**SOÁ 2104**

TAÄP COÅ KIM PHAÄT ÑAÏO LUAÄN HAØNH

*Soaïn giaû: Ñôøi Ñöôøng, hoï Thích, chuøa Taây minh.*

**QUYEÅN 1**

Haùn Minh Ñeá naèm moäng thaáy ngöôøi vaøng, Sa-moân Ma-ñaèng, Truùc Phaùp Lan ñeán Laïc döông, caùc ñaïo só xin tæ thí.

Ngoâ chuû Thôøi Nguïy kính tin Phaät giaùo, laäp chuøa thaùp, thöa hoûi veà söï hôn keùm cuûa ba giaùo.

Traàn Tö Vöông Taøo Thöïc ñôøi Nguïy baøn veà ñaïo.

Nguïy Thaùi Toå haï leänh tin hoïc hai giaùo daãn ñeán söï höng pheá.

Toáng Thaùi Toâng Vaên Hoaøng ñeá trieäu taäp caùc quan baøn veà lyù Phaät ñoái vôùi vieäc trieàu chính.

Nguïy Minh Ñeá leân ngoâi cho môøi ñaïo só, taêng só vaøo cung huøng

bieän.

Löông Cao Toå tröôùc thôø Hoaøng Laõo, sau quy y Phaät, haï chieáu pheá

boû ñaïo Laõo.

Baéc Teà Cao Toå Vaên Tuyeân Hoaøng Ñeá haï leänh pheá boû Ñaïo giaùo.

# *Vieäc thöù nhaát:*

Theo Haùn Phaùp Boån Noäi Truyeän: Nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù möôøi, Haùn Minh Ñeá naèm moäng thaáy ngöôøi vaøng, thaân cao tröôïng saùu, ôû coå coù vaàng saùng troøn. Bay ñeán tröôùc ñieän, vua raát vui möøng. Hoâm sau, vua hoûi caùc quan: Ñoù laø vò thaàn naøo? Phoù Nghò thöa: Thaàn nghe ôû Thieân Truùc coù ngöôøi ñaéc ñaïo, ñöôïc goïi laø Phaät, ñi trong hö khoâng,

thaân coù aùnh saùng, coù leõ laø vò thaàn ñoù. Nghe vaäy vua lieàn sai Lang trung Thaùi AÂm, Lang töôùng Taàn Caûnh, hoïc troø tieán só Vöông Tuaân... möôøi taùm ngöôøi ñeán nöôùc Thieân Truùc, thænh kinh Phaät nhö kinh boán möôi hai chöông... ñeå ôû gian möôøi boán trong thaïch thaát Lan ñaøi. Xaây chuøa Phaät ôû ngoaøi Ung moân phía Taây thaønh Laïc döông. Veõ ngaøn xe muoân ngöïa nhieãu quanh thaùp treân vaùch. Veõ töôïng Ñöùc Thích-ca treân cöûa thaønh Khai döông vaø ñaøi Thanh löông ôû Nam cung. Veõ töôïng Phaät treân laêng Hieån tieát. Luùc aáy hai Phaùp sö Ma-ñaèng vaø Truùc Phaùp Lan nguyeän du hoùa khaép nôi ñeå ñoä sinh ñöôïc caùc söù giaû thænh veà Laïc döông. Vua hoûi: Phaùp vöông giaùng traàn sao giaùo phaùp khoâng ñöôïc truyeàn ñeán ñaây? Phaùp sö Ma-ñaèng ñaùp: Ca-tyø-la-veä laø trung taâm cuûa tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, traêm öùc maët traêng maët trôøi. Chö Phaät ba ñôøi ñeàu giaùng thaàn ôû ñoù. Keå caû trôøi roàng quyû thaàn cuõng nguyeän sinh veà ñoù ñeå ñöôïc thoï hoïc phaùp Phaät, ñöôïc ngoä ñaïo. Chuùng sinh nôi khaùc khoâng coù duyeân vôùi Phaät neân Phaät khoâng ñeán. Tuy Phaät khoâng ñeán nhöng nôi naøo coù aùnh saùng chieáu ñeán thì hoaëc naêm traêm naêm hoaëc moät ngaøn naêm hoaëc hôn ngaøn naêm seõ coù baäc Thaùnh truyeàn phaùp.

Ngaøy moät thaùng moät nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù möôøi boán, caùc ñaïo só ôû Nguõ nhaïc (thuoäc taàng lôùp ñöôïc toân kính sau trieàu chính) baøn vôùi nhau: Thieân töû boû ñaïo cuûa chuùng ta, xa caàu giaùo phaùp cuûa Rôï Hoà, nay chuùng ta neân daâng sôù. Sôù raèng: Ñeä töû Thaùi thöôïng tam ñoäng Chöû Thieän Tín vaø caùc ñaïo só ôû möôøi taùm sôn quaùn thuoäc Nguõ nhaïc daùm chòu toäi cheát taâu leân: Thaàn nghe Thaùi thöôïng khoâng hình khoâng teân, voâ cöïc voâ thöôïng, hö voâ töï nhieân, ñaïi ñaïo hieän tröôùc taïo hoùa, thöôïng coå ñeàu vaâng, traêm vua khoâng ñoåi. Nay beä haï ñaïo hôn Hy Hoaøng, ñöùc vöôït Ng- hieâu–Thuaán. Troäm nghó beä haï boû goác theo ngoïn, caàu giaùo Taây Vöïc, thôø thaàn rôï Hoà, noùi lôøi khaùc Hoa haï. Xin beä haï tha toäi cho chuùng thaàn, cho pheùp chuùng thaàn ñöôïc tæ thí. Ñaïo só chuùng thaàn ñeàu thoâng tueä, thaáy xa nhìn roäng, tinh thoâng chuù thuaät kinh ñieån cuûa Thaùi Thöôïng, Thaùi Hö, hoaëc sai khieán quæ thaàn, hoaëc nuoát tuyeát uoáng khí, nhaûy vaøo löûa khoâng bò chaùy, xuoáng nöôùc khoâng bò chìm, bay leân hö khoâng, aån thaân trong ñaát, coøn thoâng thaïo caû ñan döôïc. Xin cho chuùng thaàn tæ thí ñeå beä haï an taâm, baøy roõ chaân nguïy, ñaïi ñaïo coù nôi trôû veà, khoâng loaïn phong tuïc Hoa Haï. Neáu thaàn khoâng thaéng thì tuøy beä haï quyeát ñònh, neáu thaéng thì xin beä haï tröø deïp hö taø. Vua sai Thöôïng thö leänh Toáng Töôøng ñöa hoï vaøo cung Tröôøng laïc, roài haï chieáu ngaøy möôøi laêm thaùng naøy taäp hôïp ôû chuøa Baïch maõ. Caùc ñaïo só lieàn laäp ba ñaøn, moãi ñaøn coù hai möôi boán cöûa. Ñaïo só Nam Nhaïc Chöû Thieän Tín, ñaïo só Hoa Nhaïc Löu Chaùnh Nieäm, ñaïo só

Haèng Nhaïc Hoaøn Vaên Ñoä, ñaïo só Ñaïi nhaïc Tieâu Ñaéc Taâm, ñaïo só Tung nhaïc Löõ Tueä Toâng, ñaïo só ôû möôøi taùm nuùi Thieân muïc, Nguõ ñaøo, Baïch loäc... toång coäng coù saùu traêm chín möôi ñeàu ñem chaân vaên, kinh baûo, ngoïc quyeát Thaùi thöôïng, phuø laïc tam nguyeân... naêm traêm chín möôi quyeån ñeå ôû ñaøn phía Taây, saùch cuûa Mao Thaønh Töû, Höùa Thaønh Töû, Hoaøng Töû, Laõo Töû... hai möôi baûy nhaø gaàn moät traêm ba möôi laêm quyeån ñeå ñaøn giöõa, thöùc cuùng ñeå ôû ñaøn phía Ñoâng. Vua ñeán cöûa phía Nam chuøa, ñaët kinh Phaät, xaù-lôïi ôû phía Taây. Ngaøy möôøi laêm caùc ñaïo só chaát cuûi, chieân-ñaøn, traàm höông ñoát kinh. Taát caû ñeàu khaån thieát caàu nguyeän: Chuùng thaàn thænh Thaùi cöïc ñaïi ñaïo, nguyeân thæ Thieân toân, chö Thieân, thaàn linh, nay Rôï Hoà laøm loaïn Hoa Haï, thieân töû tin taø giaùo, chaùnh giaùo bò chìm maát. Chuùng thaàn xin ñoát kinh ñeå hieån ñaïo, môû baøy loøng ngöôøi, phaân bieät chaân nguïy. Hoï lieàn noåi löûa ñoát, kinh ñieån chaùy ruïi. Caùc ñaïo só nhìn nhau kinh ngaïc. Ngöôøi muoán bay leân trôøi, aån thaân, hoâ quyû nhaäp thaàn ñeàu khoâng linh öùng. Ñaïo só Nam nhaïc Phaùi Thuùc Taøi hoå theïn maø cheát. Thaùi phoù Tröông Dieãn noùi vôùi Chöõ Tín: Vieäc cuûa caùc vò khoâng coù kinh nghieäm quaû laø luoáng doái, phaùp cuûa Taây Vöïc laø phaùp chaân thaät. Chöõ Tín noùi: Mao Thaønh Töû daïy: Thaùi Thöôïng laø Linh baûo Thieân Toân, ngöôøi laøm ra taïo hoùa, haù laø luoáng doái hay sao? Tröông Dieãn noùi: Thaùi Toá ñöôïc danh cao quyù nhöng khoâng coù ngoân giaùo, khanh noùi coù ngoân giaùo töùc laø luoáng doái Tín im laëng. Luùc aáy xaù-lôïi Phaät phaùt ra aùnh saùng naêm maøu, bay leân hö khoâng, taïo thaønh hình chieác loïng che truøm caû ñaïi chuùng. Phaùp sö Ma-ñaèng bay leân hö khoâng, ngoài naèm trong hö khoâng, hieän thaàn bieán roäng khaép. Trôøi tuoân hoa baùu cuùng Phaät vaø Taêng, nhaïc trôøi vang leân, taát caû ñeàu khen ngôïi, thænh Phaùp sö noùi phaùp. Phaùp sö Phaùp Lan caét tieáng Phaïm thieân, khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät, khieán ñaïi chuùng toân kính Tam baûo. Phaùp sö daïy: Thieän aùc ñeàu coù quaû baùo, ba thöøa saùu ñöôøng caùc töôùng khaùc nhau. Coâng ñöùc xuaát gia laø hôn heát. Luùc aáy quan tö Phoøng Löu Tuaán vaø ngaøn ngöôøi xin xuaát gia, saùu traêm hai möôi taùm ñaïo só cuûa boán nuùi cuõng xin xuaát gia. Phu nhaân Vöông Tieäp Haûo vaø caùc cung nöõ goàm hai traêm ba möôi ngöôøi xin xuaát gia. Vua cho thieát leã cuùng döôøng ñeán cuoái thaùng, laïi cuùng döôøng y baùt cho ngöôøi xuaát gia, xaây möôøi ngoâi chuøa, baûy ngoâi cho taêng ôû ngoaøi thaønh, ba ngoâi cho ni ôû trong thaønh. Töø ñoù Phaät phaùp ñöôïc höng thònh.

# *Vieäc thöù hai:*

Trong saùch Ngoâ coù cheùp: Nieân hieäu Xích OÂ naêm thöù tö thôøi Ngoâ Toân Quyeàn, Sa-moân Khang Taêng hoäi (con lôùn cuûa thöøa töôùng nöôùc

Khang Cö) du hoùa ñoä sinh. Thôøi ba nöôùc laäp theá chaân vaïc, Phaät phaùp chæ löu haønh ôû phöông Baéc, khoâng löu truyeàn ñeán phöông Nam. Sa-moân lieàn ñeán Giang Ñoâng. Ñeán Kieán Nghieäp, laäp ra thaûo am, thôø Phaät, haønh ñaïo. Thaáy laï ngöôøi nöôùc Ngoâ cho laø yeâu nghieät, roài taâu leân vua. Toân Quyeàn cho môøi Sa-moân vaøo cung hoûi: Phaät coù linh öùng gì? Sa-moân ñaùp: Linh tính aån hôn ngaøn naêm, chæ coù xaù-lôïi Phaät thì coøn hieän öùng. Vua baûo: Neáu ñöôïc xaù-lôïi seõ xaây thaùp thôø, hai möôi moát ngaøy sau Sa-moân caàu ñöôïc xaù-lôïi naêm maøu chieáu saùng, khoâng bò vôõ, khoâng bò chaùy, laïi coøn hieän hoa sen, chieáu saùng caû cung ñieän. Toân Quyeàn kính tin, laäp chuøa, xaây thaùp, ñoä taêng, ñaët laøng aáy laø laøng Phaät ñaø, giaùo phaùp baét ñaàu ñöôïc truyeàn baù neân ñaët teân chuøa laø Kieán sô. Vua hoûi thöôïng thö leänh Haùm Traïch: Töø Haùn Minh ñeá ñeán nay ñaõ bao naêm roài, vì sao phaùp Phaät ñeán giôø môùi truyeàn tôùi Giang ñoâng. Haùm Traïch thöa: Töø nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù möôøi ñeán nay ñaõ laø moät traêm baûy möôi naêm, nieân hieäu Vónh Bình naêm thöù hai möôi boán, caùc ñaïo só ôû Nguõ nhaïc tæ thí cuøng hai Phaùp sö (Ma-ñaèng, Truùc Phaùp Lan), bò thua, ñaïo só Chöû Thieän Tín, phí Thuùc Taøi ôû Nam nhaïc cheát tröôùc hoäi, caùc ñeä töû lo ñöa hoï veà mai taùng, khoâng ñöôïc nghe phaùp xuaát gia. Sau ñoù, binh bieán loaïn laïc khoâng ngöøng ñeán nay môùi truyeàn ñeán. Hoûi: Khoång Khaâu Laõo Töû coù saùnh ñöôïc vôùi Phaät hay khoâng? Thöa: Thaàn nghe hoï Khoång laø baäc thaùnh ñöùc anh taøi, ñôøi toân laø Toá vöông, bieân soaïn kinh ñieån, chæ daïy hoïc troø, Nho giaùo ñöôïc thaám nhuaàn xöa nay. Coøn coù caùc hoïc thuyeát cuûa Laõo Töû, Trang Töû, Höùa Thaønh Töû... ñeàu laø töï söûa mình, nhaøn haï röøng nuùi, soáng ñôøi ñaïm baïc, traùi vôùi nhaân luaân, khoâng phaûi laø phaùp ñoä sinh. Ñeán thôøi Haùn Caûnh ñeá, Hoaøng Töû, Laõo Töû laäp kinh ñieån, hình thaønh Ñaïo giaùo. Vua cho moïi nôi hoïc tuïng. Hai giaùo Khoång Laõo so vôùi phaùp Phaät thì moät trôøi moät vöïc. Vì sao? Vì hai giaùo aáy vaâng maïng trôøi, khoâng daùm traùi laïi yù trôøi. Giaùo phaùp cuûa chö Phaät thì chö Thieân laïi phuïng haønh. Nhö vaäy laøm sao so saùnh ñöôïc. Vua vui möøng, phong theâm chöùc thaùi phoù.

Saùch thaàn tieân, lôøi Ñaïo gia ñöôïc coi laø truyeàn thuyeát. Cho raèng

sao thaàn vó tuùc tueá giaùng ôû Ñoâng phöông soùc, Hoaøi Nam Vöông cheát ôû Hoaøi Nam, ñöôïc xem laø ngöôøi khinh ñaïo. Caâu Daëc cheát ôû Vaân Döông, cho raèng xaùc maát, hoøm khoâng, thaät laø luoáng doái. Veà caùc luaän thuyeát, taùc phaåm cuûa Hoaøn Quaân Sôn ñöôïc xem laø hay. Löu Töû Tuaán coù hoûi: Neáu ngöôøi bò bòt maét che tai thì coù bò say kieät hay khoâng? Quaân Sôn chæ vaøo caây du döôùi saân noùi: caây naøy voâ tình, khoâng bò che maét bòt tai theá maø vaãn bò khoâ heùo. Vieäc naøy khoâng ñuùng. Xöa toâi laøm quan coi veà nhaïc cho Vöông Maõn, trong Nhaïc kyù coù ghi:Vaên Ñeá baét ñöôïc ngöôøi ñaùnh ñaøn

cuûa Nguïy Vaên Haàu, ngöôøi naøy moät traêm taùm möôi tuoåi, bò muø maét. Vua hoûi: Sao bò muø nhö vaäy? Ñaùp: Naêm möôøi ba tuoåi thaàn bò muø, cha meï sôï khoâng laøm ñöôïc gì, neân daïy thaàn ñaùnh ñaøn, thaàn khoâng theå höôùng daãn, khoâng bieát sao laïi thoï laâu nhö vaäy? Quaân Sôn luaän raèng: vì ñöôïc taâm chuyeân nhöùt vaø ñöôïc söï trôï giuùp beân ngoaøi. Neáu beân trong khoâng coù ích thì laøm sao bieát beân ngoaøi. Toâi chöa thaáy. Quaân Sôn noùi: Xöa Ñoång Troïng bò giam trong nguïc, giaû cheát maáy hoâm, maét loõm, truøng boø ra cheát laïi soáng, sau ñoù thì cheát luoân. Coù sinh thì coù cheát, quaân töû ñeàu hieåu, caàn gì phaûi noùi. Thaàn khoâng quaù trôøi ñaát, khoâng theå laøm cho con chí raän cheát vaøo muøa heø, gioâng toá noåi leân vaøo muøa ñoâng. Khi dôøi söï öùng neân Ñoång Troïng môùi noái hôi, töï cheát, khoâng coù gì laø laï? Caùc phöông só ôû ñôøi ñeàu ñöôïc vua môøi vaøo cung nhö Cam Thæ ôû Cam laêng, Taû Töø ôû Loâ giang, Hy Kieåm ôû Döông thaønh. Thöû vaän khí, Töø thoâng phaùp thuaät, cho neân taäp trung ôû nöôùc Nguïy vì sôï laøm vieäc gian traù meâ hoaëc moïi ngöôøi, neân phaûi taäp trung laïi roài môùi caám ñoaùn. Cam Thæ tuoåi giaø nhöng coù thaân hình moät ñöùa treû, caùc thuaät só ñeàu theo veà, nhöng lôøi nhieàu ít thaät, coøn pha chuùt gian traù. Neáu gaëp Taàn Thæ Hoaøng hoaëc Haùn Vuõ Ñeá thì laïi laø keû laøm phöôùc ít gaây hoïa nhieàu, Kieät, Truï khaùc ñôøi nhöng ñeàu laø aùc, keû gian khaùc ñôøi ñeàu laø nguïy. Ñôøi laïi coøn coù hoïc thuyeát tieân nhaân. Tieân nhaân thuoäc vöôïn khæ, ngöôøi ñôøi ñaït taïo hoùa thaønh tieân hay sao? Phaøm chim tró xuoáng bieån laø con haøu, con eùn xuoáng bieån laø soø heán, chuùng ñöông boài hoài tröôùc ao laï, ban ñaàu coøn töï bieát, sau laïi gieo mình vaøo, thaàn hoùa theå bieán, naøo khaùc ruøa heán, ñaâu coøn bieát bay lieäng vui chôi. Tin lôøi hö huyeãn meâ hoaëc, thieát leã caàu cuùng luoáng doái, boû caû chöùc vò ñeå toân vinh, nhaøn haï nôi thanh vaéng, suoát bao naêm thaùng naøo coù ích gì, hoaëc cheát ôû goø caùt, hoaëc cheát ôû röøng caây. Vöøa dieät thaân dieät toäc, vöøa bò theá gian cheâ cöôøi. Tuoåi thoï daøi ngaén, thaân theå maïnh yeáu ñeàu do ôû moãi ngöôøi. Ngöôøi kheùo thì soáng laâu, ngöôøi khoå thì cheát sôùm.

Traàn Tö Vöông Taøo Thöïc töï Töû Kieán laø con thöù tö cuûa Nguïy Vuõ

Ñeá, ban ñaàu ñöôïc phong Ñoâng A quaän vöông, khi cheát ñöôïc phong teân thuïy laø Traàn Tö Vöông. Luùc môùi sinh trong mieäng coù ngaäm ngoïc, möôøi tuoåi ñaõ raønh kinh saùch, haï buùt thaønh vaên, thoâng caû kyõ thuaät ôû theá gian, ngöôøi ñôøi cho laø con cuûa trôøi. Khi ñoïc kinh Phaät, Taøo Thöïc thöôøng khen ngôïi, cho laø chí ñaïo neân taïo chaát nhaïc ñeå deã ñoïc tuïng. Moät hoâm, Taøo Thöïc leân nuùi, chôït nghe trong hö khoâng coù tieáng hay nhö tieáng nhaïc, Taøo Thöïc thaâm ngoä lyù Phaät neân cheá ra aâm nhaïc laøm göông cho ñôøi sau (coù trong Thích Taêng Höïu Phaùp Uyeån taäp soaïn vaøo ñôøi Löông).

# *Vieäc thöù ba:*

Nguïy Thaùi Toå Ñaïo Vuõ Hoaøng ñeá haï chieáu vaøo nieân hieäu Thieân Höng thöù nhaát, chieáu raèng:

*“Phaät phaùp höng thònh ñaõ laâu, vieäc cöùu ñoä ñaõ roõ, vaãn coøn nhöõng thaønh tích hieån linh. Kinh thaønh thoân aáp ñeàu coù chuøa Phaät. Vua cho xaây thaùp naêm taàng vaø ñieän Tu-di, coøn coù giaûng ñöôøng, thieàn thaát, choã ôû cuûa Sa-moân.”*

Nguïy Theá Toå leân ngoâi cuõng noái nghieäp tieân toå, tuy luùc ñoù coù ñaïo Laõo nhöng khoâng tin kính, thöôøng thænh caùc Sa-moân taøi ñöùc vaøo cung ñaøm ñaïo. Ngaøy moät thaùng boán khi röôùc töôïng Phaät nhieãu quanh phoá vua leân laàu cao raûi hoa kính laïy. Xöa lyù thuaät laäp ñaïo traøng ôû Bình thaønh, quan tö ñoà Thoâi Haïo coù hoïc taû ñaïo, ghen gheùt hoï Thích, khoâng tin coù Phaät, cho laø luoáng doái, thaáy kinh Phaät thì neùm boû xuoáng gieáng. Haïo coù taøi neân ñöôïc vua tin theo. Ngöôøi trong nöôùc cho raèng vua toân thôø ñaïo só Khaáu Khieâm Chi maø hieàm khích vôùi Toân Haïo, vua saéc phong Khieâm laø Thieàn sö. Khi aáy coù Sa-moân Cao Huyeàn, laø baäc thaàn taêng ñöôïc moïi taàng lôùp toân kính, vua cho thænh veà Bình Thaønh. Thaùi töû Hoaõng toân Sa- moân laøm thaày, heát loøng kính troïng. Luùc aáy, thaùi töû bò vua nghi ngôø neân thöa vôùi Sa-moân, Sa-moân baûo laäp ñaøn saùm hoái baûy ngaøy. Vua moäng thaáy tieân töû giaùng xuoáng traùch moùc. Vua laâm trieàu keå cho caùc quan nghe, ai cuõng noùi laø thaùi töû khoâng coù toäi. Vua khoâng nghi thaùi töû nöõa. Vua haï chieáu: Toâng toå höng thònh, tieáp noái muoân ñôøi, voõ coâng tuy höng thònh nhöng vaên giaùo chöa thònh, nöôùc nhaø chöa thaùi bình. Nay trong thaønh an oån, daân chuùng giaøu coù, traãm muoán laäp phaùp ñeå muoân ñôøi thöïc haønh theo. AÂm döông coù qua laïi, boán muøa ñoåi thay, ngoâi ñöôïc truyeàn laïi cho thaùi töû, choïn baäc hieàn taøi giuùp ñôõ, neân thöôøng ñöôïc an oån, xöa nay laø vaäy. Ta giao moïi vieäc cho thaùi töû lo lieäu, caùc vò hieàn taøi neân uûng hoä, truaát pheá nhöõng keû xaáu, thaàn daân ñeàu vaâng leänh thaùi töû. Nghe vaäy Khaáu Khieâm Chi lo sôï thaùi töû naém quyeàn mình seõ maát uy neân taâu vôùi vua: Thaùi töû thaät coù aâm möu, neân vì Sa-moân laøm pheùp thuaät neân tieân toå môùi baùo moäng nhö theá. Neáu khoâng sôùm tröø seõ gaây hoïa lôùn. Vua lieàn baét Sa-moân giam roài cheùm, ôû Bình thaønh, thaùi töû cuõng bò gieát, khoâng ai bieát ñöôïc. Ñeâm aáy treân hö khoâng coù aùnh saùng, laïi coù tieáng noùi: Ta ñaõ cheát, caùc ñeä töû ñeán choã xaùc cheát, xem thoâng caùo. Noùi xong Sa-moân môû maét, ra moà hoâi, ngoài daäy noùi: Ñaïi phaùp öùng hoùa tuøy duyeân thònh suy. Thònh suy voán laø leõ thöôøng nhöng khoâng bao laâu ngöôi cuõng seõ nhö ta. Khi caùc ngöôi cheát, phaùp seõ höng thònh, haõy kheùo tu hoïc, ñöøng ñeå hoái haän. Noùi xong Sa-moân naèm xuoáng, ñi luoân. Töø ñoù Thoâi Haïo caøng loäng haønh, hay

saøm taáu vôùi vua, cho raèng Phaät phaùp khoâng coù ích cho chính trò, coøn toån haïi daân tình, neân tröø boû ñi. Moät hoâm vua ñeán chuøa ôû Tröôøng an thaáy coù cung teân, vua caû giaän haï chieáu gieát taát caû taêng chuùng, ñoát kinh huûy töôïng. Thoâi Haïo vaø Khaáu Khieâm Chi tranh nhau. Luùc ñoù, coù Sa-moân Tueä Thæ, laø ngöôøi raát kyø laï, xöa Haùch Lieân phaù Tröôøng An Sa-moân bò ñaâm maø khoâng cheát, ñi döôùi ñaát chaân khoâng laám buøn neân ngöôøi ñôøi goïi laø Hoøa thöôïng chaân traéng. Nghe tin vua dieät phaùp Sa-moân choáng tích tröôïng vaøo cung, vua cho ngöôøi gieát, Sa-moân vaãn thaûn nhieân ñi vaøo, vua cho coïp aên thòt thì coïp quyø tröôùc Sa-moân, nhöng laïi gaàm roáng tröôùc Thieân sö. Thaáy vaäy vua cho raèng Phaät phaùp hieån linh, lieàn saùm hoái toäi loãi. Sa-moân noùi phaùp nhaân quaû cho vua nghe. Vua raát hoå theïn. Sau ñoù vua bò beänh laï, caû ngöôøi ñau nhöùt, caùc quan cho raèng Thoâi Haïo xuùi vua huûy dieät Phaät phaùp neân bò nhö theá. Thoâi Haïo vaø Khaáu Khieâm Chi cuõng bò beänh laï. Nieân hieäu Thaùi Bình naêm thöù möôøi vua cho nhoát Thoâi Haïo vaøo xe, cho caùc quan tieåu tieän treân xe, roài baét Thoâi Haïo haù mieäng nuoát nöôùc tieåu. Ñaây laø hình phaït nhuïc nhaõ nhaát xöa nay. Vua haï leänh môû mang Phaät phaùp. Naêm ñoù vua baêng, Toân Tuaán leân ngoâi, lo truyeàn baù Phaät phaùp (xem trong Nguïy thö vaø Cao taêng truyeän, Thaäp luïc quoác Xuaân Thu).

# *Vieäc thöù tö:*

Vaên Ñeá laø con thöù ba cuûa Toáng Vuõ Ñeá, laø ngöôøi taøi ñöùc hôn ngöôøi, laøm vua suoát ba möôi naêm. Nhöõng luùc raûnh vua hay cuøng caùc quan baøn luaän chính söï. Moät hoâm, vua hoûi thò tung Haø Thöôïng Chi vaø laïi boä Döông Huyeàn Baûo: Xöa nay traãm ñoïc kinh tuy khoâng nhieàu nhöng khoâng luùc naøo boû beâ, chöa thoâng nhaân quaû ba ñôøi nhöng khoâng daùm laäp dò; caùc khanh ñeàu kính tin. Phaøm Thaùi, Taï Linh Vaän thöôøng noùi: Saùu kinh muïc ñích laø cöùu ñôøi, ngöôøi laøm chaùnh trò phaûi hoïc, taùnh linh saâu huyeàn ñeàu noùi lyù Phaät. Gaàn ñaây Nhan Dieân vieát Ñaït taùnh luaän, Toân Bình coù Baïch haéc luaän, hieån linh phaùp Phaät, raát hôïp loøng ngöôøi. Neáu taát caû caùc quan ñeàu hoïc theo traãm thì seõ ngoài höôûng thaùi bình, coøn lo vieäc gì. Thöôïng Chi thöa: Phaùp sö Tueä Vieãn thöôøng noùi: Giaùo phaùp cuûa Phaät öùng hieän khaép nôi, ñaïo voán ñeå cöùu ñôøi. Troäm xeùt hoïc thuyeát naøy raát saâu xa, neáu nhaø nhaø ñeàu hoïc theo thì toäi khoâng coøn, hình phaït cuõng chaúng coù, beä haï an höôûng thaùi bình, thaät nhö thaùnh chæ. Döông Huyeàn Baûo thöa: Hoïc thuyeát naøy bao goàm caû trôøi ngöôøi. Troäm nghó, Taàn Sôû huøng maïnh, Toân Ngoâ thoân tính caùc nôi ñeàu khoâng nhôø ñoù. Vua noùi: Ñaây khoâng phaûi laø coâng cuï cuûa thôøi chieán quoác. Thöôïng Chi noùi: Thích aån daät thì chieán só

löôøi, quyù nhaân ñöùc thì binh khí suy. Toân Ngoâ thoân tính caùc nöôùc cuõng khoâng toân suøng ñaïo cuûa Nghieâu Thuaán, ñaâu chæ coù giaùo phaùp cuûa Phaät? Vua noùi: Doøng Thích coù Khanh, coøn coù Khoång giaùo, lôøi traùi thì khoù nghe. Töø ñoù vua raát toân kính kinh Phaät, thöôøng môøi chö taêng vaøo cung ñaøm ñaïo. Luùc aáy vua raát kính Phaùp sö Ñaïo Sinh neân thöôøng trình baøy nhöõng gì mình chöùng ngoä. Sa-moân Taêng Baät... cuõng thöôøng ñöôïc môøi. Vua noùi: ñaõ dieät thì seõ höng, ñaâu do vua laøm ra. Luùc aáy, Nhan Dieân soaïn luaän Duy thöùc, vua môøi Phaùp sö Nghieäm xem choã gioáng khaùc. Vua cöôøi noùi: Caùc khanh chôù lo, haõy ñaøm luaän.

# *Vieäc thöù naêm:*

Nhaø Nguïy coù möôøi baûy ñôøi vua, keùo daøi moät traêm baûy möôi chín naêm, caùc vua ñeàu toân kính Phaät giaùo, chæ coù Thaùi Vuõ huûy phaùp naêm, saùu naêm. Hieán vaên leân ngoâi, vaøo nieân hieäu Höng Hoaøng naêm thöù nhaát, vua cho ñuùc naêm pho töôïng, moãi töôïng cao tröôïng saùu, duøng heát hai möôi laêm vaïn caân vaøng. Nieân hieäu Chaùnh Quang naêm thöù nhaát, vua gia taêng trieàu phuïc, ñaïi xaù thieân haï, thieát trai cuùng döôøng taêng ni, ñaïo só. Thoï trai xong, thò trung Löu Thaéng tuyeân chieáu: Môøi Phaùp sö vaø ñaïo só huøng bieän ñeå döùt nghi cho ñeä töû. Ñaïo só Khöông Baân vaø Phaùp sö Ñaøm Moâ thi taøi tröôùc.

Vua hoûi: Phaät vaø Laõo töû coù sinh cuøng thôøi hay khoâng? Khöông Baân taâu: luùc Laõo Töû qua Taây Vöïc giaùo hoùa rôï Hoà, Phaät laøm thò giaû. Phaùp sö hoûi: sao bieát? Trong kinh Laõo Töû Khai Thieân coù cheùp. Phaùp sö hoûi: Laõo Töû sinh vaøo naêm naøo, sang Taây Vöïc naêm naøo? Laõo Töû sinh giôø Tyù ngaøy möôøi boán thaùng chín naêm AÁt Maõo, thôøi Chu Ñònh vöông naêm thöù ba, ôû laøng Khuùc nhaân, thoân Leä, huyeän Khoå, quaän Traàn nöôùc Sôû. Naêm Ñinh söûu, laø ñôøi Chu Giaûn vöông thöù tö laøm quan giöõ kho. Ñôøi Giaûn vöông naêm thöù möôøi ba laøm thaùi söû. Ñôøi Kính vöông thöù nhaát, thaáy ñöùc nhaø Chu suy, Laõo Töû ñeán Taây Vöïc ñoä ngöôøi Hoà (naêm aáy Laõo Töû naêm möôi laêm tuoåi). Phaùp sö noùi: Phaät giaùng sinh ngaøy taùm thaùng tö ñôøi Chu Chieâu Vöông naêm thöù hai möôi boán, dieät ñoä ngaøy möôøi laêm thaùng hai ñôøi vua Muïc vöông naêm thöù naêm möôi ba. Ba traêm boán möôi laêm naêm sau môùi ñeán ñôøi vua Ñònh Vöông naêm thöù ba, ñeán ñôøi vua Kính Vöông thöù nhaát laø Phaät ñaõ dieät ñoä boán traêm hai möôi laêm naêm roài, sao laïi laøm thò giaû cho Laõo Töû? Saùch naøo noùi Phaät sinh vaøo thôøi Chu Chieâu Vöông? Chu thö dò kí, Haùn phaùp boån noäi truyeän ñeàu coù ghi. Baân noùi: Khoång Töû laø baäc Thaùnh san ñònh kinh saùch sao khoâng heà noùi ñeán? Phaùp sö noùi: Hoïc thöùc cuûa oâng nhö caùi oáng, khoâng bieát ñöôïc ñieàu cao xa.

Trong kinh Tam Bò Boác cuûa Khoång Töû coù ghi veà Phaät. OÂng haõy töï ñoïc. Hoûi: Khoång Töû laø baäc Thaùnh khoâng noùi cuõng bieát, caàn gì phaûi boùi? Chæ Phaät laø baäc ñöùng ñaàu trong caùc Thaùnh, thaày cuûa boán loaøi, hieåu roõ moïi vieäc tröôùc sau cuûa chuùng sinh neân khoâng caàn boùi. Caùc vò Thaùnh khaùc ñeàu nhôø mai ruøa boùi queû.

Thò trung laïi tuyeân chæ: Ñaïo só Khöông Baân noùi khoâng coù toâng chæ neân xuoáng döôùi. Laïi hoûi: Kinh Khai Thieân hieän ôû ñaâu? Laø cuûa ai? Lieàn sai trung thö thò lang Nguïy Thaâu vaø thöôïng thö lang Toå Doanh ñeán ñaïo quaùn laáy kinh. Vua sai moät traêm baûy möôi ngöôøi nhö thaùi uùy Ñan Döông Vöông Tuùc toång, thaùi phoù Lyù Thaät, veä uùy Höùa Baù Ñaøo... leân ñoïc, roài taâu: Laõo Töû chæ vieát naêm thieân. Chuùng thaàn xin thöa Khöông Baân mang toäi meâ hoaëc moïi ngöôøi, vua haï leänh gia hình. Phaùp sö Boà-ñeà-löu-chi khuyeân can maõi, vua ñoàng yù tha cheát, ñaøy ñeán aáp maõ.

# *Vieäc thöù saùu:*

Löông Cao Toå Vuõ Hoaøng ñeá leân ngoâi luùc ba möôi baûy tuoåi, ôû ngoâi boán möôi chín naêm. Tuy maõi lo vieäc trieàu chính nhöng vua luoân mieät maøi vôùi kinh saùch. Vua soáng raát thanh ñaïm khoâng luïa laø gaám voùc, khoâng giöôøng cao neäm ñeïp, khoâng aên thòt caù, ngaøy aên moät böõa, thaät ít coù vò vua chuùa naøo nhö vaäy. Tröôùc kia vua toân thôø Laõo Töû vaø Phaät nhöng khi bieát ñaïo Laõo luoáng doái, vua haï chieáu boû Ñaïo giaùo. Chieáu raèng:

“Ngaøy taùm thaùng tö nieân hieäu Thieân Giaùm naêm thöù ba, hoaøng ñeá nöôùc Löông laø Lan Laêng Tuùc Dieãn cuùi ñaàu kính laïy chö Phaät möôøi phöông, toân phaùp hieàn thaùnh taêng. Con nghe kinh daïy: Phaùt taâm Boà ñeà laø taâm Phaät, caùc taâm laønh khaùc khoâng theå saùnh. Taâm naøy ñöa chuùng sinh thoaùt khoå ba coõi, vaøo ñöôøng voâ vi. Trí laäu taän voâ ngaïi cuûa Nhö Lai toû cô troïn ñöùc, chieáu meâ khai ngoä, thaàn tích taáu trôøi, linh thieâng baøy khaép, ñöa chuùng sinh khoûi bieån duïc, daãn haøm thöùc leân nieát baøn, leân nuùi cao an vui, thoaùt vöïc saâu soâng aùi, khoâng caâu neä vaên töø, hieån baøy linh tính ôû cung vua, laø baäc toân kính cuûa ba coõi, soi chieáu khaép ñaïi thieân. Vì taâm caïn côït, thích sinh töû, gaây ra toäi loãi neáu khoâng ñöôïc gaëp Phaät, thì ai cöùu thoaùt ñöôïc. Tuy aån thaân nhöng ñaïo luoân hieän. Ñeä töû meâ môø toân thôø Laõo Töû, ngaøy thaùng troâi qua ñaém nhieãm phaùp taø. Giôø boû ñöôøng meâ, nöông veà chaùnh giaùc, xin nguyeän ñôøi sau ñöôïc xuaát gia hoïc Phaät luùc thieáu thôøi, hoùa ñoä chuùng sinh cuøng thaønh Phaät, thaø ôû trong chaùnh phaùp maø chòu toäi coõi aùc, chöù khoâng phuïng thôø Laõo Töû duø ñöôïc sinh leân coõi trôøi, tu taâm Ñaïi thöøa boû nieäm Nhò thöøa. Kính mong chö Phaät chöùng minh, Boà-taùt thaâu naïp ñeä töû Tuùc Dieãn kính laïy.”

Luùc aáy, vua cuøng hai vaïn taêng tuïc leân gaùc Truøng caùc phaùt taâm Boà ñeà. Ñeán ngaøy möôøi moät thaùng tö vua haï chieáu: “Thieân haï coù chín möôi saùu ñaïo, ñaïo Phaät laø chaùnh ñaïo, chín möôi laêm loaïi kia laø taø ñaïo. Traãm boû taø ñaïo, thôø phuïng chaùnh ñaïo. Neáu caùc quan muoán theä vôùi traãm haõy phaùt taâm Boà-ñeà. Laõo Töû, Chu Coâng, Khoång Töû tuy laø ñeä töû Nhö Lai nhöng hoùa tích taø vaïy, chæ toát trong theá gian, khoâng theå chuyeån phaøm thaønh thaùnh. Caùc quan neân boû nguïy veà chaân. Luaän Thaønh Thaät noùi: Neáu thích thôø ngoaïi ñaïo, khinh Phaät phaùp thì thuoäc taø kieán. Neáu thôø caû hai nhö nhau thì thuoäc taùnh voâ kyù. Thôø phuïng Phaät, ít toân Laõo Töû thì ñoù laø loøng tin thanh tònh. Thanh laø trong ngoaøi ñeàu tònh, khoâng coøn nhô baån, tín laø chaùnh tín. Tin thanh tònh laø ñeä töû Phaät, tin khoâng thanh tònh laø taø kieán, caùc quan neân thi haønh.”

Ngaøy möôøi baûy thaùng tö caùc quan taâu: Thaàn nghe: Nhö Lai coù töôùng toát, thaân vi dieäu, cao hieån khoâng cuøng, phaùp phaät thì boû ñao gieát moå chöùng quaû Nieát-baøn, vöôït bieån khoå sinh töû, ñeán bôø Nieát-baøn an vui, neân tuoân möa töø bi, töôùi nöôùc cam loä, baûy nôi taùm hoäi giaùo hoùa khoâng cuøng, boán ñeá naêm thôøi lôïi ích khaép nôi, söôûi aám trong baêng tuyeát, laøm maùt laïnh trong löûa noùng, vaøo ñôøi ñoä tuïc, xuaát theá hieån chaân nhö, khieán moïi loaøi toân phaùp, keû ngu meâ bieát quay veà, caây ñaïo hieän ôû Ca-duy, aâm ñöùc höng thaïnh ôû Kinh laïc. Khoâng thaáy haèng tinh, cöùu xeùt ñieàm thaàn, traêng troøn Haùn Ñeá caûm moäng laønh, naêm phaùp truyeàn trao, vaïn ñöùc troïn veïn. Hoa tuïc daàn hieån, nhôø baûy phaùp giaùc, thoaùt khoå ñeâm daøi. Boà-taùt Hoaøng ñeá öùng theo meänh trôøi ñoä vaät, soi roïi khaép nôi, cöùu daân ñoä chuùng, nhôø nguyeän löïc ñoä sinh neân quyeàn hieån nhaân laønh, suøng ñaïo Nhaát thöøa, böôùc leân theàm möôøi Ñòa, caùc nöôùc ñeàu nöông veà, u linh ñeàu nhôø, ngöôøi phaùt nguyeän thaønh Phaät, vaät khôûi taâm Boà-ñeà, taát caû ñeàu vui veû trôû veà ñöôøng giaùc, tu töø bi nhaãn nhuïc, che chôû cöùu ñoä, phaù taø hieån chaùnh, xaây chuøa truyeàn phaùp. Xöa thaàn meâ môø thôø taø ñaïo, muoán quaû ngoït maø gieo gioáng ñaéng, khaùt nöôùc laïi uoáng nöôùc maën, nay tænh ngoä quay veà, thoï giôùi Boà-taùt, boû ñaïo giaùo, vaøo chaùnh giaùo. Xin beä haï cho pheùp.

Ngaøy möôøi taùm thaùng tö vua haï leänh: Boû meâ theo chaùnh laø troàng nhaân laønh tinh taán.

# *Vieäc thöù baûy:*

Xöa caùc ñaïo só ôû Kim laêng lôïi duïng ñaïo cheá ra nhieàu nghi thöùc phieàn toaùi ñeå vua toân phuïng. Khi Löông toå haï chieáu boû ñaïo, caùc ñaïo só töùc giaän, lieàn cuøng moân haï troán sang Baéc Teà, duøng vaøng ngoïc taëng nhaø giaøu ñeå nhôø hoï maø höng phaùt ñaïo. Thaùng chín nieân hieäu Thieân Baûo

naêm thöù saùu vua cho môøi Sa-moân vaø ñaïo só vaøo ñieän tæ thí. Luùc ñoù ñaïo só trì chuù khieán y phuïc cuûa Sa-moân bay lieäng, laøm cho truï goã naèm ngang naèm doïc. Sa-moân khoâng hoïc chuù thuaät neân im laëng. Do ñoù taát caû ñeàu thaáy laï, cho laø ñaïo só hôn. Caùc ñaïo só lieàn khoe khoang, cao ngaïo: Raèng mình thaàn thoâng roäng lôùn, Sa-moân hieän moät ta hieän hai, nay Sa-moân ñaõ thua. Vua lieàn haï leänh cho Phaùp sö Thöôïng Thoáng tæ thí vôùi ñaïo só Tónh Giaùc. Phaùp sö noùi: Nhöõng xaûo thuaät aáy keû Nho só coøn hoå theïn huoáng gì laø ngöôøi xuaát gia, nhöng beä haï ñaõ ra leänh thì chaúng theå khoâng noùi, xin ñeå cho vò taêng thaáp nhaát ñaáu. Phaùp sö lieàn choïn Sa-moân Ñaøm Hieån, moät ngöôøi raát kyø laï, ñang uoáng röôïu say. Quan höõu ty thaáy vaäy khoâng daùm goïi. Nhöng vôùi oai ñöùc cuûa Phaùp sö Thöôïng Thoáng moïi ngöôøi ñeàu nghe theo, lieàn ñöa Sa-moân leân toøa cao. Sa-moân noùi: Ta uoáng röôïu say nhöng nghe coù ngöôøi noùi Sa-moân hieän moät ta hieän hai, chaúng bieát coù ñuùng khoâng? Ñaïo só baûo ñuùng, Sa-moân lieàn ñöùng kieång chaân vaø baûo ñaïo só hieän hai ñi. Caùc ñaïo só im laëng, Sa-moân noùi: Vöøa roài caùc vò baûo laø thoåi bay y phuïc, ñoù laø do ta môû cöûa thoåi gioù, baây giôø y phuïc ñaây caùc vò haõy thoåi ñi. Caùc ñaïo só cuõng trì chuù nhöng y phuïc khoâng heà ñoäng ñaäy. Caùc ñaïo só hoå theïn, laïi göôïng noùi: Nhaø Phaät töï cho mình laø noäi, noäi thì nhoû; goïi chuùng ta laø ngoaïi, ngoaïi thì lôùn. Sa-moân noùi: Neáu theá thì thieân töû ôû trong phaûi nhoû hôn caùc quan. Caùc ñaïo só im laëng. Vua lieàn haï leänh: Phaùp moân khoâng hai, chaân toâng ôû moät. Thanh ñaïm laø goác cuûa ñaïo chính, röôïu thòt laø hö giaû cuûa theá gian. Keû tuïc khoâng ngoä neân toân suøng, ñaây haún laø caùch xa vôùi ñaïo töø bi, töø nay caám cuùng teá baèng ñoäng vaät. Vua cho caùc ñaïo só xuaát gia theo Phaùp sö, chöa phaùt taâm thì tröø ñi, hoâm aáy gieát raát nhieàu. Caám tuyeät vieäc thôø phuïng thaàn tieân, töø ñoù trong nöôùc Teà chæ tin moät ñaïo. Ñeán ñaàu ñôøi Tuøy môùi coù caùc ñaïo. Vua huùy kî laø Töôøng töùc con thöù hai cuûa thöøa töôùng Vöông Hoan. Ngöôøi con caû bò haïi, neân Töôøng leân keá vò, luùc bò töôùng quoác nhaø Nguïy vaây khoán, Töôøng laäp ñaøn ôû Nam Giao, boùi queû ñaïi hoaønh ñaïi caùt neân cho ñuùc töôïng vaøng. Nguïy ñeá chaáp nhaän trao vò, vua laäp thaønh nöôùc Ñaïi Teà. Vua cho xaây chuøa Phaät, taêng chuùng raát ñoâng. Moät hoâm, coù vò Thieàn sö noùi vôùi vua: Thí chuû, coù La-saùt ñi theo, ñeán bôø soâng seõ thaáy. Vua nhìn thaáy la saùt ôû sau mình, töø ñoù khoâng aên thòt, caám baét gieát. Vua thöôøng ngoài thieàn suoát ngaøy, leã Phaät tuïng kinh. Moät hoâm vua sai söù giaû côõi löøa ñeán chuøa laáy kinh. Söù giaû khoâng bieát nôi naøo, vua baûo cöù ñeå con löøa daãn ñi. Löøa daãn söù giaû ñeán chuøa, nhìn thaáy con löøa caùc Sa-di baûo: Con löøa cuûa Cao Töôøng ñaõ veà. Lieàn ñöa söù giaû vaøo gaëp vò truï trì. Sa-moân hoûi: Cao Töôøng laøm vua ra sao? Laø baäc thaùnh minh. Hoûi: Söù giaû ñeán laøm gì? Laáy hoøm kinh. Sa-

moân trao cho söù giaû. Söù giaû veà noùi laïi. Hoâm ñoù vua ñeán chuøa thænh Phaät, coù moät ngöôøi laï noùi: Ta ñi tröôùc oâng ñeán sau nheù. Sau vua baêng ôû Taán döông. Vöông Thieäu noùi: Phaùp Phaät cao xa, khoâng theå noùi böøa. Xöa, Thaùi Teå hoûi Khoång Töû veà baäc Thaùnh, noùi: Hoaøng ñeá moäng thaáy ñeán nöôùc Hoa Teá Thò, ñoù laø nôi thaàn Phaät ñeán maø thoâi. Phaùp Phaät trình baøy thieän aùc nhaân quaû, khoâng phaûi laø baäc Chaùnh giaùc thì khoâng theå chöùng bieát. Moïi loaøi ñeàu nöông veà. Ngöôøi thoâng ngoä thì thaän troïng giöõ mình, tu ñònh tueä, giaûi thoaùt bình ñaúng, roát raùo Boà-ñeà. Keû ngu muoäi thì cho laø khoâng toû lyù, maõi chaïy theo caùc taø phaùp.

(Ghi cheùp theo saùch nhaø Teà).

■