TAÄP COÅ KIM PHAÄT ÑAÏO LUAÄN HAØNH

# QUYEÅN 4

## *Vieäc thöù nhaát:*

Vua nhoùm hoïp taêng só vaø ñaïo só huøng bieän.

Thaùng tö nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm thöù ba, vua haï leänh cho taêng só vaø ñaïo só vaøo cung huøng bieän. Phaùp sö Hoäi AÅn noùi veà nghóa naêm uaån, Phaùp sö Thaàn Thaùi neâu nghóa chín ñoaïn. Caùc ñaïo só Hoaøng Traùch, Lyù Vinh; Hoaøng Thoï cuøng ñöa ra nhieàu caâu nhöng vaên nghóa mô hoà. Vua cho Phaùp sö vaën hoûi. Phaùp sö hoûi tieân sinh noùi ñaïo sinh muoân vaät, chaúng hay ñaïo ñoù laø höõu tri hay voâ tri? Ñaùp: Kinh ñaïo neâu: Ngöôøi phaùp ñaát, ñaát phaùp trôøi, trôøi phaùp ñaïo. Ñaõ laø pheùp taéc cuûa trôøi ñaát haù laø voâ tri? Luùc tröôùc baûo ñaïo laø meï cuûa muoân vaät, giôø baûo muoân vaät khoâng do ñaïo sinh. Vì sao? Vì neáu ñaïo laø höõu tri thì chæ sinh caùi toát, sao sinh caû caùi xaáu. ÔÛ ñaây ñuû caû toát xaáu töùc laø ñaïo voâ tri. Coøn nhö caùc baäc quaân vöông sao luùc ñaàu khoâng sinh nhöõng baäc thaùnh minh nhö Nghieâu–Thuaán maø laïi sinh ra nhöõng vò hoân quaân nhö Kieät, Truï. Veà loaøi chim sao khoâng chæ taïo ra nhöõng chim phöôïng, chim hoaøng maø laïi sinh ra nhöõng con cuù, con öng. Veà thuù sao khoâng chæ sinh nhöõng con ngöïa, con laân maø coøn sinh ra con coïp, con beo. Muoân vaät hieän nay ñuû caû toát xaáu, ñaïo khoâng theå laø höõu tri. Ñöùc Phaät daïy muoân vaät do nghieäp löïc cuûa chuùng sinh chieâu caûm thaønh. Nghieäp laønh nhieàu thì ôû coõi toát ñeïp, nghieäp aùc nhieàu thì ôû choán xaáu xa. Nghe theá, ñaïo só im laëng xuoáng toøa. Ñaïo só Hoaøng Thoï laïi leân toøa noùi veà danh nghóa cuûa Laõo Töû. Phaùp sö Hoäi AÅn lieàn noùi: Hoaøng Thoï thaân ñoäi muõ vaøng, khoâng bieát kî huùy, taát caû moïi vaät ñeàu laø cuûa quoác gia, moïi loaøi ñeàu nöông ñöùc cuûa beä haï, haù laïi coù keû daùm so saùnh vôùi beä haï. Khoâng theå laø haäu boái maø noùi teân nghóa cuûa baäc Thaùnh tieàn boái. Toäi naøy ñaùng cheát. Vua baûo haõy noùi veà nghóa khaùc. Hoaøng Thoï tuy cuõng noùi nhöng khoâng maïch laïc, ngöôøi thì sôï ñeán ñaãm moà hoâi. Thaáy vaäy vua noùi: Ñaïo vaø Taêng hai nhaø tranh luaän chöa roõ. Nhö Phaùp sö neâu nghóa naêm uaån, ñaïo só laïi duøng nghóa aâm ñeå vaën hoûi. AÂm laø che ñaäy, uaån laø chöùa nhoùm. Nhö saéc coù möôøi moät, thöùc coù taùm, goïi chung laø uaån. Neáu duøng

chöõ aâm ñeå hoûi thì nghóa lyù traùi ngöôïc. Veà nghóa ñoaïn thì ñaïo só laïi khoâng bieát. Thaät laø muoán veà phöông Nam laïi ñi sang höôùng Baéc. Phaät phaùp ñöa ra phaùp nhaân duyeân, chaúng coù moät phaùp naøo khoâng do duyeân sinh. Nhö maét thaáy tuï phaûi coù naêm duyeân: Taâm thöùc khoâng loaïn, nhaõn caên khoâng hai, aùnh saùng, caûnh, khoâng chöôùng ngaïi. Neáu thieáu moät duyeân thì khoâng theå hình thaønh. Nhö haït gioáng phaûi coù ñaát nöôùc aùnh saùng môùi moïc maàm. Con ngöôøi cuõng vaäy, ngoaøi nghieäp nhaân coøn phaûi coù duyeân cha meï, duyeân cha meï khoâng thaønh thì khoâng coù con ngöôøi. Hieåu phaùp duyeân sinh laø döùt heát taø kieán. Trí tueä cuûa Phaät hieåu roõ thaät töôùng cuûa caùc phaùp neân Phaät ñöôïc toân laø baäc Voâ ñaúng giaùc, laø thaày trôøi ngöôøi. Ngoaïi ñaïo khoâng nhö theá, hoaëc chaáp caùc phaùp do trôøi sinh, hoaëc chaáp töï nhieân sinh, ñeàu khoâng bieát goác phaùp, khoâng hieåu duyeân sinh, tin töôûng sai laàm. Laïi neâu ba taùnh: bieán keá, y tha khôûi, vaø vieân thaønh thaät. Vua khen ngôïi, töø ñoù söï hôn keùm giöõa taêng, ñaïo ñaõ ñöôïc phaân ñònh.

## *Vieäc thöù hai:*

Chuøa Taây Minh hieän ñieàm laønh, vua nhoùm hoïp taêng vaø ñaïo huøng

bieän.

Ngaøy möôøi hai thaùng saùu nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm thöù hai, chuøa

Taây minh trang nghieâm côø phöôùn ñaøn hoa röïc rôõ. Vua vaø caùc quan ñeán xem. Vua haï chieáu cho taäp hôïp baûy taêng, baûy ñaïo só vaøo cung ñeå huøng bieän. Vua noùi: Phaät vaø Ñaïo ñeàu höôùng veà phaùp laønh, laøm maø khoâng laøm, taïo ñöùc ôû choã khoâng coù ñöùc, caùc vò ñeàu laø nhöõng ngöôøi hoïc roäng hieåu saâu, haõy cuøng nhau baøn luaän. Sö Tueä Laäp thöa: Beä haï taøi ñöùc nhö Ngu Haï, Doanh Löu neân trôøi ñaát xa gaàn ñeàu an vui. Beä haï chieáu coá ñeå taêng, ñaïo thöôøng vaøo cung dieän, nhöng chæ e taøi heøn hoïc keùm laøm beä haï khoâng vui. Vua khen ngôïi ñeà nghò sö leân tröôùc. Ñaïo só Tröông Tueä Nguyeân lieàn taâu: Nhaø Chu laäp theä, hoï khaùc ôû sau, beä haï toân thöøa tieân toå, neân ñeå ñaïo só leân tröôùc. Di–Haï khaùc nhau, chuû khaùch sai bieät, xin ñeå ñaïo só leân tröôùc. Vua im laëng, sö Tueä Laäp noùi: Chö Phaät Nhö Lai laø thaày cuûa thaùnh phaøm, trôøi ngöôøi trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, nöôùc naøy thuoäc coõi Ta-baø, töùc thuoäc phaïm vi giaùo hoùa cuûa Ñöùc Thích-ca, sao Tueä Nguyeân daùm noùi chuû khaùch, Di haï. Beä haï nöông lôøi Phaät daïy, ñeøn ñuoác tueä vaøo nhaø toái, bôi thuyeàn töø treân bieån khoå. Saùch daïy: Hoaøng thieân khoâng thaân, chæ toân ñöùc, Tueä Nguyeân noùi baäy, khoâng ñaùng tin. Vua khen, cho Phaùp sö leân tröôùc. Caùc ñaïo só caät vaán. Sau ñoù sö Tueä Laäp hoûi veà nghóa saùu ñoäng. Ñoäng töùc thoâng ñaït muoân vaät. Laõo Töû coù noùi: Hoïa lôùn nhaát trong thieân haï laø thaân, neáu ta khoâng coù thaân thì coøn lo gì. Nhö

vaäy laø Laõo Töû coøn bò trôû ngaïi veà thaân, laøm sao thoâng ñaït muoân vaät. Lyù Vinh noùi: Xöa cuøng xuaát gia, sao giôø laïi huûy baùng nhau nhö theá? Sö Tueä Laäp ñaùp: Tieân sinh noùi thaät laï. Tieân sinh ñeå raâu toùc, maëc ñoà thöôøng, tay caàm phuø chuù, eo quaán ñai ñoû, tuaàn tra cöûa ngoû, sai khieán ma quyû chaúng khaùc keû taø daâm, laøm sao gioáng vôùi ta ñöôïc. Lyù Vinh töùc giaän, noùi: Neáu cho raèng caïo boû raâu toùc laø toát sao khoâng caïo heát loâng maøy. Vì sao? Vì ñeàu laø loâng. Neáu ñeàu laø loâng sao chæ ñeå toùc traùi ñaøo maø khoâng ñeå raâu traùi ñaøo? Lyù Vinh im laëng, vua cho giaûi taùn moïi ngöôøi.

Sö Tueä Laäp hoï Trieäu, con thöù ba cuûa Tö Leä, luùc nhoû ñöôïc Phaùp sö Thuùc Chieáu nuoâi döôõng, cho xuaát gia vaøo nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù ba, taïi chuøa Chieáu nhaân, ôû U chaâu. Nhôø nghe Phaùp sö chæ daïy, sö ra söùc nghieân taàm kinh söû neân trôû thaønh ngöôøi taøi gioûi nhaát. Sö thöôøng ñöôïc vua môøi vaøo cung ñeå huøng bieän, sau vua ban chöùc Duy-na chuøa Taây minh nhöng sö töø choái.

## *Vieäc thöù ba:*

Vua thieát leã cuùng döôøng, nhoùm hoïp taêng, ñaïo huøng bieän.

Thaùng möôøi moät nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm thöù ba, vua lo laéng trôøi bò haïn neân laäp trai ñaøn caàu phöôùc. Vua coøn cho vôøi Sa-moân Nghóa Baûo chuøa Ñaïi töø aân vaø ñaïo só Tröông Tueä Nguyeân... ôû Ñoâng Minh quaùn vaøo cung cuøng baøn lyù Phaät ñaïo. Ñaàu tieân, ñaïo só Lyù Vinh vaø Sa-moân Nghóa Baûo leân toøa huøng bieän. Sa-moân hoûi: Veà boån teá thì ñaïo goác ôû teá hay teá ôû ñaïo? Ñaùp: Dung thoâng. Hoûi: Ñaïo goác ôû teá, teá laø goác ñaïo, hoaëc teá goác ôû ñaïo, ñaïo laø coäi reã cuûa teá? Ñaùp: Coù gì khoâng thoâng? Ñaùp: Ñaïo phaùp laø töï nhieân, töï nhieân khoâng phaùp ñaïo. Neáu theá thì ñaïo goác ôû boån teá, boån teá khoâng goác ñaïo. Ñaïo só im laëng, laïi sôï vaën hoûi neân noùi: Phaùp sö goïi toâi laø tieân sinh, vaäy Phaùp sö laø ñeä töû cuûa toâi. Phaùp sö lieàn noùi: Chuùng ta huøng bieän, phaân bieät taø chaùnh ñeå an loøng vua, sao laïi noùi caøn. Toâi laø ñeä töû Phaät. Phaät laø thaày toâi. Neáu oâng töï xöng mình laø tieân sinh töùc sinh ra tröôùc ñaïo, laø toå ñaïo. Ñaïo só im laëng, xuoáng toøa. Vua baûo Phaùp sö ngoài laïi, Phaùp sö töø taï, khen ngôïi coâng ñöùc cuûa vua, hoaøng haäu, thaùi töû, noùi veà Baùt-nhaõ ba-la-maät. Ñaïo só Tueä Nguyeân lieàn hoûi: aâm Hoà, chöõ Ñöôøng, phieân dòch chöõ Hoà ra chöõ Ñöôøng phoûng coù ích gì? Chöõ Ñöôøng aâm Phaïm, dòch tieáng Phaïm ra chöõ Ñöôøng caû hai ñeàu coù ích. AÂm Hoà laøm sao lôïi ích cho ngöôøi? Phaät giaùng traàn ôû Thieân Truùc, tieáng Phaïm laø chaùnh giaùo, truyeàn sang Trung Hoa lôïi ích ñaõ nhieàu. Sa-moân noùi: Ñaïo só ñaõ giaø, ñoái ñaùp khoâng thoâng, khoâng töï löôïng söùc. Ñaïo só noùi: Toâi naøo coù noùi caøn? Taâm oâng khoâng caøn, lôøi oâng cuoàng ñieân. Ñaïo só khaùc noùi:

Baùt-nhaõ khoâng phaûi ngu trí, sao dòch laø trí? Vì muoán döùt ngu si neân khen laø trí. Ngu si laø gì maø phaù baèng trí? Ngu si laø ñaïo só, sao ta laïi ngu si? Baùt-nhaõ khoâng ngu trí, vì phaù ngu neân khen laø trí, neáu ñaïo só heát ngu thì trí toâi cuõng maát. Ñaïo só Lyù Vinh laïi noùi: Baùt-nhaõ khoâng kia ñaây sao noùi ñeán bôø kia? Baùt-nhaõ khoâng kia ñaây nhöng khen coâng duïng hay cho neân laø ñeán bôø kia. Ñaïo só noùi: vaäy cuõng coù theå noùi ñeán bôø naøy. Tuy khoâng chaáp kia ñaây nhöng khen kia ñeå ñeå rôøi ñaây. Ñaïo só noùi: khen kia khoâng khen ñaây, thì chaúng phaûi ñaây chaúng phaûi kia. Ñaïo só cöôøi noùi: ñaàu cuûa taêng só nhö vieân ñaïn, hieåu nghóa cuõng troøn vo. Sa-moân noùi: moãi vieân ñaïn ñuû baén cheát chim ngaïc. Tröông Nguyeân tieáp söùc cho Lyù Vinh, Sa-moân noùi: Lyù Vinh khoâng traùnh ñöôïc ñaïn, Tröông Nguyeân laïi giuùp söùc, Dieâu laïi ngu khoâng bieát. Hai ngöôøi giuùp moät ngöôøi, ba ngu thaønh moät trí. Xöa nghe nay môùi thaáy. Caùc ñaïo só thua cuoäc. Caùc Phaùp sö khuyeân giaûi ñeå hoï töï bieát mình.

## *Vieäc thöù tö:*

Vua ñeán Ñoâng Ñoâ, cho vôøi taêng só vaø ñaïo só vaøo cung huøng bieän. Nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm thöù naêm, vua ñeán Ñoâng Ñoâ. Thaáy nhieàu ngöôøi quy y Phaät, caàn coù söï huøng bieän ñeå hoï hieåu nghóa lyù, vua lieàn haï chieáu cho vôøi sö Nghóa Baûo chuøa Ñaïi töø aân, sö Tueä Laäp chuøa Taây minh ñeán aáp laïc ñeå truyeàn giaûng kinh luaän. Vua ñeán chuøa Tònh ñoä, sö Nghóa Baûo ñeán ñoù giaûng Ñaïi Phaåm, Tam Luaän. Sö hoï Tieát, ngöôøi ôû Taán laêng, Thöôøng chaâu, thuoäc doøng Maïnh Thöôøng Quaân nöôùc Teà vaø Toång Oaùnh nöôùc Ngoâ. Sö xuaát gia töø nhoû, theo hoïc vôùi Phaùp sö Minh ôû Toâ chaâu, sau ñeán hoïc vôùi Phaùp sö Khoaùng ôû Duï chaâu. Töø ñoù thaày du hoùa truyeàn giaûng kinh phaùp. Sau ñöôïc vua môøi ñeán chuøa Töø aân, giaûng noùi kinh luaän, thính chuùng raát ñoâng. Laïi coøn döï nhöõng buoåi huøng bieän vôùi caùc ñaïo só. Sau sö maát taïi aáp Laïc. Vua ban leã vaät, cho laøm leã tang

raát long troïng.

## *Vieäc thöù naêm:*

Sö Tónh Thaùi vaø caùc ñaïo só huøng bieän ôû aáp Laïc, Ñoâng Ñoâ theo chieáu vua.

Ngaøy möôøi taùm thaùng taùm nieân hieäu Hieån Khaùnh naêm thöù naêm, vua cho môøi sö Tónh Thaùi vaø ñaïo só Lyù Vinh ñeán Laïc cung. Vua hoûi Sa- moân: Kinh Laõo Töû Hoùa Hoà keå vieäc Laõo Töû ñeán ñaát Hoà, vieäc ñoù ra sao? Vieäc naøy coù nhieàu thuyeát khaùc nhau. Hai thieân cuûa Laõo Töû, Trang sinh noäi ngoaïi hoaëc toân hö voâ, töï nhieân neân khaùc vôùi Phaät giaùo. Coøn nhöõng

vieäc Linh Baûo, Thaùi Thöôïng laø do nhöõng keû sau voïng cheá ra, ñôøi Ñöôøng (töø nieân hieäu Trinh Quaùn) ñaõ cho ñoát kinh naøy. Theo Taán Ñaïi Taïp Luïc vaø Cao Taêng Truyeän cuûa Buøi Töû Daõ thì Ñaïo só Vöông Phuø ñoái ñaùp vôùi Sa-moân Baïch Toå, Vöông Phuø y cöù Taây Vöïc Truyeän Haùn thö, soaïn kinh Hoùa Hoà. Trong Thaàn kyù U Minh Luïc cuõng cho ñoù laø Vöông Phuø nguïy taïo. Ñaïo só Lyù Vinh noùi: Tónh Thaùi khoâng bieát sao laïi daãn caøn. Theo kinh Hoùa Hoà thì Laõo Töû giaùo hoùa ngöôøi Hoà thaønh Phaät. Phaàn töïa cuûa Laõo Töû neâu: Phía Taây ñeán Löu Sa, ñoù laø vieäc hoùa Hoà. Sa-moân ñaùp: Ñoù laø giaû, toâi ñaõ noùi ôû tröôùc, trong kinh Quy Phaät Ñaïi Sö hoùa Hoà cheùp: Laõo Töû noùi: Thaày ta laø Ñöùc Thích-ca, ñaõ nhaäp Nieát-baøn. ÔÛ phaàn töïa cuûa kinh Laõo Töû neâu: Doaõn Hæ noùi vôùi Laõo Töû: saép aån. Trang Töû noùi: Laõo Nhó cheát ôû Taàn. Taây Kinh Taïp Kyù ghi: Laõo Töû cheát ôû laøng Hoøe. Vaû laïi kinh cuûa Ñaïo giaùo chæ coù Laõo Trang laø thaät, ngoaøi ra laø caùc ñaïo só möôïn kinh Phaät, thay ngoân töø, giaû laøm cuûa mình. Lyù Vinh noùi: Phaät giaùo chæ coù kinh Töù Thaäp Nhò Chöông maø Phaùp sö Ma-ñaèng dòch taïi chuøa Baïch maõ, gaàn ñaây Huyeàn Trang cuõng dòch kinh. Sa-moân noùi: Thaät oâng khoâng bieát söû saùch. Vì theo söû saùch ngoaøi Sa-moân Ma-ñaèng, Truùc Phaùp Lan dòch kinh coøn coù Chi-ca-ñeà, Khang Taêng Hoäi, Ñaøm-ma-ñeà, Cöu-ma-la-thaäp. Coøn Phaùp sö Huyeàn Trang, ngöôøi tinh thoâng vaên Phaïm, ñaõ töøng du hoïc ôû AÁn Ñoä hôn möôøi naêm, laø ngöôøi dòch kinh noåi tieáng sao laïi cho laø hö nguïy. Toäi cuûa Lyù Vinh thaät ñaùng cheát. Lyù Vinh noùi: Hai toân giaùo Laõo, Thích ñeàu laø lôøi cuûa baäc Thaùnh, chuùng ta laøm sao baøn ñöôïc. Sa-moân noùi: OÂng khoâng theå coøn toâi coù theå. Lyù Vinh noùi: Toâi y cöù kinh Ñaïo Tieáp coù caâu: Ñaïo hôn Phaät, Phaät thua ñaïo, vieäc hoùa Hoà laø thaät. Sa-moân noùi: Ñaïo só töï xöng laø ñaøn vieät töùc troäm lôøi kinh, daãn kieáp soá laø troäm vaên Phaïm, ñaõ laø höôùng veà phong giaùo cuûa Phaät sao khoâng maëc phaùp y, khoâng toû lôøi phaùp. Kieáp laø tieáng Phaïm, naøo phaûi tieáng cuûa ñaïo gia. Lyù Vinh noùi: Ñaïo lôùn khoâng coù gì laø Phaät laø ñaïo? Lyù Vinh chaúng coù vaät maø goïi laø khoâng. Lyù Vinh noùi: Haù khoâng coù phaân giaûi hay sao? ÔÛ ñaây laø huøng bieän, laø noùi nhöõng lôøi nho nhaõ, naøo phaûi nôi ñeå noùi nhöõng lôøi thoâ tuïc. Lyù Vinh noùi: Ngaõ Trang Töû... Sa-moân noùi: Sao oâng daùm noùi laø ngaõ... Lyù Vinh noùi: Trong kinh, A-nan cuõng töï xöng laø “Toâi nghe nhö vaày”. Sa-moân noùi: Ñoù laø lôøi keát taäp kinh ñieån. Toân giaû A-nan khoâng chaáp ngaõ maø noùi caâu aáy. Theá laø Lyù Vinh noùi sang chuyeän khaùc. Vua haï leänh cho baùc boû nhau baèng lôøi thoâ. Theá laø hai beân laïi tranh bieän, baùc boû laãn nhau. Hoï laïi baøn vieäc Phaät giaùo laø giaùo cuûa rôï Hoà, cuûa nöôùc khaùc, hoaëc noùi Laõo Töû laø ngöôøi nöôùc Sôû... cuoái cuøng Lyù Vinh ñuoài lyù. Sa-moân Tónh Thaùi laø ngöôøi ôû Laïc döông, hoïc roäng taøi cao, gioûi ñoái ñaùp, vua ñònh môøi Sa-moân hoaøn

tuïc, phong cho chöùc quan nhöng Sa-moân töø choái. Vua cho truï laïi chuøa Kính aùi ôû Ñoâng Ñoâ vaø cho choïn ngöôøi caàn duøng tuøy thích.

## *Vieäc thöù saùu:*

Sa-moân Linh Bieän chuøa Töø aân huøng bieän vôùi ñaïo só.

Ngaøy taùm thaùng möôøi hai nieân hieäu Long Soùc naêm thöù hai, ôû ñieän Bích vuõ, cung Boàng lai, Sa-moân Linh Bieän noùi veà kinh Tònh Danh. Hoûi: Ñaïo khoù baøn chæ phaøm phu khoâng bieát hay caû baäc Thaùnh cuõng khoâng bieát? Phaøm thaùnh ñeàu khoâng theå nghó baøn. Phaøm phu ngu muoäi thì khoâng bieát, baäc Thaùnh coù trí vi dieäu sao laïi khoâng bieát? Taùnh phaùp vaéng laëng dung thoâng, moïi vaät bình ñaúng coù gì ñeå baøn? Ngoïn nuùi vaø haït caûi khoâng theå dung naïp. Phaøm thaùnh cuõng vaäy. Ñaïo khoâng theå nghó baøn hieän khaép moïi nôi caàn gì nuùi phaûi dung chöùa haït caûi, phaøm thaùnh naøo coù tö hay khoâng tö. Phaøm thaùnh khoâng phaân hai, khoâng chia tö, khoâng tö. Phaøm thaùnh coù khaùc, töùc coù nghó baøn khoâng nghó baøn? Chính ñaâu coù khaùc, nhöng tö vaø nghò laø moät. Ñoù laø söï khaùc nhau cuûa caùc Thaùnh, khoâng phaûi phaøm phu? Taát caû chuùng sinh laø töôùng Nieát-baøn. Ñaïo khoâng theå nghó baøn naøo chia ra phaøm thaùnh? Theá sao phaøm thaùnh coù khaùc? Khoâng hai noùi hai, naøo ñaâu coù hai. Tö vaø khoâng tö cuõng nhö vaäy. Khoâng suy nghó laø khoâng tö chöù khoâng phaûi coù caùi khoâng tö. Kinh Hoa Nghieâm cheùp: Khoâng theå nghó baøn, khoâng theå ñi saâu vaøo söï vaéng laëng maàu nhieäm. Ñaïo só neâu ra kinh Laõo Töû, Sa-moân hoûi: Ñaïo ñöùc thuoäc Laõo giaùo hay thuoäc caû Khoång giaùo? Sa-moân noùi: Chæ thuoäc Laõo giaùo, Laõo kinh cheùp: Chí ñöùc yeáu ñaïo. Kinh Dòch neâu: moät aâm moät döông laø ñaïo. Nhö vaäy laø thuoäc Nho giaùo, naøo chæ thuoäc Laõo giaùo. Ñaïo töï nhieân laø chính, ñaïo khaùc laø phuï. Hoûi: ñaïo töï nhieân khoâng thuoäc aâm döông thì coù theå noùi Laõo töû laø goác, aâm döông goàm nhieáp töï nhieân, chaúng leõ kinh Dòch laø ngoïn, nguyeân khí thaønh ñaïo laø goác? Muoân vaät do ñaïo sinh. Ñaïo laø toå tieân cuûa muoân vaät. Hoûi: Ñaïo laø toå tieân cuûa muoân vaät naøo coù khaùc gì Laõo, Dòch laø moät. Ñaïo só lieàn noùi laõng sang: Lieät Töû gaëp Quyù Haøm thì say, hoaøng quan gaëp naâu soøng thì meâ. Vua cöôøi. Sa-moân hoûi: Ñaïo sinh muoân vaät, caùi gì laø theå cuûa ñaïo? Ñaùp: Ñaïo khoâng coù hình, coù hình thì laø coù, khoâng hình thì khoâng, vaäy ñaïo khoâng coù? Tuy khoâng hình nhöng coù ñaïo. Khoâng hình maø coù phaùp thì vaãn noùi laø coù hình? Muoân phaùp laø ñaïo, sao laïi khoâng ñaïo? Ñaïo sinh muoân vaät, ngoaøi muoân vaät khoâng coù ñaïo, vaäy caùi gì sinh? Ñaïo tuy khoâng hình nhöng sinh ra muoân vaät. Nhìn meï thaáy con neân meï sinh con. Nhìn muoân vaät khoâng thaáy ñaïo, ñaïo naøo sinh muoân vaät. Caâu ñaïo laø toå cuûa caùc phaùp thì traùi vôùi kinh Laõo Töû noùi:

Voâ danh laø baét ñaàu cuûa trôøi ñaát, höõu danh laø meï cuûa muoân vaät. Meï hay toå chæ laø moät nghóa. Ñaïo ñaõ laø voâ danh laøm sao laø toå cuûa muoân vaät. Ñaïo laø toå cuûa vaät,vaät cuõng laø toå cuûa vaät? Chæ ñaïo laø toå cuûa vaät, vaät khoâng theå laø toå cuûa vaät. Hoûi: Ñaïo khoâng laø toå, ñaïo voán khoâng teân, chæ giaû ñaët teân, ñaïo khoâng coù toå, chæ giaû laäp toå. Ngoaøi muoân vaät khoâng coù ñaïo, luùc muoân vaät chöa sinh, thì ñaïo ñaõ sinh. Nhö vaäy ngoaøi maét khoâng coù maét, luùc chöa coù maét ñaõ coù caùi thaáy? Maét vaø ñaïo khaùc nhau khoâng theå so saùnh. Hoûi: Muoân vaät coù chaát ngaïi, ñaïo laø hö voâ, coù khoâng laø moät? Ñaïo só im laëng, vua cöôøi. Sau ñoù vua baûo Sa-moân Linh Bieän ñoái ñaùp vôùi ñaïo só Lyù Vinh. Vua noùi vôùi ñaïo só: Linh Bieän ña taøi, coù thích ñoái ñaùp khoâng? Lyù Vinh noùi: Khoång Töû coøn sôï haäu sinh, huoáng gì laø Vinh? Sa- moân noùi: Linh Bieän laø haäu sinh, Lyù Vinh laø tieàn boái. Lyù Vinh neâu nghóa huyeàn raèng ñaïo huyeàn khoâng theå noùi. Hoûi: Ñaõ khoâng theå noùi sao coøn neâu? Khoâng theå noùi nhöng laïi noùi, noùi maø khoâng noùi. Ñaõ noùi ñöôïc thì noùi, khoâng noùi ñöôïc thì khoâng, sao luùc ñaàu cho laø khoâng theå noùi, giôø laïi cho laø coù theå noùi. Muoán baét caù, thoû phaûi coù duïng cuï, muoán hieåu nghóa maàu phaûi nhôø lôøi noùi, ñaõ khoâng toû ngoân ngöõ thì caøng meâ môø voâ lyù. Ñaùp: Trong ñaïo cuøng cöïc aáy maø khoâng noùi maø chaúng khoâng noùi. Sa-moân noùi ñoù laø baøi keä cuûa Boà-taùt Long Thoï. Keä raèng:

*Chö Phaät hoaëc noùi ngaõ Hoaëc noùi khoâng coù ngaõ Ñoái thaät töôùng caùc phaùp*

*Khoâng ngaõ chaúng khoâng ngaõ.*

Sao oâng laïi troäm lôøi Thaùnh hieàn? Ñaïo só noùi: Phaät ñaïo coù gì khaùc? Taây Vöïc goïi laø Nieát-baøn, ôû ñaây goïi laø cheát. Sa-moân noùi: Ñom ñoùm khoâng theå saùnh vôùi maët trôøi. Nieát-baøn ñöôïc dòch laø dieät, töùc laø tòch dieät, khoâng phaûi laø cheát. Ñaïo só noùi: Nieát-baøn laø dieät sinh töû, cheát cuõng laø dieät coù gì khaùc? OÂ thöôùc cuõng coù tieáng, chim phöôïng hoaøng cuõng coù tieáng, nhöng hai loaïi tieáng khaùc nhau. Tòch dieät khoâng dieät. Khoâng theå so Nieát-baøn vôùi söï soáng cheát bình thöôøng. Laïi noùi: Theå cuûa lyù maàu nhieäm khoâng theå noùi, vì sao laïi noùi? Toû ngoä vaät, tình, giaû möôïn lôøi noùi. Sa-moân noùi: Theå huyeàn khoâng theå noùi, möôïn lôøi ñeå noùi lyù huyeàn neân lyù huyeàn coù theå noùi. Caây gai trong hö khoâng chaúng theå nhoå, phaûi giaû möôïn tay nhoå neân noùi laø nhoå. Hö khoâng coù phaûi laø huyeàn hay khoâng? Khoâng theå so hö khoâng vôùi lyù vi huyeàn. Lyù huyeàn khoâng theå noùi, khoâng phaûi caùi ñeå noùi thì khoâng theå noùi. Ñaïo só im laëng. Sa-moân hoûi vì sao khoâng noùi? Vì ngoä ñaïo. Sa-moân noùi: Maét caù khoâng theå saùnh vôùi minh chaâu. Khoâng bieát noùi chöù khoâng phaûi laø im laëng. Laïi noùi: lyù huyeàn saâu xa, ñaïo

só ngu muoäi laøm sao bieát ñöôïc? Lyù huyeàn saâu xa, ngöôøi gioûi thì hieåu saâu, phaøm phu thì hieåu caïn. Ñaïo só bieát ñöôïc caïn vaäy ñaïo só hoïc phaùp tieân, tieân bay cao, ñaïo só bay thaáp. Nhöng ôû ñaây ñaïo só khoâng heà bay ñöôïc thaáp cao. Sa-moân laïi noùi: Laõo Töû hai quyeån khoâng thoâng, Trang Sinh baûy thieân khoâng toû, thaät ñaùng hoå theïn. Nghe noùi oâng ñeán töø ñaát Thuïc, ñöôøng Thuïc raát khoù ñi, sao khoâng côõi con le ñeán laøng vua maø ñeå bò goâng cuøm ñeán Tröôøng An? Ñaïo só noùi: Than khoâng nhôù goã, ta queân ñi queân ngoài, goâng cuøm naøo nhôù. Sa-moân noùi: Nhö theá laø suoát ñôøi bò goâng cuøm. Ñaïo só noùi: Thieân töû bieát Lyù Vinh, neân cho troùi, coøn nhöõng keû nhö ngöôi, chuùa thöôïng naøo bieát ñeán. Sa-moân noùi: Thieân töû naêm nay bieát Lyù Vinh, sang naêm cuõng bieát, naêm nay troùi, sang naêm cuõng troùi, thaùnh aân chöa heát thì bò troùi suoát ñôøi. Lyù Vinh bò troùi baäc Thaùnh khoâng hay, neáu nhôø troùi maø bieát thì chæ coù quyû bieát. Lyù Vinh töùc giaän noùi: Lyù Vinh ta laø baäc anh minh cuûa quaän Thuïc maø Sa-moân daùm khinh thöôøng. Sa-moân noùi: Vì sao laïi giaän döõ nhö theá. Roài noùi vaøi lôøi treâu choïc nhau, tröôùc khi ra veà Sa-moân coøn noùi: Hoàng Haïc ñaõ bay xa, baày eùn coøn huyeân naùo.

## *Ñaøm ñaïo vôùi tieán só hoï Phaïm.*

Xöa, Tröôûng giaû Tì Thaønh ñeán thoân du thuyeát, nay tieân sinh Hoaøng AÁn ñeán cöûa Boài, thaät xöa nay coù gì khaùc! Phaïm tieân sinh tinh thoâng Nho, Ñaïo, Thích. Xöa tieåu taêng ñeán Giang taû ñaõ thaáy phong löu roài, nay ñeán cöûa aûi, thaät ñaùng khaâm phuïc ñaïo ñöùc, giôø ñöôïc gaëp nhau thaät laø thoûa nguyeän, xin cuøng baøn ñaïo u huyeàn. Hoï Phaïm noùi: Chöa töøng xem qua saùch Trang Töû nhöng xin ñaùp roõ lyù thuù, baûy thieân quaù roäng khoâng bieát hoûi töø ñaâu, xin neâu roõ chöông moân. Lyù teá vaät xöa nay thöôøng ñöôïc ñem ra baøn, Phaùp sö haõy hoûi veà nghóa ñoù. Hoûi: Sôïi loâng, nuùi Thaùi, Nho maëc daàu noùi laø nhoû, lôùn. Trang Sinh khoâng cho laø nhö vaäy, haù khoâng laø baøn suoâng hay sao? Ñaùp: Tuïc chaáp phaûi traùi, Trang Sinh boû lôùn nhoû. Neáu theá thì ngoïn nuùi vaø sôïi loâng khoâng theå cuøng cheát? Ñaùp: Muïc ñích laø queân tình. Sôïi loâng khoâng to, Thaùi sôn khoâng nhoû, laøm sao quaân bình? Ñaùp: quaân bình laø ñeàu coù töï taùnh. Tuy cuøng töï taùnh nhöng theå coù lôùn nhoû. Nhö hö khoâng khoâng hình chaát nhöng muoân vaät khaùc nhau, ngoïn nuùi vaø sôïi loâng khoâng theå quaân bình? Muïc ñích yeáu cuûa lyù naøy laø queân tình, neáu so saùnh veà hình theå thì chaúng khaùc naøo veõ chaân cho raén. Hoûi: Tröôùc noùi bình quaân, tình queân khoâng laøm cho ngöôøi ngoä, giôø neân veõ chaân hôn ngöôøi laø töï ñeå ngöôøi thaáy loãi. Nuùi lôùn, sôïi loâng nhoû maø Trang Sinh quaân bình, vaäy trôøi cao ñaát thaáp, Chu Dòch neân laãn loän toân ti, vì sao Trang Sinh cho raèng lôùn nhoû laø moät? Ñaùp: ñoù laø söï khaùc nhau cuûa hai giaùo.

Dòch voán khaùc, khoâng theå gioáng nuùi, loâng khoâng cuøng, cho neân khaùc. Vaät khaùc neân laø khaùc, vaät gioáng neân laø gioáng vì sao noùi khaùc. Linh Bieän hoï An, ngöôøi ôû Töông Döông. Toå tieân voán laø moät daân toäc ôû Taây Vöïc, sau dôøi ñeán Tröôøng An vaøo ñôøi Taán. Ñeán cuoái nieân hieäu Vónh Gia laïi dôøi veà Töông Döông. Sa-moân laø ngöôøi coù phöôùc duyeân thöøa höôûng taát caû tö chaát taøi gioûi, thoâng minh, anh duõng. Möôøi laêm tuoåi xuaát gia, tham hoïc ba taïng, nghieân taàm caùc kinh Ñaïi thöøa, huøng bieän raát gioûi, luoân kh- ieâm nhöôøng, ñöôïc moïi ngöôøi toân kính.

Tröôùc sau cuøng ñaïo só Lyù vinh,… hoûi ñaùp qua laïi, thaàn khí cao xa, tinh thaàn khoaùng ñaït, khoâng coù ngöôøi naøo hôn. Thænh thoaûng môùi cöôøi noùi, thöôøng hieåu yù vua, taùnh tình caån thaän, khi khoâng coù ai hoûi ñaïo thì khoâng theå bieát. Baïn beø trang löùa vôùi Sö traêm ngöôøi khoâng coøn moät. Xöa Thöù Khanh giaûng luaän chæ nghe danh tieáng, Sung Toâng taøi bieän luaän nhoû beù khoâng baèng moät goùc. Coøn nghó lieân hoaøn traàm ngaâm ngaøn xöa, löôïc ñeà ñaïi khaùi ghi nhö sau: Chæ tieác laø lôøi noùi öùng theo vaät lyù maø chaúng ñeán rieâng, vaãn coù coâng ñöùc khaùc.

# PHAÀN PHUÏ THEÂM - QUYEÅN 4

Soaïn thuaät taïi chuøa Taây minh ôû kinh ñoâ, vaøo nieân hieäu Laân Ñöùc ñaàu ñôøi Ñöôøng.

Vaøo thaùng ba, muøa xuaân nieân hieäu Long Soùc naêm ñaàu ñôøi Ñöôøng, Ñaïo só ôû Taây hoa quaùn laø Trieàu taùn ñaïi phu Quaùch Haønh Chaân kính taïo. Kính vì Phaät ñaïo goïi laø Thaùnh ñeàu thöïc haønh giaùo hoùa hoøm kinh, baûo thöøa linh baùu, ñeàu môû beán cho höõu thöùc. Cho neân thöøa duï daïy raèng: Khuoân pheùp naèm trong caùc chöông, Phaät buûa löôùi phaùp, nhö ngöôøi thuyeàn tröôûng coù thaân hình, töï chaúng phaûi bao goàm kinh luaän, ai daùm khinh neâu? Caån thaän heát loøng, kính truyeàn kinh töôïng, ñeå giuùp caûnh ñöùc thoâng kyø voâ bieân. Môû ra goác tin saâu, duï cho nghieäp chaân chaùnh, coù theå khoâng nhö theá hay sao?

Ñaïo só Trieàu Taùn Ñaïi phu Quaùch haønh Chaân ôû Taây hoa quaùn, Kinh ñoâ vaøo nieân hieäu Long Soùc naêm ñaàu ñôøi Ñöôøng kính mong Ñöùc Thích Toân hoaèng hoùa Töø bi khaép caùc trôøi, ngöôøi. Lyù laõo ñeå laïi pheùp taéc, môû ra ôû huyeän Xích, neân khieán cho thaân ôû taïi quoác gia maø khoâng khoûi doøng sinh töû, lìa phieàn naõo lìa ñaém tröôùc, vöôït ra phaïm vi khoâng höõu, cho neân hoài taâm quy höôùng, kính troïng khoâng soùt. Ñuùc töôïng vieát kinh, sôùm toái leã baùi, xin nguyeän kheùo ôû taïi thöôøng, doác chí ñoái vôùi chaân thöøa, ñaïo ñeàu thoâng suoát, cho neân khoâng dính maéc ôû phaøm thöùc, thoáng nhieáp nhöõng ngöôøi ñeán hoïc, may maén chieáu coá lôøi naøy. Naêm pho töôïng Phaät baèng

ñoàng maï vaøng, hai pho töôïng Quaùn AÂm möôøi moät maët vaø caùc kinh Ñaïi thöøa.

Nieân hieäu Long Soùc naêm ñaàu ñôøi Ñöôøng, Ñaïo só Trieàu taùn ñaïi phu laø Quaùch Haønh Chaân truï Taây hoa quaùn ôû kinh ñoâ coù tuyeân caùo vôùi caùc baäc Tieân giaùc Voâ cöïc Ñaïi thaùnh, Naêng Nhaân hoùa chuû Töø thò Phaùp Vöông ôû möôøi phöông: Haønh Chaân voán laø ngöôøi taàm thöôøng naèm trong haøng nguõ naøy, thaân tuy taàm thöôøng maø taâm taïo döôùi coät Di-laëc, chung quanh laø söù thaàn, ñaïo khoâng höng thònh ôû sau ñôøi Minh. Phaät laø thaày trôøi ngöôøi, kính ñöùc hoùa chung voâ bieân, ñaâu coù chöông thôø trôøi hay ngöôøi thuø ñoái, ñaøn haùt khoâng giaûi thích, röôïu thòt khoâng soùt, Vuõ böôùc choáng laïi phong giaùng. Voã raêng maø chaúng baøy choã khuyeát, thaønh thaät khoâng laáy, nay thay ñoåi loøng tin, kính ngöôõng Phaät toâng, kính taïo töôïng kinh, aâm baøy thì taâm duøng. Kính nguyeän khai môû ñeâm daøi khoaùng ñaït roäng lôùn, xeù raùch chöôùng raøng buoäc ñaõ laâu, côûi boû doøng raøng buoäc töø voâ thæ. Ñôøi ñôøi môû roäng nghieäp saün coù, kieáp kieáp ra khoûi beán giaûi thoaùt. Coù chuaån bò cuøng doøng caûnh ngöôõng ôû ñaây.

Nieân hieäu Long Soùc naêm ñaàu ñôøi Ñöôøng, Quaùch Haønh Chaân taïo töôïng Phaät, Boà-taùt, cuùi mong chö Phaät Ñaïi thaùnh thaàn thoâng truøm khaép möôøi phöông, döôùi coät gioù nhaân quaït aùnh saùng ñeán naêm ngoïn nuùi. Töø ñôøi Löông, Nguïy veà tröôùc chöa nghe ñaïo coù hình nghi, töø ñôøi Chu Teà veà sau môû roäng trong daân tuïc. Cho neân nghó Phaät giaùo hoùa, roát cuoäc bò nhaàm bôûi meâ môø, ñöôïc thaáy thoâng suoát, roát raùo hieåu roõ noi göông theo thöùc saùng, cho neân nghe theo nghóa maø chuyeån sang laøm ñieàu laønh, kính ñaïo linh nghi vaø caùc kinh saùch, seõ khieán cho treân môû döôùi thí, môû ra doøng suoái môø xöa, ñaàu laø phöôùc maø cuoái laø toäi, hieån baøy haäu chöôùng cuûa cuøng sinh, cuùi mong aân töø höng thaïnh roäng thí, khoâng ngaên caùch bôûi röøng taø, phöông tieän kheùo leùo, khoâng dính maéc bôûi ñen toái, ñoàng thôøi giuùp cho hieåu roõ baûy giaùc tueä, phaùt ba minh, nhoå ngoïn côø kieán chaáp, xoâ ngaõ nuùi nghi ngôø, xeù raùch löôùi aùi maø baøy ra xe baùu, roäng lôùn thay, caùc baïn ñoàng löõ coù theå khoâng coá gaéng hay sao?

Nieân hieäu Long Soùc naêm ñaàu ñôøi Ñöôøng, Quaùch Haønh Chaân taïo ra, keát caáu theo kieåu aâm döông, phaøm tuïc ñeàu nöông töïa, khoâng höõu ñeàu döùt, chæ coù baäc Thaùnh ôû ñoù, lìa ba coõi, nghe kinh trong naêm taïng, ñöôïc moät maø giöõ gìn, thaáy vieäc laøm cuûa hai thieân, cho neân toân trôøi kính ñaát, khoâng xem thöôøng höõu vi, côûi môû buoäc raøng, thaät boû taùnh hoaëc, do ñaây maø so saùnh ñöùc, söï baèng vôùi maây buøm, daùm mong khuynh thaønh, toân kính haønh thí, vieát kinh ñuùc töôïng khoâng heà boû pheá, duøng nhaân phöôùc naøy giuùp cho loaøi höõu thöùc, ñeàu vöôït ra löôùi kieán chaáp, sôùm ra

khoûi röøng meâ.

Nieân hieäu Long Soùc naêm ñaàu ñôøi Ñöôøng, Quaùch Haønh Chaân töï sinh trong haøng nguõ, chôït sinh chuùt coi thöôøng, môû roäng haäu leã, ôû ñaây ñaët ra caâu hoûi, thaät coù lyù do. Chaân tuy so ôû muõ vaøng, taâm coøn ôû huyeãn hoùa, baøn noùi lôøi taø, Phaät laø cha cuûa ñaïo, ngöôøi hoïc sau meâ sinh, voïng coøn caïnh tranh, nghó ñeán nhaân luaân, cho neân khoù baèng. Phaät laø Phaùp Vöông, ñaïo goïi laø coät truï . Phaät ñeå laïi töôùng maøu vaøng, ba möôi hai töôùng kyø laï. Ñaïo thaáy choùt muõi traéng, thaønh ra hai coät truï khaùc nhau. AÂm thanh, aùnh saùng khoâng nghe ôû thöôøng tuïc, ñaïi la beøn coù lôøi noùi, thaàn thoâng chöa hoùa vaät tình, ngoïc kinh voán maát lôøi noùi, ñoù laø kinh töôïng duøng ñeå quy taâm ñeán giaùo, ñeå laïi tình traùnh hö hoaïi, doøng xa chöa ngoä, seõ khieán cho Nhaát thöøa nhaát ñaïo, thöôøng giaùo hoùa ñaïi ñoàng, chín trôøi chín höõu, cuøng beán ôû Cöïc giaùo.

Nieân hieäu Long Soùc naêm ñaàu ñôøi Ñöôøng, Quaùch Haønh Chaân tìm hai thieân Ñaïo ñöùc, khoâng coøn huûy Phaät, ba taïng kinh muoân xöa coøn y cöù, döïng leân khuoân pheùp cho traêm vua, muoán cho Nhaát thöøa höng thònh, gom laïi taát caû taø chaùnh, chín trôøi kính ghi, bao goàm u minh maø giaùo hoùa. Quaùch Haønh Chaân mong cho moät nöôùc quy veà, moät ngöôøi goïi laø Thaùnh. Moät coõi ñöôïc giaùo hoùa, moät Phaät goïi laø Giaùc, neân khieán cho Ñöôøng, Ngu, AÂn, Haï, naêm vaän ñoåi dôøi, ba ñôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai xoay vaàn trôû laïi, ñôøi ñôøi ñeàu coù baäc dò taøi, ñaâu chæ coù moät laõo giaø, kieáp kieáp môû giuùp, ñoù goïi laø nhieàu Phaät, khoâng hieåu bieát maø töï xöng, ñaõ laøm troø cöôøi cho nhöõng keû taàm thöôøng maø coøn bò moïi ngöôøi baøn taùn. Sôùm thaáy lôøi noùi toaøn veïn, cho neân Lyù Ñam maát ôû laøng Hoøe, Taàn Thaát khoùc maø khoâng meâ. Maõ Thieân giaûng ôû Löu sa, y hyû bieán maø ñeå laïi daáu veát. Chaúng phaûi nhö Ñaïi thaùnh hoï Thích, Ñeà Phong Chu ôû Hoaøn haûi, giaùo nghóa môû saùng, thaät giuùp cho hieåu ñöôïc chaân tuïc, cho neân heát loøng cung kính vaâng giöõ quy giôùi, taïo töôïng cheùp kinh, bieåu loä cung kính, khieán cho U minh khen ngôïi ñaïo duïng taâm, ngaøy caøng hieän roõ, trí môû ra baäc thaàm giuùp, maõi maõi laøm khuoân pheùp roäng lôùn cho baäc anh hieàn.

Quaùch Haønh Chaân bôûi giaùo cuûa hoï Laõo khoâng ngoaøi Löu sa, toâng cuûa hoï Thích giaùo hoùa khaép boán bieån, ngay trong ngaøy maø trình baøy, roäng lôùn coù theå bieát, cuøng taän theå cuûa Thaàn thaùnh, roõ raøng chaúng phaûi hoaëc, yù cuûa hai thieân noùi chöa döùt ôû traàn tuïc, lyù kinh cuûa ba taïng töï ñeán choã chaân cöïc, cho neân quy y chaùnh giaùc, thoï nhaän chí thöøa, ñuùc töôïng Phaät cheùp kinh, truyeàn baù khaép theá tuïc, nguyeän trôû veà ñaïo goác. Giuùp cho Thieân sö thoï ñaïo, thöôøng leã Phaät ôû Haïc minh, aån cö laäp kính, thöôøng baùi hoï Thích ôû nuùi Tranh, ngoaøi ra chöa ngoä, vieäc ñoàng vôùi baét chöôùc,

khoâng coù vieäc gì khoâng chaáp cöùng.

Quaùch Haønh Chaân thaáy ñaïo ngaøy caøng toån, nghóa chæ coøn trong khaéc nieäm, hoïc vôùi sö Voâ Thöôøng, lyù seõ giuùp cho dôøi ñeán vieäc laønh, coøn kinh Ñaïo Ñöùc coù naêm ngaøn lôøi, khoâng hôïp vôùi ñieån chöông ba ñoäng söï Thuø Linh Baûo. Coù chuùt phöông thuaät, Hoaøng Thö Xích Phuø, khoâng thoâng vôùi vaät nghò, söông tuyeát giaùng xuoáng, hoaëc bò che laáp ôû oâ höõu, khoâng phaûi nhö Phaät toâng chí cöïc, chæ coù beán chung taùm chaùnh, dieäu phaùp cuøng chaân, yeân tónh röøng meâ taùm ñaûo, cho neân traêm vua vaâng theo giaùo hoùa, chuøa thaùp khaép trong ñaïi thieân. Muoân ñôøi nöông theo phong caùch, taêng chuùng ñaày khaép trong nöôùc. Haønh Chaân khoâng nhöõng queâ muøa maø vaâng theo di phaùp, ñuùc töôïng vieát kinh truyeàn baù trong nhaân gian, xin cho sôùm döùt ba laäu, mau thaáy ba thaân, choùng thoaùt ba coõi, lieàn ngöï ba höõu, truøm khaép caùc baäc cao thöùc, chung cho yù naøy.

Quaùch Haønh Chaân thaät nghe ñaïo voán hö thoâng, nghóa chaúng suy kieát, linh trí chieáu suoát, phaûi bieát ñaïi quy. Töø xöa nhöõng baäc taøi gioûi ñoàng moân, ñeàu öa chuoäng Phaät toâng. Bôûi khoâng ñoïc kim khoa neân sinh ra kieán chaáp naøy, khoâng goïi laø thoâng minh. Coøn nhö ba vò sö hoï Tröông ñeàu theo nhau ñeán leã baùi Phaät, Ñaøo vaø Khaáu hai vò taøi gioûi ñeàu kính troïng Thích toâng. Hieåu roõ saùch Löông Nguïy, so saùnh ñaày ñuû vôùi söï ghi cheùp cuûa Thuïc Huyeân, haù chaúng phaûi laø choïn caây maø ôû, ñöôïc chí thaân maø ñaït taùnh hay sao? Thaàn aáy bieát cô, ngoä söï chaúng huû laäu cuûa Phaät taùnh, cho neân noùi veà duïng cuï ñi noái, ñuùc töôïng vieát kinh, lôøi nguyeàn cuûa kính Laëc coù trình baøy ôû cuoái quyeån, ngoõ haàu ngöôøi ñoàng ngoä ñaïo naøy.

Quaùch Haønh Chaân ñoái vôùi ñaïo Nhaát thaät lyù vöôït trôøi tieân, lôøi cuûa baäc ñaïi giaùc nghóa bao truøm khoâng höõu, coøn nhö Traàn Tö haønh ñaïo laø hôïp vôùi hoa cuûa phöông só, ñaâu xeùt muøi vò. Chöa xeáp vaøo cöûa Thaùnh cho neân ñaïo coù chia ra Ñaïi tieåu, Thaùnh cuõng noåi chìm. Laõo quaân laäp giaùo chaúng phaûi ñeå laøm chuû, hoï Thích ôû ñòa vò Phaùp vöông, khuoân pheùp daïy baûo goàm caû u vaø minh. Cho neân söï bieân soaïn hai thieân hieån baøy ôû luaän veà nuùi, hai ñeá ñaïi taïo, trình vôùi toâng cuûa hoï Chu. Cho neân töø xöa ñeán nay ít ngöôøi coù khaû naêng xem kyõ, toâi nöông khuoân pheùp, nghóa theo chaân thöøa, taïo töôïng cheùp kinh khoâng coù taâm cong vaïy, duøng ñieàu laønh treân ñaây truøm khaép caùc tình thöùc, nguyeän hieåu roõ ñaïi ñaïo, phaùt taâm voâ thöôïng.

Baøi töïa hieäu ñính laïi Taäp Coå Kim Phaät Ñaïo luaän haønh boán quyeån.

Xeùt boä saùch boán quyeån naøy, veà quyeån thöù tö, baûn trong nöôùc vaø baûn ñôøi Toáng thì ñoàng, chæ coù taùm trang, coøn Ñan baûn thì cheânh leäch

ñeán ba möôi boán trang, chaúng nhöõng soá trang cheânh leäch maø vaên nghóa cuõng khoâng khôùp nhau. Laïi quyeån ba ôû tröôùc, baûn trong nöôùc vaø baûn ñôøi Toáng thì ñoàng, Ñan baûn thì ñaàu cuoái khaùc haún laø vì sao? Nay xem xeùt tôùi lui, baûn ñôøi Toáng loän xoän maát quyeån ba, daãn ñaïi quyeån boán laøm quyeån ba. Trong quyeån boán thì daãn theâm vieäc Ñaïo só Quaùch Haønh Chaân boû ñaïo theo Phaät, hôn möôøi ñoaïn goàm taùm trang, boå tuùc laøm moät quyeån, baûn trong nöôùc y theo baûn ñôøi Toáng, cho neân cuõng laàm. Nay roõ ñöôïc theå soaïn taäp cuûa boä saùch naøy, baét ñaàu töø thôøi Haùn minh ñeá, cuoái cuøng ñeán ñôøi Ñöôøng Cao Toâng, Phaät Ñaïo Luaän Haønh traûi qua nhieàu ñôøi vua, quyeån thöù ba cuûa baûn trong nöôùc vaø baûn ñôøi Toáng goàm coù baûy vieäc, laø nhöõng vieäc ñôøi vua Ñöôøng Cao Toâng. Nay ôû sau taùm trang cuûa quyeån boán thì cheùp lieàn möôøi vieäc, laø vieäc ñôøi vua Cao Toå Ñaïi Toâng. Cho neân tröôùc sau loän xoän, theá khoâng phaûi nhö vaäy, lyù ra phaûi söûa cho ñuùng, nay y theo Ñan baûn, laáy möôøi vieäc ñôøi vua Cao Toå Ñaïi Toâng laøm quyeån ba, baûy vieäc thôøi vua Cao Toâng laø quyeån boán maø söûa cho ñuùng, vaên noùi veà Quaùch Haønh Chaân boû ñaïo theo Phaät xeáp vaøo sau cuoái, ñöôïc giöõ laøm baøi töïa.

■