## SOÁ 2113

BAÉC SÔN LUÏC

* *Ñaát Taân chaâu, chuøa Hueä nghóa, Sa-moân Thaàn Thanh soaïn*
* *Nöôùc Taây Thuïc, ñình Thaûo huyeàn, Sa-moân Hueä Baûo chuù.*

Boä saùch naøy goàm möôøi quyeån noùi veà caùc muïc sau:

1. Thieân Ñòa Thuûy
2. Thaùnh Nhôn Sanh
3. Phaùp Tòch Höng
4. Chôn Tuïc Phuø
5. Hoïp Baù Vöông
6. Chí Hoùa
7. Toâng Sö Nghò
8. Thích Taân Vaán
9. Tang Phuïc Vaán
10. Cô Dò Thuyeát
11. Toáng Danh Lyù
12. Baùo ÖÙng Nghieäm
13. Luaän Nghieäp Lyù
14. Truï Trì Haïnh
15. Dò Hoïc
16. Ngoaïi Tín.

# LÔØI TÖÏA

Tröôùc toâi muoán nghe saùch Phaät neân hoïc hoûi ngaøi Nam Bình Phaïm Traên Phaùp sö maø nhaän ñöôïc luïc naøy. Ngaøi Nam Bình noùi: Xöa toâi töøng nghe Laõo sö noùi Ñinh Bí Giaùm raát thích saùch naøy, môùi xem qua khoâng raèng trong tay coù ñöôïc baûn goác. Lôøi Laõo sö raát ñaùng tin. Nhöõng baøi vieát cuûa Ñinh Bí Giaùm ñeàu neâu ra nhöõng ñieàu raát hay. Nhaát thöøa laø goác maø saùch cuûa Baù gia chæ laø nhaùnh laù. Tìm nhaùnh thì nhö tìm soâng maø ñi treân ñaát khoâng ñöôïc nguoàn goác cuõng ñuû xem laø hoïc roäng huoáng laø thaáu suoát nguoàn goác ö? Song saùch aáy löu haønh chöa bao laâu thì treân ñôøi hieám thaáy ngöôøi ñoïc. Ngöôøi ñoïc ñeàu laø keû coù tieáng thôøi aáy. Maø ngöôøi ñoïc chæ duøng chôi rieâng laøm cuûa khoâng heà truyeàn roäng ra ngoaøi. Toâi nghe ngaøi Thaàn Thanh ôû thôøi Nguyeân Hoøa ñaïo ngaøi raát hieån haùch, ñöôøng thôøi ñöôïc caùc coâng khanh kính troïng leã baùi, ngöôøi theo hoïc Ngaøi coù ñeán ngaøn ngöôøi. Taùnh Ngaøi thích saùng taùc caùc phaàn trích luaän trong kinh hoaëc hoïc bôùt hoaëc haøn theâm coù hôn traêm quyeån maø rieâng luïc naøy thì neâu ra ñöôïc caùc ñieàu saâu saéc vaø roäng lôùn nhaát khieán ngöôøi hoïc thaáu ñaùo saùch maø ñaït ñeán nguoàn coäi thì lo gì maø chaúng ñöôïc Thaàn Thanh. Thaàn Thanh laø teân Ngaøi sanh ra ôû döôùi nuùi Ñaïi An, sau ôû Tröôøng Bình Sôn AÂm neân goïi laø Baéc Sôn Luïc. Ngaøi Hieàn Ñaïi sö coù ñöôïc Baûn Thuïc ñaàu tieân beøn ñem truyeàn roäng cho caùc ngöôøi thích saùch beøn môøi toâi ôû Ñaïi phöông maø khaéc baûn in ra. Nhôn ñoù toâi thuaät lôøi cuûa ngaøi Nam Bình Phaùp sö ñeå ôû ñaàu quyeån.

*Naêm ñaàu Hy Ninh, ngaøy 12 thaùng 05 Tieàn Ñöôøng Traàm Lieâu kính lôøi töïa.*

\*\*\*\*\*

# BAÉC SÔN LUÏC

## QUYEÅN 1

1. **THIEÂN ÑÒA THUÛY** (nguoàn goác cuûa trôøi ñaát vuõ truï)

Baäc Ngaïi Nho (Laõo Nho coù ñaïo ñöùc) gaây tieáng toát cho Ñaïo Nho vaø ñaùm nhaø Nho meán thích giaùo aáy. Tieåu Töû toâi nghi vieäc khôûi ñaàu cuûa vuï truï trôøi ñaát maø kính laïy neâu hoaøi baûo. Ngaïi Nho noùi: Lôùn lao thay lôøi hoûi. Ta bieát trôøi ñaát meânh moâng roäng lôùn vaø mòt môø ñoái vôùi ngöôøi maø hieåu bieát saùng toû. Haõy laéng nghe lôøi ta giaûi baøy. Dòch coù Thaùi Cöïc maø sanh Löôõng Nghi, luùc ñaàu tieân chöa coù ñieàm gì thì baèng baèng döïc döïc haïng haïng ñoång ñoång (meânh moâng laãn loän), trong ñuïc moät lyù, hoãn ñoän (troän laãn) khoâng coù hình töôïng gì. Kòp khi nguyeân khí hoàng moâng baét ñaàu manh nha (naûy maàm) trôøi ñaát luùc chöa phaân cuõng nhö caùi tröùng gaø trong ñuïc ñaõ coù ñieåm roài thì goïi laø löôõng nghi, khí trong laø trôøi khí ñuïc laø ñaát, khí hoøa laø ngöôøi, laø tam taøi) veà sau môùi coù Baøng Coå sanh trong ñoù 18.000 tuoåi. Khi trôøi ñaát môû ra, trôøi cao moät tröôïng, ñaát daøy moät tröôïng. Maët trôøi Baøng Coå daøi moät tröôïng, ñaàu ôû Ñoâng Chaân ôû Taây, tay traùi ñeán Nam, tay phaûi ñeán Baéc. Môû maét laø ngaøy, nhaém maét laø ñeâm thôû ra laø naéng noùng, hít vaøo laø laïnh, thôû hôi ra thaønh gioù maây, nhaû tieáng ra thaønh saám seùt. Beøn coù boán muøa, vaïn vaät sanh ra. Taùm haønh vi laø lôùn, coù gì nhieàu hôn (taùm hoaønh = taùm höôùng, chín vi = chín chaâu) Tam Hoaøng Nguõ Kyû laø toân quí coù ai tröôùc hôn. Thôøi Thaùi Coå (xa xöa nhaát) aên dô uoáng baån. Muøa ñoâng thì ôû trong hang ñoát löûa, muøa haï thì ôû treân caây. Khi chöa coù löûa ñeá naáu aên thì aên traùi haït caây coû, thòt chim thuù thì uoáng maùu aên loâng. Khi chöa coù tô thì maëc baèng loâng chim da thuù. Sau coù thaùnh chæ baøy môùi lôïi duïng ñöôïc ích (môùi duøng löûa maø söûa trò?) lôïi cuûa löûa. Beøn ñuùc vaøng naém ñaát laøm ñoà duøng roài caát nhaø cöûa cung ñieän, roài naáu nöôùng chöng caát, roài cheá bieán tô gai laøm vaûi, nuoâi ngöôøi soáng choân keû cheát thôø chuùng quæ thaàn. Töø Thaùi coå ñeán nay khoâng theå keå heát naêm thaùng, töø sau ñôøi Phuïc Hy khoaûng boán möôi vaïn naêm thì coù tieàn cuûa, coù vua quan nhaân daân coù giuùp haïi höng vang. Nho tröôùc chæ daïy, Nho sau tuaân laøm

maø baän roän laêng xaêng khoâng coù moät ngaøy naøo döùt.... Töø treân laø lôøi cuûa Ngaïi Nho noùi veà söï môû mang cuûa trôøi ñaát.

ÔÛ beán Boài thuûy döôùi chaân nuùi Baéc, keû queâ muøa naøy töø laâu ñaõ xa lìa vinh hoa tuïc luïy (ñaây laø noùi veà thaàn thanh Sa-moân ngöôøi soaïn luïc naøy) chí chuoäng vieäc xöa maø choã bieát chöa roäng, heát mình vì ñaïo nhöng ñi du hoïc thì trôû ngaïi (ngaïi vieäc du hoïc), beøn hoïc ôû tröôøng laøng nghe Nho phong maø möøng baûo raèng: Lôùn lao thay lôøi Nho. Kòp khi hoïc Phaät thì beán bôø meânh moâng maø khoâng heà chaùn sôï. Chæ lo khoâng sôùm ñöôïc nghe ai laø Thaùnh nhôn Taây truùc, noùi kieáp tröôùc ñaõ hoaïi, trôøi ñaát ñaõ khoâng. Khoâng roài laïi thaønh kieáp naøy môùi baét ñaàu. Luùc khoâng ñoù thì coù gioù nheï thoåi, gioù noåi luùc caøng maïnh ôû döôùi theá giôùi naøy laø phong luaân. Boãng maây lôùn hay leân khoâng trung möa xuoáng nhö thaùc ñoå chöùa treân maët tung luaân keát thaønh lôùp nöôùc laø thuûy luaân. Phía treân thuûy luaân cöùng laïi thaønh vaøng nhö söõa ñaëc (choã töïa cuõng) laø kim luaân. Khi ba luaân ñaõ thaønh thì töø treân khoâng möa xuoáng ngaøy ñeâm khoâng döùt suoát maáy ngaøn naêm treân lôùp kim luaân, lôùp nöôùc naøy trong ñuïc khaùc chaát, laø trôøi Phaïm Theá ôû treân khoâng laø ñaù baùu, laø nuùi bieån, laø ñaát ñai laø nhaø cöûa cung ñieän vaø caùc ñoà vaät taïp nhaïp, maø coù khu vöïc. - Treân trôøi caùc trôøi cheát roài thì sanh xuoáng, hình theå coù aùnh saùng, chaân ñi treân maây khoâng aên khoâng uoáng soáng laâu voâ soá, bay ñaùp xuoáng. Ñaát coù vò ngoït, da ñaát reã caây coû vaø luùa thôm ñeàu coù vò thôm ngoït aên ñöôïc. AÊn caùc thöù aáy roài thì tai hoïa vaøo thaân, thaân theå cöùng naëng aùnh saùng maát heát. Töø ñoù maët traêng maët trôøi vaø caùc sao hieän ra roài thaønh hình ra coõi ngöôøi (nhaân ñaïo) giaän hôøn meán tieác naøy ra, aùi duïc caøng döõ maø coù cha con, maø coù vua toâi. Roài phaân ranh giôùi bôø coõi nöôùc non coù cuûa oâng cuûa toâi, coù buoân baùn troàng troït sinh lôïi, roài laäp luaät phaùp ñeå ngaên sai quaáy, laäp hình phaït ñeå trò toäi. Töø Dieâm-phuø-ñeà naøy cho ñeán traêm öùc Dieâm-phuø-ñeà khaùc, töø boán thieân haï naøy cho ñeán traêm öùc boán thieân haï khaùc, nuùi Thieát vi to lôùn... ñeàu töø luùc naøy maø thaønh moät ñaïi thieân theá giôùi laø moät coõi Phaät. Roài tuoåi thoï cuûa loaøi ngöôøi giaûm daàn, giaûm coøn möôøi tuoåi, giaûm roài laïi Taêng, Taêng ñeán taùm vaïn tuoåi, hai vaïn tuoåi ñaàu thì coù Thieát Luaân Vöông, boán vaïn tuoåi keá thì coù Ñoàng Luaân Vöông, saùu vaïn tuoåi keá thì coù Ngaân Luaân Vöông, taùm vaïn tuoåi sau thì coù Kim Luaân Vöông. Nhö ñaây maø thoáng laõnh moät Dieâm-phuø-ñeà cho ñeán hai, ba, boán thieân haï. Nay laø kieám giaûm thöù chín cuûa Hieàn kieáp, coøn möôøi moät kieáp kia coù theå bieát roõ. Cuoái moät kieáp giaûm, giaûm ñeán ba möôi tuoåi thì coù laàn tai öông ñoùi keùm keùo daøi baûy naèm baûy thaùng baûy ngaøy. Giaûm ñeán hai möôi tuoåi thì coù moät tai öông bò dòch beänh keùo daøi baûy thaùng baûy ngaøy, giaûm ñeán möôøi tuoåi thì coù moät

tai öông ñao binh cheùm gieát nhau suoát baûy ngaøy baûy ñeâm. Khi kieáp ñaõ hoaïi thì löûa döõ chaùy suoát chín trôøi phaù tan ñeán trôøi Tam thieàn. Roài nöôùc meânh moâng daâng ñeán coõi naøy (baûy laàn löûa chaùy thì coù moät laàn nöôùc daâng, baûy laàn nöôùc daâng thì coù moät laàn gioù thoåi tan heát). Moïi vaät tan maát heát roài thì trôû thaønh kieáp khoâng, kieáp khoâng ñaõ thaønh roài thì sau ñoù kieáp môùi baét ñaàu. Kinh noùi Thaønh - Truï - Hoaïi - Khoâng ñeàu phaûi traûi hai möôi tieåu kieáp laøm thaønh ñaïi kieáp.

Phaøm cao daøy khoâng gì lôùn hôn trôøi ñaát, laâu xa khoâng gì qua coå kim (xöa nay). Lôùn lao thay Phaät (Ñaïi Thaønh) ñaõ bieát roõ choã baét ñaàu cuûa trôøi ñaát, choã chung cuoäc cuûa trôøi ñaát, bieát choã cao cuûa trôøi choã daøy cuûa ñaát, bieát söï chieáu saùng cuûa maët trôøi maët traêng vaø caùc sao, bieát roõ söï ñi veà cuûa kieáp bieát xöa ñaõ qua bieát nay saép ñeán. Thaáy roõ nhaát khoâng gì baèng Thieân nhaõn, nghe roõ nhaát khoâng gì baèng Thieân nhó, bieát roõ yù nieäm khoâng gì baèng Tuùc meänh thoâng. Coù caùi göông saùng roãng suoát naøy maø chaúng khaép thieân haï ñeàu khoâng. Cho neân che truøm khoâng kín ñöôïc, maët trôøi maët traêng khoâng chieáu ñeán ñöôïc, söông muø khoâng rôi vaøo ñöôïc, thuyeàn xe khoâng chôû ñöôïc, mong thaáu suoát ôû taâm muïc huoáng laø moät khu ôû Oa Giaùc. Thöông toâi sanh ôû trong aáy maø laøm EÂ-keâ, maø laøm ve saàu, laøm sao bieát ñöôïc söï roäng xa cuûa vuõ truï, söï daøi laâu cuûa naêm thaùng thaønh öùc, haù öùc naêm laø kieáp, phaøm nhieàu ñaát laøm coõi nöôùc haù coõi nöôùc laø theá giôùi. Vua Thang hoûi Caùch Nhaät: Treân döôùi taùm phöông coù choã cuøng cöïc chaêng? Caùch ñaùp: Ngoaøi caùi voâ cöïc laïi coù voâ cöïc. Nhieãm höõu hoûi Troïng Ni: Luùc chöa coù trôøi ñaát coù theå bieát ñöôïc khoâng? Trong Ni ñaùp: Xöa cuõng nhö nay. Theá neân bieát caùc vua Tieân Trieát ñeán caùc Tieân Nho ñeàu coù bieát chæ vì ngaàm xeùt maø thoâi. Phaøm leân nuùi Moâng maø khoâng coi nhoû (khinh khi) keû ngu ñoän (xem nöôùc Loã laø nhoû), phaøm leân nuùi Thaùi sôn maø khoâng coi thöôøng thieân haï(xem thieân haï laø nhoû) huoáng laø coù cao nhö nuùi Thaùi sôn thaät chaúng doái vaäy - Xöa vua Huyønh Ñeá nguû ngaøy moäng thaáy daïo chôi nöôùc Hoa Tö, chaúng bieát nöôùc aáy coù maáy ngaøn vaïn daëm, bôûi khoâng phaûi söùc thuyeàn xe maø ñeán ñöôïc. Nöôùc aáy khoâng coù Sö tröôûng, töï nhieân maø coù trí, khoâng cheát aùc, khoâng cheát yeåu, khoâng bieát quí mình maø khinh ngöôøi, neân khoâng thöông gheùt, khoâng bieát traùi ng- hòch höôùng thuaän neân khoâng coù lôïi haïi. Ñeàu khoâng coù choã thöông tieác cuõng khoâng coù choã kieâng sôï. Khi Huyønh Ñeá thöùc daäy thì vui möøng coù choã ñöôïc. Toâi khaûo cöùu suy nghó nöôùc aáy thì nhö thieân haï cuûa Baéc Töôùc (Uaát) (coõi Baéc-cu-loâ-chaâu). ÔÛ ngoaøi Cöõu vi (chín chaâu cuûa nhôn gian) ôû trong Doanh haûi (laø bieån lôùn ôû phía Baéc nuùi Tu-di) neáu khoâng phaûi söùc cuûa Thieân Laõo, Löïc Muïc, Thaùi Sôn Keâ thì khoâng theå bieát ñöôïc (ba

ngöôøi naøy laø toâi cuûa vua Huyønh Ñeá) vì Huyønh Ñeá chaùnh taâm söûa mình caàu ñaïo nuoâi thaân ñieàu khieån vaät cho neân coù Thaàn daïo chôi nhö theá. Neáu khoâng phaûi Baéc Chaâu thì khoâng moäng ñöôïc nhö theá. Cho neân ta daïy (noùi) caùc ngöôøi trung Tieåu thöøa (baäc tieåu thaùnh) kieáp tröôùc kieáp sau ñeàu taùm vaïn thaáy nghe hai ngaøn coõi baäc Boà-taùt thöøa (baäc trung thaùnh) thì thaáy nghe ñöôïc ba ngaøn coõi. Baäc Ñaïi thaùnh (Phaät thöøa) thì taát caû ñeàu thaáy bieát. Maët trôøi maët traêng vaø caùc sao ñeàu saùng rôõ treân khoâng. Maët traêng maët trôøi khoâng coù höng vong, caùc sao cuõng khoâng ñaày vôi, moät ngaøy moät ñeâm chuùng chieáu boán Ñaïi chaâu höôùng theo Nam Baéc ñeå phaân laïnh noùng (muøa haï thì maët trôøi gaàn Baéc, maët traêng gaàn Nam; muøa ñoâng thì ngöôïc laïi) do gioù giöõ gìn, di chuyeån chaúng ngöøng maø khoâng rôi. Phía treân coù caùc Trôøi ôû. Ngaøy ñeâm daøi ngaén so vôùi phöông naøy thì phaân chia thôøi tieát ñoàng nhau maët trôøi to naêm möôi moát do-tuaàn, maët traêng to naêm möôi do-tuaàn, sao to thì moät do-tuaàn, sao nhoû thì moät Cu-lö-xaù (moät do- tuaàn # ba möôi, boán möôi daëm, moät Cu-lö-xaù= hai daëm. Moät do-tuaàn cuûa Tieåu thöøa laø möôøi saùu daëm) maët döôùi cuûa maët trôøi maët traêng maø ôû loã sao rôi nhö möa, ôû Toáng coù naêm vaãn thaïch. Bôûi ñoù boãng nhieân maø coù ñieàm laønh ñieàm döõ.

Nhaø Nho noùi ôû ngoaøi Ñoâng nam haûi, trong Ñaïi hoang, taïi Cam tuyeàn coù nöôùc Hy Hoøa, coù ngöôøi con gaùi teân Hy Hoøa, sanh môùi möôøi ngaøy thöôøng taém aùnh naéng maët trôøi ôû Cam tuyeàn. ÔÛ ñôøi vua Nghieâu coù möôøi maët trôøi hieän ra sai quan baén thì chín maët trôøi rôi xuoáng. Ñeán thôøi Chí Ñöùc, thì maët trôøi maët traêng nhö hoïp bích, naêm sao nhö Lieân chaâu. Caùc sao ñi töø Ñoâng veà Taây, maët trôøi maët traêng traùi trôøi maø veà Ñoâng - Thaùi Haïo veõ Baùt quaùi thoâng Thaàn minh maø laøm saùch keát daây. Baø Nöõ Oa baét trôøi laäp cöïc, cuøng vôùi Chuyeân Huùc tranh laøm vua, cuøng vôùi Ñaàu Xuùc chaúng khaép nuùi, choáng trôøi vaïch ñaát duy tuyeät. Cho neân trôøi nghieâng veà Taây Baéc maët trôøi maët traêng vaø caùc sao töïu hoäi. Ñaát chaúng khaép Ñoâng Nam nöôùc traêm soâng töø xa keùo veà. Döông Chaâu noùi: Vieäc Thaùi toå (quaù xöa) maát roài ai ghi cheùp. Vieäc cuûa Tam Hoaøng hoaëc coøn hoaëc maát, vieäc cuûa Nguõ ñeá hoaëc bieát hoaëc khoâng, vieäc cuûa ba vua hoaëc aån hoaëc bieån. Theo lôøi bieän bieät cuûa Döông Töû thì ta laø chaát gì. Troïng Ni noùi: Nguõ

(5) ñeá laø duøng ôû thuyeát Tam (3) vöông laø duøng ôû ñoä, xa thì chæ do ngoân thuyeát, gaàn thì caàn phaùp ñoä, xa thì chæ do ngoân thuyeát, gaàn thì caàn phaùp ñoä. Trung Quoác coi caùi cao nhaát trong thieân haï thì khoâng gì to cao hôn goø (nuùi) Coân loân. Treân coù maây (raùng) naêm phöông, döôùi coù soùng naêm saéc. Neáu khoâng phaûi laø baäc Ñaïi nhaân lònh tieân thì khoâng ñeán ñöôïc. Cho neân vua Huyønh Ñeá leân ñoù troâng veà phía Nam maø trôû veà, vua Chu Muïc

vöông ñaõi yeán Vöông Maãu ôû Dao trì. Beøn töø ñoù maø loàng loäng giaùng xuoáng söùc taïo hoùa.

Rieâng Phaät giaùo thì laáy nuùi Tu-di cho laø lôùn noù töø nöôùc bieån moïc leân cao, taùm vaïn do-tuaàn cao roäng do boán baùu taïo thaønh, döôùi boán phía ñeàu coù taàng baäc. Treân heát thì coù cung ñieän cuûa trôøi Töù ñaïi (thieân) vöông laøm raøo ngoaøi cho Ñeá-thích maø giöõ gìn Tu-la. ÔÛ treân ñaûnh Tích-loâ vuoâng vöùc taùm vaïn do-tuaàn thì baèng phaúng vaø eâm nhö boâng, laø nôi ñoùng ñoâ cuûa Ñeá-thích. ÔÛ boán phöông coù taùm trôøi bao vaây haàu vua ôû giöõa laø trôøi ba möôi ba (Ñeá-thích ôû ñaáy, laø trôøi Ñao-lôïi nhieáp giöõ caû ba möôi hai trôøi kia). Caùc nuùi treân bieån coù nhieàu trôøi ôû treân ñaát, bôûi laø kinh ñoâ cuûa boán trôøi Töù thieân vöông. Ñoù laø phöông tröôïng Boàng Lai, naêm raát daøi, coõi raát ñeïp, ngoïc vaøng saùng röïc laøm ñaàu ñaøi laàu caùc. Chuyeân laøm Tieân ñaïo, laø nôi taäp hoïp daïo chôi cuûa caùc thaàn tieân. Nguyeän laøm vaây caùnh maø ôû, laøm ñuøi veá maø hoä veä trôøi Ñeá-thích, coù nghieâm coù döïc maø thoáng laõnh caùc trôøi. Chieáu truøm caùc coõi, ngöï ñieän Thieân luaân, löôùi keát chaâu saùng röïc caû vuøng maø hieån baøy caùc thöù. Cho neân toäi phuùc soáng cheát thoï yeåu, caùt hung, gaëp gôõ ñeàu hieän roõ trong chaâu. Theá neân baäc thöôïng löu (Thaùnh hieàn, vua quan). Coù toäi thì trôøi hình phaït, coøn toäi cuûa keû haï daân thì trôøi nhôø caùc baäc aáy hình phaït. Coøn ngöôøi thieän thì coù phöôùc cuõng nhö theá. Ngöôøi quaân töû thì noùi hoïa phöôùc do maïng trôøi, noùi giaûn dò laø do loøng vua. Laïi noùi caùt hung chaúng laïm (quaù möùc), noùi Caøn ñaïo (ñaïo trôøi) laø chaùnh. Cho neân Thaàn noâng haäu taéc ôû ngöôøi thay trôøi maø nuoâi Cao Ñaøo vaø Boå Hình thay trôøi maø hình phaït. Vua Thaønh Thang phaùt töø nhaø Chu thay trôøi maø ñaùnh deïp. Truyeän noùi Trieäu Baù thay trôøi maø trò. Hoaëc laø höôùng töø duøng naêm phöôùc (laø thoï, phuù, khang ninh, Du Haûo Ñöùc, Khaûo Chung Thoï), oai thì duøng saùu cöïc (laø hung ñoaûn chieát, taät, öu, baàn, oùc, nhöôïc). Khoâng phaûi laø Thaùnh nhaân thì khoâng theå thaáy ñöôïc caùc hieän töôïng cuûa luaân thöôøng. Ñaïi phaïm laø toâi cuûa Ñeá-thích, Ñeá-thích laø toâi cuûa Töù Thieân laø toâi cuûa caùc thaàn (Ñaïi phaïm coù toâi laø Ñeá-thích, Ñeá-thích coù toâi laø Töù Thieân, Töù Thieân coù toâi laø caùc thaàn) cho ñeán caùc haäu. Saùch noùi: Daùm duøng traâu ñen maø cuùng teá chieâu caùo caùc Thieân thaàn haäu, ngaãu nhieân maø ñöôïc chaúng phaûi ñaïi thieân ö? Neáu chaúng theå thì trôøi xanh khoâng thôm khoâng thuùi, ai thaät laø chuùa teå. Phaøm coù vieäc ôû Vieân khaâu maø teá Haïo Thieân Thöôïng ñeá, cuùng teá caùc thaàn ôû boán phöông, leã maët trôøi maët traêng vaø caùc sao. Ñaây hoaëc laø thô (vieäc) caùc trôøi Ñaïi Phaïm vöông, Thieân Ñeá-thích, Töù thieân vöông v.v... phaøm naêm khí naêm giao Ñeá leân ñaøn, hoïp teá naêm thaàn, cuøng teá traêm thaàn hoaëc laø Töù thieân vöông Ñeá-thích. Chæ ñôøi sau laøm theo pheùp xöa ñaõ baøy. Xöa töùc laø thôøi Hoàng

Hoang raát thuaàn phaùc tænh löôïc, ñeàu do chieám cöù ñaát ñai theo vaän khí Nguõ haønh, maø thaønh, baøy ra leã kinh goïi laø thaàn kyø (teá thaàn), gieát vaät soáng maø cuùng teá, teân coù khaùc, nhöng vieäc thì phuø hôïp gioáng nhau. Neân ôû Taây vöùc khoâng coù ñaøn ñeå cuùng teá maø coù ñeàn Trôøi (Thieân Töû) cuõng coù phong tuïc gioáng coõi Hoa Haï (Trung Quoác) naøy.

Xöa Trieäu Giaûng Töû höôûng vui ôû Ñieáu thieân, vua Taàn Muïc Coâng laïy ban cho Thuaàn Thuû. Bôûi Thaàn cuøng Trôøi giao nhau, hoàn ñi maø thaân coøn, cao thaáp tuy xa maø öùng raát gaàn. Giaùp Sanh laøm Toá Bò Phaùt. Löu Öôùc coù thænh Myõ Ngoïc. Bôûi trôøi trao cho linh tính baøy cheát cho bieát, neáu khoâng thì daân thöôøng ai tin.

Töø ba möôi ba trôøi naøy ñeàu ôû treân khoâng neâu khoâng coù thaàn thoâng thì chaúng ñeán ñöôïc, phaøm coù hai möôi saùu trôøi ôû treân nhieàu töøng maây, soáng raát laâu (töø naêm traêm naêm ñeán taùm vaïn kieáp). Hoaëc laø maây nhoû hoaëc laø hình nhoû hai möôi taùm trôøi naøy caû boán loaøi trong ba coõi ñeàu nhieáp heát.

Hoån Thieân Nghi noùi: Trôøi nhö caùi tröùng gaø, ñaát nhö loøng ñoû maø ôû trong trôøi. Trôøi lôùn ñaát nhoû, trong ngoaøi coù nöôùc. Trôøi ñaát ñeàu nöông maây maø ñöùng, nöôùc naâng maø noåi.

Coù ngöôøi thích hoûi baûo raèng: Baøn Coå kia noùi: Nôi naøo ñaát daøy thì ñeán ñoù maø ôû, ngoaøi Hoån Thieân ra thì ai che chôû. Maø moät nhaø hoïc giaû aáp uùng lo nghó gì ñeå ñöôïc vieäc aáy - Soâng xuaát phaùt töø nuùi Coân loân, chaûy veà tích chöùa ôû Thaïch sôn bò vua Voõ môû ñöôøng daãn nöôùc ñi, chaûy qua Trung Quoác roài daàn chaûy ra bieån Ñoâng. Soâng Hoaøng haø naøy töø ao A-naäu-ñaït chaûy ra. Ao naøy töø phía Baéc Trung thieân qua Thaát haéc sôn ñeán phía Baéc nuùi ñaïi Tuyeát sôn vaø Höông tuùy sôn, maø chaûy ra phía Nam hai nuùi aáy, vuoâng vöùc naêm möôi do-tuaàn, boán baùu laøm bôø, boán maët ñeàu chaûy ra moät soâng lôùn roài chaûy veà Ñoâng. Caùc soâng naøy töø Thoâng sôn phaân löu maø chaûy ngaàm.

Phuø Tang Linh Kha leân ôû Ñaïi Minh, hoaëc ñaây laø caây Dieâm-phuø, noù lôùn caû traêm do-tuaàn, quaû noù aên ñöôïc, ñaày caû vuøng cöïc Nam ôû chaâu naøy. Caùc vaø chim to lôùn töùc laø loaïi caù Ma-kieät vaø chim Ca-laêng-la (kim sí ñieåu). Vua Sôû chaúng bieát ñöôïc loaïi beøo thaät, ngöôøi hoï Taïng sai ñem teá ôû Vieân cö. Neáu nhö khoâng gaëp Thaùnh Khoång Töû thì lieàn baûo hai vaät aáy laø laï luøng. Cho neân Phöông Haï xöa nay, nöôùc Yeân nöôùc Vieät ôû trong quan aûi ôû ngoaøi quan aûi thì lôøi noùi aáy vôùi vaät ñoàng maø teân chaúng ñoàng (phöông laø boán phöông, Haï laø Trung Quoác, Yeân ôû Baéc, Vieät ôû Nam noùi naêng teân goïi coù choã chaúng ñoàng). Neáu laø khaùc coõi sao laïi laø ñoù - ÔÛ chaân nuùi Tu-di nöôùc taùm coâng ñöùc duøng laøm bieån lôùn (nöôùc taùm coâng ñöùc:

Moät laø trong, hai laø laïnh maùt, ba laø nheï, boán laø meàm maïi, naêm laø thôm, saùu laø chaúng thuùi, baûy laø uoáng vaøo khoâng haïi coå hoïng, taùm laø khoâng haïi buïng), saâu roäng cuøng ñoàng vôùi Tu-di. Bieån bao quanh nuùi. Beân ngoaøi bieån laïi coù hai nuùi nhö bieån Luaân vi, cao daøy baèng phaân nöûa nuùi Tu-di. Treân ngoïn cao ngang maët trôøi maët traêng. Coù caùc nuùi khaùc bieån khaùc vaây quanh, ñaõ thaáp laïi heïp, ngoaøi nuùi thöù baûy môùi coù bieån maën. Maø boán ñaïi chaâu ôû boán maët nuùi Dieäu cao ñeàu ôû trong bieån maën. Ñoù goïi laø moät tieåu theá giôùi, moät ngaøn tieåu theá giôùi goïi laø tieåu thieân, moät ngaøn tieåu thieân goïi laø moät trung thieân, moät ngaøn trung thieân goïi laø moät ñaïi thieân. Ñoù thì bieát trôøi ñaát voâ cuøng. Phaåm vaät löu hình caùi gì ôû ngoaøi Luïc haïp. AÙo Nho aùo Ñaïo danh vaø lyù ñeàu cao quí. Coù Vuï Huyeàn tieân sanh luaän saâu Nho hoïc, nhaø coù nhieàu saùch ñaïo, baûo raèng töø xöa nay toâi bình chuù thì chæ coù ñaïo Phaät laø roäng lôùn. Toâi khoâng theå nghó baøn, tuy laø cuoái ñôøi cuûa Thaùnh nhaân ñeàu ñöôïc baõ röôïu maø chua ngoït maäp gaày ai chaúng noùi laø khaùc. Cho neân kieáp xa neáu chaúng phaûi Leä Thuû thì khoâng theå tính ñeám, Dieäu Linh neáu chaúng phaûi laø khoa phuï thì chaúng toaïi loøng. Bôûi Ñoâng, Taây, Nam, Baéc boán bieån ñeàu coù bôø. Hoãn Nghi, Chieát Thieân, Thieân Khung Long Tuyeân Daï, traûi taïo hoùa moät khoái maø thoâi. Xöa laø Thaùnh nhaân Trung Quoác bieát ñeán (nay) maø daáu ñi (xöa), xeùt ñi (xöa) maø bieát ñeán (nay), xeùt heát Thaàn maø bieát Hoùa, roõ ñaàu maø bieát cuoái. Daãu chöa ñeán (phi thôøi - khoâng phaûi thôøi) nhöng ñaïo chaúng doái laøm. Vaû laïi söûa kinh Baù Ích maø bieát daáu vua Ñaïi Vuõ, ñaët ra Tam cöông, Nguõ thöôøng, laïy khaép Hoa Haï, ñoù goïi laø moät thieân haï. Ñeán nhö boán loaøi rôï Bì Phuïc, Ñieâu Ñeà, Taû Nhaâm, Cuøng Phaùt ñoái vôùi Vöông Hoùa coøn thoâ laäu ñeàu theo veà coáng naïp. Coù ñeán thì ghi cheùp coøn khoâng thì thoâi, huoáng laø caû ñaïi thieân meânh moâng khoâng beán bôø, phöông saùch laïi thieáu, khoâng muoán neâu thaønh vaên. Coù ngöôøi cho hoï Thích (Phaät giaùo) laø doái löøa (sanh ra), aáy laø ganh nhau. Phaøm doái löøa (sanh ra) thì trôøi ñi (tröø ñi?) töø laâu, sao ñöôïc truyeàn khaép (ñi trong) thieân haï. Thaät ñaùng sôï thay ngoïn caây thöông thaâu phöông maø cöôøi Nam minh (bieån Nam) laø xa. Cho neân ñem taâm Thaùnh nhaân maø caàu thì vaïn thöù ñeàu ñöôïc, coøn ñem taâm heïp hoøi maø caàu thì moät vieäc cuõng khoâng thaønh. Nhö vieäc hai nöôùc Man vaø Xuùc nghe thaân ngöôøi Tieàu Nghieâu cao moät thöôùc röôõi, ngöôøi Chu Nho cao ba thöôùc maø thaät sôï, coøn ngöôøi Tieàu Nghieâu vaø Chu Nho nghe ngöôøi Phoøng Phong Döu Man vaø Rôï Tröôøng Ñòch Kieàu Nhö thaân cao ba tröôïng, xöông chaát ñaày xe, coå hoïng raùch naùt thì caùi sôï cuõng nhö Man Xuùc nghe Baønh Toå bò haïi bôûi Thöông Töû maø khoâng bieát laø Thöông Töû cuûa Vöông Maãu - Con raén boø ngoaèn ngoeøo maø ñi nhanh hôn gioù, con quì moät chaân maø nhaûy nhanh hôn raén. Cho neân rieâng nhoû

maø chaúng bieát lôùn, rieâng gaàn maø chaúng bieát xa, rieâng coâ quaû moät mình laø khaùc bieät ñoâng. Sao khoâng ñuùng nhö theá ö?

## THAÙNH NHAÂN SANH

Ñaïo kheá hôïp vôùi voâ vi, coù nhôn vaø ñöùc cao hôn ngöôøi, hoùa khaép muoân haïnh thì goïi laø Thaùnh nhaân ñaây laø chæ cho Phaät Thích-ca Maâu-ni giaùng sanh.

Ño laø 08 thaùng 02, muøa xuaân naêm Giaùp daàn ñôøi Chaâu Chieâu Vöông thöù hai möôi boán, Ñaïi thaùnh sinh ra ôû nöôùc Ca-duy (Ca-tyø-la-veä - döôùi caây voâ öu, taïi cung thaønh vua Tònh Phaïn ôû Trung AÁn Ñoä) khaép baøy Ñöùc giaùo ôû Nguõ Thieân truùc maø ngöôøi Chaâu khoâng bieát.

Tröôùc heát soâng suoái daâng ñaày, ñaát ñai ruùng ñoäng khí laønh bay leân khoâng xaâu suoát Thaùi vi khaép hieän saéc xanh hoàng ôû phöông taây. Vua hoûi Thaùi söû Toâ Do raèng: Ñieàm laønh gì theá? Thaùi söû ñaùp: Coù ñaïi Thaùnh nhaân sinh ra ôû Taây phöông. Vua hoûi: Ñoái vôùi thieân haï nhö theá naøo? Ñaùp raèng: Baây giôø thì khoâng coù gì khaùc, nhöng moät ngaøn naêm sau thì Thanh giaùo truyeàn daïy khaép phöông naøy. Vua nhôn ñoù khaéc bia ñaù ñeå ôû Nam giao. Xöa nöôùc Cao Ly hoûi ngöôøi Teà thì sö Phaùp Thöôïng cuõng laáy vaên naøy maø ñaùp. Phaøm Chieâu Vöông noái nghieäp caùc vua Vaên - Voõ - Thaønh - Khang ñem hình phaït trò nöôùc. Coù dòp suy nghó veà voâ vi, caån troïng veà Ñaïo maø maét thaáy caùc ñieàm laønh nhöng taâm khoâng tinh caàu. Bôûi phöôùc öùng ñeán ñaây cho ngöôøi coù soá.

Xöa theá giôùi môùi thaønh coù ngaøn hoa hieän ra laø xa baùo tin ôû Hieàn kieáp coù ngaøn Phaät ra ñôøi. Nay laø kieáp giaûm thöù chín, tuoåi thoï cuûa ngöôøi töø saùu vaïn tuoåi xuoáng coøn traêm tuoåi, maø boán Phaät hieän ra ñôøi (Phaät Caâu-löu-toân ra ñôøi ngöôøi soáng saùu vaïn tuoåi, Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni ra ñôøi ngöôøi soáng boán vaïn tuoåi, Phaät Ca-dieáp ra ñôøi ngöôøi soáng hai vaïn tuoåi, Phaät Thích-ca ra ñôøi ngöôøi soáng moät traêm tuoåi). Caùc Phaät khaùc ôû khaép kieáp giaûm khaùc. Ñaïi thaùnh noái tieáp Phaät xöa töø cung Tri tuùc (Ñaâu suaát) giaùng thaàn sanh vaøo cung vua, chieáu saùng khaép traêm öùc, töø ñoù maø theo caùc trôøi ñaïi oai ñöùc ñeán caùc thaàn quæ treân döôùi bieát ñaõ ñuùng luùc. Beøn ôû vöôøn Tyø-lam döôùi caây Ba-la (voâ öu) maø töø hoâng höõu sanh ra. Xöa ngöôøi sanh ra coù raùng hoàng thì ñöôïc laøm vua trò ñôøi, cho neân Ñaïi thaùnh cuõng duøng voi traéng laøm ñieàm laønh. Xöa vua Nghieâu coù taùm loâng maøy hai ñoàng töû maø laøm vua lôùn, cho neân Ñaïi thaùnh cuõng duøng ba möôi hai

töôùng maø bieåu hieän ngoâi baäc. Nöôùc coù Laõo tieân (vò Tieân giaø) baûo vua raèng: Than oâi, Vöông töû coù töôùng kyø laï, neáu ôû taïi gia thì laøm Chuyeån lu- aân vöông, neáu xuaát gia thì seõ thaønh ñaïo Voâ thöôïng. Xem töôùng haûo ñeïp saùng toû aét laø chaúng ôû taïi gia. Vua Tònh Phaïn nghe noùi thì loøng raát buoàn lo. Thaät laø noái ngoâi nöôùc khoâng phaûi ôû ñaây thì hoï ta seõ maát. Daân chuùng khoâng baûo hoä con chaùu maø xöng laø khaùch cuûa nöôùc thì nöôùc aáy sao coøn. Möu ñoà ñöôïc an thì heát loøng laøm, laäp ngöôøi giöõ gìn vaø daïy doã, traûi caùc vieäc hoïc baén cung côõi ngöïa. Vöông Töû beøn ngoài xe deâ ñeán tröôøng hoïc, hoïc ba ñieàu : phuï - quaân - sö tröôûng. Töø ñoù ngoài voi khaûy ñaøn baén cung côõi ngöïa ñaáu vaät ñaùnh nhau, laøm ñuû caùc thöù ñeàu ñöùng ñaàu thieân haï. Laïi laøm cung Thieáu döông roài tìm choïn myõ nöõ haàu haï vaø cöôùi con gaùi cuûa vua Thieän Giaùc laø Gia-du-ñaø-la dung nhan ñeïp ñeõ tieát haïnh ñoan trang, duøng ñuû moïi thöù aâm nhaïc hay quí coát laøm vui loøng Thaùi töû, toå chöùc yeán tieäc vui chôi. Nhöng Ngaøi vaãn tai ngô maét laáp maø chuyeân tinh ñaïo taùnh. Vaøo ngaøy 08 thaùng 02 tieát xuaân, thôøi caûm öùng ñaõ ñeán neân quæ thaàn hoïp baøn möu giuùp. Ñeâm chöa heát, buoàn thöông daèn loøng, chaùn vieäc vôï con, phoùng ngöïa bay leân khoâng, ñeán Thanh sôn maø caét toùc. Theå luoân vui maø hoùa ñoä thieân haï. Than oâi, ngöôøi tính thua quæ tính, quæ tính thua trôøi tính. Ngöôøi möu tính laø theo duïc, trôøi möu tính laø theo ñaïo, quæ khoâng phaûi keû ñòch cuûa ngöôøi huoáng laïi giuùp trôøi ö? Theá neân lính giöõ thaønh boû cöûa, keû canh gaùt loûng lôi, ngöôøi taáu nhaïc im tieáng. Vì hoï hoân meâ khoâng raûnh rang haù laøm troøn chöùc phaän. Cho neân chaát sanh ra tuy noùi taùnh trôøi, coâng coøn ñoä vaät maø chaúng ñöôïc laøm Thieân taùnh.

Vua cha thaáy Thaùi töû chaäm trôû veà cung aâm thaàm nhìn nuùi röøng ngöôøi ñi maõi khoâng veà, beøn khoùc loùc uû ueâ. Roài môøi trong toäc hoï caùc anh em caäu chuù naêm ngöôøi maø ñeán tìm. Khieán haàu haï aám laïnh giuùp Thaùi töû haønh taøng maø khoâng traùi yù Thaùi töû, qua saùu naêm thì ñeàu tænh ngoä. Tu khoå haïnh maø chaúng ñöôïc coâng ñöùc gì. Beøn cho buïng no môùi laø chí ñaïo. Roài thaùng aáy ngaøy aáy ñeâm aáy khi sao hoâm ñaõ chuyeån, caùc ñoäng ñaõ yeân, ngoài toøa Kim cöông nhö roàng cuoän khuùc, döùt heát ñaïi naïn muoân ñöùc ñeán chaàu. Loàng loäng nhieàu kieáp hoàng huaân beøn nhö moät phuùt giaây. Phaøm nhö nhöõng vaät nhoû nhaët daàn daàn tích chöùa töø laâu xa nhö nhieàu buïi cuûa ñaát, nhieàu ñaù cuûa nuùi, nhieàu gioït nöôùc cuûa bieån boãng choác maø thaønh ñaïi duïng. Ñaïi só ñeán tu Ñaïi haïnh laøm thieän khoâng traùi duøng haïnh nguyeän Phoå Hieàn maø vaøo taát caû. Cho neân vaøo saùng nay thaân aáy khaép ngoài taát caû Ñaïo traøng. Maø keû tieåu trí thì thaáy laø thaân tröôïng saùu baäc Ñaïi só thì thaáy lôùn xa. Lôùn xa thì bao goàm baùo thaân, coøn tröôïng saùu thì laø hoùa thaân. Noù cuõng nhö ngoài ñaùy gieáng nhìn trôøi tuøy mieäng gieáng lôùn nhoû maø thaáy trôøi

roäng heïp. Thöông thay bieån khoå chìm noåi thaùc döõ cuoán troâi, gaëp ai tröôùc ñeå ñoä thoaùt. Do ñoù, maø nhìn quanh duï döï traûi hai möôi moát ngaøy ñeâm. Roài ñi nhanh ñeán vöôøn nai. Vöôøn Thí loäc Phaät xöa ñaõ hoùa ñoä. Nay ñöôïc naêm ngöôøi ôû ñaát naøy (laø naêm anh em Kieàu Traàn Nhö) hoïp vôùi chuyeän xöa. Kòp ñi ba laàn Chuyeån phaùp luaân maø chöùng ngoä chaúng ñoàng. Luùc aáy Thaàn ñaát leân tieáng traêm thaàn ñeàu theo, treân thaáu chín trôøi, döôùi thoâng Ñòa phuû, khaép caû taùm phöông trôøi ngöôøi ñeàu möøng vui, maët trôøi maët traêng chieáu saùng khoâng ai chaúng vui möøng khen ngôïi, quaàn linh hoøa vui, muoân Thaùnh suy toân Ñaïi giaùc laø Phaùp vöông. Luùc ñoù laø thôøi Chaâu Muïc Vöông nöôùc Cöïc Taây coù Hoùa nhaân ñeán, vaøo ñöôïc nöôùc löûa, xuyeân qua vaøng ñaù nuùi soâng, dôøi ñöôïc thaønh aáp, bay treân khoâng chaúng rôùt, gaëp vaät cöùng khoâng ngaên caûn ñöôïc, ngaøn bieán vaïn hoùa voâ cuøng cöïc. Ñaõ ñem hình bieán ñoåi vaät laïi lo dò nhaân. Muïc Vöông kính nhö thaàn, thôø nhö vua. Hoùa nhaân baûo vua cuøng daïo chôi. Vua naém tay aùo Hoùa nhaân bay leân khoâng trung maø ñeán cung ñieän cuûa Hoùa nhaân. Cung ñieän caáu taïo baèng vaøng baïc vaø chaâu ngoïc, ôû treân maây möa chaúng bieát ôû döôùi laø ñaâu, nhìn thì thaáy toaøn maây. Vua beøn ôû ñaáy maáy ngaøn naêm chaúng nhôù queâ cuõ. Hoùa nhaân laïi ruû vua cuøng ñi. Choã trôû veà ngöôùc chaúng thaáy maët trôøi maët traêng, cuùi nhìn chaúng thaáy soâng bieån, aùnh saùng choùi loøa chaúng thaáy ñöôïc gì, tieáng vang doäi tai chaúng nghe ñöôïc gì. Vua xin Hoùa nhaân trôû veà. Hoùa nhaân dôøi ñi, vua nhö töø treân khoâng rôi xuoáng. Tænh laïi ôû choã ngoài nhö cuõ. Vua hoûi ôû ñaâu veà, taû höõu noùi vua chæ ngoài im vua töø ñoù ba thaùng khoâng trôû laïi (nhôù gì). Laïi hoûi Hoùa nhaân, Hoùa nhaân noùi ta cuøng vua thaân vía daïo chôi, thaân sao ñoäng ñöôïc. Laïi choã ôû xöa ñaâu coù cung vua khaùc, choã daïo xöa sao khaùc vöôøn cuõ. Vua raát vui. Boãng nghó ñaõ gaëp Phaät nhöng chöa bieát laø Phaät. Tieác thay! Vua noùi phaøm ngöôøi chöa thaáy Thaùnh hoaëc khoâng ñöôïc thaáy. Ñaõ thaáy thaùnh roài cuõng chaúng do thaùnh (duøng ñöôïc), thaät laø ôû ñaây. Caây Boà-ñeà raäm maùt, toøa Kim cöông baát ñoäng. Caây laø bieåu thò cho toøa, ngoài toøa aáy thì nhôø caây aáy. Caây aáy toát ñeïp chôù chaët chôù ñoán, toøa aáy chaéc chaén chaúng suïp ñoå. Thaùnh nhaân thaønh ñaïo maø ñöùc trong caû thieân haï. Choã naøy ghi daáu thaùnh tích nôi khaùc khoâng coù. Cho neân Tieân vöông ngoaïi quoác, khaéc ñaù laøm töôïng Nam Baéc neâu chí ñeå xem Di hoùa.

Laõo Töû sanh naêm Chaâu Ñònh Vöông ba, ngaøy 14 thaùng 09 taïi nöôùc

Sôû, quaän Traàn, thoân Laïi, laøng Khuùc nhaân, hoï Lyù, teân Nhó, töï laø Baùch Döông, thuïy laø Ñam. Troïng Ni sanh ôû naêm Loã Tröông Coâng hai möôi, muøa Ñoâng, thoân Bình nöôùc Loã. Laõo Töû ngaàm bieát Naêng Nhôn (Phaät?) Troïng Ni hoûi Leã vôùi Baùch Döông veà kinh Thanh Tònh Phaùp Haïnh, laáy

Ñaïi Ca-dieáp laøm Laõo Ñam, laáy Nho Ñoàng Boà-taùt laøm Khoång Khaâu

- Kinh Thaêng Taây (töùc Ñaïo Ñöùc kinh) noùi: Thaày ta hoùa ñaïo Thieân truùc kheùo nhaäp Neâ-hoaøn. Ñaây beøn giöõ gìn ñaïo khoâng daùm ñöùng tröôùc thieân haï. Ñöùc cuûa Laõo Töû toaøn laø ôû ñaây. Thi noùi: Khoâng ganh ñua thì chæ coù ôû Laõo Töû. Phuø Töû noùi thaày cuûa Laõo Töû laø Thích-ca Vaên. Ñaây hoaëc laø theo lôøi Laõo Töû. Xöa Thöông Thaùi Teå hoûi Khoång Töû raèng: Ngaøi (Phuï Töû) laø Thaùnh chaêng? Ñaùp raèng: Ba vua kheùo duøng trí doõng, Thaùnh thì Khaâu naøy khoâng bieát. - Naêm ñeá laø Thaùnh chaêng? Ñaùp: Naêm ñeá kheùo duøng nhôn tín, Thaùnh thì Khaâu naøy khoâng bieát. - Ba Hoaøng laø Thaùnh chaêng? Ñaùp: Ba Hoaøng kheùo duøng thôøi chính, Thaùnh thì Khaâu naøy khoâng bieát. Thaùi Teå kinh haõi hoûi vaäy laáy ai laøm Thaùnh nhaân. Phu töû nghieâm saéc maët ñaùp raèng: ÔÛ phöông Taây coù Thaùnh vaäy. Chaúng trò maø khoâng loaïn, chaúng noùi maø töï tin, chaúng daïy maø töï laøm. Theânh thang ngöôøi khoâng theå goïi teân. Theå môùi bieát ñaïo nho saùng rôõ nhö maët trôøi treân khoâng nhöng laïi khieâm nhöôøng nhö theá, bôûi Thích sö ñaõ ngaàm hoùa ñoä - Ba giaùo Huyeàn thuyeát ñoàng nhau, (?) chæ coù phaùp Bi coù nhieàu caùch, kinh saùch coù nhieàu moân Thích toâng thì duøng nhaân quaû, Laõo Töû thì neâu hö voâ, Troïng Ni thì duøng leã nhaïc. Töø caïn vaøo saâu, lôøi huyeàn vi laøm giaùo thích hoïp vôùi ñöông thôøi, giuùp nhau laøm ñeïp. Cuõng nhö trôøi ñaát boán muøa neáu khoâng coù luùa thoùc rau coû thì chaúng phaûi xuaân, chaúng coù coû thì chaúng phaûi thu. Cho neân Nho giaùo thaø daàn ñeán (Tieäm chí), AÂn Thang söûa chuù, chæ caâu vaø khoâng löôùi caù. Laõo Giaùo thì Trung chí, moät laø töø, hai laø kieäm, ba laø chaúng daùm ñöùng tröôùc thieân haï. Thích giaùo thì Cöïc chí, töø chim thuù neáu gieát haïi ñeàu bò tröøng phaït. Nhö coù ngöôøi duøng Thích giaùo khieán ngöôøi ôû laäu taän nhö coù ngöôøi duøng Laõo giaùo khieán daân raát xung hoøa. Nhö coù ngöôøi duøng Khoång giaùo khieán daân leân Nhôn Thoï. Do ñoù Ñaïi thaùnh (Phaät) sanh ra ñôøi Chaâu Chieâu Vöông. Ngöôøi naêm thieân, aáp ngaøn thaëng, vua traêm xe ñeàu do Thaùnh trí - hai giaùo sanh ra ôû ñôøi suy maø Ñaïi Ñaïo raát cao roäng, cho neân Laõo Thaùnh, ngaàm ôû Long Ñöùc aån ôû Truï haï, Töû khí xoâng leân ôû quan aûi xa ñeán Löu Sa. Troïng Ni thì Toå thuaät Nghieâu Thuaán, hieáu chöông Vaên Voõ, töø Veä trôû veà Loã maø söûa kinh Xuaân Thu Caûm Linh ÖÙng aáy tay aùo lau maët baûo ñaïo ta ñaõ cuøng, ñeàu chaúng phaûi chí ta. Maø keû bieát ñaïo thì coù quan Duaãn, keû bieát ñaïo Nho thì coù Nhan Hoài laøm hai giaùo thì coù Baù vöông (traêm vua?). Laõo Töû laø Cao Tieân, Troïng Ni laø Toá Vöông. Thaùnh möu meânh moâng cuøng vôùi trôøi ñaát maø voâ cuøng. Luùc ñoù coù ngöôøi thaáy giaän (Uaån kieán) baûo raèng: Neáu chaúng cheâ ñeø hai giaùo thì daïy maø coù ñöùc naøo. Toâi baûo oâng aáy chaúng bieát choã maâu thuaãn. Kinh ta ñaõ do hai ngöôøi chí hoùa ñeán nay ñaõ suy vi (Ca-dieáp laø Laõo Töû, Nho ñoàng

laø Troïng Ni) thôøi traùi nghóa aáy.

Naêm Chaâu Muïc Vöông thöù naêm möôi hai, Nhaâm thaân, ngaøy 15 thaùng 02 thì Ñaïi Phaät Thaùnh tòch dieät. Ngaøy aáy maây ñen boán höôùng noåi leân, gioù baõo, ñaát ñai rung chuyeån, ôû phöông Taây coù möôøi hai luoàng raùng traéng xuyeân ngang Nam Baéc suoát ñeâm khoâng maát. Ñoù laø töôùng suy.

Ñaàu tieân Muïc Vöông nghe phöông Taây coù Thaùnh nhaân laïi thaáy khí saùng, lo khoâng troïn Chu Ñaïo beøn sai Löõ haàu hoäi hoïp chö haàu ôû Ñoà sôn ñeâ döï bò coù tai bieán ñeán, ñoù ñeàu laø khaûi oác (baày toâi khuyeân vua laøm toát).

Thuôû xöa Ñaïi thaùnh phoù thaùc phaùp taïng cho Ñaïi Ca-dieáp. Vieäc xong ñeán Song laâm Ñaïo traøng. Cuoái cuøng naèm treân giöôøng baûy baùu ñaàu xaây veà Baéc trong ñeâm vaéng laëng im khoâng tieáng ñoäng, maët traêng Chaùnh bieán tri aån vaøo nuùi Nieát-baøn. Muoân thöù chaán ñoäng, suoái khoâ nuùi suïp, aùc tinh chôït rôi caùc soâng chaûy ngöôïc. A-nan taâm chìm bieån lo aâu. La-haàu- la chæ quaùn voâ thöôøng, baäc höõu hoïc vaø voâ hoïc ñeàu saàu thöông. Caùc trôøi than khoå thay röøng Ta-la. Boán ñoâi taùm leû hoïp thaønh hai caây maø buoâng ruû xuoáng, ñua baøy saéc traéng baïch haïc neân goïi ñoù laø caây haïc. Caønh laù ñeàu ngaäm söông, ñoâng giaù chaúng ñieâu taøn, cho neân goïi laø röøng kieân coá. Khi xöa luùc Ñaïi thaùnh saép ôû voâ vi töø thaønh Tyø-xaù-ly ra ñi ñeán bôø soâng Nam (phía Nam soâng Haèng) Phaät ngoài treân taûng ñaù vuoâng baûo A-nan raèng ñaây laø laàn cuoái cuøng ta thaáy toøa Kim cöông vaø Vöông xaù thaønh maø löu laïi veát tích. Cho neân nay treân ñaù coù daáu hai chaân Phaät daøi moät thöôùc taùm taác roäng saùu taác (moät thöôùc ba), döôùi coù töôùng ngaøn nan xe chæ roõ muoân chöõ hoa vaên vaø bình caù raát roõ raøng. Töø xöa ñaùm taø cheâ huûy maø laïi trôû veà nguoàn (khoâi phuïc laïi?). Giaùo naøy Thaùnh nhaân gôûi daáu ñeå bieåu thò giaùo, giaùo coøn maø daáu chaúng maát. Ngöôøi xem khoùc choã nöông nhôø maø nghó luoân coøn thaùng hai thôøi Chaâu nay laø thaùng möôøi hai, vaøo ñeâm raèm ôû AÁn Ñoä. Thaùng möôøi hai aáy laáy teân sao maø goïi. Sao môùi moïc laø soùc, sao laën laø hoái, cho neân ngaøy möôøi saùu nay phaûi laø soùc hoïp vôùi ngaøy ba möôi maø thaønh. Nöûa thaùng tröôùc goïi laø Haéc phaùch töû, nöûa thaùng sau goïi laø Baïch minh sanh. Phaân möôøi hai thaùng laøm ba thôøi, goïi ngaøy möôøi saùu thaùng gieâng ngaøy möôøi laêm thaùng naêm laø Nhieät Teá. Töø ngaøy möôøi saùu ñeán ngaøy möôøi laêm thaùng chín laø Vuõ teá, töø ngaøy möôøi saùu ñeán ngaøy möôøi laêm thaùng gieâng laø Haøn teá. Gioù laïnh noùng cuøng lòch töôïng naøy hoäi nhau. Xöa chaùnh (thaùng gieâng) ba ñôøi coù choã laáy boû. Hoï Haï Haäu chuoäng ñen, maø laäp Daàn laøm chaùnh (thaùng gieâng). Ngöôøi Chaâu chuoäng ñoû maø laäp Tyù laøm chaùnh (thaùng gieâng). Maø Ñaïi thaùnh (Phaät) sinh ra ôû ñôøi Chaâu neân laáy thaùng möôøi moät laøm thaùng gieâng (chaùnh) khaùc vôùi ñôøi

nay. - Thaùng aáy trôøi ñaát chaúng môû, roàng raén troán maát, Vi Döông ngaàm baøy ôû döôùi suoái, maàm hung chöa loù leân treân ñaát. Vì sanh naøy öùng khí vaän maø ñeán, vì dieät naøy öùng vôùi ñaïi taï maø ñi phaøm ôû cuoái maø chaúng cheát laø khoâng phaûi Thaùnh nhaân. Ñaõ cheát maø chaúng theå sanh laø chaúng phaûi Thaùnh nhaân. Chaúng cheát chaúng sanh maø coù theå sanh cheát thì goïi laø Ñaïi Thaùnh nhaân. Maø trong Luïc haïp vaïn loaïi theo chöùc phaän, khoâng laøm haïi höõu vi, khoâng laøm haïi voâ vi. Sanh maø laïi sanh, chöa baét ñaàu maø coù cuøng cöïc. Maø Thaùnh nhaân öùng sanh thì sao laïi coù cuøng cöïc. Do ñoù maø Ñaïi thaùnh sanh caùi sanh cuûa ñôøi, dieät caùi dieät cuûa ñôøi sanh dieät laø vaät chaéc chaén chaúng ôû mình.

Ngaøy moàng taùm sanh ra bieåu thò cho hoa ñaàu tieân troïn ñaày. Ngaøy möôøi laêm maø tòch dieät laø hieån baøy ñaày maø laïi vôi. Ñaày thì thaám nhuaàn hoa, vôi thì haïi ñaày. Xeùt ngaøy aáy ñeå thaáy sanh dieät laø höõu vi. Laïi phöông hoaïch maø sanh, phaûn hoaïch maø cheát. Bôûi sanh laø hieån roõ töû hoái, laø tröng baøy saùng suy nghó maø toái bieáng nhaùc. Than oâi! Quaàn sanh laêng xaêng nhö ôû trong moäng. Hoaëc coù ngöôøi thaáy Phaät sanh ñoù dieät ñoù, soáng ñoù cheát ñoù, theå thöôøng coøn ñoù voán chaúng sanh. Thí nhö nguû cuøng nhaø maø khaùc moäng. Ngöôøi moäng cuõng chaúng bieát mình moäng. Laïi coù baäc Ñaïi giaùc bieát roõ ngöôøi aáy moäng, quaû coù phaân maø khaùc, chaúng theå hoïp caùi ñoàng aáy maø ñoàng laø chaúng theå lìa caùi khaùc vaäy.

Neáu naêm Chaâu Trang Vöông thöù möôøi laø Phaät sanh laø xeùt theo Söû Loã, caét cong yù kinh chæ laø nhieàu xuyeân taïc - Coù nôi laáy 15 thaùng 03 laø ngaøy Phaät dieät ñoä, bôûi Taây vöùc theo lôøi Tyø-la-boä, caùc Huyeát khaùc thì khoâng nhö theá. Laõo thaùnh laø Taàn daät ñeán Ñieáu nhö laïi veà Chaâu. Troïng Ni moäng Ñieän ôû löôõng Doanh - Xeùt vaïn hoùa maø ñoàng heát. Trí trôøi sanh ra ôû vuõ truï, cheát roài veà vuõ truï. Ñoù laø chôn hay quyeàn. Chôn thì töôïng Thaùnh, quyeàn thì naûi Thaùnh. Neáu chaúng phaûi chôn chaúng phaûi quyeàn thì do thaáy maø taâm coù khôûi dieät (khôûi leân vaø dieät maát).

■