng Hoaèng Minh Taäp, ñôøi Löông:

Toång muïc cuûa thieân Quy chaùnh trong Quaûng Hoaèng Minh Taäp, ñôøi Ñöôøng.

* Trong Töû Thö, ñôøi Thöông, quan Thaùi Teå hoûi, Khoång Töû cho raèng Phaät laø baäc Thaùnh.
* Laõo Töû, Phuø Töû noùi Phaät laø Thaày.
* Ñôøi Haùn, Hieån Toâng khai Phaät hoùa laäp boån truyeän.
* Ñôøi Haäu Haùn.
* Ngoâ Chuû Toân Quyeàn noùi veà Phaät hoùa ba toâng.
* Toáng Vaên Ñeá. Taäp Trieàu Teå noùi veà Phaät giaùo.
* Ñôøi Nguyeân Nguïy, Hieáu Minh Ñeá noùi Thích Laõo moân nhaân noùi veà toâng.
* Saùch ñôøi Nguyeân Nguïy noùi veà chí khí cuûa ñaïo Phaät vaø ñaïo

Laõo.

* Thieân Nam Teà Giang Yeâm Toaïi Coå.
* Thieân Baéc Teà, Nhan Chi suy qui taâm.
* Baøi Töïa, Löông Nguyeãn Hieáu töï thaát (baûy) luïc.
* Baéc Trieàu, Vöông Thieäu Teà Chí noùi veà Phaät giaùo.
* Löông Cao Toå boû söï ñaïo chieáu.
* Baéc Teà, Tuyeân Ñeá haï chieáu boû thôø ñaïo.
* Luaän Tuøy Thích Ngaïn Toâng thoâng cöïc.

Quaûng Hoaèng Minh Taäp. Thieân thöù nhaát Quy chaùnh. Ñôøi Thöông,

Thaùi Teå hoûi Khoång Töû ai laø baäc Thaùnh, xuaát xöù töø Lieät Töû.

Saùch Töû Thô cho raèng: Phaät laø thaày, xuaát xöù töø Khoång Töû, Phuø

Töû.

Haùn Phaùp Boån Noäi Truyeän, khoâng roõ taùc giaû.

Haäu Haùn, Giao Töï Boån Chí, xuaát ra töø saùch “Phaïm Hoa Haäu

Haùn”.

Ngoâ Chuû Toâng Quyeàn Luaän Phaät Hoùa Ba Toâng, xuaát xöù töø saùch nhaø Ngoâ.

Toáng Vaên Taäp Trieàu Töï Phaät Giaùo, xuaát xöù töø “Cao Taêng Truyeän”.

Ñôøi Nguyeân Nguïy, Hieáu minh thuaät Phaät tieân haäu xuaát xöù töø saùch ñôøi Nguïy.

\*\*\*\*

toå.

**QUAÛNG HOAÈNG MINH TAÄP**

# QUYEÅN 1

**THIEÂN THÖÙ NHAÁT: QUY CHAÙNH (PHAÀN I)**

Ñôøi Thöông, Thaùi Teå hoûi Khoång Töû ai laø baäc Thaùnh, ruùt ra töø Lieät Thaùi Teå hoûi Khoång Töû raèng:

- Phu Töû coù phaûi laø baäc Thaùnh khoâng?

Ñaùp: Phu töû laø ngöôøi kieán thöùc cao roäng chôù khoâng phaûi baäc

Thaùnh.

Laïi hoûi: Ba vua laø baäc Thaùnh phaûi khoâng?

Ñaùp: Ba vua kheùo duøng trí, duõng, coøn phaûi laø baäc Thaùnh hay khoâng thì Phu Töû khoâng bieát.

Hoûi: Naêm ñeá coù phaûi laø baäc Thaùnh hay khoâng?

Ñaùp: Nguõ ñeá kheùo duøng nhaân, nghóa, coøn coù phaûi laø baäc Thaùnh hay khoâng thì Phu Töû khoâng bieát.

Hoûi: Ba Hoaøng coù phaûi laø baäc Thaùnh hay khoâng?

Ñaùp: Tam Hoaøng kheùo duøng thôøi, coøn coù phaûi laø baäc Thaùnh hay khoâng thì Phu Töû khoâng bieát.

Thaùi Teå ngaïc nhieân, hoûi raèng: Vaäy ai laø baäc Thaùnh?

Phu Töû nghieâm saéc maët ñaùp: Ta nghe ôû phöông Taây coù baäc Thaùnh, khoâng trò maø chaúng loaïn, khoâng noùi maø töï tin, khoâng hoùa maø töï haønh, meânh moâng nhö vaäy, khoâng theå goïi teân.

Theo ñaây maø noùi thì Khoång Töû bieát roõ Ñöùc Phaät laø baäc Ñaïi thaùnh. Vì thôøi cô chöa ñeán neân im laëng maø bieát, nay coù cô hoäi neân neâu ra, sang chöa noùi ñeán choã cuøng toät kia.

# \* Ñöùc Phaät laø Laõo sö:

Laõo Töû coù noùi raèng: Thaày cuûa ta du hoùa ñeán Thieân Truùc kheùo nhaäp Nieát-baøn.

Phuø Töû noùi: Thaày cuûa Laõo Töû laø Ñöùc Thích-ca. Toâi tìm xem bieát

ñöôïc ba Hoaøng, naêm Ñeá coù thôø Boân Haõn vaø Vaên Ñoâng Theâ ôû phöông Taây, vì theá ngöïa xe ñeán nöôùc Hoa Tö, Vöông Thieäu noùi raèng töùc laø Thieân Truùc. Laïi ñeán nuùi Coân Luaân töùc Höông Sôn. Laõo Töû theo daáu ñoù ñeán Traàm Phuø Phong, söû thuaät ôû vuøng sa maïc. Maø caùc saùch Ñaïo gia ñaõ noùi ñeàu laø Taây thaêng coân khöu maø leân coõi trôøi do söï roõ ñoù ñeàu töø coõi nöôùc cuûa Ñöùc Phaät. Vì theá Baù Ích noùi nöôùc cuûa Thaân Ñoäc Sôn Haûi gaàn guõi vaø thöông yeâu ngöôøi. Quaùch Phoäc laø ngöôøi am hieåu vieäc thôøi xöa noùi raèng: Thieân Truùc töùc Thaân Ñoäc, ñaõ xaây döïng thaùp Phaät, nay nghe vieäc ñoù neân noùi raèng: Vaät hö hoaïi trong ñaát maøu ñoû saãm raát ñeïp ñeõ. Nhaân daân bieát roõ veà nhaân, trí; theá tuïc thoâng lyù hoïc, laäp ñöùc roäng lôùn giuùp chuùng sinh naøo coù caäy nhôø caùc nôi. Xöa goïi laø nöôùc thöông yeâu nöôùc, laø baäc Thaùnh hieàn ñænh ñaït ôû ñôøi haù laø hö caáu ö?

# \* Ñôøi Haùn, truyeän vua Hieån Toâng khai môû Phaät hoùa phaùp.

**Khoâng roõ taùc giaû.**

Truyeän raèng: Thôøi Minh Ñeá, nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù ba, vua moäng thaáy coù moät vò thaàn, thaân maøu vaøng, cao tröôïng saùu, ôû coå coù vaàng aùnh saùng. Khi thöùc daäy, hoûi caùc haï thaàn, quaû quyeát so saùnh bieát ñöôïc coù Ñöùc Phaät ra ñôøi ôû Thieân Truùc, beøn sai söù ñeán ñoù tìm caàu, ñöôïc kinh töôïng vaø hai vò taêng. Vua laäp chuøa Phaät, veõ töôïng, ngaøn xe muoân töôïng nhieãu quanh thaùp ba voøng. Laïi ôû treân ñaøi Thanh Löông ôû Nam Cung vaø cöûa Cao Döông coù xaây moät ngoâi Laêng lôùn, veõ töôïng ñöùng vaø kinh Töù Thaäp Nhò Chöông ñeå kín trong nhaø baèng ñaù ôû Lan Ñaøi, roäng nhö taäp tröôùc Maâu Töû ñaõ noùi.

Truyeän raèng: Luùc baáy giôø coù Sa-moân Ma Ñaèng, Truùc Phaùp Lan, laäp haïnh khoù löôøng, chí ñeå taâm vaøo söï khai hoùa vua thaàm laëng sai ngöôøi ñeán thænh Ma Ñaèng ñeán, khoâng giöõ theo ñeán Laïc Döông.

Daãn daét vaät tình, kính minh tin boån.

Vua hoûi Ma Ñaèng raèng Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû ñôøi giaùo hoùa theá naøo, sao khoâng ñeán ñaây?

Ma Ñaèng ñaùp: Nöôùc Ca-tyø-la-veä, laø trung taâm cuûa tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, traêm öùc maët trôøi maët traêng, chö Phaät ba ñôøi ñeàu giaùng sinh ôû nöôùc ñoù, cho ñeán trôøi, roàng, quyû, thaàn coù haïnh nguyeän ñeàu sinh ôû ñoù, laõnh thoï söï giaùo hoùa cuûa Phaät ñeàu ñöôïc ngoä ñaïo, coøn chuùng sinh nhöõng nôi khaùc khoâng coù duyeân caûm Phaät neân Phaät khoâng ñeán. Ñöùc Phaät tuy khoâng ñeán nhöng aùnh saùng cuûa ngaøi cuõng chieáu ñeán nhöõng choã ñoù. Hoaëc naêm traêm, hoaëc möôøi ngaøn naêm, hoaëc hai ngaøn naêm ñeàu coù baäc Thaùnh truyeàn söï giaùo hoùa cuûa Phaät maø hoùa ñoä daãn daét chuùng sinh.

Noùi roäng giaùo nghóa, vaên roäng neân löôïc.

Truyeän raèng: Ngaøy moàng moät thaùng gieâng nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù möôøi boán, Ñaïo só ôû caùc nuùi Nguõ Nhaïc trieàu chính chi thöù töï töông maïng cheùp:

Thieân Töû boû Ñaïo phaùp cuûa ta, xa caàu Hoà giaùo (giaùo phaùp cuûa rôï Hoà). Nay nhaân luùc trieäu taäp haõy laøm tôø bieåu ñeå daâng leân, tôø bieåu löôïc raèng: Möôøi taùm nuùi ôû Nguõ Nhaïc quaùn Thaùi Thöôïng Tam Ñoång Ñeä Töû Ñoã Thieän Tín v.v...

Saùu traêm chín möôi ngöôøi cheát toäi noùi ôû treân, thaàn nghe Thaùi Thöôïng voâ hình, khoâng teân, voâ cöïc voâ thöôïng, hö voâ töï nhieân, Thaùi thöôïng xuaát theá tröôùc taïo hoùa, Thöôïng coå ñeàu vaâng theo, traêm vua khoâng söûa ñoåi. Nay beä haï noùi Hoaøng Ñöùc cao toät, Nghieâu Thuaán cao thöôïng, Beä haï boû goác theo ngoïn caàu giaùo ôû Taây Vöùc, choã thôø chính laø Hoà Thaàn, choã noùi khoâng can döï ñeán Hoa Haï, xin Beä haï tha thöù toäi cho thaàn, Beä haï cho pheùp thaàn thöû nghieäm. Caùc Ñaïo só ôû caùc nuùi, phaàn nhieàu nhìn roäng nghe xa, thoâng suoát kính ñieån. Töø thôøi Nguyeân Hoaøng ñeán nay, caùc saùch Thaùi Thöôïng phuø chuùc cuûa Thaùi Hö khoâng ñaâu chaúng thoâng thaïo ñaït ñeán bôø kia. Hoaëc sai khieán quyû thaàn, nuoát söông uoáng khí, hoaëc vaøo löûa khoâng chaùy, hoaëc xuoáng nöôùc khoâng chìm, hoaëc thanh thieân baïch nhaät hoaëc aån hình khoâng löôøng ñöôïc, coøn nhö phöông thuaät chaúng choã naøo khoâng laøm ñöôïc, xin ñöôïc tæ thí vôùi kia.

1- Thaùnh thöôïng an uûi. 2- Noùi löôïc chaân nguïy. 3- Ñaïi ñaïo coù choã quy y.

4- Khoâng loaïn phong tuïc Trung Hoa.

Caùc thaàn neáu so taøi khoâng ñuùng traùch nhieäm thì seõ xöû quyeát naëng. Neáu kia thaéng thì xin tröø hö voïng. Vua ra saéc leänh sai Thöôïng thö khieán Toáng Töôøng daãn vaøo cung Tröôøng Laïc, vaøo ngaøy raèm thaùng nay haõy taäp trung taïi chuøa Baïch maõ. Caùc Ñaïo só lieàn laäp ba Ñaøn teá. Ñaøn rieâng khai hai möôi boán cöûa.

Ñaïo só ôû Nam Nhaïc laø Chöû Thieän Tín, Ñaïo só ôû Hoa Nhaïc laø Löu Chaùnh Nieäm. Ñaïo só ôû Haèng Nhaïc laø Ñaøn Vaên Ñoä. Ñaïo só ôû Ñaïi Nam laø Tieâu Ñaéc Taâm. Ñaïo só ôû Tung Nhaïc laø Cung Tueä Thoâng Hoaéc. Ñaïo só ôû Sôn Thieân Muïc, Nguõ Ñaøi, Baïch Loäc v.v... ôû möôøi taùm nuùi laø Vaên Tín v.v... Ñeàu ñem linh baùu, vaø caùc saùch chaân vaên Thaùi Thöôïng, Ngoïc Quyeát, Tam Nguyeân Phuø v.v... Naêm traêm leû chín quyeån ñeå ôû ñaøn phía Taây. Mao Thaønh Töû, Höùa Thaønh Töû, Huyønh Töû, Laõo Töû v.v... hai möôi baûy nhaø Töû Thö goàm hai traêm ba möôi laêm quyeån ñeå ôû Ñaøn giöõa, doïn

thöùc aên cuùng moät traêm vò thaàn ôû ñaøn phía Ñoâng. Vua ngöï ôû ñieän thuoäc cöûa phía Nam chuøa. Xaù-lôïi Phaät vaø kinh töôïng ñeå ñaïo Taây. Ngaøy raèm, thieát trai xong roài, caùc Ñaïo só duøng cuûi thôm, chieân ñaøn, traàm höông laøm ñuoác, ñi nhieãu quanh kinh ñieån maø khoùc raèng: Caùc thaàn thöôïng khaûi Thaùi cöïc ñaïi ñaïo xöa nay trôøi toân quyù, caùc Ñaïo só coù moät traêm söï linh nghieäm, nay Hoà Thaàn loaïn haï, chuû tin taø giaùo, chaùnh giaùo maát daáu veát, huyeàn phong maát coäi nguoàn nay caùc thaàn xin ñeå kinh treân ñaøn duøng löûa thöû nghieäm, vì ñeå khai thò taâm ngu toái, laøm roõ chaân nguïy. Noùi xong, duøng löûa ñoát kinh, kinh töø trong löûa bay ra, löûa taét. Caùc Ñaïo só thaáy vaäy nhìn nhau taùi maët sinh taâm sôï haõi, toan muoán bay leân trôøi aån hình, nhöng khoâng theå ñöôïc. Caùc quyû thaàn coù uy löïc lôùn quaùt raèng khoâng neân coù taâm xaáu hoå. Ñaïo só ôû Nam Nhaïc laø Phaát Thuùc Taøi töï hoå theïn maø cheát. Thaùi truyeàn Tröông Dieãn noùi vôùi Chöû Tín raèng: Caùc khanh thöû khoâng coù hieäu nghieäm töùc laø luoáng doái, Taây lai ñuùng laø chaân phaùp.

Chöû Tín noùi raèng: Mao Thaønh Töû cho raèng: Söï linh baùu Thaùi thöôïng trôøi coøn toân troïng, taïo hoùa cho laø Thaùi Saùch, ñaây haù laø luoáng doái ö?

Tröông Dieãn ñaùp: Thaùi Saùch coù teân quyù ñöùc, khoâng goïi laø ngoân giaùo, nay oâng noùi coù ngoân giaùo laø khoâng ñuùng. Tín nghe vaäy, lieàn yeân laëng.

Luùc baáy giôø, xaù-lôïi Phaät phaùt ra aùnh saùng naêm maøu chieáu thaúng leân hö khoâng xoay thaønh voøng troøn nhö loïng baùu, che khaép ñaïi chuùng vaø phuû laáp caû aùnh saùng nhö theá Phaùp sö Ma Ñaèng bay vuït leân cao, ngoài naèm treân hö khoâng, hieän caùc thaàn bieán. Luùc ñoù, trôøi möa hoa baùu treân töôïng Phaät vaø chuùng taêng. Laïi nghe nhaïc trôøi noåi leân caûm ñoäng loøng ngöôøi, ñaïi chuùng vui möøng chöa töøng coù, ñeàu vaây quanh Ma Ñaèng nghe noùi phaùp, phaùt ra Phaïm aâm khen ngôïi coâng ñöùc Phaät, cuõng khieán cho ñaïi chuùng xöng döông Tam baûo. Noùi veà nghieäp laønh, nghieäp aùc ñeàu coù quaû baùo. Saùu ñöôøng ba thöøa caùc töôùng chaúng phaûi moät. Laïi noùi coâng ñöùc xuaát gia, phöôùc ñoù raát cao. Ñaàu tieân laäp chuøa Phaät ñoàng phaïm phöôùc löôïng? Quan Ty ôû Döông thaønh laø Haàu Löu Tuaán, cuøng caùc quan, nhaân só, thöù daân v.v... hôn möôøi ngaøn ngöôøi xuaát gia. Ñaïo só ôû caùc nuùi Töù Nhaïc nhö Löõ Tueä Thoâng v.v... saùu traêm hai möôi ngöôøi xuaát gia. Phu nhaân cuûa vua, caùc quan Tieäp Dö nöõ v.v... cuøng caùc phuï nöõ trong cung hai traêm ba möôi ngöôøi xuaát gia. Lieàn xaây döïng möôøi ngoâi chuøa, baûy ngoâi chuøa ôû ngoaøi thaønh thì Taêng ôû, ba ngoâi chuøa trong thaønh thì Ni ôû.

Töø ñaây veà sau seõ noùi roäng. Truyeän coù naêm quyeån, löôïc khoâng cheùp ñuû. Coù ngöôøi nghi truyeän naøy thuoäc caän ñaïi, voán khoâng coù vieäc

ñoï söùc.

Xeùt trong saùch nhaø Ngoâ noùi Phaát Thuùc taøi caûm ñoäng cheát, vì theá truyeän cho laø ghi laïi söï thaät.

# \* Haäu Haùn Thö Giao Töï Chí (xuaát xöù töø Mang Hoa Haùn thö):

Chí noùi: Phaät: Saùch Haäu Haùn dòch laø Giaùc, duøng giaùc naøy giaùc ngoä chuùng sinh. Bao goàm giaùo phaùp kia laø duøng tu thieän, taâm töø bi laøm chính. Khoâng saùt sinh, chuyeân thanh taâm, tinh taán laø Sa-moân. Döùt taâm caïo toùc xuaát gia, döùt tình boû söï ham muoán maø quy veà choã voâ vi.

Laïi cho raèng: Ngöôøi cheát tinh thaàn khoâng dieät, trôû laïi thoï thaân ñôøi sau. Ñôøi naøy laøm caùc vieäc laønh vaø aùc, ñôøi sau ñeàu coù baùo öùng; toân quyù thöïc haønh caùc vieäc laønh ñeå luyeän tinh thaàn kia, luyeän maõi khoâng thoâi, cho ñeán voâ sinh seõ ñöôïc thaønh Phaät. Thaân Phaät cao moät tröôïng saùu thöôùc, saéc vaøng, quanh coå coù vaàng aùnh saùng, bieán hoùa voâ cuøng, khoâng choã naøo khoâng ñeán. Vì theá, coù theå hoùa thoâng vaïn vaät maø cöùu giuùp chuùng sinh. Kinh ñieån coù ñeán maáy ngaøn quyeån, duøng hö voâ laøm toâng, bao la cuøng khaép, chaúng nôi naøo khoâng thoáng nhieáp. Kheùo noùi lôøi roäng lôùn thuø thaéng, choã caàu ôû trong moät theå, choã noùi trong choán thaáy nghe. Quy y vi dieäu, saâu xa khoù löôøng ñöôïc, vì theá Vöông Coâng Ñaïi nhaân quaùn bôø meù sinh töû baùo öùng khoâng ñaâu chaúng phaûi boãng nhieân töï maát.

Saùch nhaø Nguïy noùi: Kinh cuûa Ñöùc Phaät ñaïi khaùi noùi veà vieäc sinh töû ñeàu do haïnh nghieäp maø khôûi, coù ba ñôøi: Quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai. Tu ñaïo, giai caáp v.v... chaúng phaûi laø moät ñeàu töø duyeân caïn ñeán saâu, khoan dung, nhieäm maàu duøng laøm thöù lôùp. Noi theo vieäc chöùa nhoùm loøng nhaân, thuaän taäp hö tònh maø thaønh thoâng chieáu v.v...

# \* Ngoâ Chuû Toân Quyeàn trình baøy ba toâng cuûa ñaïo Phaät, xuaát xöù töø saùch nhaø Ngoâ.

Ñôøi Toân Quyeàn, nieân hieäu Xích OÂ naêm thöù tö, coù Tröôûng giaû Khöông Cö laø Ñaïi thöøa töôùng trong nöôùc, boû tuïc, xuaát gia, teân laø Taêng Hoäi, hoï Khöông, thaàn nghi ñænh ñaït, laáy vieäc du hoùa laøm traùch nhieäm.

Luùc baáy giôø, Tam quoác quyeàn löïc ngang nhau moãi nöôùc ñeàu chieám laáy oai quyeàn. Phaät phaùp töø laâu ôû Trung Nguyeân, chöa ñeán Giang Bieåu. Taêng Hoäi muoán ñaïo Phaät truyeàn ñeán choã chöa ñöôïc nghe beøn du hoùa ñeán Nam Quoác. Ñaàu tieân ñeán ñaát Nghieäp, laäp moät leàu tranh, laäp ra töôïng Phaät ñeå haønh ñaïo. Ngöôøi nhaø Ngoâ, luùc ñaàu thaáy vaäy beøn cho laø kyø dò. Coù moät vò quan taâu leân nhaø vua, vua Ngoâ hoûi raèng: Phaät coù linh nghieäm gì?

Taêng Hoäi ñaùp: Söï linh nghieäp cuûa Ñöùc Phaät ñaõ xuaát hieän hôn möôøi ngaøn naêm nay, ñaõ löu laïi xaù-lôïi öùng hieän voâ phöông.

Vua noùi: Neáu coù ñöôïc xaù-lôïi thì ta seõ xaây thaùp. Ba tuaàn sau thì vua ñöôïc xaù-lôïi, naêm maøu chieáu saùng, caøng beàn chaéc hôn, ñoát khoâng heà chaùy. AÙnh saùng phaùt ra löûa thaønh hình hoa sen lôùn chieáu saùng röïc rôõ caû cung ñieän, nhaø vua vaø quaàn thaàn thaáy vaäy ñeàu kinh ngaïc, ñaây thaät laø ñieàm laønh ít coù. Theá laø, nhaø vua phaùt khôûi loøng tin, do ñaây xaây thaùp, ñoä ngöôøi laäp chuøa.

Söï giaùo hoùa baét ñaàu höng khôûi, vì theá goïi laø chuøa Kieán Sô.

Vua haï chieáu baûo quan Thöôïng Thö Linh Haùm Traïch raèng: Töø ñôøi Haùn Minh ñeå ñeán nay ñaõ bao nhieâu naêm, Phaät giaùo truyeàn ñeán nhaø Haùn ñaõ laâu, vì sao nay môùi ñeán Giang Ñoâng.

Haùn Traïch taâu raèng: Ñôøi Haùn Minh ñeá, nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù möôøi, Phaät phaùp môùi ñeán, cho ñeán nay laø nieân hieäu Xích OÂ naêm thöù tö tính ra laø moät traêm baûy möôi naêm roài.

Nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù möôøi boán, luùc Ñaïo só ôû nuùi Nguõ Nhaïc ñoï söùc (so taøi), keát quaû Ñaïo só khoâng thaéng. Caùc Ñaïo só ôû Nam Nhaïc nhö Chöû Thieän Tín, Phaát Thuùc Taøi v.v... ôû trong hoäi ñoäng taâm cheát, moân ñoà ñeä töû quy taùng ôû Nam Nhaïc. Khoâng döï xuaát gia khoâng ngöôøi truyeàn baù. Sau gaëp chaùnh saùch nhaø Haùn xaâm laán binh ñaùo khoâng döùt. Kinh nay cheùp nhieàu, baét ñaàu thaïnh haønh.

Laïi noùi: Khoång Töû, Laõo Töû coù theå so saùnh vôùi Ñöùc Phaät ñöôïc chaêng?

Haùn Traïch taâu raèng: Khoång Töû, Laõo Töû laø baäc anh taøi loãi laïc, Thaùnh ñöùc sieâu vöôït, ngöôøi ñôøi goïi laø Toá Vöông. Cheá thuaät kinh ñieån, daïy baûo khaép nôi, giaùo hoùa ñôøi sau, phong caùch nhaø Nho thaám nhuaàn xöa nay. Cuõng coù nhöõng ngöôøi soáng aån daät nhö Höùa Thaønh, Töû Nguyeân, Döông Töû, Trang Töû, Laõo Töû v.v... traêm nhaø hieàn trieát ñeàu tu thaân töï vui. Thong thaû nôi hang nuùi, aån daät taâm kia. Hoïc quy veà ñaïm baïc, söï traùi nhaân luaân nhöõng ngöôøi giaø treû cuõng ñöôïc an vui. Coøn vua Haùn Caûnh Ñeá duøng nghóa leã cuûa Huyønh Töû, Laõo Töû raát saâu xa. Ñoåi töû laøm kinh môùi laäp ñaïo hoïc, ra leänh khaép nôi ñeàu tuïng. Neáu ñem giaùo lyù cuûa Khoång Töû, Laõo Töû so saùnh vôùi Phaät phaùp thì thaät thua xa. Vì sao nhö vaäy? Vì giaùo phaùp cuûa hai ñaïo Khoång vaø Laõo, do phaùp trôøi cheá duøng, khoâng daùm traùi yù trôøi. Coøn chö Phaät laäp giaùo thì chö Thieân phuïng haønh khoâng daùm traùi Phaät. Do ñaây maø noùi, thaät khoâng ñeå so saùnh ñöôïc.

Vua nghe xong, raát vöøa yù.

Haùm Traïch laø Thaùi töû Thaùi Truyeàn v.v...

Toáng Vaên Ñeá taäp Trieàu Teå baøn luaän veà Phaät giaùo.

Vaên ñeá laø con thöù ba cuûa Toáng Cao. Thoâng minh, taøi ba loãi laïc, trò vì ñöôïc ba möôi naêm. Nhöõng ngaøy raûnh roãi thöôøng hoûi quan Söû boä Döông Huyeàn Baûo laø Thò trung Haø Thöôïng raèng: Traãm luùc nhoû ít ñoïc kinh, gaàn ñaây laïi khoâng coù thôøi gian raûnh roãi, nhaân quaû ba ñôøi cuõng chöa bieát roõ, laïi khoâng daùm laäp ñieàu khaùc.

Taï Linh Vaän Thöôøng noùi: Vaên saùu kinh ñieån voán cöùu giuùp ngöôøi ñôøi laø chính, quyeát tìm taùnh linh chaân thaät, ñaâu khoâng duøng giaùo phaùp ñaïo Phaät laøm kim chæ nam ö? Gaàn ñaây thaáy caùc luaän: “Nhan Dieân chi chieát ñaït taùnh”, “Toâng Yeân nan baïch haéc” noùi Phaät phaùp raát saâu xa, raát laø ñuùng lyù, ñeàu ñuû khai môû taâm yù cho ngöôøi. Neáu khieán cho ñeàu meâ môø söï giaùo hoùa naøy thì traãm ngoài ñeán thaùi bình cuõng ñaâu coù vieäc gì?

Thöôïng ñaùp: Boïn hoang ñöôøng phaàn nhieàu khoâng tin Phaät phaùp. Thaàn laø keû taàm thöôøng, laïi ñaûm nhieäm vieäc quan khoâng daùm traùi. Coøn nhö caùc baäc anh taøi ñôøi tröôùc khoâng daùm traùi lôøi vua ban xuoáng. Töø ñôøi Trung trieàu trôû ñi khoù coøn coù ngöôøi bieát heát. Töø thôøi Ñoä Giang ñeán nay thì Vöông Ñaïo Chu Khaûi, Döõu Löôïng Vöông Moâng, Taï Thöôïng Hy Sieâu, Vöông Ñaùn, Vöông Cung, Vöông Baät, Quaùch Vaên Cöû, Taï Phu Taøi, Luïc Höùa Tuaàn vaø anh em Cao toå ñaõ maát cuøng vôùi Vöông Nguyeân Laâm, con chaùu laø Phaïm Uoâng Toân Xöôùc, Tröông Huyeàn AÂn Khaûi,… hoaëc laø con vôùi Teå Phuï, hoaëc baø con vôùi nhaân luaân, hoaëc luùc taän tình vôùi trôøi ngöôøi, hoaëc choáng laïi daáu veát khoûi soùng, ñoàng thôøi baåm chí quy y, gaù taâm kính tin. Trong ñoù so saùnh thì lan hoä khai theá, saâu xa kín ñaùo, ñeàu khoâng coù ngöôøi saùnh baèng.

Phaùp sö Tueä Vieãn coù noùi: Söï giaùo hoùa cuûa ñaïo Phaät khoâng ñaâu chaúng thích hôïp, ñaïo voán töø nguoàn goác giaùo hoùa, cöùu giuùp moïi ngöôøi laø vieäc gaáp troäm xeùt lôøi noùi naøy coù söï kheá hôïp. Neáu khieán moïi nhaø ñeàu vaâng theo giôùi caám cuûa Phaät thì toäi döùt, hình phaït khoâng coøn, beä haï caùi goïi laø ngoài yeân höôûng thaùi bình, thaät ñuùng nhö yù chæ cuûa Ñöùc Phaät.

Döông Huyeàn Baûo noùi: Lôøi baøn naøy truøm khaép trôøi ngöôøi, ñaâu phaûi choã bieát cuûa thaàn. Troäm cho laø ñôøi Taàn ñôøi Sôû luaän veà vieäc binh maïnh. Toâng Ngoâ heát caùch thoân tính cuõng khoâng daùm thöû nôi ñaây.

Vua noùi: Ñaây khoâng phaûi laø duïng cuï chieán quoác nhö lôøi khanh

noùi:

Thöôïng Chi ñaùp: Phaøm leã aån daät thì chieán só löôøi bieáng, quyù nhaân

nghóa thì binh khí quy keùm. Neáu duøng Toâng Ngoâ laøm chí, ví nhö coù nuoát chöõng cuõng khoâng giöõ ñaïo cuûa vua Nghieâu, vua Thuaán, ñaâu chæ giaùo lyù ñaïo Phaät maø thoâi ö?

Vua noùi: Ñaïo Phaät coù khanh cuõng nhö ñaïo Khoång coù Lyù Loä, caùi goïi laø lôøi xaáu khoâng vaøo tai. Töø ñaây Vaên Ñeá ñeå taâm ñeán kinh ñieån cuûa Phaät, ñoàng thôøi gaëp caùc vò Taêng nhö Nghieâm Quaùn v.v... cuøng luaän baøn nghóa ñaïo. Vua thöôøng môøi ñeán cung ñieän döï hoäi, ñích thaân vua cuøng ngoài döï tieäc vôùi vò taêng. Luùc baáy giôø, coù Sa-moân Truùc Ñaïo Sinh laø baäc kyø taøi xuaát chuùng, haøo kieät nhaân töø, vua raát toân troïng. Thöôøng thuaät ng- hóa ñoán ngoä, caùc vò Taêng thaàn naïn, vua noùi: Duø cho cheát cuõng ñaùng vui thích, ñaâu vì caùc oâng maø oan öùc.

Luùc baáy giôø, Nguyeän Dieän Chi soaïn luaän Ly Thöùc, vua môøi Ng- hieâm Phaùp sö bieän veà söï gioáng vaø khaùc nhau ñoù. Vua ñi ñi laïi laïi caû ngaøy, cöôøi noùi: Caùc oâng ngaøy nay khoâng theïn vôùi lôøi baøn cuûa Chi Höùa.

# \* Nguyeân Nguïy, Hieáu Minh Ñeá Thieäu Thích Ñaïo Moân Nhaân luaän tröôùc sau.

(Ñôøi Nguyeân Nguïy, Hieáu Minh Ñeá môøi moân nhaân cuûa ñaïo Phaät vaø ñaïo Laõo ñeán luaän baøn veà tuaàn töï tröôùc sau), xuaát xöù töø saùch ñôøi Nguïy. Nieân Hieäu Chaùnh Quang naêm ñaàu, Minh Ñeá gia trieàu ñaïi xaù cho thieân haï. Môøi moân nhaân cuûa hai toâng Phaät vaø Laõo ñeán tröôùc ñieän, duøngcôm xong, Quan Thò Trung laø Löu Ñaèng tuyeân boá saéc chæ môøi caùc Phaùp sö luaät nghò vôùi Ñaïo só ñeå giaûi thích löôùi nghi cho caùc ñeä töû. Luùc baáy giôø, Thanh Thoâng Quaùn Ñaïo só, Khöông Baân cuøng vò Taêng ôû chuøa Dung

Giaùc laø Ñaøm Moâ Toái bieän luaän.

Vua hoûi raèng: Ñöùc Phaät vaø Laõo Töû coù cuøng thôøi hay khoâng?

Khöông Baân ñaùp: Laõo Töû ñeán phöông Taây giaùo hoùa giaëc Hoà. Phaät coù cuøng thôøi.

Ñaøm Moâ Toái hoûi: Vì sao bieát ñöôïc nhö vaäy?

Baân ñaùp: Khaûo xeùt trong kinh Khai Thieân cuûa Laõo Töû maø bieát

ñöôïc.

Ñaøm Moâ Toái hoûi: Laõo Töû sinh vaøo naêm naøo, nhaèm thôøi vò vua naøo

cuûa nhaø Chu, naêm naøo töø phöông Taây ñeán?

Baân ñaùp: Laõo Töû sinh vaøo ñeâm 14 thaùng 9 thuoäc naêm AÁt maõo thôøi Chaâu Ñònh Vöông thöù ba, taïi aáp Khuùc Nhaân, laøng Leä, huyeän Khoå, nöôùc Sôû. Ñeán thôøi vua Chaâu Giaûn, naêm Ñinh söûu thöù tö, thôøi vua nhaø Chu giöõ kho söû. Ñôøi vua Giaûn Vöông naêm thöù möôøi ba ñoåi laøm quan Thaùi Söû. Ñeán nieân hieäu Kính Vöông naêm ñaàu töùc naêm Canh Daàn, naêm taùm möôi laêm tuoåi thaáy Chu Ñöùc hình phaït taøn nhaãn vaø giam caàm, neân khieán Doaõn Hyû ñeán phöông Taây giaùo hoùa giaëc Hoà, töø ñaây maø roõ bieát.

Moâ Toái noùi: Ñöùc Phaät giaùng sinh vaøo ngaøy moàng 8 thaùng 4, nieân

hieäu vua Chaâu Chieâu Vöông naêm thöù hai möôi boán. Dieät ñoä vaøo ngaøy raèm thaùng hai nieân hieäu. Muïc Vöông thöù naêm möôi ba. Tính ra, sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn ba traêm boán möôi laêm naêm môùi ñeán nieân hieäu Ñònh Vöông naêm thöù ba (töùc thôøi Chu Ñònh Vöông naêm thöù ba) thì Laõo Töû môùi sinh. Naêm Laõo Töû ñöôïc taùm möôi laêm tuoåi laø nieân hieäu Kính Vöông naêm ñaàu, tính ra laø boán traêm hai möôi laêm naêm cuøng Doaõn Hyõ ñeán phöông Taây, y theo naêm thaùng naøy thì cheânh leäch quaù xa, khoâng phaûi sai laàm ö?

Khöông Baân noùi: Neáu noùi Ñöùc Phaät sinh vaøo thôøi Chu Chieâu Vöông, thì coù saùch naøo ghi laïi khoâng?

Moâ Toái ñaùp: Trong “Dò Kyù Haùn Phaùp Boån Noäi Truyeän” saùch nhaø Chu, ñeàu coù ghi.

Khöông Baân noùi: Khoång Töû ñaõ laø baäc Thaùnh cheá phaùp, ñöông thôøi ñoái vôùi Phaät khoâng coù saùch naøo ghi ö?

Moâ Toái ñaùp: Söï hieåu bieát cuûa ngöôøi coù loøng nhaân ñoàng nhö oáng doøm, nhìn xem khoâng roäng xa. Khoång Töû coù kinh Tam bò boác nghóa laø Thieân Ñòa Nhaân (trôøi, ñaát, ngöôøi). Saùch cuûa Ñöùc Phaät neâu ñaày ñuû trong ñoù. Loøng nhaân töï mình nghieân cöùu khoâng coù söï meâ laàm ôû ñaây.

Khöông Baân noùi: Baäc Thaùnh Khoång Töû khoâng noùi maø bieát, ñaâu caàn boùi toaùn?

Moâ Toái: Chæ coù Ñöùc Phaät laø vua cuûa caùc vò Thaùnh laø Thaày trong boán loaøi, thoâng suoát taát caû haøm linh hai ñôøi tröôùc sau, nguyeân nhaân keát quaû cuûa söï toát söï xaáu khoâng caàn boùi toaùn, coøn caùc baäc Tieåu thaùnh khaùc tuy hieåu maø chöa thaáu suoát, phaûi nhôø söï boùi toaùn ñeå thoâng suoát söï linh nghieäm.

Quan Thò Trung Thöôïng Thö baûo Nguyeân Höïu tuyeân boá saéc chæ raèng: Ñaïo só Khöông Baân luaän khoâng coù toâng chæ phaûi xuoáng toøa.

Laïi hoûi: Kinh “Khai Thieân” töø ñaâu coù vaø do ai noùi? Lieàn sai Trung Thö Thò Lang Nguïy, Thöôïng Thö Lang Toå Toå Oaùnh v.v..., ñeán laáy kinh xem, vua baûo luaän nghò.

Thaùi UÙy: Ñan Döông Xöông, Tieâu Toång Thaùi Truyeàn, Lyù Thò. Quan Veä UÙy: Höùa Baù Chaåm. Söû Boä Thöôïng Thö: Hình Luyeán Taùn, Kî Thöôøng Thò, OÂn Töû Thaêng v.v... moät traêm baûy möôi ngöôøi, ñoïc xong taâu raèng: Laõo Töû chæ cheùp naêm ngaøn lôøi khoâng coù lôøi noùi, choã luaän nghò cuûa caùc Thaàn, toäi cuûa Khöông Baân ñaõ meâ hoaëc chuùng, vua gia cöïc hình Khöông Baân. Tam Taïng Phaùp sö Boà-ñeà Löu Chi can ngaên neân ñöôïc tha cheát, ñaøy ñi Maõ AÁp.

■