TAÄP COÅ KIM PHAÄT ÑAÏO LUAÄN HAØNH

**QUYEÅN 2**

# *Vieäc thöù nhaát:*

Chu Cao Toå Vuõ Hoaøng ñeá ñònh phaù dieät Phaät phaùp, Phaùp sö ta daâng thö.

Chu Vuõ ban ñaàu tin Phaät, sau ñoïc thaáy caâu saám: Haéc y seõ thònh, thì toân troïng Ñaïo giaùo, muoán dieät Thích giaùo nhöng coøn ngaïi. Ñaïo só Tröông Taân daâng sôù baøi tröø hoï Thích, vua nhaän lôøi, môøi chö Taêng vaøo haønh ñaïo baûy ngaøy. Vì bieát tröôùc neân chö Taêng thaønh taâm caàu nguyeän. Thaáy vaäy vua khoâng caám ñöôïc. Ngaøy möôøi laêm thaùng ba nieân hieäu Thieân Hoøa naêm thöù tö, vua cho vôùi Taêng chuùng, ñaïo só, caùc quan leân ñieän, cho baøn veà söï hôn keùm cuûa ba giaùo. Nhöng cuoái cuøng khoâng phaân ñònh ñöôïc neân giaûi taùn. Sau vua haï leänh cho tö leä ñaïi phu Chaân Loan phaân ñònh. Loan daâng ba quyeån Tieáu Ñaïo luaän cöôøi cheâ Ñaïo giaùo. Phaùp sö ta laø ngöôøi ñöôïc moïi taàng lôùp toân troïng lieàn daâng Nhò giaùo luaän möôøi hai thieân. Löôïc neâu: Muoân hoùa khoâng sinh, ba taøi khoâng coù ñieåm ñaàu. Nhöng taùnh khoâng sinh, khoâng baét ñaàu laø ôû trong con ngöôøi coù hoùa coù sinh. Tuï moät theå nhöng coù thaân, taâm. Luùc thaân maát, taâm vaãn coøn. Neân giaùo cöùu thaân laø beân ngoaøi, giaùo cöùu taâm laø beân trong. Vì theá Trí luaän coù hai kinh trong ngoaøi, Nhaân vöông coù hai luaän. Phöông Ñaúng coù hai luaät, Baùch Luaän coù hai ñaïo. Trong ngoaøi veà caùi chung thì cuøng caû Hoa Haï vaø rôï daân, haïn heïp thì coù Nho, Thích. Thích giaùo laø trong, Nho giaùo laø ngoaøi. Ñaïo khoâng phaûi laø moät giaùo, neân chæ coù hai giaùo. Xöa Huyeàn Toá chöa truyeàn phong giaùo ñaõ maát. Nhaân toá toùm thaâu baûy ñieåm chín doøng, laøm maãu cho nöôùc nhaø, laø thuaät tu thaân. Neáu rieâng thì coù chín giaùo, nhöng chung laïi thì thuoäc Nho giaùo. Veà quan thì chæ laø moät chöùc, veà saùch thì chæ coù saùch hoaøng gia. Vì sao töø moät phaân thaønh chín ñeå ñeán noãi phaûi tranh ñaáu nhau, laøm toån thöông treân döôùi. Phaät giaùo laø giaùo phaùp troïn lyù cuøng taùnh, ra theá nhaäp chaân, veà vaên thì coù möôøi hai boä, veà theå thì coù boán Taát-ñaøn, lyù vi dieäu neân khoâng theå duøng ngoân ngöõ ñeå baøn, vöôït sinh töû, chöùng Nieát-baøn, chia naêm thöøa laø ñeå tuøy caên cô saâu caïn, neâu

roõ söï leân xuoáng cuûa thieän aùc saùu ñöôøng. Veà söï thì khoâng thieáu vieäc gì. Keû phaøm phu khoâng theå bieát ñöôïc. Ñaïo laõo chöa heà noùi veà taâm saéc sinh dieät. Saéc taâm coù voâ soá töôùng, Thanh vaên, Duyeân giaùc coøn khoâng bieät huoáng gì ngöôøi ngu. Kinh daïy: Ñom ñoùm khoâng theå saùnh vôùi aùnh saùng maët trôøi. Chuùng toâi nghe noùi kheùo trò thieân haï laø khoâng trò maø trò, caàn gì phaûi dôøi nuùi laäp beå. Treân töø thieân töû döôùi ñeán daân ñen, chaúng ai khoâng coù töø saéc taâm, khoâng theå laãn loän ngu trí baèng söï bình ñaúng cuûa saéc taâm. AÂm döông tuy nhö nhau nhöng vaãn coù sang heøn. Söû kyù neâu: Lyù laõo ñeán phöông Taây, hoùa ñoä ngöôøi Hoà, khoâng ñuû ñeå nghieân cöùu cuøng taän. Cuoái ñôøi Haùn, tam tröông meâ hoaëc daân tình. Tröông Laêng bò beänh, tìm ñöôïc saùch chuù thuaät, lieàn hoïc theo, sau bò raén caén cheát. Caùc ñeä töû doái xöng laø thaêng thieân, coøn coù Hoaønh, Loã cuõng hoïc phaùp ñoù, töï xöng laø Tam sö, Laêng laø thieân sö, Hoaønh laø heä sö, Loã laø Töï sö, duøng giaûi thuaät ñeå meâ hoaëc moïi ngöôøi. Haäu Haùn thö cheùp: Tröông–Loã ban ñaàu laøm ñoác nghóa tö maõ, sau gieát thaùi thuù Toâ Coá, gieát caû söù giaû, ôû laïi treân ñaát Haùn Trung suoát ba möôi naêm, maëc khaên vaøng, laøm saùch phuø chuù meâ hoaëc loøng ngöôøi. Ngöôøi hoïc theo ñaïo khaên vaøng thì ñoùng naêm ñaáu thoùc, neân ngöôøi ñôøi goïi laø giaëc cöôùp thoùc. Ngöôøi môùi vaøo ñaïo ñöôïc goïi laø quyû toát, sau goïi laø teá töûu. Trieàu ñình khoâng deïp ñöôïc neân toân Loã laøm Traán di trung lang töôùng. Ñeán ñôøi vua Hieán Ñeá naêm thöù hai möôi Taøo Thaùo ñaùnh deïp. Sau laïi coù saám hoaøng y seõ höng thònh neân Tröông Giaùc, Tröông Loã maëc y vaøng, hoï Taøo thay maøu vaøng baèng maøu ñoû, neân laáy hieäu laø Hoaøng Soå. Thôøi Nguyeân Nguïy, Ñaïo giaùo daàn ñöôïc höng thònh, phong hoùa daàn daàn ñoåi theo xöa. Thaùnh hieàn daïy baèng lôøi oân hoøa, quyû thaàn tröøng trò nghieâm khaéc. Chaân nguïy ñaõ roõ, xin löôïc neâu vaøi yù.

Ban ñaàu noùi caám kinh chæ giaù, luaän Huyeàn Quang cheùp: Caùc kinh cuûa ñaïo gia cheá taïp yù phaøm, giaùo tích taø hieån neân khoâng phaûi kinh. Ngöôøi giaøu laøm ra thì goïi laø kinh, ngöôøi ngheøo vieát laïi thì khoâng bao giôø ñöôïc truyeàn, tham taøi lôïi, khoâng töø bi. Veà phöông thuaät thì nhô ueá, nghieán raêng cho laø troáng trôøi, nuoát nöôùc boït cho laø cam loä, phaân ngöïa cho laø cuûi linh, chuoät maø xem laø thuoác thaàn.

Voïng xöng chaân giaùo. Thuïc kyù ghi: Tröông Laêng vaøo nuùi Haïc Minh, töï xöng laø thieân söù. Cuoái nieân hieäu Gia Bình nhaø Haùn bò raén caén, Töû Hoaønh cho laø linh hoûa. Ñaàu nieän hieäu Quang Hoøa, laïi cho ngöôøi truyeàn raèng ngaøy baûy thaùng gieâng Thieân sö thaêng thieân. Ñoù laø meâ hoaëc loøng ngöôøi, voïng taïo kinh saùch ñeå laøm loaïn taâm ngöôøi.

Ñaïo quyû khaên vaøng laøm loaïn nhaø Haùn, Toân AÂn caàu tieân gaây hoïa hoaøng thaát, phaù nöôùc, loaïn phong tuïc, meâ hoaëc thieân haï, naêm thieân ñaïo

ñöùc khoâng heà coù...

Taát caû laø giaûi phaùp cuûa Tam töông, khoâng phaûi hoaøi baõo cuûa Laõo Töû. Ñoïc taäp luaän cuûa Phaùp sö, vua hoûi caùc quan, khoâng ai daùm baùc boû ñieàu gì. Luùc ñoù khoâng coøn caûnh pheá laäp, saùu naêm sau, ñeán ngaøy möôøi baûy thaùng naêm nieân hieäu Kieán Ñöùc naêm thöù ba thì dieät caû Phaät, Ñaïo, chæ toân thoâng Ñaïo quaùn, ngöôøi hoïc thu ñöôïc goïi laø hoïc só thoâng ñaïo quaùn. Phaùp sö Taêng Maõnh chuøa Nguyeän quaû ôû Taân chaâu ñaát Thuïc daâng leân vua moät böùc thö trong ñoù coù möôøi taùm ñieàu. Xin löôïc neâu: Ngöôøi ta noùi Laõo Töû, Doaõn Hæ ñeán phöông Taây, Laõo Töû thuyeát giôùi kinh, Doaõn Hæ vieát Phaät giaùo hoùa ngöôøi Hoà, laïi noùi tieân sinh Quyû Coác soaïn Nam Sôn Töù haïo chuù. Nhöõng ai chöa tìm kyõ thì tin laø thaät. Laï thay truyeän naøy! Quaân töû coøn khoâng theå löøa huoáng chi laø baäc Thaùnh. Nay trình vieäc naøy khoâng phaûi laø ñeå chæ söï sai laàm cuûa theá gian hay huûy nhuïc Laõo Töû. Ngöôøi trí khoâng neâu nhöõng lôøi aáy, chæ keû ngu môø môùi tranh bieän vôùi Phaät giaùo, möôïn teân töù haïo cuûa Quyû Coác ñeå sau truyeän Doaõn Hæ ñeå meâ hoaëc loøng ngöôøi. Troäm nghe truyeän maø khoâng taäp thì Phu töû khoâng cho laøm caøn, laø ñieàu maø Laõo quaân caám kî. Thaät laø tai hoïa lôùn, theâm lôùn ba ñöôøng aùc, caàn phaûi thay ñoåi. Giaùo coù trong ngoaøi, aùp duïng thì khaùc, ngöôøi coù hieàn thaùnh, laïi meâ hoaëc boån tích. Vì theá Ban Coá Haùn thö chia con ngöôøi ra laøm chín: Moân ñoà hoï Khoång laø baäc thöôïng thöôïng, laø thaùnh. Laõo chöa baèng thaùnh cho neân laø trung thöôïng, laø hieàn. Nhö vaäy Hieàn thaùnh ñaõ roõ.

Nieân hieäu Hoaøng Sô naêm thöù ba vua haï leänh cho thöù söû Döï Chaâu hoûi veà vieäc xaây mieáu thôø Khoång Töû: Haùn Hoaøng Ñeá khoâng toân phaùp thaùnh, laïi thôø Laõo töû, caàu phöôùc. Traãm ñeán xem thì thaáy mieáu hoang pheá neân haï leänh söûa chöõa. Neáu khoâng laøm thì e coù keû lôïi duïng laøm caøn, neân thoâng baùo cho quan daân ñeàu bieát. Vua khoâng tieáp nhaän lôøi baøn cuûa Phaùp sö Maõnh. Phaùp sö AÙi bieát tin thì than: Naêm chuùng löu li, boán loaøi meâ hoaëc, aên côm uoáng nöôùc nhaø Chu nhöng khoâng ñeàn aân ñöùc, laïi laø ñeä töû Phaät haù ngoài nhìn Phaät phaùp suy dieät. Phaùp sö lieàn vaøo cung, taâu raèng: thaàn ñeán ñaây vôùi hai yù: Baùo aân Tam baûo, ñeàn aân ñöùc Ñaøn-vieät. Phaùp sö vieän daãn kinh ñieån, huøng bieän thoâng suoát töø saùng ñeán tröa, vua tuy nghe nhöng chöa quyeát. Phaùp sö noùi: Thích – lí taø chaùnh ñaõ roõ, beä haï khoâng phaûi khoå tìm. Vua lieàn haï leänh cho löu. Sa-moân Ñaïo Tích ôû Nghi chaâu cuõng ñeán khuyeân can nhöng vua khoâng nghe. Sa-moân lieàn cuøng baûy ngöôøi tuyeät thöïc, leã saùm tröôùc töôïng Di Laëc suoát baûy ngaøy thì tòch. Sa-moân AÙi vaøo nuùi Nam, töï caét phaàn thòt phôi treân ñaù, laáy ruoät treo treân caây. Sau ngöôøi ta tìm ñeán thaáy baøi keä:

*Nguyeän xaû thaân naøy Phaùp thaân töï taïi Tuøy nôi taïo phöôùc Caùc nghieäp ñeàu dieät Ba coõi voâ thöôøng Töï gieát, bò gieát*

*Ngöôøi trí khoâng thích Ñöôïc thaân töï taïi*

*Ñi khaép moïi nôi Hoä phaùp ñoä sinh Laø phaùp höõu vi Ngaøy giôø teân baén Ñeàu laø nhö theá*

*Hoâm nay nghieäp heát.*

# *Vieäc thöù hai:*

Chu Vuõ bình Teà nhoùm hoïp taêng chuùng baøn vieäc höng pheá, Phaùp sö Tueä Vieãn khaùng chæ.

Muøa xuaân nieân hieäu Thöøa Quang naêm thöù hai, Chu Vuõ Ñeá nhoùm hoïp taêng ni, baøn vieäc pheá laäp, noùi: Traãm thoï meänh trôøi, cai trò ñaát nöôùc, hieän coù ba toân giaùo, phong giaùo caùch xa, nay xem xeùt phaûi pheá. Saùu kinh Nho giaùo höng vieäc trieàu chính, leã nghóa trung hieáu hôïp vôùi loøng ngöôøi cho neân ñeå laïi. Veà Phaät giaùo, laø Phaät thaät thì khoâng caàn hình töôïng, chæ caàn thaønh taâm laø ñöôïc. Kinh Phaät thöôøng khen ngôïi vieäc xaây chuøa laäp thaùp taïo phöôùc, ñoù laø vaät voâ tình naøo coù aân hueä gì? Keû ngu tin caøn doác heát cuûa tieàn ra laøm, caàn phaûi tröø dieät. Vì theá kinh töôïng thì ñem ñoát, taêng ni thì cho hoaøn tuïc ñeå laøm troøn ñaïo trung hieáu. YÙ traãm laø theá, caùc ñaïi ñöùc thaáy theá naøo?

Chö Taêng ñeàu im laëng.

Phaùp sö Tueä Vieãn thaáy vaäy lieàn taâu: Beä haï laø ñaáng chí toân cai trò ñaát nöôùc, tuøy tuïc hieån ba toân giaùo. Beä haï chieáu raèng: Chaân Phaät khoâng töôïng, thaät nhö vaäy. Nhöng tai maét sinh linh nhôø nghe kinh thaáy töôïng maø hieån baøy chaân thaân. Neáu pheá boû thì khoâng laøm sao thôø cuùng.

Vua noùi: Chö Phaät trong hö khoâng ñaõ töï bieát, caàn gì nhôø kinh töôïng.

Phaùp sö noùi: Tröôùc thôøi Haùn Minh ñeá, chöa coù kinh töôïng, sao chuùng sinh ôû ñaây khoâng bieát coù chaân Phaät ôû hö khoâng?

Laïi noùi: Neáu khoâng caàn kinh giaùo maø töï bieát phaùp thì tröôùc thôøi

Tam Hoaøng khoâng coù vaên töï, con ngöôøi coù töï bieát ba luaân naêm thöôøng hay khoâng? Ngöôøi luùc ñoù vì sao chæ bieát meï, khoâng bieát cha, nhö loaøi caàm thuù? Neáu cho raèng hình töôïng voâ tình, toân thôø khoâng phöôùc, caàn pheá thì caùc töôïng trong baûy mieáu cuûa nöôùc nhaø haù coù tình, sao laïi thôø cuùng?

Vua noùi: Kinh Phaät laø phaùp cuûa nöôùc khaùc, nöôùc naøy khoâng caàn duøng phaûi pheá, baûy mieáu laø cuûa ñôøi tröôùc laøm, traãm cho laø traùi neân seõ pheá caû.

Phaùp sö noùi: Neáu cho raèng kinh cuûa nöôùc khaùc khoâng caàn duøng thì vì sao kinh cuûa Troïng Ni laø thuoäc nöôùc Loã, nöôùc Taàn, nöôùc Taán phaûi pheá môùi ñuùng chöù! Neáu cho laø caàn pheá baûy mieáu thì khoâng toân tieân toå. Tieân toå khoâng toân thì Chieâu Muïc maát goác, Chieâu Muïc maát goác thì saùu kinh khoâng duøng. Vaäy maø toân duøng ñaïo Nho hay sao? Neáu theá thì pheá caû ba giaùo, trò nöôùc baèng gì?

Vua noùi: Phong tuïc ñaát ñai moãi nöôùc moät khaùc, nhöng ñeàu laø chòu söï cai trò cuûa vua, neân khoâng caàn kinh Phaät, khoâng duøng baûy mieáu.

Phaùp sö noùi: Neáu cho raèng ñaát nöôùc khaùc nhau cuøng thôø moät toân giaùo thì Thieân Truùc vaø Trung Hoa tuy khaùc, sao khoâng cuøng thôø kinh Phaät? Vua cho raèng taêng hoaøn tuïc veà nuoâi naáng cha meï, Khoång kinh coù daïy: Laäp thaân haønh ñaïo ñeå laøm hieån danh cha meï, ñoù laø haïnh hieáu, caàn gì phaûi veà nhaø.

Vua noùi: AÂn cha meï saâu naëng, caàn nuoâi döôõng, boû thaân höôùng sô khoâng phaûi laø chí hieáu.

Phaùp sö noùi: Neáu vaäy thì nhöõng ngöôøi haàu cuûa vua ñeàu coù cha meï sao khoâng ñeå hoï veà maø ñeå cho hoï saùu, baûy naêm khoâng gaëp cha meï.

Vua noùi: Traãm cuõng cho hoï luaân phieân veà phuïng döôõng cha meï.

Phaùp sö noùi: Phaät cuõng cho chö Taêng muøa xuaân, muøa thu veà phuïng döôõng cha meï. Vì theá Toân giaû Muïc-lieân xin côm daâng meï, ñöùc Nhö Lai thì lo tang leã cho vua cha. Lyù naøy laø moät, khoâng theå boû pheá. Beä haï caäy oai quyeàn, phaù dieät Tam baûo, laø ngöôøi taø kieán. Ñòa nguïc A-tyø khoâng phaân sang heøn, sao beä haï khoâng sôï?

Vua caû giaän, noùi: Chæ caàn traêm hoï ñöôïc vui, traãm khoâng sôï khoå ñòa nguïc.

- Beä haï chæ daïy baèng phaùp taø thì ñem khoå cho daân, hoï seõ cuøng beä haï xuoáng ñòa nguïc, laøm gì coù vui.

Vua ñuoái lyù nhöng vaãn noùi: Ñuoåi taêng hoaøn tuïc, trong voøng ba naêm Phaät phaùp bò dieät, taát caû caùc chuøa ñeàu bò bieán thaønh nhaø cuûa quan, chö Taêng bò baét laøm daân binh, kinh töôïng ñeàu bò ñoát, taøi vaät cuûa chuøa

ñeàu bò sung coâng.

Moät naêm sau vua bò beänh truyeàn nhieãm, troán ôû cung Vaân döông, baûy ngaøy thì cheát. Theo Ñöôøng Laâm Minh Baùo Kyù cuûa Laïi boä thöôïng thö nhaø Ñöôøng: Thì Taï Teà Coâng bò cheát, soáng laïi keå raèng: Luùc môùi cheát thaáy Chu Vuõ Ñeá, Ñeá noùi: Haõy chuyeån lôøi ta ñeán thieân töû nhaø Tuøy, vì oâng laø baïn cuûa ta raèng ñem taøi vaät maø ta ñaõ chöùa ñeå xöa nay laøm phöôùc cöùu ta, ta dieät phaùp phaûi chòu toäi khoå. Vua nhaø Tuøy lieàn cho laøm theo.

# *Vieäc thöù ba:*

Chu Cao Toå tuaàn du ñaát Nghieäp, phaù dieät Phaät phaùp, thaày Ñaïo Laâm daâng sôù xin khai phaùp.

Ngaøy boán thaùng möôøi moät nieân hieäu Kieán Ñöùc naêm thöù saùu nhaø Chu, ôû ñieän cung Taân noäi söû Vuõ Vaên AÙng, thöôïng só Lyù Ñöùc Laâm nhaän sôù taáu cuûa thaày Ñaïo Laâm. Thaáy taáu sôù coù yù, thöôïng só ñöa thaày Ñaïo Laâm vaøo gaëp vua, vua baûo: Khanh daâng sôù khoâng phoø trieàu chaùnh, traãm raát vui, haõy trình baøy roõ. Thaày Ñaïo Laâm thöa: Laâm toâi voán môû mang ñaïo phaùp, tröôùc baøn vieäc trieàu chính döôøng nhö giuùp caùc baäc minh quaân, söï thaät khoâng coù taâm hoä phaùp. Töø khi hoï Thích truyeàn phaùp ñeán ñaây, quyeàn öùng khaép nôi, trí löïc cao dieäu, môû mang chaùnh phaùp, cöùu giuùp chuùng sinh ôû coõi naêm tröôïc, trôøi ngöôøi saùu ñöôøng khoâng ai quy veà ñeå ñöôïc khai ngoä. Töø ñôøi Haùn ñeán nay ñaõ hôn naêm traêm naêm, vöông coâng, khanh só ñeàu toân thôø. Nhaø vua dieät phaùp. Beä haï thoáng trò thieân haï, thöøa keá toå tieân, sao laïi khoâng kính Phaät phaùp. Neáu khoâng toát thì tieân toå ñaõ dieät, neáu coù ích thì beä haï cuõng phaûi thöïc haønh, thaàn khoâng hieåu vì sao laïi pheá boû?

Vua baûo: Phaät ôû Taây Vöïc, truyeàn phaùp ñeán ñaây, phong giaùo ñaõ khaùc vôùi Trung Quoác neân tuy coù ôû ñôøi Haùn, Nguïy, Taán nhöng nhö khoâng, naêm xöù Hoà seõ loaïn, phong hoùa môùi thaïnh. Traãm khoâng phaûi laø Nguõ hoà neân khoâng kính, ñaõ khoâng phaûi laø chaùnh giaùo thì phaûi pheá dieät.

Thöa: Phaät giaùo truyeàn ñeán ñaây ñaõ baûy ñôøi vua, Löu Uyeân ñoaït ngoâi nhaø Taán khoâng phaûi trung haï, khoâng phaûi chaùnh goác, xöng laø Nguõ hoà. Thôøi Haùn, Nguïy, Taán, Phaät phaùp ñaõ ñöôïc höng thònh, Toáng Trieäu ñeàu toân phuïng, beä haï sôï mình tu Phaät nhö Nguõ hoà, xin thöïc haønh phaùp nhö Haùn Nguïy.

Vua noùi: Kinh Phaät tuy nhieàu traãm cuõng coù xem, nhöng phaàn lôùn laø nhöõng lôøi luoáng doái. Khi gaëp toäi thì baûo laø cuûa quaù khöù, khoâng coù phöôùc thì chæ thuoäc vò lai. Veà söï thì phaàn lôùn laø meâ hoaëc. Veà vieäc khuyeân laøm laønh boû aùc naøo khaùc toå tieân. Tröôùc ñaây ñaõ töøng bò pheá töùc laø khoâng coù

ích, neân nay phaûi pheá tröø.

Thöa: Lyù saâu lôøi cao, thöôøng tình khoâng theå hieåu, nghó xa söï vi dieäu, keû heøn khoâng theå löôøng. Lyù Phaät cuøng toät phaùp giôùi, theå giaùo khoâng trong ngoaøi, haïnh thì mình ngöôøi ñeàu toát, quaû thì voâ vi an vui, trao ñöùc thì aân baèng trôøi ñaát, trao ñaïo thì lôïi ích khoâng cuøng, thaàn thoâng töï taïi, giaùo hoùa moïi nôi, cöùu ñoä oaùn thaân, töø bi khoâng toån haïi, giôùi tröø aùc, ñònh tröø loaïn, tueä soi xöa nay, moïi nhaø ñeàu hoïc thì daân yeân, moïi nöôùc ñeàu laøm thì khoâng binh bieán. Nay khoâng thöïc haønh laøm sao coù ích? Thaàn nghe, hieáu laø ñaïo cao toät cuûa trôøi, thuaän laø ñöùc nuoâi cuûa ñaát, hieáu laø goác cuûa muoân haïnh. Xöa ñaïi ñaïo hoaïi, nhaø Nguïy dieät, Thaùi toå saùng laäp nghieäp vöông, nhôø theá maø beä haï ñöôïc leân ngoâi hoaøng ñeá. Vua caàn ban ñöùc cho thieân haï sao laïi töï coá chaáp caäy quyeàn löïc ñeå taøn haïi nhöõng gì toå tieân ñaõ xaây döïng, toân thôø. Giöôøng gheá cuûa cha meï coøn khoâng daùm laøm hö huoáng gì söï nghieäp cuûa toå tieân sao laïi phaù hoaïi. Ñaát nöôùc coøn maát naøo coù lieân quan gì ñeán Phaät, chính trò höng suy naøo do chaùnh phaùp. Beä haï tin vaøo söï suy xeùt cuûa moät luùc maø ñeå thieân haï cöôøi cheâ ñeán muoân ñôøi.

Vua baûo: Nghóa maø ñaïo hieáu khoâng phaûi laø chí cöïc? Neáu coá chaáp thì chæ lôïi moät thaân. Baäc ñaïi trí ngöôïc vôùi thöôøng nhöng hôïp vôùi ñaïo. Thang Vuõ dieät Chuû nhöng laø nhaân trí, Vó Sinh Thuû Tín hoïa ñeán thaân dieät. Neáu coù ích thì laøm, khoâng ích thì dieät, khoâng theå baûo hoä moät ngöôøi ñeå gaây hoïa boán bieån. Sa-moân hoaøn tuïc ñeå phuïng döôõng cha meï, thaønh ngöôøi coù hieáu, töï nuoâi soáng mình, khoâng phieàn ñeán keû khaùc, ñeå keû coù taøi ra giuùp nöôùc laø hôïp vôùi ñaïo hieáu.

Thöa: Neáu noùi hoaïi Phaät huûy taêng ni laø coù ích thì Thaùi toå ñaõ dieät naøo phaûi ñeå ñeán giôø, keû dieät ñaïo naøo coù ích gì?

Vua baûo: Phaùp höng dieät coøn coù luùc, ñaïo neáu coù coøn thì phaûi dieät huoáng chi laø Phaät phaùp khoâng coù ích, khoâng theå ñeå laïi. Töø luùc dieät phaùp ñeán nay daân ít phaûi lao dòch, taêng binh ñöôïc nhieàu, Ñoâng taây dieät loaïn, nöôùc an daân vui, haù khoâng coù ích hay sao? Traãm dieät phaùp neáu traùi ñaïo thì thaân hoaïi.

Thöa: Nöôùc laäp quyù nhaát laø ñaïo, nuoâi daân phaûi toân ñöùc. Chæ thaáy ñaïo dieät nöôùc tan, khoâng thaáy binh cöôøng nöôùc maïnh. Kieät Truï baïo ngöôïc maát nghieäp ñeá, Chu Vuõ tu ñöùc phöôùc nhoùm hoaøng thaát. Khöông Kieàu ñaùnh maø haïi thaân, Caâu Tieãn duøng ñaïo bieán nguy thaønh an. Nhö theá coù lieân quan gì ñeán vieäc hoaïi Phaät huûy taêng, môùi bình ñònh thieân haï. Neáu thaät thì Thang ñaùnh nhaø Haï, Vaên Vöông dieät Toáng, Vuõ Vöông dieät Truï, Xích Haùn dieät Haïng, caùc vò vua naøy nhôø hoaïi Phaät maø thaéng

hay sao? Keá laø noùi veà nhaân phaùp, Phaät taùnh, saéc taâm... Sa-moân ñeàu bieän phaûi roõ raøng.

Vua noùi: Ngoân haïnh khoâng traùi thì seõ vaøo thaùnh vò, ñaïo coù ôû moïi nôi, phaøm thaùnh ñeàu ñuû, giaùo khoâng chia Khoång, Phaät, hình chung ñaïo tuïc, nhö vaäy ñeá vöông laø Nhö Lai, vöông coâng laø Boà-taùt, ngöôøi giaø laø thöôïng toïa khoâng caàn Taân ñaàu; nhaân tueä thaät laø Ñaøn-vieät ñaâu caàn boû nöôùc; hoøa bình laø taêng caàn gì phaûi Boà-taùt; trinh thuaän laø Moäc-xoa, caàn gì thoï giôùi; caàn kieäm laø ít ham muoán, khoâng caàn khoå haïnh; rau traùi chay tònh caàn gì phaûi döùt saùt sinh; taát caû ñeàu voâ ngaõ, caàn gì hieåu khoâng; laø Ñaïi thöøa, caàn gì caàu Baùt-nhaõ; Vaên Vuõ laø hai trí, chaúng quaùn coù khoâng; quyeàn möu laø phöông tieän caàn gì bieán hoùa; thaêng quan laø thoï kyù, chöùng quaû laøm gì; töôùc loäc laø coõi trôøi caàn gì phaûi leân trôøi; cheùm gieát ñaõ laø ñòa nguïc; daân laø con töùc ñaïi töø, boán bieån laø nhaø töùc cuøng phaùp giôùi; duøng lyù ñeå thoáng trò naøo khaùc cöùu vaät, an vui traêm hoï naøo khaùc cöùu khoå, cheùm gieát laø haøng ma, vua ôû trong ñôøi laø ñaït ñaïo, höng thònh naøo khaùc tònh ñoä, cöùu giuùp caàn gì nhôø Thích-ca. Khinh voïng chaáp, ngay trong moïi vieäc laø ñaïo.

Thöa raèng: Lôøi cuûa beä haï hay thì coù hay nhöng thaàn vaãn nghi ngôø. Neáu ñaïo chæ coù moät thì khoâng theå dung hai. Neáu lyù ôû ngoaøi thì beân trong thöôøng khaùc. Neáu moät maø chaúng phaûi moät thì nöûa ñuùng nöûa sai; hai maø khoâng hai thì vöøa ñaïo vöøa tuïc, taêng tuïc laãn loän, trong ngoaøi treân döôùi laãn loän. AÂm döông ñeàu laø khí nhöng sinh dieät coù khaùc, trôøi ñaát ñeàu laø vaät nhöng cao thaáp khaùc nhau, khoâng theå cho laø vaät laø khieán ñaát ñoäng trôøi tònh, hoaëc cuøng laø khí maø khieán aâm sinh döông dieät, thì khoâng theå coù vieäc naøy. Tuy gioáng maø khoâng gioáng, moät nhöng khoâng phaûi moät, ñaïo tuïc tuy cuøng lyù nhöng hoaøn toaøn khaùc nhau. Nho thöôøng ñaõ coù töø xöa, khoâng theå laäp moät boû moät.

Vua baûo: Khanh noùi: Ñaïo tuïc khaùc nhau thì Nho höng maëc Nho, Thích dieät maëc Thích sao laïi so saùnh. Neáu ñaïo chæ laø ñaïo thì ñaïo coù lôïi gì. Phaät chæ laø Phaät thì Phaät ñoä coù ích chi. Ñaïo tuïc nöông nhau Nho Thích hieån hieän. Khanh ñöøng cho laø traãm sai, neáu quoác phaùp khoâng thöïc haønh thì phaùp vua dieät, pheá höng laø vieäc thöôøng.

Nhö lôøi beä haï noùi, ñaïo khoâng töï laø ñaïo, khoâng coù tuïc thì khoâng coù hieån ñaïo, Phaät khoâng töï laø Phaät maø nhôø vua höng thònh, vì theá naêm traêm naêm qua phaùp Phaät höng pheá ñeàu do quyeàn löïc cuûa vua. Nhö vaäy ñaïo nhôø ngöôøi phaùt, thaàn do vaät caûm. Söï höng suy cuûa phaùp laø leõ thöôøng. Phaùp cuûa ñeá vöông phaûi laáy boû roõ reät. Traãm coù suy xeùt veà giaùo phaùp Phaät, so saùnh xöa nay, xeùt töø vieäc laøm ñeán söï ñöôïc maát, khoâng phaûi

thöôøng neân khoâng caàn naøo phaûi yeâu gheùt.

Thöa: Hoaèng phaùp chuû yeáu laø hieåu ngöôøi, thoâng hoùa quan troïng laø chaùnh phaùp. Ñöøng thaáy aùc vôùi mình maø xa laùnh, thaáy thieän vôùi mình maø gaàn guõi, vì ñoù laø taø kieán. Laïi khieán caøng xa thì gaàn, caøng gaàn thì xa, haïi chaân hoaïi ñöùc.

Vua laïi hoûi: Traãm nghe quaân töû ñoäng tónh ñeàu hôïp leõ, baäc minh trieát nghó laøm ñeàu hôïp cô. Khanh khoâng aên thòt uoáng röôïu thì röôïu laø thuoác hoøa thaàn, thòt laø chaát döôõng thaân, xöa nay ñeàu nhö vaäy, sao khanh laïi khaùc. Ñöôïc aên maø khoâng aên haù khoâng coù loãi hay sao?

Tham taøi saéc laø keû heøn, ham röôïu thòt laø keû xaáu, hoïc ñaïo boû voïng tieân hieàn ñeàu khen, tieát duïc toân ñöùc thaùnh trieát ngôïi ca. Thòt do gieát ma- ïng, röôïu laøm loaïn thaàn trí, khoâng aên laø hôïp, laøm sao coù loãi?

Thòt do gieát neân caám, röôïu naøo toån haïi sao laïi caám? Neáu khoâng toån haïi maø coù toäi, khoâng loãi maø sai thì aên chay uoáng nöôùc laø ñeàu coù toäi. Thaät ra khoâng phaûi nhö theá, sao laïi döùt röôïu?

Thöa: Kieát giôùi tuøy söï, ñaéc toäi do taâm, röôïu khoâng toån haïi nhöng laøm loaïn tinh thaàn, gaây ra caùc loãi khaùc, neân phaûi caám.

Vua noùi: Neáu uoáng maø khoâng say thì ñaâu laøm loaïn tinh thaàn, nhö vaäy thì ñaâu coù toäi.

Thöa: Ngaên loãi phoøng toäi laø toát, thaân mieäng khoâng traùi laø toát. Ngöôøi uoáng khoâng say, khoâng phaù giôùi khaùc thì khoâng coù toäi nhöng vì thöôøng laø uoáng coù toäi neân khoâng uoáng.

Vua noùi: Ñaïo só ñaït ñaïo laø do lieãu ngoä, khoâng chaáp töôùng, taâm hôïp phaùp taùnh, yù nhö hö khoâng, muoân vaät ñeàu toát, thieän aùc ñeàu laø ñaïo. Nhö vaäy aên thòt uoáng röôïu, cöôùi vôï coù con naøo coù toäi loãi gì. Vì theá thaùi töû cöôùi vôï ñaït ñaïo, Chu Ñaø boû vôï ñaém chìm, Tònh Danh ôû trong tuïc maø ñaït ñaïo, Thaân Töû xuaát gia maø chaáp chaët. Nhö vaäy thieän chöa phaûi laø thieän, aùc chöa haún laø aùc, caám röôïu thòt thaät traùi ñaïo.

Thöa: Roàng coïp nhôø nanh vaåy, chim choùc nhôø ñoâi caùnh, quaân töû nhôø hieåu haønh, hieàn trieát thaønh ñöùc nhôø chaân thaät neân trong ngoaøi hôïp nhau. Neáu hieåu maø khoâng haønh thì laø doái khoâng thaät. Vì theá ngöôøi thôï caàn duøng möïc ñeå ño, ngöôøi cai trò thieân haï phaûi nhôø phaùp. Do ñoù, moät vieäc sai laø ñau thaáu xöông tuûy, moät lôøi ñuùng quyù töïa ngaøn vaøng. Neáu aùc laø toát, ngu laø trí thì keû doát ngu leân laøm vua, ngöôøi taøi trí xuoáng laøm daân, vua daân laãn loän, ñieàu ñoù chaúng theå coù, coù khaùc gì mieäng thì noùi trung hieáu maø laøm vieäc traùi nghòch, mieäng thì noùi töø bi, xaû boû maø laïi gieát haïi troäm cöôùp. Neáu cho ñoù laø ñaïo thì thaät khoù tin.

Vua noùi: Voïng chaáp thì khoâng theå baøn ñaïo, keû tieåu trí thì khoâng

SOÁ 2104 - TAÄP COÅ KIM PHAÄT ÑAÏO LUAÄN HAØNH, Quyeån 2 460

theå noùi veà chaân, con caù döôùi gieáng ñaâu bieát vieäc cuûa bieån ñoâng, chim seû trong toå naøo bieát vieäc cuûa chim ñaïi baøng. Ñoù laø chaáp nhoû maø khoâng thoâng lôùn, chaáp vaên khoâng toû yù. Neáu noùi ngaõ ôû trong vaät, vaät ôû trong ngaõ, ngaõ vaät ñeàu queân, mình ngöôøi laø moät, vôùi ngöôøi roãng taâm, moïi vaät nhö nhau, vôùi ngöôøi taøi thì moïi vieäc ñeàu laøm ñöôïc.

Thöa: Danh nghóa saâu roäng, coäi nguoàn meânh moâng, thaät laø coù lyù, söï nhö nhoøm trôøi, ai cho laø roäng, cuøng ño bieån naøo maø bieát bieån saâu, neáu noùi nhoû nhoû hôn lôùn, khoâng lôùn thì khoâng nhoû, lôùn laø lôùn hôn nhoû, khoâng nhoû thì khoâng lôùn. Neáu lôùn khoâng gì khoâng lôùn thì sôïi daây khoâng phaûi nhoû, nhoû khoâng gì khoâng nhoû thì nuùi Thaùi khoâng phaûi lôùn neân kh- ieán lôùn lôùn khoâng laø lôùn nhoû, nhoû nhoû khoâng phaûi nhoû lôùn, nhoû lôùn khaùc maø gioáng, lôùn nhoû gioáng maø khaùc, khoâng coù söï gioáng khaùc cuûa lôùn nhoû, môùi bieát chaúng phaûi khaùc coù theå khaùc gioáng, khoâng phaûi gioáng coù theå gioáng khaùc.

Vua im laëng, caùc quan cuõng maëc nhieân. Luùc laâu vua laïi noùi: Vì sao khanh choïn söï tónh laëng, muoán phaù coù ñöa veà khoâng, chôù nghó laø khoâng noùi ñöôïc thì thoâi.

Thöa: Ngöôøi xöa suy xeùt tröôùc khi noùi neân xöa coù ngöôøi khoâng noùi, coù ngöôøi queân coâng. Im laëng laø theå hieän chaúng phaûi khoâng hôïp.

Vua noùi: Ngöôøi xöa khoâng laøm nhöng chaúng gì khoâng laøm, ngöôøi bieát khoâng noùi chaúng phaûi khoâng noùi, chim keùt noùi nhöng voâ duïng, Phöôïng Hoaøng khoâng noùi nhöng laïi coù ích. Goã khoâng duøng neân coøn, nhaïn khoâng keâu thì cheát, nhöng laáy boû töï hôïp. Keû só coù lôøi maø bieát, ngöôøi coù thaáy ñaïo môùi coøn, laïi coù thaáy saéc xeùt tình, nghe lôøi baøn ñöùc. Traãm vaø khanh noùi ñaõ nhieàu, khanh haõy ghi laïi ñeå ngöôøi ñôøi hieåu yù traãm, nhö theá laø trung thaønh vôùi traãm. Sa-moân sôï phaùp dieät maø trình taâu, vua khoâng vöøa yù neân baøn, bieän luaän tuy roõ, cuoái cuøng khoâng phaûi yù chính. Sau khi Tröôøng an pheá giaùo, laäp ra thoâng ñaïo quaùn, nhöõng ngöôøi hoïc theo chæ thuoäc Laõo, Trang, Thích noùi suoâng. Vua laïi baûo vaøo thoâng ñaïo quaùn hoïc taäp thì raát boå ích. Haõy nhaäp quan, ñeán ngaøy moät thaùng naêm ñeán cung Dieân thoï gaëp. Ngaøy hai möôi boán vua ñeán cung Vaân döông, ñeán ngaøy moät thaùng saùu thì maát. Sau vua keá vò laïi cho pheùp môû mang truyeàn baù phaùp Phaät.

# *Vieäc thöù tö:*

Tuøy Vaên Ñeá haï chieáu ñoát kinh töôïng Laõo giaùo ôû Haøng chaâu. Ñöùc Dieäu Giaùc töø bi, coi chuùng sinh nhö con moät. Huyeàn moân gieo ñoäc, töï xöng laø meï cuûa muoân vaät, ñaïi giaùo hoùa ñoä ôû phöông Taây, ñaïo voâ vi

SOÁ 2104 - TAÄP COÅ KIM PHAÄT ÑAÏO LUAÄN HAØNH, Quyeån 2 461

bao truøm nöôùc thaàn. Coõi tònh haù khoâng dung ngöôøi chaân thaät? ÔÛ Ñoâng nam (coù teân laø hang oâ) coù moät nôi thôø chung caû Phaät ñaïo, maát heát söû kyù, khoâng bieát tìm ñaâu, ngaøy thaùng caøng daøi, khoâng bieát ñöôïc xaây ñaïo bao laâu. Chôït coù keû laïm duïng che ñaäy nhöng khi ñaát lôû thì Laõo töû bieán maát, Phaät linh vaãn hieån hieän. Hoaøng Haïc ñaõ bay cao, boø xanh lieàn ñi xa, khoâng bieát sao laïi coù thuoác kim ñan. Taäp luaän neâu: Chaùnh taø laãn loän, ngöôøi trí nhö ngu; u minh döùt maét, hieån hieän hình naøy. Töø luùc Ñöùc Dieäu Giaùc chieáu soi ñeán coõi khoâng höõu naøy, ñieàm laønh caûm öùng khaép taâm phaøm thaùnh, taát caû ñeàu nöông veà neân dieät saùu vò giaùo chuû ngoaïi ñaïo ôû Xaù-veä, haøng phuïc trôøi ma, laøm sao coù theå ñem ra so saùnh vôùi Laõo töû, Hoaøng Caân. Töø nhaø Chu ñeán nhaø Ñöôøng ñeàu toân xöng Phaät phaùp, nhöng ñaïo Laõo thì thöôøng bò khinh huûy. Gaàn ñaây ta coù tìm ñeán thaùnh tích, ñeán nôi ñöôïc goïi laø laâu quaùn, trong ñoù coù Toân thaùnh quaùn, phía Nam coù mieáu cuûa Doaõn tieân sinh. Caùc ñaïo só noùi ñoù laø nôi chính cuûa Laõo töû. Doaõn Hæ hoïc ñaïo neân laäp mieáu rieâng. Quaùn aáy ôû saùt nuùi Nam, gaàn ñoù coù moät caùi ñaøi baèng ñaát, caây coái um tuøm, laø moä cuûa Laõo töû. Hoûi ra thì ngöôøi nhaø cuûa hoï Doaõn cho raèng ñoù laø ngoâi nhaø cuõ cuûa hoï Doaõn. Tieân quaân muoán nhìn xa nhöng ñaát roäng caây raäm khoâng thaáy ñöôïc, beøn laøm caùi gaùc ñeå nhìn vaø ñaët teân laø laâu quaùn. Voán khoâng phaûi laø nhaø cuûa laõo quaân. Laïi noùi phía Ñoâng nam coù coù ñaøi coå cuûa tieân quaân, tröôùc ñoù tieân quaân vaø Laõo töû coù leân ñaøi naøy, toå toâng thöøa keá phaàn moä bò laïc, khoâng nghe vieäc tieân quaân vaø Lyù laõo ñi qua ñaây. Laïi noùi: Xöa nghe Lyù laõo sinh ôû huyeän Khoå quaän Traàn, khi ñeán ñaát Taàn thì cheát ôû laøng Hoeø. Chuùng toâi hoûi ra thì ôû phía Baéc soâng Vò coøn laøng Hoeø, ôû ñoù coù moät ngoâi moä nhöng khoâng bieát cuûa ai. Trong ñòa ñoà chæ ghi laø ngoâi thaønh coå maø khoâng ghi nieân ñaïi. Löu Sa laø ñaát Ñoân Hoaøng Minh Sa. ÔÛ ñoù coù ñaát Löu Sa nhöng khoâng coù phong giaùo. Xeùt trong kinh Hoùa hoà Taây Thaêng thì xöa Laõo töû coù ñeán giaùo hoùa nhöng ngöôøi Hoà khoâng theo, Doaõn Hæ lieàn bieán thaønh Phaät, ngöôøi Hoà môùi theo. Caùc saùch ghi cheùp ñeàu khoâng ñaùng tin. Tuøy thöôïng thö sai Sôû quoác coâng Döông Toá ñeán laâu quaùn, thaáy böùc hoïa Doaõn Hæ giaùo hoùa ngöôøi Hoà, Döông Toá noùi vôùi caùc ñaïo só: Nghe noùi Laõo quaân giaùo hoùa ngöôøi Hoà, ngöôøi Hoà khoâng theo, môùi baûo Doaõn Hæ bieán thaønh Phaät, ngöôøi Hoà môùi theo. Nhö vaäy laø Phaät giaùo hoùa ngöôøi Hoà, ngöôøi Hoà chæ phuïng Phaät, sao laïi noùi Laõo töû hoùa ñoä ngöôøi Hoà? Sau thaùi söû lònh phoù Dòch, voán thuoäc quaân Hoaøng Caân, raát gheùt ñaïo Phaät neân daâng sôù saøm taáu, trong ñoù coù moät ñieàu: kinh Phaät doái traù, toån nöôùc haïi nhaø, xin ñuoåi Hoà giaùo veà Thieân Truùc, cho Sa-moân veà nhaø caøy caáy, ñeå nöôùc nhaø höng thònh, giaùo phaùp cuûa Lyù – Khoång ñöôïc truyeàn baù. Vua quan nghe

SOÁ 2104 - TAÄP COÅ KIM PHAÄT ÑAÏO LUAÄN HAØNH, Quyeån 2 462

theo lôøi xaáu, vua haï chieáu: boû raâu toùc cuûa cha meï, boû y phuïc cuûa vua quan, naøo coù lôïi ích gì. Sa-moân Thích Phaùp Laâm lieàn daâng sôù taâu: Laâm nghe ñaïo lôùn khoâng ngoân ngöõ, haøng cöûu löu khoâng theå bieát; phaùp thaân khoâng hình töôïng, haøng Thaäp löïc khoâng theå baøn. Boán loaøi ngu ngô chìm trong bieån duïc, ba coõi mô hoà vaøo nuùi taø, keû ngu meâ môø khoâng thoaùt baäc ñaïi thaùnh vaøo ñôøi, môû cöûa giaûi thoaùt, hieån baøy ñöôøng chaùnh. Vua quan Thieân Truùc xuaát gia vì loøng töø, quyù toäc Hoa Haï xuaát gia vì chaùn baõ vinh hoa, nguyeän thoaùt sinh töû, caàu Nieát-baøn vi dieäu, haønh thieän ñeå ñaùp boán aân, laäp ñöùc ñeå giuùp ba coõi, huûy thaân ñeå thaønh chí, boû tuïc ñeå hôïp ñaïo, tuy beân ngoaøi khaùc nhöng vaãn giöõ chöõ hieáu beân trong, leã traùi nhöng luoân nghó ñeàn aân, töø bi vôùi keû oaùn ngöôøi thaân, phuùc ñöùc thaám khaép moïi nôi. Ngöôøi trí nöông lôøi Phaät maø coù ích, keû ngu huûy thaùnh giaùo cho neân toån. Tuy vaäy caùc Sa-moân, vua quan vaãn chöa quyeát, Phaùp sö lieàn soaïn luaän phaù taø. Trang Chu noùi: Trong saùu hôïp baäc Thaùnh khoâng baøn, ngoaøi saùu hôïp baäc Thaùnh khoâng noùi. Laõo töû noùi: Trong nöôùc coù boán caùi lôùn, ñaïo laø moät, moät vaïn ba ngaøn hai traêm saùu möôi chín quyeån saùch ñeàu ghi coâng; toân phuïng vua cha, khoâng nghó ñeán con ñöôøng cao xa khaùc, do ñoù nhaân quaû ba ñôøi bò vuøi laáp, saùu ñöôøng muø môø khoâng bieát loái ra. Ñöùc Nhö Lai vaøo cung vua, thaàn vaøng, töôùng quyù, ñi thì coù hoa sen ñôõ chaân, ngoài treân phaùp toøa, ra vaøo ñeàu coù Phaïm vöông, Ñeá Thích haàu haï, coøn coù chuùng Thanh vaên, Boà-taùt tuùc tröïc nghe hoïc, taùm vaïn boä thaàn ñeàu baûo hoä. Phaät giaûng kinh Nieát-baøn thì maët ñaát chaán ñoäng saùu caùch, giaûng Baùt-nhaõ thì trôøi tuoân boán thöù hoa, traêm töôùng trang nghieâm soi chieáu moïi loaøi, aùnh saùng laáp caû maët trôøi, sö töû maø gaàm thì muoân thuù quy phuïc, troáng phaùp vang thì trôøi ma ñeàu cuùi laïy, neân Phaät ñöôïc toân laø vua phaùp. Lyù, Khoång laøm sao saùnh ñöôïc. Töø ñoù vua quan ñeàu toû loøng, phaùp Phaät ñöôïc höng thònh. Sa-moân hoï Traàn, thuoäc doøng Thaùi Khaâu Dónh Xuyeân, Vieãn toå dôøi veà Töông Döông neân goïi laø Huyeän nhaân. Luùc nhoû Sa-moân xuaát gia taïi chuøa Ngoïc tuyeàn ôû nuùi Thanh kheâ, Kinh chaâu. Sa-moân laø ngöôøi thoâng minh, hoïc hieåu caùc kinh saùch trong ngoaøi. Veà sau Sa-moân coù xem xeùt vieäc Laõo töû hoùa Hoà nhö treân ñaõ keå.

# *Vieäc thöù naêm:*

Vua nhaø Tuøy toân troïng Phaät phaùp, thoï giôùi quy y.

Theo Tuøy Toå khôûi Cö Chuù: Vua sinh ngaøy möôøi ba thaùng saùu nieân hieäu Ñaïi Thoáng naêm thöù baûy, taïi chuøa Baùt-nhaõ, ôû Ñoàng chaâu, luùc sinh coù aùnh saùng laï maét xuaát hieän, ngöôøi meï thì noùng böùc, moät vò thaàn ni teân Trí Tieân, hoï Löu, ngöôøi Haø ñoâng, chuyeân tu thieàn ñònh noùi: Ñöùa beù ñöôïc

Phaät trôøi che chôû, ñöøng lo laéng. Thaàn ni ñaët teân cho beù laø Na-la-dieân, vì muoán beù nhö kim cang khoâng theå hö hoaïi. Laïi noùi ñöùa beù khoâng ñöôïc ôû nhaø theá tuïc ueá taïp, roài ñöa veà chuøa nuoâi daïy. Ngöôøi meï baèng loøng, khoâng daùm hoûi. Sau coù ngöôøi laï ñeán beá ñöùa beù, bieán thaønh roàng. Thaàn ni noùi: Sau seõ laøm vua. Naêm ñöùa beù leân baûy, thaàn ni baûo: Sau naøy seõ höng khôûi töø phöông Ñoâng, Phaät phaùp nhôø con maø thònh. Naêm möôøi ba tuoåi ñöùa beù ñöôïc cho veà nhaø. Nhaø Chu dieät phaùp, thaàn ni aån cö. Sau ñoù ñöùa beù ñöôïc laøm vua, laøm höng thònh Phaät phaùp, ñuùng nhö lôøi thaàn ni noùi. Vua noùi: “Ta thaønh vua laø nhôø Phaät.” Vua thích aên chay, thích nghe tieáng chuoâng, sai söû quan cheùp laïi chuyeän cuûa thaàn ni, cho xaây chuøa ôû khaép moïi nôi. Vaøo nieân hieäu Nhaân Thoï, vua vaø hoaøng cung thaáy xaù- lôïi phoùng haøo quang neân xaây thaùp cuùng döôøng. Nhaø Chu dieät Phaät vì nghe theo lôøi saám laø haéc y seõ vöôïng, khoâng bieát raèng Tuøy toå ñöôïc nuoâi ôû trong chuøa. Vua raát toân kính Phaät phaùp, ngaøy ngaøy thöôøng thænh chö taêng vaøo cung hoûi phaùp, vua coøn xin thoï giôùi Boà-taùt taïi gia. Phaät phaùp quaû thaät raát thònh haønh ôû thôøi naøy.

■