PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 4**

***Thieân thöù 3:* NHAÄT NGUYEÄT**

Thieân naøy goàm coù möôøi ba phaàn: Ñoù laø Thuaät yù, Tinh tuù, Nhaät cung, Nguyeät cung, Haøn höû, Chieát duïng, Khuy doanh, Thaêng vaân, Chaán loâi, Kích ñieän, Giaùng vuõ, Thaát haäu, Ñòa ñoäng.

***Thöù nhaát:*** PHAÀN THUAÄT YÙ

Neáu xem tröôùc khi theá giôùi chöa thaønh, thì ñaát trôøi vaãn coøn môøi mòt, sau khi chuùng sinh tröõ thöïc, tam quang môùi baét ñaàu thaép leân. Ñoäng moái töø taâm trong yù thöùc, môû moïi suy nieäm tôùi phuùc laønh. Ngöï döông khí ñeå truyeàn quang, gaïn boùng toái ñeå phaùt saùng. Cöôõi gioâng gioù ñeå xoay vaàn, theo quy thình ñeå hôïp luaät. Lieäu möa naéng trong Tam giôùi, treo saùng chieàu ôû boán chaâu. Tuy saép xeáp taïi Trôøi cao, cuõng öùng ñieàm xuoáng haï giôùi.

Ñeán nhö baäc ñöùc saùnh quaân vöông, vaän haønh theo vöông ñaïo, keû baát nghóa thaàn töû, quay höôùng laïi ñöôøng laønh. Ba böôùc ñaén ño, khen lôøi hay maø ban phuùc, naêm taàng xuaát hieän, baøy ñieàm xaáu ñeå raên gian. Ngöûa troâng tinh löôïng, cuùi söûa löông taâm.

Coâng naêng cuûa nhaät nguyeät, to lôùn bieát döôøng naøo!

***Thöù hai:*** PHAÀN TINH TUÙ

Nhö kinh Ñaïi Taäp noùi: “Baáy giôø, Long vöông Ta Giaø La baïch Boà taùt Thuø Trí La Baø raèng: “Thöa Ñaïi só, caùc tinh tuù naøy voán ñöôïc ai noùi ñeán? Ai laøm sao lôùn sao nhoû? Ai laøm maët trôøi maët traêng? Maët trôøi sao laïi ôû giöõa? Sao naøo coù tröôùc, ôû trong hö khoâng? Laïi do ai saép ñaët ba möôi ngaøy thaønh thaùng, möôøi hai thaùng thaønh naêm? Sao goïi laø thôøi? Sao leä thuoäc vaøo ñaâu? Sao coù teân hoï laø gì? Sao naøo toát? Sao naøo xaáu? Cuùng sao baèng gì? Theá naøo laø ngaøy, laø ñeâm, laø maët trôøi, laø maët traêng, laø tinh tuù? Theá naøo laø di chuyeån? Trong caùc vò Thaùnh, ngaøi laø baäc chí toân ñeä nhaát, xin thöông xoùt thaân phaän roàng toâi maø giaûi thích giuøm cho.

Chuùng toâi nghe xong, lieàn giaûi toûa moïi thaéc maéc khôû naõo vaø xin kính caån phuïng haønh”.

Baáy giôø, Boà taùt Thuø Trí La Baø baûo caùc Long vöông raèng: “Vaøo thôøi quaù khöù, ôû ñaàu hieàn kieáp naøy, coù vò Thieân töû teân laø Ñaïi Tam Ma Ña, ñoan chính baäc nhaát, thoâng minh taøi trí, ñem leõ phaûi daïy daân. Thöôøng chuoäng thanh tònh, khoâng ham luyeán aùi, luoân giöõ mình trong saïch. Nhaø vua coù hoaøng haäu ham meâ saéc duïc. Nhaø vua laïi khoâng lui tôùi, neân hoaøng haäu khoâng ñöôïc thoûa loøng. Töøng coù moät laàn, hoaøng haäu thaáy trong baày löøa coù moät con loù ra döông vaät, khieán loøng duïc phaùt ñoäng, lieàn thoaùt y böôùc ñeán. Con löøa aáy thaáy vaäy, beøn cuøng giao phoái maø coù thai. Ñaày ngaøy thaùng, hoaøng haäu cuõng sinh con. Ñaàu, tai, mieäng, maét ñeàu gioáng löøa, chæ coù thaân hình laø gioáng ngöôøi, nhöng da deõ thoâ nhaùm, loâng laù raèn ri phuû ñaày, chaúng khaùc loaøi vaät. Hoaøng haäu thaáy qua, kinh hoaøng sôï haõi, lieàn sai ñem lieäng vaøo haàm xí. May nhôø phöôùc ñöùc, ñöùa beù treo lô löõng khoâng bò rôi xuoáng. Baáy giôø, coù baø La saùt teân laø Loâ Thaàn, thaáy ñöùa beù khoâng bò oâ nhieãm, nghó raèng ñöùa beù coù phöôùc laønh, lieàn ñöùng giöõa khoâng trung ñöa tay aúm laáy. Taém röûa saïch seõ, mang veà nuùi Tuyeát Sôn, cho buù môùm aên uoáng, xem nhö con ruoät chaúng khaùc chuùt gì. Ñeán khi tröôûng thaønh, daïy cho pheùp uoáng thuoác tieân vaø cuøng caùc ñoàng töû nhaø Trôøi ñeâm ngaøy chôi ñuøa. Laïi coù vò Trôøi lôùn cuõng ñeán thöông yeâu chaêm soùc. Ñöùa beù naøy aên uoáng caùc loaïi quaû ngon thuoác toát, neân thaân theå ñoåi khaùc. Phöôùc töôùng trang nghieâm, haøo quang chieáu dieäu. Nhôø theá, Thieân chuùng ñeàu cuøng khen ngôïi, goïi laø Khö loâ saét tra, tieáng Haùn laø Thaùnh nhaân ñaïi tieân Loâ thaàn. Nhôø nhaân duyeân naøy, trong nuùi Tuyeát Sôn vaø caùc choã khaùc, ñeàu moïc leân caùc loaøi hoa ñeïp, quaû ngon, thuoác quyù, höông thôm, coù caùc nguoàn suoái trong laønh, caùc loaøi chim xinh xaén. Taïi nôi ôû, nôi ñi, caùc thöù aáy ñeàu doài daøo ñaày ñuû. Nhôø nhaân duyeân quaû ngon thuoác quyù phong phuù naøy, caùc hình töôùng thoâ thaùp coøn laïi cuûa ñaïi tieân ñeàu bieán ñoåi. Thaân theå trôû thaønh ñoan chaùnh, chæ coøn moâi mieäng gioáng löøa, neân goïi laø vò Tieân moâi löøa. Vò tieân moâi löøa naøy theo hoïc pheùp Thaùnh, traûi qua saùu vaïn naêm, ñöùng nhoùn treân moät chaân, ngaøy ñeâm khoâng heà buoâng xuoáng, loøng khoâng caûm thaáy meät moûi. Chö Thieân thaáy ñaïi tieân chòu khoå nhö vaäy, baáy giôø, caùc Phaïm chuùng vaø Trôøi Ñeá-thích cuøng chö Thieân khaùc treân coõi Duïc giôùi vaø Saéc giôùi, ñeàu cuøng nhau tuï hoïp leã baùi, cuùng döôøng, cho ñeán heát thaûy caùc loaøi Roàng, A-tu-la, Daï-xoa ñeàu teà töïu ñoâng ñuùc, coøn coù caùc tieân Thaùnh, ngöôøi tu Phaïm haïnh, ñeàu ñeán beân vò Thaùnh nhaân Loâ thaàn naøy, taát caû ñeàu cuùng döôøng, chaép tay hoûi raèng: “Thaùnh nhaân ñaïi tieân muoán caàu xin ñieàu gì, vì chö Thieân chuùng toâi, haõy noùi ra ñi. Neáu coù theå ñöôïc,

chuùng toâi seõ laäp töùc ñaùp öùng, khoâng heà nuoái tieác”.

Baáy giôø, ñaïi tieân Loâ thaàn nghe xong, trong loøng laáy laøm phöôùc ñöùc may maén, lieàn traû lôøi raèng: “Chaéc haún ñaõ xöùng ñaùng vôùi loøng mong öôùc cuûa ta roài, nay xin noùi sô qua. Ta nhôù laïi töø thöôû tieàn kieáp xa xöa, thaáy giöõa hö khoâng coù maët trôøi maët traêng, Nhò thaäp baùt tuù vaø Nguõ tinh, ngaøy ñeâm vaän haønh ñuùng pheùp, chieáu saùng cho thieân haï. Ta töøng mong öôùc hieåu bieát roõ raøng, chæ hieàm trí thöùc toái taêm, neân ñaõ khoâng ngaïi nguøng chòu bao gian khoå. Nay vaøo ñaàu hieàn kieáp, gaëp ñöôïc chuyeän hi höõu naøy. Taát caû chö Thieân, long thaàn caùc ngaøi, vì thöông xoùt ta maø ñeán nôi ñaây, xin haõy thuyeát minh coâng naêng cuûa maët trôøi maët traêng vaø caùc tinh tuù, cuõng nhö töø thuôû xa xöa ñaõ ñöôïc an baøi, caùch thöùc vaän haønh, tính chaát laønh döõ toát xaáu. Xin giaûi thích ñaày ñuû theo nguyeän voïng cuûa ta.

Taát caû chö Thieân ñeàu traû lôøi: “Thöa ñaïi tieân, ñieàu naøy raát saâu xa, khoâng thuoäc laõnh vöïc cuûa chuùng toâi. Neáu vì thöông xoùt taát caû chuùng sinh, töø thôøi quaù khöù, xin ñaïi tieân mau mau phaùt bieåu yù kieán cuûa ngaøi”. Baáy giôø, ñaïi tieân Khu loâ saét tra môùi baûo cuøng taát caû chö Thieân: “Baét ñaàu xeáp ñaët tinh tuù, thì sao Maõo tröôùc tieân, roài caùc sao khaùc tieáp theo maø vaän haønh giöõa hö khoâng. Thöa chö Thieân, noùi sao Maõo ñöôïc xeáp ñaët tröôùc tieân, ñieàu aáy ñuùng chaêng?”. Baáy giôø, vua Maët trôøi noùi raèng: “Sao Maõo naøy thöôøng vaän haønh giöõa hö khoâng, traûi qua khaép boán chaâu, thöôøng laøm ñieàu thieän, giuùp ích chuùng ta. Neân bieát raèng sao aáy thuoäc veà Hoûa thieân”. Luùc aáy, trong ñaïi chuùng coù vò Thaùnh nhaân teân laø Ñaïi Uy Ñöùc, laïi noùi theá naøy: “Sao Maõo aáy laø con cuûa em gaùi toâi. Sao aáy coù baûy ngoâi, hình nhö dao caïo toùc. Trong moät ngaøy ñeâm, traûi qua boán chaâu, ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Thuoäc veà Hoûa thieân, hoï Tyø da ni. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy cuùng baèng bô söõa ñaëc”.

Keá tieáp, xeáp ñaët Taát laøm sao thöù hai, thuoäc veà Thuûy tieân, hoï Phaû la ñoïa. Sao aáy coù naêm ngoâi, hình nhö chóa döïng ñöùng. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng thòt höôu.

Keá tieáp, xeáp ñaët Chuûy laøm sao thöù ba, thuoäc veà Nguyeät thieân, töùc laø con cuûa vua Maët traêng, hoï Tyø leâ giaø da ni. Sao aáy coù ba ngoâi, hình nhö ñaàu höôu. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng cuoáng quaû vaø quaû.

Keá tieáp, xeáp ñaët Saâm laøm sao thöù tö, thuoäc veà vua Maët trôøi, hoï Baø tö thaát hy. Tính raát aùc, nhieàu saân haän. Sao aáy chæ coù moät ngoâi, hình nhö noát ruoài cuûa phuï nöõ. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng bô söõa.

Keá tieáp xeáp ñaët Tænh laøm sao thöù naêm, thuoäc veà vua Maët trôøi, hoï Baø tö thaát hy. Sao aáy coù hai ngoâi, hình nhö daáu chaân. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng luùa troän vôùi maät ong.

Keá tieáp, xeáp ñaët Quyû laøm sao thöù saùu, thuoäc veà Tueá tinh thieân, laø con cuûa Tueá tinh, hoï Baøo ba na tyø. Tính oân hoøa, thích tu pheùp thieän. Sao aáy coù ba ngoâi, hình nhö töôùng buïng troøn cuûa chö Phaät. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng boâng luùa troän vôùi maät ong.

Keá tieáp, xeáp ñaët Lieãu laøm sao thöù baûy, thuoäc veà Xaø thieân, töùc laø hoï Xaø. Sao aáy chæ coù moät ngoâi, hình nhö noát ruoài cuûa phuï nöõ. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng chaùo söõa.

Baûy sao treân ñaây chuû trì ôû cöûa Ñoâng.

Keá tieáp, xeáp ñaët sao thöù nhaát cuûa phöông Nam laø Thaát tinh, thuoäc veà Hoûa thieân, hoï Taân giaø da ni. Coù naêm ngoâi sao, hình nhö bôø soâng. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng chaùo naáu töø gaïo löùc vaø meø ñen.

Keá tieáp, xeáp ñaët Tröông laøm sao thöù hai, thuoäc veà Phöôùc ñöùc thieân, hoï Cuø ñaøm di. Sao aáy coù hai ngoâi, hình nhö daáu chaân. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng quaû Tyø la baø.

Keá tieáp, xeáp ñaët Döïc laøm sao thöù ba, thuoäc veà Laâm thieân, hoï Kieâu traàn nhö. Sao aáy coù hai ngoâi, hình nhö daáu chaân. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng ñaäu xanh ñaäu ñen naáu chín.

Keá tieáp, xeáp ñaët Chaån laøm sao thöù tö, thuoäc veà Sa tyø leâ ñeá thieân, hoï Ca giaø dieân, laø con cuûa Hieát tieân. Sao aáy coù naêm ngoâi, hình nhö tay ngöôøi. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng chaùo naáu töø haït boâng coû.

Keá tieáp, xeáp ñaët Gioác laøm sao thöù naêm, thuoäc veà Hyû laïc thieân, hoï Chaát ña la dieân ni, laø con cuûa Caøn thaùt baø. Sao aáy chæ coù moät ngoâi, hình nhö noát ruoài cuûa phuï nöõ. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng côm naáu töø caùc loaïi hoa.

Keá tieáp, xeáp ñaët Cang laøm sao thöù saùu, thuoäc veà Ma ñoá la thieân, hoï Caø chieân dieân ni. Chæ coù moät ngoâi, hình nhö noát ruoài cuûa phuï nöõ. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng ñaäu xanh troän vôùi söõa vaø maät naáu chín.

Keá tieáp, xeáp ñaët Ñeâ laøm sao thöù baûy, thuoäc veà Hoûa thieân, hoï Ta caùt lôïi ña da ni. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc 35 thì. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng thöùc aên naáu töø caùc loaïi hoa.

Baûy sao treân ñaây chuû trì cöûa Nam.

Keá tieáp, laïi xeáp ñaët sao thöù nhaát cuûa phöông Taây laø Phoøng, thuoäc veà Töø thieân, hoï A lam baø da ni. Sao aáy coù boán ngoâi, hình nhö chuoãi ngoïc. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng röôïu thòt.

Keá tieáp, xeáp ñaët Taâm laøm sao thöù hai, thuoäc veà Ñeá-thích thieân, hoï La dieân na. Sao aáy coù ba ngoâi, hình nhö haït ñaïi maïch. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng chaùo gaïo löùc.

Keá tieáp, xeáp ñaët Vó laøm sao thöù ba, thuoäc veà Lieäp sö thieân, hoï Ca giaø da ni. Sao aáy coù baûy ngoâi, hình nhö ñuoâi boø caïp. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng thöùc aên laøm töø cuoáng quaû.

Keá tieáp, xeáp ñaët Cô laøm sao thöù tö, thuoäc veà Thuûy tieân, hoï Moâ xoa ca chieân dieân ni. Sao aáy coù boán ngoâi, hình nhö söøng traâu. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng nöôùc coát cuûa voû caây Ni caâu ñaø.

Keá tieáp, xeáp ñaët Ñaåu laøm sao thöù naêm, thuoäc veà Hoûa thieân, hoï Moâ giaø la ni. Sao aáy coù boán ngoâi, hình nhö ngöôøi môû ñaát. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc boán möôi laêm thì. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng boâng luùa troän vôùi maät ong.

Keá tieáp, xeáp ñaët Ngöu laøm sao thöù saùu, thuoäc veà Phaïm Thieân, hoï Phaïm lam ma. Sao aáy coù ba ngoâi, hình nhö ñaàu traâu. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc saùu thì. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng bô söõa.

Keá tieáp, xeáp ñaët Nöõ laøm sao thöù baûy, thuoäc veà Tyø nöõu thieân, hoï Ñeá lôïi ca giaø da ni. Sao aáy coù boán ngoâi, hình nhö haït ñaïi maïch. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng thòt chim.

Baûy sao treân ñaây chuû trì ôû cöûa Taây.

Keá tieáp, laïi xeáp ñaët sao thöù nhaát cuûa phöông Baéc laø Hö, thuoäc veà Ñeá-thích thieân, laø con cuûa Ta baø thieân, hoï Kieàu traàn nhö. Sao aáy coù boán ngoâi, hình nhö chim. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng nöôùc coát ñaäu ñen naáu chín.

Keá tieáp, xeáp ñaët Nguy laøm sao thöù hai, thuoäc veà Ña la noa thieân, hoï Ñôn na ni. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc möôøi laêm thôøi. Ngöôøi chòu aûnh

höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng chaùo gaïo löùc.

Keá tieáp, xeáp ñaët Thaát laøm sao thöù ba, thuoäc veà Xaø ñaàu thieân, laø con cuûa Hieát thieân, hoï Xaø ñoâ ca ni caâu. Sao aáy coù hai ngoâi, hình nhö daáu chaân. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng thòt vaø huyeát.

Keá tieáp, xeáp ñaët Bích laøm sao thöù tö, thuoäc veà Laâm thieân, laø con cuûa Baø laâu na, hoï Ñaø nan xaø. Sao aáy coù hai ngoâi, hình nhö daáu chaân. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc boán möôi laêm thì. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng thòt.

Keá tieáp, xeáp ñaët Khueâ laøm sao thöù naêm, thuoäc veà Phuù sa thieân, hoï A saét tra baøi ni. Sao aáy chæ coù moät ngoâi, hình nhö noát ruoài cuûa phuï nöõ. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng bô söõa ñaëc.

Keá tieáp, xeáp ñaët Laâu laøm sao thöù saùu, thuoäc veà Caøn thaùt baø thieân, hoï A-haøm baø. Sao aáy coù ba ngoâi, hình nhö ñaàu ngöïa. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc ba möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng côm ñaïi maïch vaø thòt.

Keá tieáp, xeáp ñaët Vò laøm sao thöù baûy, thuoäc veà Dieâm ma la thieân, hoï Baït giaø tyø. Sao aáy coù ba ngoâi, hình nhö chaân ñænh. Moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc boán möôi thôøi. Ngöôøi chòu aûnh höôûng cuûa sao aáy thì cuùng baèng gaïo löùc, meø ñen vaø taùo hoang.

Baûy sao treân ñaây chuû trì ôû cöûa Baéc.

Trong hai möôi taùm sao naøy, coù naêm sao moät ngaøy ñeâm ñi ñöôïc boán möôi laêm thôøi, aáy laø caùc sao Taát, Saâm, Ñeâ, Ñaåu vaø Bích. Danh töø vaø yù nghóa cuûa hai möôi taùm sao thaät roäng lôùn bao la, khoù ñaït ñeán choã thaâm dieäu, neân khoâng theå neâu ra ñaày ñuû. Hoâm nay khi ta noùi sô löôïc veà hai möôi taùm sao naøy, mong chö Thieân cuøng nghe, thaûy ñeàu hoan hyû. Baáy giôø, ñaïi tieân Khö loâ saét tra, ñöùng tröôùc ñaïi chuùng, chaép tay noùi raèng: “Nhö theá, laø ñaõ xeáp ñaët xong thì, ngaøy, thaùng, naêm vaø caùc sao lôùn nhoû”. (Vieäc saép ñaët naøy, tröôùc ñaây, coù moät quyeån kinh noùi ñeán, nhöng vì vaên töø nhieàu quaù, neân khoâng cheùp vaøo).

Sao goïi laø coù saùu thôøi? Xin thöa raèng thaùng gieâng, thaùng hai goïi laø thôøi naéng aám. Thaùng ba, thaùng tö goïi laø thôøi troàng troït. Thaùng naêm, thaùng saùu goïi laø thôøi caàu möa xuoáng. Thaùng baûy, thaùng taùm goïi laø thôøi thöïc vaät saép chín. Thaùng chín, thaùng möôøi goïi laø thôøi laïnh coùng. Thaùng möôøi moät, thaùng möôøi hai goäp laïi thì tuyeát nhieàu cuûa thaùng möôøi hai naøy. Nhö theá, möôøi hai thaùng chia laøm saùu thì. Laïi nöõa, coù taùm sao lôùn. AÁy laø Tueá tinh, Huyønh hoaëc tinh, Traán tinh, Thaùi baïch tinh, Thaàn tinh,

Nhaät tinh, Nguyeät tinh vaø Haø la haàu tinh. Laïi nöõa, coù hai möôi taùm sao nhoû. AÁy laø caùc sao töø Maõo ñeán Vò ñaõ noùi ôû tröôùc. Nhö theá, ta ñaõ theo thöù töï saép ñaët xong xuoâi. Chö Thieân ñeàu ñöôïc nghe qua, coù suy nghó gì khoâng?

Baáy giôø, taát caû caùc Trôøi, Tieân, A-tu-la, Roàng vaø Na la ñeàu chaép tay ñaùp raèng: “Vaøo hoâm nay, giöõa ñaïi chuùng chö Thieân, ñaïi tieân laø baäc ñaùng toân kính nhaát, cho ñeán caùc loaïi roàng vaø A-tu-la cuõng khoâng theå naøo hôn. Trí tueä vaø töø taâm cuûa ngaøi thaät laø baäc nhaát. Töø voâ löôïng kieáp, ngaøi ñaõ khoâng queân thöông xoùt taát caû chuùng sinh, neân höôûng ñöôïc phöôùc baùo. Trong taát caû Thieân chuùng, khoâng ai coù ñöôïc trí tueä nhö theá, dieãn giaûi nhö theá. Laïi caøng khoâng coù chuùng sinh naøo coù theå laøm ñöôïc nhö theá. Taát caû ñeàu hoan hyû, an laïc. Toát ñeïp thay! Hoâm nay Ngaøi ñaõ oån ñònh taát caû moïi chuùng sinh”.

Baáy giôø, ñaïi tieân Khö loâ saét tra laïi noùi theá naøy: “Trong moät naêm troøn möôøi hai thaùng tröôùc sau aáy, vôùi coâng duïng aáy, vaø caùc tinh tuù lôùn nhoû aáy, chæ trong khoaûnh khaéc ngaén nguûi, ta ñaõ dieãn giaûi troïn moïi quy luaät. Baáy giôø, laïi xeáp ñaët boán ñaïi Thieân vöông vaøo boán phía nuùi Tu-di. Moãi phía moät Thieân vöông, ñeå töø ñoù moãi vò chaêm lo lôïi ích cho chuùng sinh”. Taát caû ñaïi chuùng ñeàu xöng tuïng: “Toát laønh thay!” vaø ñeàu hoan hyû voâ cuøng. Baáy giôø, taát caû chö Thieân, roàng, Daï-xoa, A-tu-la ñeàu ngaøy ñeâm cuùng döôøng ñaïi tieân. Veà sau, traûi qua voâ löôïng kieáp, laïi coù ñaïi tieân teân laø Ca löïc, xuaát theá, dieãn giaûi caùch khaùc. Xeáp ñaët caùc tinh tuù, thaùng ñuû thieáu, thôøi tieát caên baûn (thaáy kinh coù noùi). Nay cöù taïm thôøi xeáp ñaët hai möôi taùm sao, theo choã leä thuoäc khaùc nhau, neân moãi sao ñeàu coù linh nghieäm rieâng. Bôûi theá, kinh Ñaïi Taäp noùi: “Baáy giôø, Phaät baûo caùc chuùa cuûa theá giôùi Ta baø laø Ñaïi Phaïm Thieân vöông, Thích-ñeà-hoaøn nhaân vaø boán Thieân vöông raèng: “Ñaïi tieân thôøi xöa laøm caùch naøo xeáp ñaët caùc tinh tuù lôùn nhoû ñeå hoä trì quoác ñoä, nuoâi döôõng chuùng sinh?”. Caùc Ñaïi Phaïm Thieân vöông baïch Phaät raèng: “Ñaïi tieân thöôû xöa ñaõ xeáp ñaët caùc tinh tuù lôùn nhoû ñeå hoä trì quoác ñoä, nuoâi döôõng chuùng sinh nhö sau. Taïi boán phöông, moãi phöông ñeàu coù chuû trì rieâng. Phöông Ñoâng coù baûy sao: Moät laø Gioác, chuû trì cho loaøi chim. Hai laø Cang, chuû trì cho nhöõng ngöôøi xuaát gia caàu hoïc Thaùnh ñaïo. Ba laø Ñeâ, chuû trì cho chuùng sinh soáng döôùi nöôùc. Boán laø Phoøng, chuû trì cho nhöõng ngöôøi ñi xe kieám lôïi. Naêm laø Taâm, chuû trì cho nöõ giôùi. Saùu laø Vó, chuû trì cho chuùng sinh soáng ôû doi baõi. Baûy laø Cô, chuû trì cho thôï laøm ñoà goám. Phöông Nam cuõng coù baûy sao: Moät laø Tænh, chuû trì cho thôï laøm kim khí. Hai laø Quyû, chuû trì cho taát caû quaân vöông ñaïi thaàn. Ba laø Lieãu, chuû trì cho loaïi roàng ôû Tuyeát Sôn. Boán laø

Tinh, chuû trì cho phuù hoä. Naêm laø Tröông, chuû trì cho keû troäm caép. Saùu laø Döïc, chuû trì cho thöông gia. Baûy laø Chaån, chuû trì cho nöôùc Tu la tra. Phöông Taây coù baûy sao: Moät laø Khueâ, chuû trì cho ngöôøi ñi ghe taøu. Hai laø Laâu, chuû trì cho thöông gia. Ba laø Vò, chuû trì cho nöôùc Baø Laâu Ca. Boán laø Ngang, chuû trì cho loaøi traâu. Naêm laø Taát, chuû trì cho taát caû chuùng sinh. Saùu laø Chuûy, chuû trì cho nöôùc Tyø-ñeà-ha. Baûy laø Saâm, chuû trì cho Saùt lôïi. Phöông Baéc coù baûy sao: Moät laø Ñaåu, chuû trì cho nöôùc Kieâu Boä Sa. Hai laø Ngöu, chuû trì cho Saùt lôïi vaø nöôùc An ña baùt kieät na. Ba laø nöõ, chuû trì cho nöôùc Öông giaø ma giaø ñaø. Boán laø Hö, chuû trì cho nöôùc Na Giaø La. Naêm laø Nguy, chuû trì cho vieäc ñoäi muõ ñeïp. Saùu laø Thaát, chuû trì cho nöôùc Caøn ñaø la, Thaâu loâ na vaø caùc loaøi Roàng, raén boø baèng buïng. Baûy laø Bích, chuû trì cho caùc nhaïc coâng laønh ngheà Caøn thaùt baø. Ñaïi ñöùc Baø giaø baø, ñaïi tieân thöôû xöa, ñaõ xeáp ñaët caùc tinh tuù lôùn nhoû ôû boán phöông ñeå hoä trì quoác ñoä, nuoâi döôõng chuùng sinh nhö theá”. Baáy giôø, Phaät baûo caùc Ñaïi Phaïm Thieân vöông raèng: “Caùc oâng haõy nghe kyõ: Ñoái vôùi theá gian, Thieân tieân, ta coù taát caû moïi kieán giaûi cao sieâu nhaát, cuõng ñaõ sai caùc tinh tuù lôùn nhoû hoä trì quoác ñoä, nuoâi döôõng chuùng sinh. Caùc oâng tuyeân boá cho caùc tinh tuù aáy bieát raèng ta ñaõ phaân chia quoác ñoä, chuùng sinh nhö theá. Moãi moät tinh tuù ñeàu theo phaän mình hoä trì, döôõng duïc chuùng sinh. Caùc nöôùc lôùn nhoû ñeàu leä thuoäc vaøo hai möôi taùm tinh tuù aáy”.

Hoûi: “Caùc sao naøy coù hình daùng lôùn nhoû nhö theá naøo?”.

Ñaùp: Theo kinh Taêng-nhaát- A-haøm noùi: “Sao lôùn thì moät do tuaàn, sao nhoû thì hai traêm boä”. Kinh Laâu Thaùn noùi: “Sao lôùn coù chu vi baûy traêm daëmm, sao nhoû hai traêm daëm. Sao laø cung ñieän cuûa chö Thieân”. Luaän Du Giaø noùi: “Trong caùc tinh tuù, sao lôùn thì moät taùm caâu loâ xaù, sao trung bình thì 10 caâu loâ xaù, sao nhoû nhaát thì boán caâu loâ xaù”.

Thuaät raèng: “Neáu theo noäi ñieån, caùc tinh tuù naøy laø cung ñieän cuûa chö Thieân, trong ñoù, chö Thieân cö truù. Tuøy theo söùc phöôùc baùo, xuaát hieän haøo quang. Neáu theo saùch theá gian thì baûo laø ñaù. Theá neân, ñôøi Toáng coù sao baêng, maûnh rôi xuoáng nhö ñaù. Coù ngöôøi baûo khoâng phaûi sao baêng, chính laø ñaù cuûa thieân haø rôi xuoáng. Bôûi vaäy, saùch theá gian noùi raèng: “Soâng treân trôøi vaø soâng döôùi ñaát cuøng lieàn nhau, neân ôû Haø Noäi thöôøng coù ñaù rôi xuoáng”. Nhö kinh Tu-di Töôïng Ñoà Sôn noùi: “Treân trôøi coù soâng teân laø Da ma la di chuyeån giöõa khoâng trung. Laâu laâu, coù ñaù caùt lôùn nhoû rôi loït xuoáng, ñöôïc cho laø sao”. Ñaây khoâng phaûi laø chaùnh kinh, chaúng qua laø do ngöôøi ñôøi nguïy taïo, ñoàn ñaïi nhaûm nhí, khoâng ñuùng vôùi lôøi Phaät noùi.

Vaøo nieân hieäu Trinh Quan thöù 18 (644), sau ngaøy Bính Thaân, thaùng

möôøi, taïi huyeän Vaên Thuûy, giöõa Phaàn Chaâu vaø Tinh Chaâu, trôøi noåi saám seùt lôùn, trong maây, giöõa khoâng trung, rôi xuoáng moät hoøn ñaù, lôùn baèng moû chim tró. Treân löng goà, döôùi buïng phaúng. Huyeän thöøa ñoù laø Tröông Hieáu Tónh cuøng quan vieân ôû Phaàn Chaâu ñem taâu leân. Baáy giôø, Tröôûng laõo chuøa Boà Ñeà cuûa nöôùc Ma Giaø Ña beân Taây Vöïc ñeán Laïc Döông, noåi tieáng hieåu khaép trong ngoaøi. Nhaø vua ban saéc hoûi. Tröôûng laõo taâu raèng: “Ñoù laø thöùc aên cuûa roàng. Do hai con tranh caõi, neân rôi xuoáng nhö ñaù”. Nhaø vua chuaån taáu vaø phaùn raèng: “Cöù gì töø trôøi rôi xuoáng, ñeàu goïi laø sao!” Than oâi! Vaät theå cuûa trôøi cao, phaøm theá khoâng öôùc löôïng noåi, laøm cho ngöôøi ta khoù hieåu, khoâng gì baèng trôøi ñaát. Theá gian noùi raèng: “Trôøi laø tinh khí. Maët trôøi laø döông tinh. Tinh tuù laø tinh hoa cuûa vaïn vaät”. Ñoù laø ñieàu Nho giaùo xeáp ñaët. Moãi khi sao baêng, lieàn hoùa thaønh ñaù. Neáu tinh hoa laø ñaù thì khoâng theå phaùt ra haøo quang. Ñaëc tính cuûa ñaù laïi naëng neà, lieäu gaén maéc vaøo ñaâu? Ñöôøng kính cuûa sao nhoû coù haèng traêm daëm, ñaàu ñuoâi cuûa sao lôùn caùch nhau haèng maáy vaïn daëm. Vaät haøng traêm daëm coù lieân quan vôùi vaät maáy vaïn daëm, roäng heïp nghieâng leäch, thöôøng khoâng dö thieáu. Vaû laïi, sao cuøng maët trôøi maët traêng coù haøo quang gioáng nhau, chæ khaùc nhau veà ñoä lôùn nhoû. Theá thì maët trôøi maët traêng cuõng laø ñaù chaêng? Ñaù thì raén chaéc, quaï thoû laøm sao dung thaân? Ñaù ôû trong khí, lieäu coù theå vaän chuyeån moät mình? Maët trôøi maët traêng vaø caùc tinh tuù, neáu laø khí, maø khí thì nheï noåi, môùi hôïp cuøng trôøi. Ñi laïi, xoay vaàn khoâng ñöôïc sai chaïy. Thænh thoaûng nhanh chaäm, ñaâu coù nhö nhau? Vì sao maët trôøi maët traêng vaø caùc tinh tuù lôùn nhoû coù ñoä soá, di chuyeån khaùc nhau, laïi cho laø khí rôi xuoáng, boãng nhieân thaønh ñaù? Ñaát laø phaàn caën, ñaùng lyù phaûi chìm laéng saâu daøy. Ñaøo ñaát gaëp suoái phun voït leân treân. Döôùi lôùp nöôùc aáy, coøn coù vaät gì? Soâng ngoøi, traêm suoái phaùt sinh töø ñaâu? Ñoå veà bieån Ñoâng, sao khoâng ñaày traøn? Töø ao ñeán laøng, raïch chaûy veà ñaâu? Hoøn ñaù chaùy seùm, khí naøo nhö theá? Thuûy trieàu leân xuoáng, do ai ñieàu khieån? Soâng trôøi lô löûng, sao khoâng rôi xuoáng? Theá nöôùc tuï choã thaáp, sao laïi voït leân cao? Thöôû trôøi ñaát môùi taïo döïng, ñaõ coù tinh tuù roài, khi coøn chöa phaân chín chaâu, chöa chia caùc nöôùc. Vieäc phaân chia khu vöïc, theo ñoä soá sao ñi, coù töø thôøi phong kieán trôû laïi, do ai caét ñaët? Soá nöôùc thì coù taêng giaûm, löôïng sao laïi khoâng thay ñoåi. Chæ ñieàm hoïa phöôùc, khoâng heà sai chaïy. Thieân töôïng bao la, tinh tuù raát nhieàu, taïi sao chæ phaân daõ ôû Trung Quoác maø thoâi? Maõo laøm ñaàu côø, Hung Noâ thöù hai, Taây laø Hoà, Ñoâng laø Di, coøn Giao Chæ veõ traùn, taïi sao laïi boû ñi? Theo ñaáy maø xeùt, thì ngöôøi ta chaúng hieåu gì veà sao. Haù coù theå laáy trí löï nhaân theá taàm thöôøng ñeå öôùc thuùc lieäu ñònh vuõ truï ngoaïi giôùi?

Caùi maø ngöôøi ñôøi tin, chæ laø tai vaø maét. Ngoaøi ñieàu ñoù ra, ñeàu laøm cho ngöôøi ta nghi ngôø. Nho giaùo noùi veà trôøi chæ coù maáy nghóa laø hoaëc mòt môø, hoaëc nhö caùi loïng, vuït nhö caùi voøm, vuït nhö laéng yeân. Tính heát chu vi, ñuû che vöôøn caûnh. Neáu coù ai taän maét nhìn xem, ñeàu gioáng nhau khoâng khaùc. Cöù öôùc löôïng veà trôøi nhö theá, haù ñuû döïa theo? Vì sao laïi caû tin vaøo söï öùc ñoaùn cuûa ngöôøi phaøm, ñaâm ra nghi ngôø dieäu lyù cuûa baäc ñaïi Thaùnh, ñeå nhaát quyeát phuû nhaän voâ löôïng theá giôùi, voâ bieân soá kieáp? Vaû laïi, Traâu Dieãn cuõng coù thieân noùi veà Cöûu Chaâu raèng: “Ngöôøi ôû treân nuùi khoâng tin coù caù lôùn nhö thaân caây. Ngöôøi ôû döôùi bieån khoâng tin coù caây lôùn nhö thaân caù. Haùn Vuõ Ñeá khoâng tin coù keo daùn daây ñaøn ñöùt. Ngöôøi nöôùc Nguïy khoâng tin coù vaûi chòu ñöôïc löûa. Ngöôøi Hoà thaáy gaám, khoâng tin coù taèm aên daâu, nhaû tô laøm thaønh. Ngöôøi Ngoâ soáng ôû Giang Nam, khoâng tin coù chaên meàn ñaép ñöôïc traêm ngöôøi. Ñeán khi sang Haø Baéc, khoâng tin coù chieác thuyeàn chôû noåi hai vaïn thaïch”. Ñaáy ñeàu laø kinh ng- hieäm thöïc teá. Cuõng gioáng treân ñôøi coù thaày phaùp vaø caùc troø aûo thuaät, nhö coù theå daãm chaân treân löûa, ñi treân ñaàu muõi nhoïn, dôøi gieáng, troàng döa. Chæ trong khoaûnh khaéc, bieán hoùa muoân vaøn. Söùc ngöôøi coøn coù theå laøm nhö theá, huoáng gì söùc thaàn thoâng caûm öùng cao sieâu khoâng theå suy nghó ñeán kòp, khieán cho traøng phan baûo toïa, chæ roäng moät traêm do tuaàn, hoùa thaønh coõi Tònh ñoä, moïc leân thaùp Phaät moät caùch thaàn kyø. Hôn nöõa, truyeän Taây Quoác Haønh cuûa Vöông Huyeàn Saùch keå laïi: “Vaøo naêm Hieån Khaùnh thöù tö, hoï Vöông ñi söù sang nöôùc Baø Laät Xaø. OÂng giuùp ngöôøi Haùn baøy troø nguõ nöõ hyù, coù naêm coâ gaùi muùa töø ba caây dao taêng leân ñeán möôøi caây. Roài laïi baøy troø thaèng kyõ, ñi treân daây treo giöõa khoâng trung. Vöøa ñi vöøa mang giaøy roài côûi lieäng. Tay muùa ba loaïi ñoà binh: ñao, thöông, thuaån. Chen vaøo caùc loaïi hình kyõ xaûo aáy laø caùc troø aûo thuaät caét löôõi, ruùt ruoät, nhieàu khoâng keå xieát.

***Thöù ba:*** PHAÀN NHAÄT CUNG

Theo kinh Khôûi Theá noùi raèng Phaät baûo caùc Tyø-kheo: “Cung ñieän cuûa vua Maët trôøi, ngang doïc daøi ñuùng saùu möôi moát do tuaàn, treân döôùi cuõng nhö theá, do hai loaïi vaät lieäu taïo thaønh. Nhìn thaúng, vuoâng vaén nhö caùi nhaø, nhìn nghieâng, töïa nhö hình troøn. Hai loaïi vaät lieäu gì? Ñoù laø vaøng vaø pha leâ. Moät maët coù hai phaàn laø vaøng roøng, thanh tònh saùng choùi. Moät maët coù moät phaàn laø pha leâ thuaàn chaát, thanh tònh saùng choùi. Coù naêm thöù gioù hoåi cho di chuyeån. Laø naêm thöù gioù gì? Moät teân laø Trì, hai teân laø Truï, ba teân laø Tuøy thuaän chuyeån, boán teân laø Ba la ha ca, naêm teân laø Töông haønh. Phía tröôùc cung ñieän maët trôøi ñaëc bieät coù voâ soá chö

Thieân ñi ñaàu. Khi ñi, moãi vò thöôøng höôûng thuï hoan laïc vaø ñeàu teân laø Lao haønh (theo kinh Tröôøng A-haøm noùi raèng töôøng vaø ñaát cuûa cung ñieän maët trôøi moûng manh nhö tinh hoa, ñöôïc naêm thöù gioù giöõ laïi). Laïi nöõa, trong cung ñieän maët trôøi coù loaïi vaøng thaém saéc Dieâm-phuø ñaøn kim ñem laøm xe quyù, cao saùu möôi do tuaàn, vuoâng vöùc taùm do tuaàn, ñöôïc trang hoaøng raát ñeïp. Trong ñoù, vua Maët trôøi vaø quyeán thuoäc höôûng thuï ñaày ñuû hoan laïc nguõ duïc. Vua Maët trôøi thoï naêm traêm tuoåi, con chaùu keá thöøa trò vì ôû ñaáy. Cung ñieän toàn taïi troïn veïn moät kieáp. Haøo quang cuûa thaân vua Maët trôøi chieáu dieäu xe quyù. AÙnh saùng cuûa xe quyù laïi chieáu dieäu cung ñieän. Haøo quang vaø aùnh saùng cuøng tuï hoäi, chieáu dieäu khaép caû boán chaâu lôùn vaø caùc theá giôùi khaùc. Thaân cuûa vua Maët trôøi, xe quyù vaø cung ñieän coù moät ngaøn tia haøo quang vaø aùnh saùng. Naêm traêm tia phaùt ra chieáu dieäu hai beân. Naêm traêm tia phaùt ra chieáu dieäu phía döôùi. Cung ñieän maët trôøi thöôøng di chuyeån khoâng ngöøng. Saùu thaùng ñi veà phöông Baéc. Trong ngaøy moàng moät, daàn daàn rôøi khoûi höôùng Baéc 6 caâu loâ xaù (theo kinh Taïp Baûo Taïng noùi naêm daëm), nhöng khoâng heà rôøi nhaäp quyõ. Saùu thaùng ñi veà phöông Nam, roài cuõng vaøo ngaøy moàng moät, daàn daàn rôøi khoûi höôùng Nam 6 caâu loâ xaù, khoâng heà ñi sai nhaät quyõ. Khi cung ñieän maët trôøi ñi trong saùu thaùng aáy, cung ñieän cuûa vua Maët traêng, vaøo ngaøy raèm, cuõng di chuyeån nhö theá”.

***Thöù tö:*** PHAÀN NGUYEÄT CUNG

Nhö kinh Khôûi Theá noùi raèng Phaät baûo Tyø-kheo: “Cung ñieän cuûa vua Maët traêng ngang doïc daøi ñuùng 49 do tuaàn, töôøng raøo boán phía do baûy loaïi baûo vaät taïo thaønh. Cung ñieän maët traêng thuaàn tuùy baèng baïc roøng vaø löu ly xanh ñen laãn. Hai phaàn baèng baïc roøng trong saïch khoâng bôïn, aùnh saùng raát xaùn laïn. Phaàn coøn laïi baèng löu ly xanh cuõng raát trong saïch, xuyeân thaáu suoát trong ngoaøi, aùnh saùng chieáu xa. Cuõng coù naêm thöù gioù giuùp ñôõ ñeå di chuyeån (naêm thöù gioù nhö tröôùc). Cung ñieän maët traêng döïa vaøo hö khoâng maø vaän haønh. Cuõng coù voâ löôïng cung ñieän cuûa chö Thieän ñi tröôùc, thöôøng höôûng thuï hoan laïc. Trong cung ñieän naøy, cuõng coù xe lôùn, laøm baèng löu ly xanh, cao möôøi saùu do tuaàn, roäng taùm do tuaàn. Trong ñoù, vua Maët traêng vaø caùc Thieân nöõ, duøng caùc loaïi coâng ñöùc nguõ duïc, cuøng nhau höôûng thuï hoan laïc, tuøy yù di chuyeån. Vua Maët traêng aáy thoï naêm traêm tuoåi, con chaùu keá thöøa trò vì ôû ñaáy vaø cung ñieän naøy toàn taïi moät kieáp. Haøo quang cuûa thaân vua Maët traêng chieáu dieäu xe baèng löu ly xanh. AÙnh saùng cuûa xe aáy chieáu dieäu cung ñieän maët traêng. AÙnh saùng cuûa cung ñieän maët traêng chieáu dieäu khaép boán chaâu lôùn. Vua maët

traêng aáy coù naêm traêm aùnh haøo quang chieáu dieäu phía döôùi, naêm traêm aùnh haøo quang chieáu dieäu hai beân. Theá neân, vua Maët traêng teân laø Nghìn haøo quang, laïi cuõng laø teân Haøo quang maùt laïnh”.

Laïi nöõa, do nhaân duyeân naøo, cung ñieän maët traêng hieän ra daàn daàn? Phaät ñaùp: “Cung ñieän maët traêng hieän ra daàn daàn laø do ba nguyeân nhaân sau: Moät laø maët sau xoay laïi. Hai laø do thaân cuûa chö Thieân coù maøu xanh ñeo chuoãi anh laïc, taát caû ñeàu xanh. Vaøo giöõa thaùng, thöôøng che laáp cung ñieän cuûa mình. Do bò che laáp, neân cung ñieän maët traêng hieän ra daàn daàn. Ba laø do töø cung ñieän maët trôøi, coù saùu möôi tia saùng ñoàng thôøi phoùng ra che kín vaàng traêng aáy. Do nhaân duyeân naøy, neân cung ñieän maët traêng hieän ra daàn daàn”.

Laïi do nhaân duyeân naøo, cung ñieän maët traêng naøy troøn tròa ñaày ñaën? Cuõng do ba nhaân duyeân khieán trôû neân nhö theá. Moät laø vaøo luùc baáy giôø, maët tröôùc xoay laïi. Hai laø do thaân cuûa chö Thieân coù maøu xanh, taát caû ñeàu xanh. Vaøo khoaûng nöõa thaùng, thöôøng aån daáu mình. Do ñoù, vaøo ngaøy raèm, cung ñieän maët traêng coù hình daùng troøn tròa ñaày ñaën nhaát. AÙnh saùng xaùn laïn röïc rôõ. Thí duï nhö trong choã coù nhieàu daàu, löûa ñuoác caøng saùng röïc. Caùc ngoïn ñeøn nhoû ñeàu bò khuaát laáp. Nhö theá, vaøo ngaøy raèm, cung ñieän maët traêng thöôøng che laáp aùnh saùng cuûa mình. Ba laø, laïi nöõa, do saùu möôi tia saùng cuûa cung ñieän maët traêng naøy troøn tròa ñaày ñaën. ÔÛ khaép moïi nôi ñeàu bò che laáp. Luùc aáy, aùnh saùng maët trôøi khoâng theå che laáp ñöôïc nöõa.

Laïi do nhaân duyeân naøo, cung ñieän maët traêng, ôû phaàn traêng toái vaøo ngaøy raèm, taát caû khoâng hieän ra? Do cung ñieän maët traêng naøy, ôû phaàn traêng toái vaøo ngaøy raèm, naèm gaàn nhaát vôùi cung ñieän maët trôøi. Vì bò aùnh saùng maët trôøi aáy che laáp, neân taát caû khoâng hieän ra.

Laïi do nhaân duyeân naøo goïi teân laø thaùng? Do cung ñieän maët traêng, ôû phaàn traêng toái, töø ngaøy moàng moät trôû ñi, cho ñeán ngaøy ba möôi, daàn daàn giaûm bôùt uy löïc aùnh saùng cuûa mình. Vì theá, goïi khoaûng thôøi gian naøy laø thaùng. (ÔÛ phöông Taây, moät thaùng chia laøm traêng saùng, traêng toái. Vaøo ñaàu thaùng, töø ngaøy moàng moät ñeán ngaøy raèm, goïi laø traêng saùng. Töø ngaøy möôøi saùu trôû ñi, ñeán ngaøy ba möôi, goïi laø traêng toái. ÔÛ ñaây gom chung traêng toái thaønh moät thaùng).

Laïi do nhaân duyeân naøo, trong cung ñieän maët traêng coù caùc aûnh hieän ra? Do trong chaâu lôùn naøy coù caây Dieâm-phuø. Vì coù caây naøy, neân môùi goïi laø chaâu Dieâm-phuø. Caây aáy cao lôùn, aûnh hieän leân treân maët traêng. Hôn nöõa, luaän Du Giaø noùi: “Do trong bieån lôùn coù caùc loaøi caù vaø ba ba, aûnh cuûa chuùng hieän leân treân maët traêng. Theá neân trong ñoù coù caùc boùng toái

hieän ra”. (Theo Taây Quoác truyeän noùi: “Ngaøy xöa coù con thoû tu haïnh Boà taùt. Thieân ñeá thöû noù, xin thòt ñeå aên. Noù lieàn nhaûy vaøo trong löûa. Thieân ñeá thöôøng tình, ñem xaùc chaùy seùm cuûa noù boû leân maët traêng, khieán cho taát caû chuùng sinh sau naøy ñöa maét leân nhìn thaáy, bieát ñaáy laø nhuïc thaân cuûa vò Boà taùt thöïc haønh haïnh nguyeän töø bi”).

***Thöù naêm:*** PHAÀN HAØN THÖÛ

Theo kinh Khôûi Theá noùi: “Laïi do nhaân duyeân naøo, muøa haï sinh noùng nöïc? Phaät baûo: “Cung ñieän maët trôøi, vaøo khoaûng thaùng saùu, di chuyeån veà höôùng Baéc. Luùc aáy, moät ngaøy thöôøng ñi ñöôïc saùu caâu loâ xaù, khoâng heà rôøi khoûi nhaät quyõ. Tuy nhieân, trong ñoù coù möôøi nhaân duyeân (sao khoâng thaáy coù ghi möôøi nhaân duyeân naøo): Taát caû aùnh saùng cuûa maët trôøi chieáu roïi vaøo möôøi ngoïn nuùi ôû ñaáy, khieán cho muøa heø sinh ra noùng nöïc”. Laïi do nhaân duyeân naøo coù caùc côn laïnh reùt? Cung ñieän maët trôøi, sau thaùng saùu, daàn daàn ñi veà höôùng Nam.

Laïi coù möôøi hai nhaân duyeân thöôøng sinh ra laïnh reùt: ÔÛ giöõa hai ngoïn nuùi Tu-di vaø nuùi Khö Ñeà La Ca, coù bieån Tu-di roäng taùm vaïn boán ngaøn do tuaàn, chu vi lôùn voâ löôïng. Trong ñoù, moïc ñaày caùc loaïi hoa coù muøi höông raát thôm. AÙnh saùng maët trôøi chieáu roïi xuoáng bieån aáy. Ñoù laø nhaân duyeân thöù nhaát sinh ra laïnh reùt. Thöù hai laø coù nuùi Y Sa Ñaø La. Thöù ba laø do nuùi Du Caøn Ñaø. Thöù tö laø do nuùi Thieän Hieän. Thöù naêm laø do nuùi Maõ Phieán Ñaàu. Thöù saùu laø do nuùi Ni Daân Ñaø La. Thöù baûy laø do nuùi Tyø Na Da Ca. Thöù taùm laø do nuùi lôùn Luaân Vi. Thöù chín laø do trong chaâu Dieâm-phuø coù caùc doøng soâng chaûy qua caùc choã bò maët trôøi chieáu doïi xuoáng, neân sinh ra laïnh reùt. Thöù möôøi laø do caùc soâng cuûa chaâu Cuø-da-ni nhieàu quaù. Thöù möôøi moät laø do caùc soâng cuûa chaâu Uaát-ñôn-vieät nhieàu quaù. Doøng chaûy cuûa caùc soâng ôû nhaân duyeân thöù möôøi hai naøy ñöôïc aùnh saùng maët trôøi chieáu doïi xuoáng, neân sinh ra laïnh reùt”. (Trong möôøi nhaân duyeân sinh ra noùng nöïc treân ñaây, ngoaïi tröø taùm nhaân duyeân do nuùi sinh ra, nhaân duyeân thöù chín laø do cung ñieän Daï-xoa ôû trong khoâng trung, caùch maët ñaát moät vaïn do tuaàn. Nhaân duyeân thöù möôøi laø do nuùi cuûa boán chaâu lôùn. Goäp laïi ñuû möôøi nhaân duyeân vaäy).

Laïi nöõa, luaän Laäp Theá A-tyø-ñaøm coù caâu hoûi raèng: “Vì sao muøa Ñoâng laïi laïnh? Vì sao muøa Xuaân noùng? Vì sao muøa Haï coù luùc laïnh luùc noùng? Veà muøa Ñoâng, nöôùc daâng lôùn nhaát, chöa ruùt bôùt xuoáng. Thaûo moäc do thaám nöôùc, chöa khoâ heùo ñi. Ñaïi ñaát laày loäi, ñaïi hoûa laéng xuoáng. Ñaïi thuûy daâng leân. Taïi sao bieát ñöôïc nhö theá? Vì nöôùc saâu thì raát aám, nöôùc caïn thì laïnh. Tieát laïnh ñaõ ñeán. Maët trôøi ñi treân nhaät quyõ, chieáu roïi

nung ñoát khoâng laâu. Döông khí aån vaøo trong. AÊn heát thì veà nhanh. Do nhaân duyeân naøy, muøa Ñoâng laïnh. Vì sao muøa Xuaân noùng? Vì luùc baáy giôø, nöôùc lôùn ñaõ giaûm xuoáng heát, thaûo moäc khoâ heùo, ñaát khoâ khan, nöùt neû. Thuûy khí laéng xuoáng, hoûa khí boác leân. Taïi sao bieát ñöôïc nhö theá? Vì nöôùc saâu thì laïnh, nöôùc caïn thì noùng. Muøa Ñoâng ñaõ qua, maët trôøi ñi trong quyõ ñaïo, chieáu roïi nung ñoát ñöôïc laâu. Trong thaân hoûa yeáu, neân muøa Xuaân noùng. Vì sao muøa Haï coù luùc laïnh luùc noùng? Vì trong thaùng taùm, maët ñaát luoân luoân chòu chieáu roïi nung ñoát, choã naøo maây lôùn ñoå möa töôùi xuoáng thì hôi ñaát xoâng leân. Neáu khi coù gioù noåi daäy, thoåi tieâu tan hôi ñaát xoâng leân, luùc aáy seõ laïnh. Neáu khoâng coù gioù noåi leân. Luùc aáy seõ noùng. Vì theá, trong muøa Haï, coù luùc laïnh luùc noùng”. (Phöông Taây cho boán thaùng laø moät muøa, song chæ coù Laäp xuaân, Laäp haï, Laäp ñoâng, khoâng coù Laäp thu. Neân Laäp laø oån ñònh ba muøa vaäy).

Laïi nöõa, kinh Laäp Theá noùi: “Do nhaân duyeân naøo coù nöôùc caùc soâng chaûy treân theá gian? Phaät baûo Tyø-kheo: “Vì coù maët trôøi neân coù söùc noùng. Coù söùc noùng neân coù nung ñoát. Coù nung ñoát neân coù hôi boác leân. Coù hôi boác leân neân coù moà hoâi öôùt aùt. Vì coù moà hoâi öôùt aùt neân trong heát thaûy nuùi non, moà hoâi ñoå thaønh doøng soâng taïo ra caùc soâng ngoøi”.

***Thöù saùu:*** PHAÀN CHIEÁU DUÏNG

Theo kinh Tröôøng A-haøm noùi: “Khi kieáp môùi thaønh, trôøi ñaát ñaïi toái taêm. Coù traän gioù ñen to lôùn thoåi taùch ñoâi nöôùc bieån, naâng laáy maët trôøi, ñaët leân nöõa chöøng nuùi Tu-di, an trí vaøo trong nhaät quyõ, ñeå chaïy voøng soi saùng boán quoác ñoä vaø caùc chuùng sinh”. Laïi nöõa, kinh Khôûi Theá noùi: “Baáy giôø, theá gian trôû neân toái taêm, boãng nhieân xuaát hieän maët trôøi maët traêng vaø caùc tinh tuù. Nhôø ñoù, môùi coù ngaøy ñeâm, naêm thaùng, thôøi tieát. Baáy giôø, maët trôøi nguï treân cung ñieän lôùn, töø phöông Ñoâng moïc leân, ñi voøng quanh nuùi Tu-di vaø nghieâng veà phöông Taây. Laën xong, laïi töø phöông Ñoâng moïc leân. Baáy giôø chuùng sinh laïi thaáy maët trôøi töø phöông Ñoâng moïc leân, cuøng baûo nhau: “Hôõi caùc baäc hieàn, cung ñieän maët trôøi xaùn laïn laïi töø phöông Ñoâng moïc leân, ñi voøng quanh nuùi Tu-di vaø nghieâng veà phöông Taây vaø seõ laën xuoáng phöông Taây!”. Caùc chuùng sinh khaùc xem xong, cuõng baûo nhau: “Theá laø coù maët trôøi xaùn laïn löu chuyeån ôû theá gian naøy!”. Bôûi vaäy, môùi coù danh töø “maët trôøi xuaát hieän”. Laïi nöõa, luaän Trí Ñoä noùi: “Maët trôøi maët traêng voán to lôùn vuoâng vöùc naêm traêm do tuaàn, theá maø nay chæ thaáy lôùn baèng caùi quaït!”. Kinh Xöù Xöù noùi raèng Phaät baûo A Nan: “Bieát ñöôïc caùi maø nhuïc nhaõn thaáy ôû gaàn, thì seõ bieát ñöôïc caùi maø nhuïc nhaõn thaáy ôû xa boán möôi hai vaïn do tuaàn”. Laïi nöõa, luaän Laäp Theá A-tyø-ñaøm noùi:

“Theá naøo laø ñeâm? Theá naøo laø ngaøy? Do coù maët trôøi neân coù ñeâm, do coù maët trôøi neân coù ngaøy. Chuùng sinh ôû duïc giôùi, töï tính toái taêm, nhaân aùnh saùng maët trôøi aån khuaát, neân goïi laø ñeâm. Nhaân aùnh saùng maët trôøi hieän ra, neân goïi laø ngaøy”.

Laïi nöõa, kinh Khôûi Theá noùi raèng Phaät baûo caùc Tyø-kheo: “Neáu maët trôøi ôû chaâu Dieâm-phuø ñang vaøo luùc giöõa tröa, thì maët trôøi ôû chaâu Phaát-baø-ñeà ñang baét ñaàu laën. Maët trôøi ôû chaâu Cuø-da-ni ñang baét ñaàu moïc, coøn ôû chaâu Uaát-ñôn-vieät laïi ñang vaøo luùc nöõa ñeâm. Neáu maët trôøi ôû chaâu Cuø-da-ni ñang vaøo luùc giöõa tröa, thì maët trôøi ôû chaâu Dieâm-phuø-naøy ñang baét ñaàu laën. Maët trôøi ôû chaâu Uaát-ñôn-vieät ñang baét ñaàu moïc, coøn ôû chaâu Phaát-baø-ñeà laïi ñang vaøo luùc nöõa ñeâm. Neáu maët trôøi ôû chaâu Uaát- ñôn-vieät ñang vaøo luùc giöõa tröa, thì maët trôøi ôû chaâu Cuø-da-ni ñang baét ñaàu laën. Maët trôøi ôû chaâu Phaát-baø-ñeà ñang baét ñaàu moïc, coøn trong chaâu Dieâm-phuø laïi ñang vaøo luùc nöõa ñeâm. Neáu maët trôøi ôû chaâu Phaát-baø-ñeà ñang vaøo luùc giöõa tröa, thì maët trôøi ôû chaâu Uaát-ñôn-vieät ñang baét ñaàu laën. Maët trôøi ôû chaâu Dieâm-phuø ñang baét ñaàu moïc, coøn ôû chaâu Cuø-da-ni laïi ñang vaøo luùc nöõa ñeâm”.

Phaät baûo Tyø-kheo: “Neáu choã ngöôøi Dieâm-phuø-ñeà goïi laø phöông Taây, thì ngöôøi Cuø-da-ni laïi goïi laø phöông Ñoâng. Choã ngöôøi Cuø-da-ni goïi laø phöông Taây, thì ngöôøi Uaát-ñôn-vieät laïi goïi laø phöông Ñoâng. Choã ngöôøi Uaát-ñôn-vieät goïi laø phöông Taây, thì ngöôøi Phaát-baø-ñeà laïi goïi laø phöông Ñoâng. Choã ngöôøi Phaát-baø-ñeà goïi laø phöông Taây, thì ngöôøi chaâu Dieâm-phuø-ñeà laïi goïi laø phöông Ñoâng. Hai phöông Nam Baéc ñeàu goïi theo nhö theá caû”.

***Thöù baûy:*** PHAÀN KHUY DOANH

Theo luaän Laäp Theá A-tyø-ñaøm noùi: “Sao laø nöõa toái? Sao laø nöõa saùng? Do maët trôøi maø coù nöõa toái, do coù maët trôøi maø coù nöõa saùng. Maët trôøi luoân luoân ñi theo maët traêng. Ngaøy ngaøy cuøng gaàn nhau boán vaïn taùm ngaøn taùm möôi do tuaàn. Ngaøy ngaøy cuøng xa nhau nhö theá. Neáu khi cuøng gaàn nhau, ngaøy ngaøy, traêng troøn bò che khuaát ba do tuaàn vaø moät phaàn ba. Vì nhaân duyeân naøy, vaøo ngaøy raèm, maët traêng bò che khuaát heát. Nhö theá goïi laø nöõa toái hoaøn toaøn. Ngaøy ngaøy xa maët traêng cuõng boán vaïn taùm ngaøn taùm möôi do tuaàn. Maët traêng ngaøy ngaøy loù ra ba do tuaàn vaø moät phaàn ba. Vì nhaân duyeân naøy, vaøo ngaøy raèm, maët traêng loù ra hoaøn toaøn. Theá gian goïi laø nöõa saùng hoaøn toaøn. Neáu maët trôøi maët traêng ñi heát söùc xa nhau, baáy giôø traêng troøn. Theá gian goïi laø nöõa saùng hoaøn toaøn. Neáu maët trôøi maët traêng ôû cuøng moät choã, nhö theá goïi laø cuøng ñi. Theá gian goïi

laø toái hoaøn toaøn. Neáu maët trôøi ñi theo sau maët traêng, aùnh saùng maët trôøi chieáu leân aùnh saùng maët traêng. Vì aùnh saùng maët traêng thoâ thieån, neân khi bò chieáu, seõ sinh ra aûnh. AÛnh naøy laø töï che khuaát maët traêng, neân nhìn vaøo phaàn sau cuûa maët traêng khoâng troøn. Do nhaân duyeân naøy, maët trôøi daàn daàn che khuaát. Vaøo ngaøy raèm, che khuaát heát maët traêng. Khi ñi theo sau nhö theá, goïi laø nöõa toái. Neáu maët trôøi ñi tröôùc maët traêng, maët traêng ngaøy loù ra, thì cuõng nhö theá. Vaøo ngaøy raèm, maët traêng loù ra hoaøn toaøn ñaày ñuû. Khi ñi tröôùc nhö theá, goïi laø nöõa saùng.

Hôn nöõa, kinh Khôûi Theá coù caâu hoûi raèng: “Laïi do nhaân duyeân naøo, vaøo muøa Ñoâng, ñeâm daøi ngaøy ngaén? Phaät baûo caùc Tyø-kheo: “Cung ñieän maët trôøi, qua khoûi thaùng saùu, daàn daàn ñi veà phöông Nam. Moãi ngaøy ñi ñöôïc 6 caâu loâ xaù, khoâng heà sai chaïy. Vaøo luùc naøy, cung ñieän maët trôøi ôû phía cöïc Nam cuûa chaâu Dieâm-phuø, coù ñòa hình nhoû heïp, maët trôøi vöôït qua nhanh choùng. Do nhaân duyeân naøy, vaøo muøa Ñoâng, ngaøy ngaén ñeâm daøi”. Laïi do nhaân duyeân naøo, vaøo muøa Xuaân, Haï, ngaøy daøi, ñeâm ngaén? Phaät ñaùp: “Cung ñieän maët trôøi, qua khoûi thaùng saùu, daàn daàn ñi veà phöông Baéc. Moãi ngaøy ñi ñöôïc 6 caâu loâ xaù, khoâng heà sai chaïy, khaùc vôùi nhaät quyõ haøng ngaøy. Vaøo luùc naøy, ñang ñi qua giöõa chaâu Dieâm-phuø, ñòa hình roäng raõi, vöôït qua chaäm laâu, laøm cho ngaøy daøi. Do nhaân duyeân naøy, vaøo muøa Xuaân, Haï, ngaøy daøi, ñeâm ngaén”.

Luaän Trí Ñoä baûo raèng ñieàu noùi trong phaåm A Tyø Baït Trí veà ngaøy, thaùng, naêm laø: “Ngaøy goïi laø tuøng ñaùn, chí ñaùn, sô phaàn, trung phaàn, haäu phaàn. Ñeâm cuõng coù ba phaàn. Moät ngaøy moät ñeâm coù ba möôi thì. Vaøo luùc Xuaân phaân, Thu phaân, coù möôøi laêm thì thuoäc ngaøy, möôøi laêm thôøi thuoäc ñeâm. Caùc luùc khaùc, coù söï taêng giaûm. Nhö vaøo thaùng naêm, ngaøy Haï chí coù möôøi taùm thì, ñeâm coøn möôøi hai thì. Vaøo thaùng möôøi moät, ñeâm Ñoâng chí coù möôøi taùm thì, ngaøy coøn möôøi hai thì. Moät thaùng hoaëc coù ba möôi ngaøy röôõi, hoaëc ba möôi ngaøy, hoaëc hai möôi chín ngaøy röôõi, hoaëc hai möôi baûy ngaøy röôõi. Coù boán loaïi thaùng: moät laø thaùng maët trôøi, hai laø thaùng theá gian, ba laø thaùng maët traêng, boán laø thaùng tinh tuù. Thaùng maët trôøi thì ba möôi ngaøy röôõi, thaùng theá gian thì ba möôi ngaøy, thaùng maët traêng thì hai möôi chín ngaøy theâm ba möôi phaàn saùu möôi hai, thaùng tinh tuù thì hai möôi baûy ngaøy theâm hai möôi moát phaàn saùu möôi. Thaùng nhuaän thì töø thaùng maët trôøi, thaùng theá gian maø ra, goïi laø thaùng möôøi ba. Hoaëc möôøi ba thaùng goïi laø moät naêm. Naêm aáy coù ba traêm saùu möôi saùu ngaøy giaùp voøng roài laïi baét ñaàu. Caùc Boà taùt bieát roõ vaøo luùc giöõa tröa, thì buoåi saùng ñaõ troâi qua, buoåi chieàu chöa ñeán. Giöõa tröa khoâng döøng laïi choã naøo. Khoâng theå naém baét thaät töôùng cuûa ngaøy. Ngaøy hö huyeãn khoâng

coù gì caû. Ñeán ngaøy ba möôi thì hai möôi chín ngaøy kia ñaõ maát. Laøm theá naøo hoøa hôïp ñeå thaønh ngaøy thaùng? Khoâng coù caùch naøo caû. Laøm sao hoøa hôïp ñeå thaønh naêm? Phaät baûo laø laøm theá naøy: “Caùc phaùp theá gian ñeàu nhö huyeãn moäng. Chæ laø caùc phaùp löøa doái chaân taâm. Caùc Boà taùt coù khaû naêng bieát ñöôïc ngaøy thaùng naêm cuûa theá gian hoøa hôïp, bieát ñöôïc ngaøy thaùng naêm ly taùn, huûy dieät chaúng coù gì thaät caû. Ñaáy goïi laø gioûi phaân bieät”. (Theo kinh, ngöôøi ta coù nhieàu ngaøy thaùng baïc phöôùc, coù tai hoïa. Hoaëc coù ngaøy ñoû, ñuû caùc ñieàm xaáu, nhö kinh coù noùi ñaày ñuû).

***Thöù taùm:*** PHAÀN THAÊNG VAÂN

Theo kinh Khôûi Theá noùi: “Trong theá gian coù boán loaïi maây: moät laø traéng, hai laø ñen, ba laø ñoû, boán laø vaøng. Trong boán loaïi maây naøy, nhö maây maøu traéng thì coù nhieàu ñaát, nhö maây maøu ñen thì coù nhieàu nöôùc, nhö maây maøu ñoû thì coù nhieàu löûa, nhö maây maøu vaøng thì coù nhieàu gioù. Coù loaïi maây töø döôùi ñaát bay leân trong hö khoâng töø moät caâu loâ xaù ñeán hai hoaëc ba, thaäm chí ñeán baûy caâu loâ xaù môùi ngöøng laïi. Hoaëc coù loaïi maây töø döôùi ñaát bay leân trong hö khoâng, töø moät do tuaàn cho ñeán baûy do tuaàn môùi ngöøng laïi. Hoaëc laïi coù loaïi maây töø döôùi ñaát bay leân trong hö khoâng, töø moät traêm do tuaàn cho ñeán baûy traêm do tuaàn môùi ngöøng laïi. Hoaëc laïi coù loaïi maây töø döôùi ñaát bay leân trong hö khoâng, töø moät ngaøn do tuaàn cho ñeán baûy ngaøn do tuaàn môùi ngöøng laïi ôû ñaáy ñeán khi heát kieáp”. Kinh Tröôøng A-haøm noùi: “Khi kieáp môùi baét ñaàu, coù loaïi maây bay leân ñeán Trôøi Quang AÂm”. (Theo kinh, maây cuõng coù nhieàu loaïi: hoaëc coù maây khaùnh vaân nguõ saéc hieän ra, hoaëc coù ñuû loaïi maây ñoû, maây ñen hieän ra, khoâng theå keå heát, nhö kinh Nhaân Vöông coù noùi ñaày ñuû).

***Thöù chín:*** PHAÀN CHAÁN LOÂI

Theo kinh Khôûi Theá noùi raèng, Phaät baûo caùc Tyø-kheo: “Hoaëc coù keû ngoaøi ñaïo ñeán hoûi caùc oâng raèng: “Do nhaân duyeân naøo, trong hö khoâng coù tieáng reàn nhö theá?” Caùc oâng neân traû lôøi raèng: “Do ba nhaân duyeân cuøng va chaïm nhau, neân trong ñaùm maây giöõa khoâng trung môùi coù tieáng reàn vang leân”. Laø ba nhaân duyeân naøo? Moät laø do gioù vaø ñaát chöùa trong maây cuøng va chaïm vaøo nhau, neân lieàn coù tieáng reàn vang leân. Hai laø do gioù vaø nöôùc trong maây cuøng va chaïm vaøo nhau, neân lieàn coù tieáng reàn vang leân. Ba laø do gioù vaø löûa trong maây cuøng chaïm vaøo nhau, neân lieàn coù tieáng reàn vang leân. Taïi sao nhö theá? Thí duï nhö caùc caønh caây cuøng coï xaùt vaøo nhau, laäp töùc coù löûa xeït leân. Hieän töôïng saám reàn naøy cuõng gioáng nhö theá”. (Theo kinh, saám cuõng coù nhieàu loaïi, nhö coù loaïi saám loâi

xa coå, do quyû thaàn tay goõ duøi, tay ñaùnh ra saám. Vì theá, ngöôøi ta goïi laø troáng Trôøi. Trong ñoù, cuõng coù ngöôøi nhieàu toäi loãi bò seùt ñaùnh cheát. Xem ôû quyeån Thoï baùo).

***Thöù möôøi:*** PHAÀN KÍCH ÑIEÄN

Theo kinh Khôûi Theá noùi raèng, Phaät baûo caùc Tyø-kheo: “Hoaëc coù keû ngoaïi ñaïo ñeán hoûi caùc oâng raèng: “Do nhaân duyeân naøo, trong hö khoâng sinh ra tia chôùp?”. Caùc oâng neân ñaùp raèng: “Do hai nhaân duyeân neân trong maây sinh ra tia chôùp. Laø hai nhaân duyeân naøo? Moät laø phöông Ñoâng coù ñieän teân laø Khoâng daøy. Phöông Nam coù ñieän teân laø Thuaän doøng. Phöông Taây coù ñieän teân laø AÙnh saùng rôi. Phöông Baéc coù ñieän teân laø Caây traêm ñôøi. Hai laø, hoaëc coù moät luùc, ñieän Khoâng daøy do phöông Ñoâng sinh ra vaø ñieän AÙnh saùng rôi cuûa phöông Taây aáy cuøng chaïm nhau, cuøng ñoái nhau, cuøng coï nhau, cuøng ñaùnh nhau. Do nguyeân nhaân naøy, töø giöõa ñaùm maây trong hö khoâng aáy sinh ra aùnh saùng lôùn goïi laø Tia chôùp. Hoaëc coù luùc, ñieän Thuaän doøng cuûa phöông Nam vaø ñieän Caây traêm ñôøi cuûa phöông Baéc aáy cuøng chaïm nhau, cuøng ñoái nhau, cuøng coï nhau, cuøng ñaùnh nhau. Do nguyeân nhaân naøy, töø giöõa ñaùm maây trong hö khoâng aáy sinh ra aùnh saùng lôùn goïi laø Tia chôùp. Thí duï nhö gioù thoåi hai caây cuøng chaïm vaøo nhau, boãng nhieân tia löûa xeït leân, roài laïi ruùt vaøo caây”. (Theo kinh, hoaëc tröôùc tieân coù saám, khoâng coù chôùp. Hoaëc coù chôùp roài sau môùi coù saám, cuøng chaïm nhau seùt ñaùnh ngöôøi vaø vaät).

***Thöù möôøi moät:*** PHAÀN GIAÙNG VUÕ

Theo luaän Phaân Bieät Coâng Ñöùc noùi: “Möa coù ba loaïi: moät laø trôøi möa, hai laø roàng möa, ba laø A-tu-la möa. Trôøi möa coù söông muø moûng. Roàng möa coù haït raát lôùn. Khi roàng vui thì möa oân hoøa, nhuaàn nhaõ. Khi roàng giaän thì möa lôùn, saám seùt ñuøng ñuøng. A-tu-la cuøng Ñeá-thích tranh taøi, cuõng thöôøng laøm möa, coù haït lôùn nhoû khoâng nhaát ñònh”. (Theo kinh, cuõng coù nhieàu loaïi möa, hoaëc khoâng coù maây maø vaãn ñoå möa, hoaëc coù maây tröôùc roài môùi ñoå möa, hoaëc nhôø coù roàng maø möa, hoaëc khoâng nhôø roàng maø vaãn möa. Thaät ra, do nghieäp löïc cuûa chuùng sinh maø ra caû, nhö kinh ñaõ noùi ñaày ñuû).

***Thöù möôøi hai:*** PHAÀN THAÁT HAÄU

Nhö kinh Khôûi Theá noùi raèng Phaät baûo caùc Tyø-kheo: “Coù naêm nhaân duyeân coù theå ngaên caûn möa, khieán nhaø chieâm tinh khoâng löôøng ñöôïc, taêng theâm laàm laãn, ghi nhaän chaéc chaén trôøi möa. Laø naêm nhaân duyeân naøo? Moät laø ôû trong hö khoâng, maây noåi saám reàn, phaùt ra caùc tieáng

giaø traø giaø traø, cuø truø cuø truø, hoaëc loùe leân tia chôùp, hoaëc coù gioù thoåi khí laïnh ñeán. Caùc hieän töôùng naøy ñeàu laø ñieàm möa. Caùc nhaø chieâm tinh vaø caùc nhaø hieân vaên ñeàu ñoaùn chaéc luùc aáy taát nhieân seõ ñoå möa. Baáy giôø, La haàu vaø chuùa A-tu-la, töø trong cung ñieän cuûa mình böôùc ra, roài ñöa hai tay naém laáy ñaùm maây sinh möa, neùm vaøo trong bieån. Ñoù laø nhaân duyeân thöù nhaát ngaên caûn möa rôi maø nhaø chieâm tinh khoâng heà bieát raèng cuoái cuøng seõ khoâng ñoå möa. Hai laø coù luùc hö khoâng noåi maây, trong maây cuõng coù caùc tieáng giaø traø, cuõng coù tia chôùp loùe leân, laïi coù gioù thoåi khí laïnh ñeán. Baáy giôø, nhaø chieâm tinh xem thaáy, ñoaùn chaéc taát nhieân seõ ñoå möa. Baáy giôø, löûa taêng theâm söùc maïnh, laäp töùc thieâu ñoát ñaùm maây sinh möa. Ñoù goïi laø nhaân duyeân thöù hai ngaên caûn möa rôi maø nhaø chieâm tinh khoâng heà bieát raèng cuoái cuøng seõ khoâng ñoå möa. Ba laø coù luùc, trong hö khoâng noåi maây, trong maây cuõng coù caùc tieáng giaø tra, cuõng coù tia chôùp loùe leân, cuõng coù gioù thoåi khí laïnh ñeán. Luùc aáy, nhaø chieâm tinh xem thaáy, ghi nhaän taát nhieân seõ ñoå möa. Vì löûa taêng theâm söùc maïnh, thoåi ñaùm maây sinh möa, lieäng vaøo ñoáng caùt Ca laêng giaø, hoaëc vaøo trong ñoàng noäi, hoaëc vaøo trong sa maïc Ma lieân na. Ñoù goïi laø nhaân duyeân thöù ba ngaên caûn möa rôi maø nhaø chieâm tinh khoâng heà bieát raèng cuoái cuøng seõ khoâng ñoå möa. Boán laø coù caùc chuùng sinh, vì tính phoùng ñaõng, laøm oâ ueá haïnh thanh tònh, neân trôøi khoâng ñoå möa xuoáng ñuùng muøa. Naêm laø do ngöôøi Dieâm-phuø coù keû khoâng theo ñuùng nhö chaùnh phaùp, deø seûn, tham lam, ganh gheùt, taø kieán, ñieân ñaûo, neân trôøi khoâng laøm möa. (Dieãn bieán ôû hai nhaân duyeân boán vaø naêm naøy cuõng gioáng nhö tröôùc. Kinh Tröôøng A-haøm cuõng noùi töông töï). Do naêm nhaân duyeân naøy, caùc nhaø chieâm tinh laàm laãn, ñoaùn möa khoâng ñuùng”.

Kinh Taêng-nhaát-A-haøm noùi: “Maët trôøi maët traêng coù boán lôùp che ñaäy, khieán cho khoâng phaùt ra aùnh saùng. Laø boán lôùp gì? Moät laø maây, hai laø gioù buïi, ba laø khoùi, boán laø A-tu-la, thöôøng che ñaäy maët trôøi maët traêng, khieán cho khoâng phaùt ra aùnh saùng. Tyø-kheo cuõng coù boán thöù troùi buoäc che ñaäy nhaân taâm, khoâng côûi môû ra ñöôïc. Moät laø daâm duïc, hai laø saân haän, ba laø ngu si, boán laø lôïi loäc, che ñaäy nhaân taâm, khoâng côûi môû ra ñöôïc”. Luaät Töù Phaàn cuõng coù boán loaïi thí duï nhö treân: moät laø daâm duïc, hai laø uoáng röôïu, ba laø ñoøi tieàn cuûa, boán laø taø meänh. Coù boán loaïi naøy cuõng khieán cho Phaät phaùp khoâng ñöôïc hieån minh. Bôûi theá, coù lôøi tuïng raèng:

*“Hoûi löûa boác khoùi môø, Hôi maây che laáp maây. Roàng thieân phun muø öôùt, Tung buïi khaép theá gian.*

*Röôïu laø cöûa phoùng ñaõng, Daâm laø nguoàn töû sinh.*

*Baïc vaøng laø hoïa lôùn, Taø meänh haïi giôùi caên”.*

***Thöù möôøi ba:*** PHAÀN ÑÒA ÑOÄNG

Theo kinh Phaät Baùt Neâ Hoaøn noùi: “A Nan chaép tay hoûi Phaät raèng: Con muoán bieát coù maáy chuyeän sinh ñoäng ñaát? Phaät baûo: coù ba nhaân duyeân. Moät laø do ñaát töïa treân nöôùc, nöôùc töïa treân gioù, gioù töïa treân hö khoâng. Khi gioù lôùn noåi leân thì nöôùc chao ñaûo. Nöôùc chao ñaûo sinh ra ñoäng ñaát. Hai laø do caùc Sa-moân ñaéc ñaïo vaø chö Thieân thaàn dieäu muoán thò hieän caûm öùng neân sinh ra ñoäng ñaát. Ba laø do Phaät löïc, töø tröôùc ñeán sau khi ta thaønh ñaïo, ñaõ chaán ñoäng ba ngaøn maët trôøi maët traêng, moät vaïn hai ngaøn theá giôùi, khoâng rôi naøo khoâng caûm öùng. Nhieàu chö Thieân vaø quyû thaàn ñeàu nghe bieát”.

Laïi nöõa, boä kinh lôùn cuûa Ñaïi thöøa laø Nieäm Phaät Tam Muoäi noùi: “Taát caû theá gian coù saùu loaïi chaán ñoäng: moät laø loaïi bieán ñoäng cuûa Ñoäng bieán ñoäng, hai laø loaïi bieán chaán cuûa Chaán bieán chaán. Ba laø loaïi bieán duõng cuûa Duõng bieán duõng. Boán laø loaïi bieán hoáng cuûa Hoáng bieán hoáng. Naêm laø loaïi bieán khôûi cuûa Khôûi bieán khôûi. Saùu laø loaïi bieán giaùc cuûa Giaùc bieán giaùc. Trong saùu loaïi naøy, moãi loaïi laïi coù ba loaïi, hoïp thaønh möôøi taùm hình thöùc chaán ñoäng. Nhö theá, heã phöông Ñoâng voït leân thì phöông Taây laën xuoáng. Phöông Taây voït leân thì phöông Ñoâng laën xuoáng. Phöông Nam voït leân thì phöông Baéc laën xuoáng. Phöông Baéc voït leân thì phöông Nam laën xuoáng. ÔÛ giöõa voït leân thì hai beân laën xuoáng. Hai beân voït leân thì ôû giöõa laën xuoáng”.

Laïi nöõa, luaän Laäp Theá A-tyø-ñaøm noùi: “Phaät baûo Phuù Laâu Na raèng: Laïi coù chö Thieân chöùng ñöôïc ñaïi ñoàng thaàn thoâng uy ñöùc, neáu muoán gaây chaán ñoäng theá gian, laäp töùc laøm cho theá gian chaán ñoäng. Neáu coù caùc Tyø-kheo coù ñaïi thaàn thoâng, ñaïi uy ñöùc, quaùn ñaát, khieán lôùn thaønh nhoû, nhoû thaønh lôùn. Neáu muoán gaây ra ñoäng ñaát thì cuõng coù chaán ñoäng. Gaây ra ñoäng ñaát, coøn coù loaïi gioù teân laø Tyø Lam Baø. Gioù naøy thoåi hoaøi, khieán ñaát chaán ñoäng khoâng ngöøng, söùc gioù boác leân cao. Coù loaïi gioù thoåi phía döôùi thaáp, cuõng gaây neân chaán ñoäng hai beân. Loaïi gioù naøy bình thöôøng, thoåi xoay troøn ñeå giöõ ñaát laïi”. Laïi nöõa, luaän Trí Ñoä noùi: “Ñoäng ñaát coù boán nhaân duyeân: moät laø do löûa, hai laø do roàng, ba laø do chim Kim sí, boán laø hai möôi taùm vì tinh tuù”. Laïi nöõa, caùc La Haùn vaø chö Thieân cuõng coù theå gaây ra ñoäng ñaát. Laïi nöõa, kinh Taêng-nhaát- A-haøm noùi: “Taïi thaønh

Xaù Veä, Phaät baûo caùc Tyø-kheo raèng coù taùm nhaân duyeân sinh ra ñoäng ñaát lôùn: maët ñaát naøy saâu saùu möôi taùm ngaøn do tuaàn, ñöôïc nöôùc giöõ laïi, nöôùc töïa vaøo hö khoâng. Neáu luùc naøy hö khoâng coù gioù ñoäng thì nöôùc cuõng ñoäng. Nöôùc ñoäng thì ñaát lieàn ñoäng lôùn. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù nhaát. Neáu coù Tyø-kheo chöùng ñöôïc thaàn thoâng bieán hieän töï taïi, quaùn ñaát nhö loøng baøn tay, cuõng coù theå khieán ñoäng ñaát lôùn. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù hai. Laïi nöõa, neáu coù chö Thieân chöùng ñöôïc thaàn thoâng bieán hieän töï taïi vaø ñaïi uy ñöùc, cuõng coù theå khieán ñaát roäng lôùn. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù ba. Neáu coù Boà taùt ôû Trôøi Ñaâu suaát muoán giaùng traàn haï sinh, luùc baáy giôø seõ coù ñoäng ñaát. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù tö. Laïi nöõa, neâu Boà taùt aáy bieát mình ñang ôû trong baøo thai cuûa meï, ñaát seõ ñoäng lôùn. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù naêm. Neáu Boà taùt aáy bieát ñaõ ñuû möôøi thaùng, phaûi ra khoûi baøo thai cuûa meï, ñaát seõ ñoäng lôùn. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù saùu. Neáu Boà taùt aáy xuaát gia, ngöï giöõa Ñaïo traøng, haøng phuïc ma chöôùng, cuoái cuøng thaønh ñaïo, ñaát seõ ñoäng lôùn. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù baûy. Neáu trong töông lai, töø ñòa vò Voâ dö Nieát baøn maø nhaäp Nieát baøn, ñaát seõ ñoäng lôùn. Ñoù laø nhaân duyeân ñoäng ñaát thöù taùm”. (Theo kinh, ñoäng ñaát cuõng coù nhieàu loaïi: ñoäng ñaát do coù Thaùnh nhaân ra ñôøi, ñoäng ñaát do haøng Töù Thaùnh xuaát theá, hoaëc do chö Phaät, Boà taùt xuaát theá, hoaëc ñoäng moät theá giôùi, hoaëc nhieàu theá giôùi. Cuõng coù chuùng sinh baïc phöôùc, bò ñoäng ñaát gaây ra hao taøi toån maïng, tuøy theo y baùo, chaùnh baùo cuûa mình, nhö kinh coù noùi ñaày ñuû).

Thuaät raèng: “Töø ñaây trôû xuoáng, toùm löôïc ñaïi khaùi caùc saùch theá gian noùi veà tình hình bieán hoùa cuûa aâm döông vaø trôøi ñaát thöôû môùi phaân chia, cho raèng coù naêm taàng: moät laø Nguyeân khí, hai laø Thaùi dòch, ba laø Thaùi sô, boán laø Thaùi thuûy, naêm laø Thaùi toá. Thöù nhaát laø Nguyeân khí. Theo Haø Ñoà noùi: “Nguyeân khí voâ hình, reàn ró toái taêm. Phaàn ngöûa leân laø ñaát, phaàn uùp xuoáng laøm trôøi”. Leã Thoáng noùi: “Trôøi ñaát do nguyeân khí sinh ra, laø toå toâng cuûa vaïn vaät”. An Ñeá Vöông Theá Kyû cuûa Hoaøng Phuû Só noùi: “Khi nguyeân khí môùi manh nha goïi laø Thaùi sô”. Tam Nguõ Lòch Kyû noùi: “Khi chöa coù trôøi ñaát, haõy coøn hoãn ñoän nhö quaû tröùng gaø. Roài khí môø mòt sinh ra, khí bao la phaân boá ñaày daãy. Naêm döïng leân thôøi tieát vaø nguyeân khí hình thaønh”. Ñeá Heä Phoå noùi: “Khi trôøi ñaát môùi taïo thaønh, haõy coøn môø mòt bao la. Trong ñoù sinh ra Thieân hoaøng cai trò moät vaïn taùm ngaøn naêm laáy ñöùc cuûa haønh Moäc laøm vua”. Saùch Lieät Nöõ noùi: “Xeùt raèng höõu hình sinh ra töø voâ hình. Vaäy trôøi ñaát sinh ra töø ñaâu? (Tröông Kieàn chuù thích raèng trôøi ñaát khoâng sinh ra töø ñaâu caû, maø töï sinh ra). Theá neân coù Thaùi dòch, coù Thaùi cô, coù Thaùi thuûy, coù Thaùi toá bieán hoùa thaønh

Moät. Moät bieán hoùa thaønh Baûy. Baûy bieán hoùa thaønh Chín. Chín laø cöùu caùnh cuûa bieán hoùa. Roài laïi bieán hoùa thaønh Moät. Moät laø khôûi thuûy cuûa hình bieán. Phaàn trong treûo nheï nhaøng noåi leân laøm trôøi. Phaàn caën ñuïc naëng neà chìm xuoáng laøm ñaát. Khí chan hoøa laøm ngöôøi. Theá neân, trôøi ñaát chöùa tinh, vaïn vaät hoùa sinh”. Vì vaäy, Heä töø thöôïng trong kinh Dòch noùi: “Dòch coù Thaùi cöïc. Thaùi cöïc sinh ra Löôõng nghi. Löôõng nghi sinh ra Töù töôïng. Töù töôïng sinh ra Baùt quaùi. Baùt quaùi minh ñònh caùt hung vaäy”. Caûm Tinh Phuø trong Xuaân Thu noùi: “Nhaân chuû vôùi maët trôøi maët traêng cuøng saùng, vôùi boán muøa cuøng ñuùng. Neân laáy trôøi laøm cha, ñaát laøm meï, maët trôøi laøm anh, maët traêng laøm chò”. (Toân trôøi laøm cha ôû leã teá ñaøi troøn. Toân ñaát laøm meï ôû teá ñaàm vuoâng. Toân maët trôøi laøm anh ôû teá Ñoâng giao. Toân maët traêng laøm chò ôû teá Taây giao). Thuyeát Ñeà Töø trong Xuaân Thu noùi: “Noùi trôøi laø ñaày vaäy. Trôøi ôû treân cao ñeå coi soùc döôùi thaáp, vì ngöôøi maø lieäu lyù caùc Döông tinh. Chaát chöùa laïi thì laøm Moät tuyeät ñoái, phaân taùn ra thì coù caùc teân khaùc nhau. Theá neân ñaët chöõ Nhaát vaø chöõ Ñaïi thaønh chöõ Thieân vaäy”.

Xuaân Thu Phoàn Loä noùi: “Trôøi coù möôøi moái: Trôøi laø moät moái, ñaát laø moät moái, döông laø moät moái, aâm laø moät moái, thoå laø moät moái, kim laø moät moái, moäc laø moät moái, thuûy laø moät moái, hoûa laø moät moái, caû thaûy laø möôøi moái. Trôøi cuõng coù khí möøng giaän, coù loøng vui buoàn, vôùi ngöôøi laø hai, cuøng hôïp vôùi ngöôøi. Trôøi vaø ngöôøi laø moät. Muøa Xuaân thì hôùn hôû neân khí sinh soâi. Muøa Thu thì giaän döõ neân khí taøn saùt. Muøa Haï thì vui töôi neân khí nuoâi döôõng. Muøa Ñoâng thì buoàn baõ neân khí aån taøng. Boán khí aáy, trôøi vaø ngöôøi ñeàu coù”. Nhó Nhaõ noùi: Voøm xanh xanh laø trôøi ñaáy! (Lyù Tuaàn noùi: “Ngaøy xöa, moãi khi ngöôøi ta theà thoát, ngöûa leân nhìn trôøi, voøm cong maø cao, maøu xanh xanh, neân baûo laø voøm xanh). Muøa Xuaân laø Thöông thieân (Tröông Tuaàn noùi: Vaøo muøa Xuaân, vaïn vaät baét ñaàu sinh soâi, coù maøu xanh xanh, neân goïi laø trôøi xanh). Muøa Haï laø Haïo thieân (Lyù Tuaàn noùi: Vaøo muøa Haï, vaïn vaät lôùn nhanh, khí saéc traøn treà, neân goïi laø trôøi caû). Muøa Thu laø Maân thieân (Lyù Tuaàn noùi: Vaøo muøa Thu, vaïn vaät giaø chín, coù maøu saéc ñeïp ñeõ, neân goïi laø Maân thieân. Maân laø vaên veû cuûa trôøi. Quaùch Caûnh Thuaàn noùi: Maân cuõng nhö maãn, nghóa laø thöông xoùt vaïn vaät taøn taï vaäy). Muøa Ñoâng laø Thöôïng thieân (Lyù Tuaàn noùi: Vaøo muøa Ñoâng, aâm khí ôû treân, vaïn vaät aån taøng, neân goïi laø trôøi cao). Quaûng Nhaõ noùi: “Trôøi troøn roäng, chieàu Nam Baéc laø hai öùc ba vaïn ba ngaøn naêm traêm daëm baûy möôi laêm boä. Chieàu Ñoâng Taây ngaén hôn boán boä. Chu vi saùu öùc möôøi vaïn baûy traêm daëm hai möôi laêm boä. Töø maët ñaát leân ñeán trôøi 1 öùc moät vaïn saùu ngaøn baûy traêm taùm möôi moát daëm röôõi. Beà daøy döôùi maët

ñaát cuõng baèng khoaûng trôøi cao”. Trong Hieáu Kinh, phaàn Chaâu Thieân Thaát Haønh Luïc Gian noùi: “Giaùp voøng trôøi coù baûy haønh vaø saùu khoaûng trung gian. Moãi khoaûng cuøng caùch nhau moät vaïn chín ngaøn taùm traêm ba möôi ba daëm moät phaàn ba, goäp laïi thaønh 1moät vaïn chín ngaøn daëm. Töø haønh trong ñeán haønh giöõa, töø haønh giöõa ñeán haønh ngoaøi, moãi haønh caùch nhau naêm vaïn chín ngaøn naêm traêm daëm”.

Chaâu Dieäu Ñoä trong Laïc Thö noùi: “Giaùp voøng trôøi coù ba möôi saùu naêm ñoä moät phaàn tö. Moät ñoä coù moät ngaøn chín traêm ba möôi hai daëm. Vaäy trôøi ñaát caùch nhau moät baûy vaïn taùm ngaøn naêm traêm daëm”. Luaän Haønh noùi: “Maët trôøi ñi moät ngaøy ñöôïc moät ñoä. Moät ñoä coù hai ngaøn daëm. Vaäy ban ngaøy, maët trôøi ñi ñöôïc moät ngaøn daëm. Nhanh chaäm cuõng baèng böôùc chaân kyø laân”. Baïch Hoå Thoâng noùi: “Maët trôøi ñi chaäm, maët traêng ñi nhanh. Maët trôøi ñi moät ñoä thì maët traêng ñi möôøi ba ñoä baûy phaàn möôøi chín. Maët trôøi maët traêng lôùn ngaøn daëm. Hôn nöõa, tính nhaät quyõ cuûa maët trôøi coøn coù trong ngoaøi. Töø cöïc Baéc ñeán cöïc Nam caùch nhau chín traêm chín möôi do tuaàn. Traûi qua moät taùm möôi ngaøy, maët trôøi ñi töø trong ñeán ngoaøi. Laïi traûi qua moät taùm möôi ngaøy, maët trôøi ñi töø ngoaøi vaøo trong. Theá neân môùi goïi laø ñi. Noùi maët trôøi ñi ñöôïc saùu möôi daëm vì vaàng maët trôøi lôùn. Maët trôøi chôø baàu trôøi maø ñi. Vì maët trôøi ñi chaäm, chæ saùu möôi daëm, neân moät naêm coù möôøi hai thaùng. Saùu thaùng ñi veà phöông Baéc. Saùu thaùng ñi veà phöông Nam. Toång coäng nhaät quyõ cuûa maët trôøi coù ba saùu möôi ñoä”. Baïch Hoå Thoâng coøn noùi: “Maët traêng sôû dó coù khi troøn khi khuyeát, do veà quy coâng cho maët trôøi. Ngaøy moàng ba thaønh toái, ngaøy moàng taùm thaønh saùng. Hai laàn taùm, ngaøy möôøi saùu, chuyeån veà quy coâng. Ñeâm ba möôi ñeán saùng moàng moät, nhaän tín hieäu ñeå ñi laïi. Maët traêng coù luùc lôùn nhoû, xoay veà phía Ñoâng cuûa baàu trôøi. Maët trôøi xoay veà phía Taây cuûa baàu trôøi. Maët trôøi ñi chaäm, maët traêng ñi nhanh, khi kòp maët trôøi laø moät thaùng. Ñeán ngaøy hai möôi chín, chöa ñuû baûy ñoä, phaûi qua ngaøy ba möôi môùi môùi hôn baûy ñoä. Maët trôøi khoâng theå phaân chia ra, neân coù luùc aùnh saùng boãng nhoû laïi. Coù aâm döông neân coù nhuaän. Maët traêng ñi giaùp voøng baàu trôøi ba traêm saùu möôi laêm ñoä moät phaàn boán trong hai thaùng. Maët trôøi ñi khoâng giaùp möôøi hai ñoä. Theá neân ba naêm coù moät laàn nhuaän. Naêm naêm laïi nhuaän moät laàn nöõa. Roõ raøng laø aâm thieáu, döông thöøa. Nhuaän laø döông thöøa vaäy”.

Töø Chænh Tröôøng Lòch cho raèng maët trôøi maët traêng ñöôøng kính

ngaøn daëm, chu vi ba ngaøn daëm, ôû döôùi baàu trôøi baûy ngaøn daëm. Thöôïng thö cho raèng aùnh saùng maët trôøi chieáu dieäu suoát ba vaïn saùu ngaøn daëm. Ñòa thuyeát thö cho raèng maët trôøi maët traêng chieáu saùng ñeán boán möôi

laêm vaïn daëm.

Saùch Lieät Töû noùi: “Khoång töû ñi chôi ôû phöông Ñoâng, gaëp hai ñöùa beù caõi lyù, beøn hoûi nguyeân nhaân. Moät ñöùa noùi: “Toâi cho raèng khi môùi moïc, maët trôøi gaàn ngöôøi, luùc giöõa tröa thì laïi xa ngöôøi. Moät ñöùa cho raèng luùc môùi moïc maët trôøi xa ngöôøi, vaøo giöõa tröa thì laïi gaàn ngöôøi. Moät ñöùa noùi laø khi maët trôøi môùi moïc thì lôùn nhö caùi loïng che xe, ñeán giöõa tröa, chæ coøn baèng caùi loàng baøn. Ñaáy phaûi vì xa thì nhoû maø gaàn thì lôùn sao?”. Moät ñöùa noùi: “Maët trôøi môùi moïc, laønh laïnh, maùt maùt, ñeán giöõa tröa, nhö chaïm phaûi nöôùc soâi, ñaáy chaúng phaûi vì gaàn thì noùng maø xa thì maùt sao?”. Khoång Töû khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc. Hai ñöùa treû cöôøi maø baûo raèng: “Ai noùi Ngaøi laø baäc ña trí!”.

Hoaøn Ñaøm Taân luaän noùi: “Thöôû nhoû, toâi nghe laøng xoùm noùi raèng Khoång Töû ñi chôi phöông Ñoâng, gaëp hai ñöùa treû caõi lyù, beøn hoûi nguyeân nhaân. Moät ñöùa noùi: “Toâi cho raèng maët trôøi môùi moïc thì gaàn, giöõa tröa thì xa. Moät ñöùa kia cho raèng khi maët trôøi môùi moïc thì xa, giöõa tröa thì gaàn. Quan Töû Döông, Hieäu yù ñaát Tröôøng Thuûy, cho raèng trôøi ôû treân ñaàu thì xa, trôøi ôû boán beân thì gaàn. Vì tinh tuù vaøo luùc hoaøng hoân, moïc ôû phöông Ñoâng, caùch nhau raát xa, hôn caû moät tröôïng. Nöõa ñeâm naèm ôû treân ñaàu, nhìn thaáy san saùt, chæ caùch nhau moät hai thöôùc maø thoâi. Maët trôøi laø döông cuûa trôøi, löûa laø döông cuûa ñaát. Döông cuûa ñaát thì bay leân, döông cuûa trôøi thì haï xuoáng. Neáu sai ñaët löûa döôùi ñaát, töø beân caïnh vaø ôû treân maø xeùt söùc noùng, do xa gaàn khoâng gioáng nhau, neân söùc noùng sai bieät haún moät nöõa. Giöõa tröa, maët trôøi ôû treân ñaàu, ñang luùc döông cuûa trôøi ñang ôû treân, neân noùng hôn khi môùi moïc. Luùc khaùc, vì söùc noùng töø trong thaùi döông toûa ra, neân maùt hôn. Maët trôøi chieàu ôû phöông Taây, trong ñaùm caây daäu, tuy cuøng ñoä lôùn nhoû nhö buoåi saùng, nhöng khí chaát khoâng gioáng nhö buoåi saùng vaäy”.

Luaän haønh noùi: “Xeùt raèng maët trôøi maët traêng khoâng troøn, nhìn thaáy nhö troøn, do ôû xa ngöôøi vaäy. Xeùt raèng maët trôøi laø tinh cuûa löûa. ÔÛ döôùi ñaát, nöôùc löûa ñeàu khoâng troøn. ÔÛ treân trôøi, löûa sao laïi troøn ñöôïc? Maët trôøi maët traêng ôû treân trôøi cuõng gioáng nguõ tinh. Nguõ tinh cuõng gioáng caùc tinh tuù khaùc, ñeàu khoâng troøn. Vì aùnh saùng maø thaáy nhö troøn thoâi. Laøm sao bieát ñöôïc ñieàu naøy? Vaøo thôøi Xuaân thu, coù vaân thaïch rôi xuoáng kinh ñoâ nöôùc Toáng, nhìn gioáng cuïc ñaù. Ñaù voán khoâng troøn. Do ñoù, bieát raèng maët trôøi maët traêng cuõng khoâng troøn ñöôïc”. Luaän haønh noùi: “Nhaø Nho baûo trong maët trôøi coù con quaï ba chaân. Maët trôøi laø löûa. Quïa vaøo löûa thì chaùy naùt tan, laøm sao ñöùng yeân laønh ñöôïc? Nhö theá, quaï chæ laø khí cuûa maët trôøi”.

Thieân Suy Ñoä Tai trong kinh Thi noùi: “Moàng ba traêng toái. Moàng taùm traêng saùng. Coùc vaøng thaønh daùng. Thoû baïc môùi nhoâ”. (Tröông Tuaàn chuù thích Quyeát tò laø traêng).

Dieãn Khoång Ñoà trong Xuaân Thu noùi: “Thieàm thöø laø tinh cuûa maët traêng”. Nguyeân Meänh Bao trong Xuaân Thu noùi: “Maët traêng laø tinh cuûa aâm, moãi ngaøy ñi ñöôïc möôøi ba ñoä, thöôøng boû chöùc maø nhaän thaáy tinh cuûa döông. Nhaän tinh saùng ôû trong, neân chöùa kim vaø thuûy trong ñoù”.

Thuûy Khai cuûa Haø Ñoà noùi: “Buïi cuûa suoái vaøng boác leân laøm maây xanh. Buïi cuûa suoái ñoû boác leân laøm maây ñoÛ. Buïi cuûa suoái traéng boác leân laøm maây traéng. Buïi cuûa suoái ñen boác leân laøm maây ñen”. (Hoaøi Nam Töû cuõng cheùp theá).

Quaùt Ñòa Töôïng cuûa Haø Ñoà noùi: “Nuùi Coân Luaân phaùt ra hôi maây nguõ saéc”. Thuyeát Quaûi cuûa Dòch noùi: “Toán laø gioù. Laáy chuyeån vaïn vaät thì chaúng coù gì hôn gioù maïch. Gioù ñeå chuyeån ñoäng vaïn vaät”.

Ñeá Thoâng Kyû cuûa Haø Ñoà noùi: “Gioù laø söï sai söû cuûa trôøi ñaát”.

Nhó nhaõ noùi: “Khí haäu boán muøa ñieàu hoøa laø Thoâng chaùnh, goïi laø Caûnh phong (Lyù Tuaàn noùi Caûnh phong laø gioù thaùi bình). Gioù Nam goïi laø Phieâu phong. Gioù Ñoâng goïi laø Coác phong. Gioù Baéc goïi laø Löông phong. Gioù Taây goïi laø Thaùi phong. Phaàn luaân goïi laø Ñoài (Quaùch Phaùc chuù thích laø gioù töø treân trôøi thoåi xuoáng). Gioù coù löûa goïi laø Ñoàn (Ñoàn laø maïnh meõ). Nhaân noåi gioù goïi laø Phieâu. Maët trôøi moïc coù gioù goïi laø Baïo. Gioù ñoå möa ñaát buïi xuoáng goïi laø Mai. Trôøi toái taêm vaø gioù noåi leân goïi laø EÁ”.

Keâ Laõm Ñoà cuûa Dòch noùi: “Döông haï xuoáng laøm gioù. Gioù do döông haï xuoáng khoâng lay caønh caây keâu leân”.

Thuyeát Quaûi cuûa Dòch noùi: “Chaán laø saám. Lay ñoäng vaïn vaät, chaúng coù gì lôùn hôn saám”.

Ñeá Thoâng Kyû cuûa Haø Ñoà noùi: “Saám laø troáng cuûa trôøi ñaát”.

Taû Truyeän noùi: “Chöùa baêng ñuùng luùc thì saám noå thaønh seùt. Boû baêng khoâng chöùa thì coù saám maø khoâng coù seùt”.

Nguyeân Meänh Bao trong Xuaân Thu noùi: “AÂm döông hôïp laïi thaønh saám”. Sö Khoaùng ñoaùn raèng: “Saám xuaân baét ñaàu noåi, keâu laùch baùch caùch caùch. Tieáng seùt cuûa noù goïi laø saám troáng, ñoù laø khí haïn haùn. Neáu keâu ì aàm khoâng lôùn, tieáng seùt nhö theá goïi laø saám maùi, ñoù laø khí cuûa nöôùc”. Sö Khoaùng laïi ñoaùn raèng: “Vaøo luùc Xuaân phaân, möa coù tieáng saám, gioáng saám maø khoâng phaûi saám. Tieáng ôû trong ñaát, trong choã aáy ngaàm noåi ñieàm beänh. Neáu khoâng maây maø coù tieáng saám, goïi laø Thieân caåu, ñieàm aáy xaûy ra, khoâng quaù ba naêm, nöôùc nhaø seõ gaëp hoïa”.

Thuûy Khai Ñoà cuûa cuûa Haø Ñoà noùi: “Döông kích ñoäng thaønh

saám”.

Keâ Laõm Ñoà cuûa Dòch noùi: “AÂm döông hoøa hôïp laïi, tia chôùp röïc rôõ, aùnh saùng loùe daøi”.

Nguyeân Meänh Bao trong Xuaân Thu noùi: “AÂm döông xung kích thaønh tia chôùp”.

Thieân Quan Thöù cuûa Söû Kyù noùi: “Tia chôùp laø do chuyeån ñoäng cuûa aâm döông”.

Coác Löông truyeän noùi: “AÅn coâng baûo laø ñình loâi”. (Nghóa laø saám noå nhanh, nay goïi laø seùt ñaùnh).

Thuyeát Vaên noùi: “Seùt ñaùnh laø ñaùnh vaïn vaät vaäy”.

Tích Danh noùi: “Seùt ñaùnh laø beû gaõy. Seùt ñaùnh laø ñaùnh phaù. Choã bò ñaùnh laäp töùc vôõ tan, cuõng nhö ñaùnh phaù ra vaäy”.

Dò Uyeån noùi: “Sa-moân Thích Tueä Vieãn tu luyeän ôû Loâ Sôn. Töøng coù con roàng bay löôïn tröôùc maét. Ngaøi noåi giaän, laáy ñaù neùm truùng. Roàng nhaøo loän bay leân, boãng noåi leân côn loác saùng laäp loøe. Ngaøi bieát do roàng aáy gaây neân, lieàn leân nuùi thaép höông, taäp hôïp ñeä töû cuøng caát tieáng tuïng kinh keä. Laäp töùc, seùt ñaùnh traû laïi vieân ñaù neùm truùng con roàng. Maây möa môùi laëng yeân”.

Dò Uyeån noùi: “Giaëc Khuaát Phuïc Quoác Nhaân ñôøi Taây Taàn hung taøn baïo ngöôïc, töøng bò seùt ñaùnh truùng. Veà sau, moãi laàn caát mình ñi ra ngoaøi, vieát leân sau löng boán chöõ ñeå che ñaäy toäi aùc cuûa mình. Quoác Nhaân ít khi ñi ñaâu maø queân laøm ñieàu naøy”. Tuïng raèng:

*“Vaèng vaëc nhaät nguyeät, Laáp laùnh sao trôøi.*

*Ngaøy nhaät, ñeâm nguyeät, Boùng toái coøn nôi?*

*Moïc leân raïng rôõ. Laën xuoáng môø môø. Ñaày vôi aån hieän, Hoái soùc chuyeån dôøi. Tinh tuù phaân boá, Phöôùc thoï linh oai.*

*Thaùnh nhaân thieát laäp, Tuøy nghieäp saùng soi. Roàng maây gaëp hoäi, Leân xuoáng ñoåi ngoâi, Kích ñoäng saám seùt, Möa naéng kòp thôøi”.*

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 1 10