ÑAØM TAÂN VAÊN TAÄP

**QUYEÅN 14**

**PHI HAØN TÖÛ**

(Phaàn Thöôïng)

**PHI HAØN TÖÛ**

**(goàm 30 baøi vaø Lôøi töïa ) LÔØI TÖÏA**

Phi Haøn Töû laø ngöôøi duøng ñieàu sai quaáy ñeå moå xeû kinh ñieån, roài baét thieân haï phaûi laøm theo, phaûi quaáy nhö tuïc duøng thöông gheùt ñeå cuøng coâng kích nhau vaäy. Neáu laø baäc chí Thaùnh chí Hieàn ôû ñôøi haún tin ñieàu toâi noùi ñoù laø khoâng caåu thaû vaäy. Saùch naøy goàm ba möôi baøi, chæ hôn ba vaïn ngoân töø.

**BAØI MOÄT**

Haøn Töû nghò luaän boù buoäc laïi caïn côït, khoâng kòp chí Ñaïo cuûa Nho ñeå coù theå bieän. Môùi ñaàu, toâi thaáy ñeà muïc ñoù laø “Nguyeân Ñaïo, Töø thò”, trong ñoù noùi: “Nhaân vaø Nghóa laøm ñònh danh, Ñaïo vaø Ñöùc laøm hö vò”. Xeùt yù ñoù, chaùnh duøng nhaân nghóa vieäc ngöôøi haún coù, môùi noùi Nhaân vaø Nghóa laøm ñònh danh. Ñaïo ñöùc voán khoâng duyeân do Nhaân xöû trí vaäy, môùi noùi Ñaïo vaø Ñöùc laøm hö vò. Ñoù noùi laø ñaëc bieät rieâng Haøn Töû nghó ñoù chaúng tinh töôøng vaäy.

Phaøm, duyeân Nhaân Nghóa maø ñaët ñeå Ñaïo Ñöùc, neáu chaúng phaûi Nhaân Nghóa töï khoâng coù Ñaïo ñöùc vaäy. Ñöôïc hö vò ñoù, quaû nhieân coù Nhaân nghóa, vì do duøng ñuû Ñaïo Ñöùc, ñaâu laø Hö ö? Ñaïo Ñöùc laøm Hö vò, laø Ñaïo khoâng theå nguyeân vaäy, sao haún goïi laø Nguyeân Ñaïo? Thuaán Ñieån noùi: “Kinh phu baøy Nguõ giaùo”. Nghóa laø Nhaân, nghóa..., nguõ thöôøng vaäy. Haøn Töû quaû nhieân chuyeân Nhaân nghóa, neân ñeà muïc saùch ñoù laø Nguyeân giaùo coù theå vaäy. Ñoù cuõng laø Haøn Töû khoâng bieát khaûo kinh vaäy. Trong

ñoù, noùi “Baùc aùi” ñoù goïi laø Nhaân, Haønh maø thích nghi ñoù, goïi laø Nghóa. Do ñoù maø ñeán vaäy, ñoù goïi laø Ñaïo. Ñuû ôû chính mình khoâng ñôïi ôû ngoaøi ñoù goïi laø Ñöùc. Phaøm, Ñaïo Ñöùc nhaân nghóa boán ñieàu ñoù laø ñaàu moái lôùn cuûa Thaùnh nhaân laäp giaùo. Ñoù tröôùc sau thöù töï coù nghóa coù lyù, sao coù theå caûi ñoåi? Tuy Ñaïo Ñöùc ñoù nhoû, nhö Ñaïo goïi laø taøi ngheä, Ñöùc goïi laø Haønh thieän, ñoù cuõng Ñaïo ñöùc ñaët ñeå tröôùc. Kia noùi Ñaïo cuûa Nhaân nghóa laø kia laïi taùn thuyeát, laáy noùi ñoù beøn khieán Ñaïo ôû thöù vò döôùi vaäy. Töø xöa chöa töøng coù boán ñieàu ñoù lieàn xuaát maø Ñaïo Ñöùc ôû sau ñoù vaäy. Khuùc Leã noùi: “Ñaïo ñöùc vaø Nhaân nghóa chaúng phaûi Leã thì khoâng thaønh”. Thuyeát Quaùi noùi: “Hoøa thuaän Ñaïo Ñöùc maø lyù ôû nghóa”. Luaän Ngöõ noùi: “Chí ôû Ñaïo, y cöù ôû Ñöùc, nöông töïa ôû Nhaân vaø giao du ôû Nghóa”. Leã Vaän noùi: “Nghóa laø phaàn cuûa ngheä (ngheà nghieäp) laø tieát cuûa Nhaân. Hieäp ôû Ngheä, giaûng ôû Nhaân, ñöôïc ñoù laø cöôøng maïnh”. Ñoù noùi roõ giao du ôû Nghóa laø Thaùnh nhaân duøng yù chæ thaâm saâu cuûa Nghóa vaäy. Döông Töû noùi: “Ñaïo duøng daãn daét ñoù, Ñöùc duøng ñöôïc ñoù, Nhaân duøng ngöôøi ñoù, Nghóa duøng thích nghi ñoù”. Laõo Töû tuy laø Nho giaû chaúng laáy xöng ñoù, maø Nho cuõng noùi: “Heát Ñaïo sau môùi duøng Ñöùc, heát Ñöùc sau môùi duøng Nhaân, heát Nhaân sau môùi duøng Nghóa. Khai Ñaïo thoâng tröôùc”. Giaûi thích veà khai thoâng, nhö trong Heä Töø noùi: “Khai vaät thaønh vuï”. Laïi noùi: “Thoâng chí cuûa thieân haï”, laø ñoù vaäy. Do khai thoâng môùi ñöôïc lyù ñoù, neân Ñöùc laø phaàn thöù ñoù (töùc sau Ñaïo). Ñöôïc lyù laøm thieän, duøng AÂn aùi ban aân hueä vaät, maø Nhaân laïi phaàn keá ñoù. Ñaõ Nhaân laïi AÙi, haún quyeát ñoaùn hôïp nghi, maø nghóa laïi laø phaàn keá ñoù. Ñaïo ñöùc Nhaân nghóa cuøng Nhaân maø coù ñoù, goác ngoïn nghóa lyù ñoù nhö vaäy. Thaùnh nhaân laøm kinh, ñònh tröôùc sau ñoù, bôûi coøn Ñaïi nghóa ñoù vaäy.

Nay Haøn Töû xoay ngöôïc kinh, tröôùc Nhaân Nghóa maø sau Ñaïo Ñöùc, öùc ñoaùn noùi so saùnh Ñaïi khai thoâng ñöôïc lyù, chaúng phaûi laø ñieân ñaûo heïp hoøi quanh co voâ vò ö? Nhöng, Ñaïo ñöùc cuûa Nho haún coù nhoû coù lôùn vaäy. Nhoû nhö nghóa rieâng ôû trong Khuùc Leã, moät thuyeát noùi Ñaïo nghóa laø taøi ngheä, Ñöùc laøm haønh thieän ôû chính mình. Phaûi vaäy, lôùn nhö Heä Töø noùi moät AÂm moät Döông ñoù goïi laø Ñaïo, keá tieáp ñoù laø Thieän vaäy, Thaønh ñoù laø Taùnh vaäy. Ngöôøi nhaân thaáy ñoù goïi ñoù laø Nhaân, ngöôøi trí thaáy ñoù goïi ñoù laø Trí. Moïi ngöôøi söû duïng thöôøng ngaøy maø khoâng bieát, neân Ñaïo cuûa Quaân töû hieám ít vaäy. Thuyeát quaùi noùi: “Xöa kia Thaùnh nhaân laøm Dòch, daãn duøng Lyù cuûa thuaän taùnh maïng. Ñaïo cuûa laäp Thieân goïi laø AÂm vaø Döông, Ñaïo cuûa laäp Ñòa goïi laø Cöông vaø Nhu, Ñaïo cuûa laäp Nhaân goïi laø Nhaân vaø Nghóa”. Trung Dung noùi: “Thieân maïng ñoù goïi laø Taùnh, nöông theo Taùnh ñoù goïi laø Ñaïo, tu Ñaïo ñoù goïi laø giaùo”. Phaûi vaäy, Heä Töø laáy ôû

AÂm Döông ñoù maø Dieäu ñoù laøm Ñaïo, ngöôøi thì baåm nhaän Ñaïo ñeå thaønh Taùnh. Ngöôøi Nhaân ngöôøi Trí tuy nhôø ôû Ñaïo maø thaáy Nhaân thaáy Trí, beøn treä chaáp ôû thaáy cuûa Nhaân vaø Trí. Moïi ngöôøi tuy thöôøng ngaøy söû duïng ôû Ñaïo maø mòt môø khoâng bieát laø Ñaïo. Neân Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân hieån baøy saùng toû laøm Dieäu ít vaäy. Nhöng Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân ñaâu chæ ôû Nhaân Nghóa maø thoâi vaäy. Thuyeát Quaùi duøng lyù cuûa taùnh maïng, töùc lyù chí cuûa chí Thaàn vaäy, trôøi ñaát muoân vaät khoâng gì chaúng cuøng ñoù. Neân Thaùnh nhaân laøm Dòch troïng Quaùi, thuaän theo lyù ñoù, môùi laäp Ñaïo cuûa Thieân, Ñòa, Nhaân - tam taøi. Thieân ñaïo voán ôû ñaàu thì coù AÂm coù Döông, Ñòa ñaïo thaønh hình thì coù Nhu coù Cöông, Nhaân Ñaïo tình taùnh thì coù Nhaân coù Nghóa, laø nhôø ôû Ñaïo maø coù ñoù vaäy. Trung Dung cho raèng, tuaân theo Taùnh ñoù, môùi goïi ñoù laø Ñaïo, tu trò Ñaïo ñoù, môùi goïi ñoù laø giaùo, giaùo töùc laø nhaân nghóa nguõ thöôøng vaäy. Ñoù, ñaâu phaûi Ñaïo chæ ôû nhaân nghóa? Maø tröôùc cuûa nhaân nghóa quaû thaät khoâng Ñaïo ö? Nhö, Thuyeát Quaùi, nhö Lu- aän ngöõ, nhö Bieät Nghóa cuûa Khuùc Leã, nhö Laõo Töû, Döông Töû, ñieàu hoï goïi laø Ñaïo Ñöùc, ñeàu laø Ñaïi Ñaïo cuûa ñaây vaäy. Nhöng Ñaïo Ñöùc ñoù ôû Leã thì Trung Dung thaät roõ raøng vaäy, ôû Thö thì Hoàng phaïm Hoaøng cöïc vaäy, ôû Thi thì Tö duy khoâng taø vaäy, ôû Xuaân Thu thì laø Ñaïo cuûa Lieät thaùnh Ñaïi trung vaäy.

Khoång Töû noùi vôùi Taêng Töû raèng: “Saâm meø! Ñaïo ta chæ moät maø suoát ñoù”. Taêng Töû noùi: “Ñuùng vaäy!” Laïi noùi vôùi Töû Coáng raèng: “Chaúng phaûi vaäy, Ta chæ laáy moät maø xuyeân suoát ñoù”. Chæ coù Taêng Töû do hoïc troø hoûi ñoù, maø Taêng Töû cho raèng hoïc troø ñoù laø nhoû chöa ñuû ñeå phaûi noùi heát, neân duøng Ñaïo gaàn ñeå daãn duï ñoù, môùi ñaùp vôùi hoïc troø ñoù laø “Ñaïo cuûa Phu Töû laø Trung Thöù maø thoâi vaäy”. Bôûi Taêng Töû duøng ñieàu goïi laø Trung thöù cuûa Trung Dung, yù caùch Ñaïo khoâng xa, maø caùc haønh Haäu Nho khoâng thoâng hieåu, lieàn laáy Trung Thöù beøn laøm nhaát quaùn, ñoù laø sai laøm vaäy. Heä Töø noùi: “Ñoäng cuûa thieân haï, Trinh phu nhaát”. Laïi noùi: “Moät ñaët ñeå maø traêm lo toan”. Leã Vaän noùi: “Leã haún goác ôû Thaùi nhaát”. Trung Dung noùi: “Ñoù laøm vaät, khoâng hai, ñoù sanh vaät aáy chaúng theå löôøng”. Laáy ñoù maø so saùnh vaø lieät baøy thì sao ñöôïc duøng Trung Thöù maø lieàn laøm Nhaát quaùn ñoù ö? Nhan Uyeân buøi nguøi than raèng: “Ngöôõng ñoù maø caøng cao, khoan duøi ñoù maø caøng cöùng chaéc, troâng nhìn ñoù ôû tröôùc maø boãng nhieân laïi ôû sau”. Phu Töû daàn daàn kheùo daãn duï ngöôøi. Nhan Töû chaùnh cho laø Thaùnh nhaân duøng Ñaïo Nhaát quaùn ñoù ñeå daïy ngöôøi, daàn daàn vaäy coù thöù töï ñoù, ñoù laø laøm Thieän tieán khuyeân ñoái vôùi ngöôøi vaäy. Ñoù, roõ raøng Thaùnh nhaân chæ duøng thaønh thaät saùng toû Ñaïi Ñaïo khai thoâng nhaát quaùn laøm giaùo ñoù. Nguyeân laøm caùc Thieän laø goác cuûa traêm Haïnh. Trung Dung

noùi: “Trung aáy laø Ñaïi baûn cuûa thieân haï”. Haù chaúng vaäy ö? Ñeán ñaây taïm ba baûn kinh löôïc, chaùnh hai ñieàu Nhaân nghóa ñoù uyeån chuyeån laøm Ñaïo Ñöùc ñoù. Ñoù ñoái vôùi phaùp cuûa Thaùnh nhaân, haù chaúng khuyeát ö? Trung Dung noùi: “Ñaïo ñoù chaúng haønh, Ta bieát ñoù vaäy. Ngöôøi Hieàn vöôït quaù maø keû ngu chaúng kòp”. Ñaây nghóa laø ngöôøi cuûa Hieàn trí chôït nhieân Ñaïo maø sôû dó laøm quaù vaäy. Boïn ngu xuaån baát tieáu xa ñaïo maø sôû dó laøm chaúng kòp vaäy. Haøn Töû queân goác, haù chaúng laøm quaù ö? Khinh maát Chí Ñaïo laøm Nguyeân Ñaïo, muoán bieän minh Ñaïo laø cuõng laàm hoaëc vaäy. Ñieàu Heä Töø noùi Nhaân vaø Trí ñoù laø vì meâ môø Ñaïo, chaáp treä thaáy ñaët ñeå ñoù, laø Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân suy ít, chaúng ñuû ñeå hieån baøy. Nhö Haøn Töû haïn cuïc nhaân nghóa maø laøm Ñaïo Ñöùc ñoù, chaùnh laø choã lo hoaïn cuûa Heä Töø vaäy. Phaøm, Nghóa laø Thieän cuûa Tình aáy vaäy, ñoái vôùi Ñaïo ñöùc laøm thöù, vì tình thì ít coù, haún chaùnh maø chaúng maát. Neân Luaän Ngöõ noùi: “Ñaïi ñöùc chaúng vöôït quaù nhaøm, Tieåu ñöùc ra vaøo, coù theå vaäy”. Laïi noùi: “Saéc laáy ngöôøi maø haønh traùi ôû ñoù khoâng nghi ngôø”. Bieåu Kyù Töû noùi: “Cuøng Nhaân ñoàng coâng maø khaùc Tình”. Cuøng Nhaân ñoàng coâng, Nhaân ñoù chöa theå bieát vaäy. Cuøng Nhaân ñoàng quaù, sau ñoù, Nhaân ñoù coù theå bieát vaäy. Trang Töû noùi: “Cöûa cuûa chö haàu maø nhaân nghóa coøn vaäy”. Ñoù muoán rieâng duøng nhaân nghóa maø laøm, coù theå ñöôïc ö? Nhöng Töû Coáng, Töû Haï laøm ngöôøi Hieàn cuûa Nhaân nghóa, coøn coù quaù vaø chaúng kòp, huoáng gì ñoù chaúng nhö Töù vaø Thöông, ñôøi sau coù theå tính hôn. Ñoù sao ñöôïc chaúng nghieân cöùu Ñaïi Baûn vaø giaùo nhaân, ñoù duøng Ñaïo ñöùc maø chaùnh laøm Thieän ñoù ö? Trung Dung noùi: “Ñaïo ñoù chaúng Haønh vaäy”. Phaøm, ñoù laø Thaùnh nhaân xoùt thöông hoï chaúng cuøng chí Ñaïo chí Ñöùc maø daïy ngöôøi vaäy.

Hoaëc noùi: “Haøn Töû tröôùc laø Nhaân nghóa maø thöù ñoù laø Ñaïo ñöùc, bôûi chuyeân vieäc ngöôøi maø muoán rieâng khaùc ö? Phaät vaø Laõo laø Ñaïo ñöùc hö voâ vaäy”.

Xin noùi: Xöa kia, Thaùnh nhaân laøm Dòch vì chaùnh ôû Ñaïo trôøi vieäc ngöôøi, maø hö voâ laø raát nguyeân ñoù vaäy. Neáu khaùc Ñaïo cuûa hö voâ, thì möôøi Döïc saùu möôi boán queû laø chaúng phaûi saùch cuûa Nho. Phuïc Hy, Vaên Vöông, Khoång Töû... chín vò Thaùnh nhaân cuûa Trò Dòch cuõng chaúng phaûi Sö toâng cuûa Nho vaäy. Khoång Töû chaúng phaûi Sö toâng cuûa Nho ö? Quaû thaät vaäy thì Haøn Töû chöa töøng ñoïc Dòch. Dòch chính laø Ñaïi kinh cuûa Nho. Chaúng bieát Dòch maø cho laø Nho cuûa Thaùnh Hieàn, toâi khoâng tin vaäy. Ñoù noùi: “Laõo Töû ñoù tieåu nhaân nghóa chaúng huûy ñoù vaäy”. Hoï thaáy laø nhoû vaäy, vì ngoài ñaùy gieáng troâng nhìn baàu trôøi, neân noùi trôøi nhoû, ñoù chaúng phaûi toäi cuûa trôøi vaäy. Nhöng Laõo Töû noùi: “Maát Ñaïo sau môùi duøng Ñöùc, maát Ñöùc sau môùi duøng Nhaân, maát Nhaân sau môùi duøng Nghóa, maát

Nghóa sau môùi duøng Leã”. Ñoù laø raên chôù huûy Nhaân nghóa nhoû vaäy. Bôûi vì Ñaïo ñöùc cuøng vôùi Nhaân nghóa laøm Thò coù Long coù saùt, maø coâng ñoù coù öu coù keùm vaäy. Phaøm, saùng toû ñoù chaúng nhö duøng Leã vaän so saùnh. Khoång Töû noùi: “Haønh cuûa Ñaïi Ñaïo laø thieân haï laøm coâng”. Choïn Hieàn cuøng khaû naêng giaûng tin tu hoøa muïc, neân ngöôøi chaúng rieâng thaân vôùi ngöôøi thaân ñoù, chaúng rieâng con vôùi ngöôøi con ñoù. Laïi noùi: “Möu tính ñoùng bít maø chaúng höùng, troäm cöôùp loaïn giaëc maø chaúng laøm, neân ngoaøi thoâng maø chaúng ñoùng bít. Ñoù goïi laø Ñaïi Ñoàng”. Vaäy ñoù haù chaúng phaûi Ñaïi Ñaïo cuøng vôùi Ñöùc laøm Trò maø öu ö? Laïi noùi: “Ñaïi Ñaïo nay ñaõ aån, thieân haï laøm nhaø, moãi töï thaân vôùi ngöôøi thaân hoï, moãi töï con vôùi con hoï”. Laïi noùi: “Vuõ, Thang, Vaên, Voõ, Thaønh Vöông Chu Coâng, do ñoù troïn ñoù vaäy. Saùu quaân töû ñoù chöa coù baát caån ñoái vôùi Leã aáy vaäy”. Vì ñaém tröôùc nghóa ñoù, vì khaûo tin ñoù, ñaém tröôùc ñoù coù quaù. Hình Nhaân giaûng nhöôïng, chæ baøy daân coù thöôøng. Neáu coù chaúng nhö vaäy taïi chaáp ñoù ñi, chuùng laáy laøm öông. Ñoù laøm Tieåu Khang, ñoù haù chaúng phaûi Nhaân nghóa laøm Trò ñoái vôùi Ñaïo Ñöùc laø keùm ö? Nhö theá naøo rieâng Laõo Töû maø Nhaân nghóa nhoû ö? Haøn Töû sao hoï chaúng töï, chôït kinh Nho maø cheâ traùch Laõo Töû ö? Laïi noùi: “Ñieàu Laõo Töû goïi laø Ñaïo Ñöùc... laø boû Nhaân vaø Nghóa noùi ñoù vaäy. Rieâng noùi cuûa moät ngöôøi vaäy”. Ñoù laø noùi cuûa Haøn Töû, do ñoù raát baát coâng vaäy. Phaøm, ñieàu noùi cuûa Laõo Töû laø Ñaïi Ñaïo vaäy. Ñaïo quaû thaät rieâng ö? Ñieàu noùi cuûa Ñaïi Ñaïo laø ñaâu rieâng Ñaïo cuûa Laõo Töû, bôûi Ñaïi Ñaïo cuûa Tam Hoaøng Nguõ Ñeá vaäy. Haøn Töû khoâng bieát, nhoïc thaáy Ñaïo gia Laõo theä töï vì caùc haïng ñoù chaúng ñoàng nhö Nho, muoán cheøn eùp ñoù maø aáy vaäy. Phaøm, phaân chieát Laõo thò laøm Ñaïo gia ñoù, môùi ñaàu phaùt khôûi cuûa töø saùch gioøng hoï Tö Maõ, maø Ban Coá troïng. Nhö Laõo Töû ñoù thaät laø Nho nhaân ôû thôøi xöa tröôùc vaäy, ôû thôøi nhaø Chu laøm Söû chuû taïng thaát, phaàn nhieàu bieát vieäc Thaàn phaùp cuûa Thaùnh nhaân. Neân Khoång Töû ñoái vôùi Leã thì noùi: “Toâi nghe ôû Laõo Ñam”, laø bôûi Laõo Töû thöôøng tham taàm saùch cuûa Tam Hoaøng Nguõ Hoaøng maø ñöôïc yeáu chæ cuûa Ñaïi Ñaïo ñoù, môùi töï bieân thuaät saùch ñeå phaùt minh ñoù. Haøn Töû chaúng theå löôøng goác teà ngoïn, nhoïc muoán baøi baùc ñoù maø chuyeân laáy caùc Nho danh, cuõng chaúng traùi ö? Leã Vaän noùi: “Haønh cuûa Ñaïi Ñaïo cuøng Anh Khaâu cuûa Tam Ñaïi chöa kòp ñoù vaäy, maø coù chí vaäy”. Trònh Huyeàn giaûi noùi: “Ñaïi Ñaïo nghóa laø thôøi Nguõ Ñeá”. Nhöng caùc saùch khaùc phaàn nhieàu noùi Ñaïi Ñaïo laø Hoaøng Ñaïo, maø rieâng Trònh Huyeàn giaûi noùi laø thôøi cuûa Nguõ Ñeá vaäy. YÙ ñoù vì cho laø: tuy Hoaøng cuøng vôùi Ñeá, Ñaïo ñoù cuøng thoâng neân vaäy. Trong Nguõ Ñeá baûn kyû thì Hoaøng Ñeá laø ñöùng ñaàu ñoù. Nhöng Hoaøng Ñeá cuøng vôùi Phuïc Hy, Thaàn Noâng, ñoù thaät laø Tam hoaøng, maø kinh söû chæ laøm Ñeá laø bôûi Hoaøng

Ñeá cuøng vôùi vöông xöa cuõng laø thoâng xöng vaäy. Neân Trònh Huyeàn giaûi noùi, thôøi cuûa Nguõ Ñeá, maø Hoaøng ôû trong khoaûng ñoù vaäy, chæ Hoaøng Ñeá laø Tam Hoaøng ôû ñaàu cuûa Nguõ Ñeá maø bao goàm caû Nghieâu Thuaán. Tuy goác ngoïn nhoû khaùc, maø Ñaïi Ñaïo chæ moät vaäy. Heä Töø noùi: “Hoaøng Ñeá, Nghieâu, Thuaán ruû aùo xieâm maø thieân haï bình trò”. Ñoù laø aáy vaäy. Khoång An Quoác noùi laø: “Saùch cuûa Tam Hoaøng laøm Tam Bí, töùc noùi veà Ñaïi Ñaïo vaäy. Saùch cuûa Nguõ Ñeá laøm Nguõ Ñieån, noùi veà Thöôøng Ñaïo vaäy”. Khoång An Quoác laø ngöôøi Dónh Ñaït, Chaùnh nghóa ñoù noùi: “Hoaøng öu so vôùi Ñeá. Ñaïo ñoù chaúng chæ coù theå thöôøng haønh maø thoâi. Laïi Ñaïi so vôùi Thöôøng, neân laøm Bí vaäy”. Ñoù nghóa laø ñoái lieät baøy vaäy. Tuy nhoû coù öu keùm ñeàu laø Ñaïi Ñaïo, ñeàu coù theå thöôøng haønh, cuõng daãn “Haønh Ñaïi Ñaïo” cuûa Leã Vaän cho laø thôøi cuûa Nguõ Ñeá laøm chöùng ñoù. Nhöng saùch cuûa Tam Hoaøng vaø Nguõ Ñeá chaúng roát raùo (chí) so vôùi Dòch. Ñem Dòch cuøng vôùi Laõo Töû so saùnh, maø Ñaïo ñoù ñaâu khaùc ö? Nhö Heä Töø noùi: “Ñoäng cuûa thieân haï chaùnh phu nhaát aáy vaäy”. Maø Laõo Töû noùi: “Vöông haàu ñöôïc moät laáy laøm thieân haï chaùnh”. Ñoù laø Ñaïi löôïc vaäy. Neáu khaûo xeùt lyù cuûa Voâ tö Voâ vi vaø thuyeát cuûa AÂm Döông bieán hoùa, hai saùch ñaâu chaúng ñeàu vaäy. Neân Ban Coá noùi trong Haùn Thö raèng: “Caùc haøng trong Laõo thò, bôûi xuaát phaùt töø Söû Quan”. Laïi noùi: “Hôïp ôû khaéc nhöôïng cuûa Nghieâu laø khieâm khieâm cuûa Dòch”. Nghóa laø ôû ñaây vaäy.

Thuôû thieáu thôøi, toâi nghe ôû ngöôøi lôùn noùi: “Laõo Töû laø tieáp thöøa ôû hoï haøng Hoaøng Ñeá aáy vaäy”. Ñeán luùc thaáy Trang Chu, Quaûng Thaønh Töû noùi: “Ñaéc Ñaïo toâi laø treân laøm Hoaøng döôùi laøm Vöông”. Caøng tin Laõo Töû thaät xuaát phaùt töø Tam Hoaøng Nguõ Ñeá aáy vaäy. Ñoù roõ raøng Ñaïo Ñöùc cuûa Laõo Töû thaät laø caên baûn Ñaïo Ñöùc nhaân nghóa cuûa Nho töø thôøi Tam Hoaøng vaø Nguõ Ñeá aáy vaäy. Roõ raøng vaäy, ñaâu xuaát phaùt ôû thuyeát rieâng cuûa moät ngöôøi laø Laõo thò aáy ö? Haún vì Laõo Töû laøm quaáy thì Dòch vaø Leã vaän coù theå thieâu ñoát vaäy. Roõ raøng vaäy. Vaên Vöông, Khoång Töû thì laøm chuøy Ñeà nhaân nghóa aáy vaäy. Phaøm, kheùo bieän luaän cuûa Tieân Nho ai saùng cuøng Maïnh Töû? Thôøi cuûa Maïnh Töû, saùch cuûa Laõo Töû löu xuaát coù hôn traêm naêm vaäy. Maø Trang Chu laïi cuøng Maïnh Töû ñoàng ñôøi. Neáu ñoù coù theå baøi baùc thì Maïnh Töû ñaõ baøi baùc ñoù vaäy, ñaâu ñôïi ñeán caùc Nho só ñôøi sau bieän luaän ñoù ö? Tö Maõ Thieân noùi raèng: “Ñaïo cuûa Laõo Töû öôùc maø deã thaùo, vieäc ít maø coâng nhieàu”. Nho só hoaëc chaúng vaäy, deøm pha Hoaøng Laõo tröôùc maø saùu kinh sau, laø cuõng khoâng bieát yù ñoù vaäy. Saùch cuûa Thaùi Söû Coâng, Khoång Töû töùc laøm Theá gia ñoù, Laõo Töû töùc laøm Lieät Truyeän. Ñoù ñaâu coù nghóa laø toân quyù Laõo thò ö? Bôûi vì Ñaïo cuûa Laõo thò laø töø goác cuûa Nho vaäy. Sôû dó tröôùc ñoù laø chaùnh muoán toân quyù goác ñoù vaäy, chaúng phaûi

caåu thaû tröôùc ngöôøi ñoù vaäy. Noùi cuûa Töû Tröôøng nhoû maø laïi xa vaäy. Haøn Töû khoâng theå tö duy saâu vaø roõ raøng xa ñoù, lieàn ôû nôi Tieân nho, môùi noùi: “Chu Ñaïo suy suïp, Khoång Töû aån moät, tai hoïa löûa ñoát ôû thôøi nhaø Taàn, Hoaøng Laõo ôû thôøi nhaø Haùn, Phaät ôû thôøi nhaø Taàn, nhaø Tieàn Toáng, nhaø Teà, nhaø Löông, nhaø Nguïy, nhaø Tuøy”. Ñoù noùi Ñaïo Ñöùc nhaân nghóa laø khoâng vaøo ôû Döông Töû thì vaøo ôû Maëc Töû, khoâng vaøo ôû Maëc Töû thì vaøo ôû Laõo Töû, khoâng vaøo ôû Laõo Töû thì vaøo ôû Phaät, vaøo ôû kia thì ra ôû ñaây. Vaøo laø Chuû ñoù, ra laø Tôù ñoù. Vaøo laø giuùp ñoù, ra laø laøm dô baån ñoù. Than oâi! Sau ñoù noùi chaúng khieâm toán nhö vaäy? Ñoù noùi ra vaøo laøm tôù laøm dô, nghóa laø ra ôû Döông Töû vaø Maëc Töû ö? Hay laø ra ôû Laõo Töû vaø Phaät ö? Laõo Töû vaø Phaät ñaâu khieán ngöôøi aùc heøn nhö vaäy ö? Phaøm, Phaät Phaùp ôû nhaø quaû thaät laø duøng Taâm thaønh thaät ñeå vaøo Ñaïo. Coøn choã ra ñoù, xa thì thaønh Hieàn thaùnh thuø thaéng, choã ra ñoù gaàn thì laø thaân laø Taâm khieát tònh töø hueä laøm Thöôïng thieän nhaân, ra ôû nôi xoùm laøng thì ngöôøi kính ñoù maø khoâng daùm khinh ñoù. Ñoù cuõng laø muïc kích trong nhaân gian, choã thöôøng thaáy vaäy. Ñaâu coù ra laøm tôù laøm dô laøm nhuïc ñoù ö?

Thôøi xöa tröôùc coù caùc baäc Ñeá Vöông maø vaøo Phaät Phaùp. Töø thôøi Ñoâng Haùn ñeán thôøi Tieàn Ñöôøng khoâng theå tính keå heát. Nhö vua Thaùi Toâng (Lyù Theá Daân 627-650) thôøi tieàn Ñöôøng ñeán chuøa Suøng Phöôùc, phaùt nguyeän xöng laø Hoaøng Ñeá Boà-taùt giôùi ñeä töû. Vua Huyeàn Toâng (Lyù Long Cô 712-756) thôøi tieàn Ñöôøng, chuyeân vieäc Phaät thanh tònh, phuïng söï huaân tu ñoù. Ñoù cuõng laø töø Phaät giaùo maø ra, naøo coù laø tôù laø dô baån ö? Haøn Töû nhoïc vì vua Voõ Ñeá (Tieâu Dieãn 502-550) thôøi Nam Löông laøm quaù, maø khoâng bieát nhuïc ñoái vôùi Toå toâng ôû trieàu mình. Ñoù ñaâu coù thöùc löï ö? Nhöng vieäc cuûa vua Voõ Ñeá thôøi Nam Löông, trong Nguyeân giaùo toâi tuy thuaän tuïc maø coù phaàn bình luaän ñoù nhöng chöa töøng luaän quaù. Nhö so saùnh ñoù xaû thaân, ñoái vôùi tuïc thì toâi, ñoái vôùi Ñaïo thì laø Ñöùc. Chaúng phaûi nhaân tình ñoù lieàn bieát, chæ trôøi ñaát thaàn minh môùi bieát ñoù vaäy. Neân ngay luùc vua Voõ Ñeá thôøi Nam Löông xaû thaân maø ñaát laøm rung ñoäng, ñoù raát laø vieäc phi thöôøng, maø Söû thaàn khoâng bieân ghi, laøm cho ñôøi sau caøng khoâng bieát. Neân bieát yù cuûa vua Voõ Ñeá thôøi Nam Löông laø u thaéng, ñoù phaùt chí haún chaúng ñoàng nhö choã laøm cuûa haøng phaøm phu bình thöôøng, chöa theå laáy haøng toâi tôù maø nhìn thaáy ñoù vaäy.

Haøn Töû ñaõ quaáy nhieãu baøi xích Döông Töû, Maëc Töû, Laõo Töû vaø Phaät nhö vaäy, maø thuyeát cuûa baäc thaáy ñoù laïi noùi: “Khoång Töû duøng Leã kính baùi Laõo Ñam”. Ñoù ñoäc ôû Maëc Töû thì noùi laø: “Khoång Töû haún duøng Maëc Töû, Maëc Töû haún duøng Khoång Töû, neáu khoâng töông duïng, thì chaúng ñuû laøm Khoång Maëc”. Ñoù laø, nhö Giaùng chaâu Maõ Phuû quaân haønh traïng

noùi: “Tö Ñoà Coâng qua ñôøi, chích caùnh tay ra maùu bieân ghi kinh Phaät coù hôn ngaøn ngoân töø, ñeå caàu Phöôùc baùu”. Laïi noùi: “Chòu tang coù hôn haïnh cuûa ngöôøi ñôøi, ñoù xöng laø Ñaïi Ñieân töông töï”. Cao nhaøn cuõng ñeàu suy thuaät ôû Phaät phaùp vaäy. Haøn Töû sao phaûi quaáy ñoù, chaúng ñònh tröôùc sau ñoù cuøng traùi ngöôïc nhö vaäy ö? Ñoù chaúng chæ töï laàm hoaëc maø cuõng laø sai laàm luïy ñeán ngöôøi hoïc ôû ñôøi sau vaäy. Laõo Töû vaø Phaät quaû nhieân laø phaûi, maø Haøn Töû laø quaáy vaäy. Caùc haøng haäu hoïc khoâng bieän raønh, nhoïc thaáy Haøn Töû laø baäc Ñaïi Nho maø ñoù laïi kheùo gioûi vaên chöông, môùi cuøng meán moä maø quaáy ñoù, roài cho Döông Töû, Maëc Töû quaû nhieân laø quaáy maø Haøn Töû laø phaûi ñoù. Caùc ngöôøi hoïc cuõng cuøng so saùnh maø maø phaûi ñoù. Phaøm, laáy phaûi maø laøm quaáy thì laø phaù hoaïi thieän taâm cuûa ngöôøi, laáy quaáy maø laøm phaûi thì daãn daét ngöôøi hoïc quaáy, phaù hoaïi myõ phong thuaàn thieän truyeàn ñeán ñôøi sau. Sai laàm ngöôøi ñoù sôû dó laøm taâm quaáy vieäc nhoû vaäy, toån haïi aâm Ñöùc maø ngaàm theâm sai quaù ñoù. Neáu chaúng ôû nôi thaân thì haún ôû nôi Thaàn cuøng vôùi con chaùu hoï, ñôøi sau cuõng ñaùng sôï vaäy. Nho coù phuï, Haøn Töû ñoù noùi: “Khoång Töû chæ hoïc Leã ôû Laõo Ñam vaäy, chaúng phaûi hoïc Ñaïo ñoù vaäy”. Xin noùi laø: Khoâng phaûi vaäy. Leã cuõng laø Ñaïo vaäy. Nhaïc kyù noùi: “Ñaïi leã cuøng vôùi trôøi ñaát ñoàng tieát”. Laïi noùi: “Trung chaùnh khoâng taø laø chaát cuûa leã vaäy”. Leã Vaän noùi: “Leã haún goác ôû Thaùi nhaát”. Phaøm, Trung chaùnh, Thaùi nhaát laø chaát goác cuûa Leã vaäy. Nghi cheá treân döôùi, vaên cuûa Leã laø ngoïn vaäy. Neáu Thaùnh nhaân chæ hoïc vaên ngoïn maø khoâng nghieân cöùu ôû chaát goác, sao laøm Thaùnh nhaân ö? Chæ Thaùnh nhaân haún coù khaû naêng vaên chaát goác ngoïn ñaày ñuû bieát maø xeùt cöû ñoù vaäy. Ngöôøi hoïc khoâng bieát Taêng Töû hoûi Khoång Töû hoïc leã caïn côït ôû Laõo Ñam aáy vaäy, maø khoâng bieát söû kyù neâu roõ saâu vaø Laõo Ñam truyeàn trao Khoång Töû hoûi leã aáy vaäy. Haøn Töû kia tuy hoïc vaên ngoân cuûa Nho, ñaâu bieát sôû dó cuûa Leã nhö vaäy ö? Ñoù noùi: “Nghe xöa tröôùc laøm daân coù boán haïng, nay laøm daân coù saùu haïng. Ngaøy xöa, giaùo ñoù chæ coù moät, nay giaùo ñoù coù ñeán hai. Ngheä noâng chæ moät nhaø laøm maø aên thoùc gaïo coù caû saùu nhaø. Thôï chæ moät nhaø maø duøng duïng cuï coù saùu nhaø. Buoân baùn chæ moät nhaø maø nhôø caäy ñoù coù saùu nhaø. Laøm sao daân chaúng khoán cuøng maø sanh troäm cöôùp vaäy”. Phaøm, ñieàu goïi laø giaùo, ñaâu cuøng trôøi ñaát ñeàu xuaát hieän maø ñònh soá ñoù ö? Ñoù cuõng laø do Thaùnh nhaân thích thôøi hôïp nghi maø laøm ñoù, ñeå giuùp ôû trò theå aáy vaäy. Nhöng xöa nay ñoåi thay bieán chuyeån moãi luùc caøng sai khaùc. Chöa haún moät giaùo maø coù theå hôïp nghi khaép caû muoân ñôøi vaäy. Xöa kia, Thuaán ôû cuoái thôøi cuûa Nguõ Ñeá, thôøi ñoù daàn baïc beûo, ngöôøi ñoù daàn doái nguïy, Thaùnh nhaân hôïp nghi ñoù, môùi thieát baûy nguõ giaùo, ñònh cheá nguõ hình, moãi moãi baûo quan laøm chuû ñoù, maø kheá hôïp laøm Tö ñoà,

chuyeân baøy traûi nguõ giaùo, beøn ñeå laïi ñôøi sau khieán ñoác suaát ngöôøi laøm Thieän, maø thieân haï coù giaùo baét ñaàu töø ñoù vaäy. Ñeán ñôøi cuûa Chu Coâng laïi ñang thôøi cuûa Tam Vöông, thôøi ñoù caøng baïc beûo, con ngöôøi caøng doái nghò maø thieân haï caøng khoù trò. Thaùnh nhaân hôïp nghi ñoù, beøn môû roäng giaùo phaùp ñoù maø ñaày ñuû ñoù. Thieân haï goïi ñoù laø giaùo cuûa Nho töø Chu Coâng khôûi daäy vaäy. Sau ñoù Khoång Töû thuaät maø bieân ghi ñoù thaønh saùu saùch laø Thi, Thö,..., maø giaùo cuûa Nho caøng khua ñoäng ôû cuoái thôøi nhaø Chu. Chính cuûa Tam ñaïi caøng teä, Thieän nhaân caây thuaät maø phí trí, keû baát Thieän möôïn phaùp maø laøm nguïy, thieân haï toån haïi sai söû soáng, thöông toån taùnh maø khoâng bieát töï trò ñoù. Laõo töû hôïp nghi vôùi thôøi aáy, laïi ñem thuyeát Ñaïo Ñöùc cuûa Tam Hoaøng, Nguõ Ñeá ñeå cöùu teä haïi ñoù, maø thieân haï beøn coù giaùo cuûa Laõo Töû vaäy. ÔÛ thôøi Tieàn Haùn, Haäu Haùn thaáy cuoái thôøi nhaø Chu thì caøng moûng baïc caøng hö nguïy. Hieàn cuøng vôùi ngu sai söû ôû trí vaø ñoái, roái ren caû moät nöûa, muoân moät tuy taäp hoïc ôû thuyeát cuûa Laõo Töû, maø khoâng theå raát thoâng ôû taùnh maïng coù dieäu. Suy Thaàn minh ñi laïi cöùu ñôøi caøng meâ môø, chæ nguyeân nhaân cuûa soáng cheát ñoù vaäy, thieân haï beøn coù giaùo cuûa Phaät vaäy. Döông Töû noùi: “Phaøm, Ñaïo chaúng phaûi thieân nhieân öùng thôøi maø taïo, toån ích coù theå bieát vaäy”. Ñoù ñaâu chaúng vaäy ö? Phaøm, töø caùc thôøi Chu, Taàn, Haùn, Nguïy, moûng baïc vaø hö nguïy ñoù ngaøy caøng laém nhieàu, ñeàu tích tröõ ôû thôøi cuûa ñôøi sau. Trôøi ñoù hoaëc nhôø laø Phaät giaùo ñeå öùng vieäc ñoù, muoán cuøng ñoù maø cöùu ñôøi vaäy. Khoâng nhö vaäy, sao trôøi ngöôøi cuøng ñoù caûm öùng laâu daøi maø höng thaïnh nhö vaäy ö? Haøn Töû chìm ñaém ôû xöa khoâng bieát bieán, maø chaúng toû ngoä Phaät giaùo thích thôøi hôïp duïng, môùi lo toan Laõo Töû vaø Phaät theâm ôû nôi Nho, haún muoán nhö ôû thôøi Tam Ñaïi maø khoâng ñoù. Ñoù cuõng vì oâng ta khoâng tö duy laém vaäy.

Phaøm, ôû thôøi Tam Hoaøng khoâng coù giaùo, thôøi Nguõ Ñeá khoâng Nho. Ñeán luùc hoï coù giaùo coù Nho, maø thôøi theá ngöôøi vieäc chaúng nhö xöa tröôùc. Giaû söû nhö ngay ôû thôøi Haï voõ, hoaëc coù ngöôøi noùi laø Trò cuûa thôøi xöa vaäy. Coù hoùa maø khoâng giaùo, hoùa thì daân hoùa thuaàn. Toâi muoán nhö ôû ñôøi cuûa Tam Hoaøng duøng hoùa maø chaúng duøng giaùo. Ñang luùc khoâng coù giaùo ñoù, coù theå ñang thôøi cuûa Chu Taàn cuõng coù ngöôøi noùi laøm Trò cuûa thôøi xöa tröôùc duøng giaùo ñoù ñôn giaûn. Laøm Trò cuûa nay, duøng Nho ñoù phieàn taïp, phieàn taïp thì daân khoå nhoïc. Maø giaû söû toâi muoán ôû thôøi cuûa Nhò Ñeá duøng giaùo maø khoâng duøng Nho, ñang luùc ñoù khoâng Nho coù theå ñöôïc chaêng? Nhaân vì thôøi ñoù maø choïn löïa ñoù, khoâng theå khoâng giaùo khoâng Nho haún aáy vaäy. So saùnh ñoù vôùi thuyeát cuûa Haøn Töû, muoán thôøi cuûa ñôøi sau khoâng coù Phaät khoâng coù Laõo, naøo khaùc gì ö?

Haøn Töû noùi: “Nay noùi ñoù, sao chaúng laøm voâ söï cuûa thôøi Thaùi

Coå”. Ñoù cuõng laø nhö traùch ngöôøi maëc aùo cöøu luùc muøa Ñoâng raèng: “Sao khoâng laøm saùo vaûi maø thay ñoåi ñoù?” Traùch ngöôøi aên luùc ñoùi raèng: “Sao khoâng laøm uoáng ñeå thay ñoåi ñoù?” Haøn Töû, ñoù cuõng bieát ñôøi sau khoâng theå chuyeân duøng Ñaïo cuûa thôøi Thaùi Coå maø deøm pha noùi ñoù. Vaø ñoù laø khoâng bieát hôïp nghi cuûa thôøi vaäy, môùi caøng ñeán ñôøi sau maø Haøn Töû muoán khoâng coù Phaät vaø Laõo Töû. Sao laøm laø töï traùi phaûn khoâng bieát ñoù hôïp nghi cuûa thôøi ö? Ñaâu coù choã baèng ñaûng maø aáy vaäy, gaàn muoán teä maø ñaëc bieät khoâng thaáy ö? Nhö, cheá cuûa boán haïng daân phí, cuûa saùu nhaø aên duøng, thì trong luaän nguyeân giaùo toâi ñaõ noùi roõ raøng, nay laïi laáy vieäc gaàn maø so saùnh ñoù. Töø thôøi nhaø Chu nhaø Haùn trôû laïi, trò thieân haï duoåi ñeán ôû Vöông Ñaïo, thì ai saùnh cuøng nhö vua Thaùi Toâng (Lyù Theá Daân 627- 650) thôøi tieàn Ñöôøng? Trong suoát thôøi gian ñoù, Phaät giaùo vaø Laõo giaùo ñoù raát thaïnh, ngöôøi ñoù raát ñoâng nhieàu, thöïc duïng ñoù raát roäng lôùn, maø khaép nöôùc nhaø ñoaùn nguïc toát moãi naêm cheát khoâng quaù ba möôi ngöôøi. Phía Ñoâng ñeán bieån, phía Nam ñeán Laõnh ngoaïi, ñeâm ñeàu ôû beân ngoaøi, nhaø khoâng ñoùng cöûa, löõ haønh chaúng mang theo löông thöïc. Coøn trong nieân hieäu Khai Nguyeân (713-742) döôùi ñôøi vua Huyeàn Toâng (Lyù Long Cô 712-756) thôøi tieàn Ñöôøng, thieân haï trò bình, gaàn nhö ôû thôøi nieân hieäu Trinh Quaùn (627-650) tröôùc vaäy, maø laøm cuûa Phaät giaùo vaø Laõo giaùo caøng thaïnh. Ñoù ñaâu phaûi khoâng coù ngöôøi cuûa Phaät giaùo vaø Laõo giaùo ö? Maø thieân haï ôû thôøi Tieàn Ñöôøng ñaâu coù tham muoán cöôùp boùc döït tuyeät? Nhö vaäy toâi cho raèng daân khoán cuøng vaø troäm cöôùp chæ bôûi thôøi vaø chính ñoù, chaúng phaûi do Phaät hay Laõo maø khieán neân aáy vaäy. Nhöng Phaät giaùo taïm coù theå vaát boû ñi thì hai vua ñoù ôû thôøi tieàn Ñöôøng ñaõ duøng theá ñoù maø vaát boû laâu roài, sao ñöôïc ñeå ñeán ngöôøi ñôøi sau raàm raàm nhoïc laáy lôøi troáng khoâng maø cuøng nhau bôùi moùc vaäy?

Hoaëc coù ngöôøi cho raèng: “Haøn Töû kheùo gioûi ruoàng duoåi Phaät vaø

Laõo maø coâng ñoù ngang baèng nhö Vuõ”. So saùnh lôøi troáng khoâng ñoù thaät coâng hieäu, khoâng laø khuaát ñoái vôùi Vuõ ö? Lôøi noùi cuûa keû cuoàng sao ñoù chaúng nghæ vaäy? Ñoù noùi: “Nay Phaùp ñoù haún döùt boû, maø vua toâi deïp, maø cha con caám ñaïo cuøng sanh döôõng ñoù, ñeå caàu ñieàu goïi laø Thanh tònh tòch dieät aáy vaäy”. Ñoù laø do Haøn Töû gheùt Phaät giaùo ngöôøi xuaát gia trì giôùi beøn oaùn traùch vôùi ngoân töø ñoù. Phaøm, ngöôøi xuaát gia tu ñaïo ñaâu taøn khoác nhö vaäy ö? Ngöôøi xuaát gia laø boû tuïc theo chaân. Beà toâi ñöôïc xin ôû vua, cha chòu maïng ngöôøi con ñoù môùi ñaùng, chaúng phaûi phaûn ñi maø nghòch boû vaäy. Ngöôøi Trì giôùi chæ muoán hoïc troø hoï khieát tònh haïnh Daâm tham ñoù. Truï giôùi thì dung chaùnh ngaãu ñoù, chaúng phaûi taát caû ñeàu ñoaïn tuyeät ñaïo cuøng sanh döôõng cuûa ngöôøi vaäy. Nhöng laøm luïy cuûa Tình daâm luïy laøm

caån troïng. Caùc giaùo daïy ngöôøi thaän troïng Daâm maéc möùu Duïc. Khoâng Duïc maø thieân haï coøn roái ren vaäy, neáu nhö chìm ñaém ôû Daâm tham ñeán noåi maát taâm vuøi thaân aáy vaäy. Haøn Töû naøo haún sôï ngöôøi khoâng cöôùi gaõ cuûa nam nöõ, thaáy ngöôøi tòch coác, voäi lo ñoù beøn tuyeät gioáng cuûa naêm thöù thoùc luùa, khoâng laø quaù lo laéng ö? Phaøm, Thanh tònh nghóa laø Dieäu traïm cuûa taùnh ñoù, Tòch nghóa laø chí tónh. Dieät nghóa laø dieät luïy cuûa tình caûm ñoù, chaúng phaûi laáy caùi nghóa goïi laø ngoan tòch töû dieät vaäy. Phaøm, ngöôøi xuaát gia trì giôùi, Phaät duøng Ñaïi quan ñoù vaäy. Thaùnh nhaân xem roäng chung ôû Nhaân gian trôøi ñaát choàng vôï thöôøng luaân muoân moái ñeàu do tình aùi maø thaønh, ñeàu moät noãi giaû nhö moäng. Tham ñoù, ñaém ñoù, khoå ñoù, vui ñoù, vinh ñoù, nhuïc ñoù, maéng baûo ñoù, teä ñoù, AÂn aùi ñoù, phieàn naõo ñoù, cho ñeán ñeàu baát chôït, laøm ñaïi giaû ñaïi moäng ñoù. Khoâng bieát hoï laøm ñaïi hoaïn, maø Dieäu cuûa Ñaïi minh chí chaùnh thaät ôû maát vaäy. Xuaát gia laø xa traàn tuyeät tuïc, thaàn chuyeân tö nhaát, haún deã giaùc deã tu. Thaáy thaân laø voâ ngaõ, sao ñaém tröôùc? Thaáy taâm khoâng yù, sao tham? Thaáy caùc söï höõu vi chaúng ñuû beàn chaéc, sao maéng baûo? Cho neân Ñaïi minh vaäy, chí chính vaäy. Thaéng ñöùc coù theå ñöôïc maø Thaùnh Ñaïo coù theå thaønh vaäy. Ngöõ noùi: “OÂng tuyeät boán thöù maãu yù, maãu haún maãu coù maãu ngaõ”. Laõo Töû noùi: “Sôû dó toâi coù hoaïn naïn lôùn bôûi vì toâi coù thaân, nhö toâi khoâng coù thaân, laøm gì coù hoaïn naïn?” Hai ñieåm ñoù cuøng vôùi phaùp xuaát gia nhaø Phaät nhaân ñoù töông tôï. Ñoù chæ vì Ñaïi Thaùnh nhaân ñeàu bieát maø roát raùo ñoù, khieán Thaùnh nhaân chæ maéng baûo ñôøi meâ môø nhö boït boùng noåi tan, khoâng bieát vöôït ra moät ñôøi sanh töû hö doái. So vôùi ngöôøi phaøm sao xa vaäy? Neân Khoång Töû ít noùi ñoù, bôûi nhoû nhieäm coøn ôû saùch ñôøi vaäy? Ñoù noùi roäng, saùng toû lôùn, nghieân taàm cöïc dieäu thöïc haønh maø coâng hieäu ñoù. Neáu ñôïi nhö giaùo cuûa Phaät xuaát theá hôïp nghi laøm aáy vaäy. Ñoù, coù theå duøng minh soá maø xeùt vaäy. Nay Phaät vì ngöôøi xuaát gia trì giôùi, ñaëc bieät muoán caûnh raên noãi giaû ñaïi moäng cuûa ñôøi, neâu cao nghieäp chöôùng cuûa ngöôøi maø trò Ñaïi hoaïn cuûa Sanh töû ñoù. Maø Haøn Töû traùi laïi laáy ñoù laøm hoaïn naïn, gaù möôïn aùo daày muõ truï ñoù, ngaên chöôùng ñoù maø cöùng raén baøi baùc Phaät, cho raèng Phaät doái nguïy quaáy nhieãu ñôøi ta ñang trò bình. Ñoù laø Haøn Töû vì töï mình khoâng thaáy maø vu caùo ñieàu thaáy cuûa ngöôøi. Tình teä nhö theá gia quaù laém vaäy. Phaät coøn gì ñeå noùi? Di Thö noùi: “Xöa tröôùc coù moäng, ngöôøi caû nöôùc ñoù ñeàu laáy moäng maø cho laø giaùc. Ñeán luùc coù ngöôøi thaät giaùc maø daãn duï hoï, maø ngöôøi nguïy giaùc ñoù traùi laïi ñeàu maéng: “Sao oâng duøng moäng maø khi doái chuùng toâi ö?” Ngöôøi thaät giaùc ñoù chæ im laëng, khoâng coøn gì hôn”. Ñoù raát cuøng loaïi vôùi Haøn Töû choáng cöï Phaät vaäy. Trong Thô, Haøn Töû noùi: “Chôù lo vieäc ñôøi vôùi vieäc mình, phaûi ñaém nhaân gian saùnh cuøng

moäng”. Ñoù haún Nhaân ôû Ñaïi Ñieân vöøa hôi tónh, môùi tin coù ngoaøi hình haøi duøng Lyù töï thaéng môùi baét ñaàu vaäy. Tuy nhieân thuyeát tröôùc ñoù ñaõ truyeàn, muoán noùi hoái haän naøo coøn kòp ö! Laïi noùi: “Than oâi! Ñoù may maø chaúng xuaát hieän sau cuûa Tam Ñaïi, chaúng thaáy truaát pheá ôû Vuõ, Thang, Vaên, Voõ, Chu Coâng, Khoâng Töû vaäy. Ñoù cuõng vì chaúng may maø chaúng xuaát hieän tröôùc cuûa Tam Ñaïi, khoâng thaáy ôû Chaùnh ôû Vuõ, Thang, Vaên, Voõ, Chu Coâng, Khoång Töû vaäy”. Ñoù laø Haøn Töû nghi vaäy khoâng ñoaïn. Quaân töû gaëp vieäc töùc duøng Lyù maø xeùt quyeát ñoù, sao haún caäy nhôø ngöôøi xöa? Giaû söû Haøn Töû vaøo ra laøm vaên voõ, gaëp phaûi vieäc lôùn cuûa nöôùc nhaø coøn noùi: “Ñaâu chöa theå truaát pheá, chöa chaùnh ôû Vuõ, Thang, Vaên, Voõ, Chu Coâng, Khoång Töû”. Do döï thì vieäc lôùn ñoù qua maát vaäy, sao duøng laøm vaên laøm voõ ö?

Phaøm, traêm haïnh thanh khieát thaân caám, khoâng gì chaúng xuaát phaùt töø Trai giôùi. Moïi ñieàu Thieän thaáu ñaùo chính, khoâng gì chaúng ra töø chính Taâm vaäy. Phaät phaùp ñaïi khaùi daïy ngöôøi trai giôùi chaùnh taâm, khoâng aùc naøo chaúng ñoaïn, khoâng thieän naøo chaúng giöõ. Ñôøi nay vaø ñôøi sau ñang coù Thaùnh Hieàn töï duøng Ñaïo Lyù ñoù bieän luaän, sao haún Vaên, Voõ, Chu Coâng..., hoï ñaõ cheát, chaùnh ñoù truaát pheá ñoù môùi laáy laøm tin ö? Noùi veà Taùnh maïng cuûa saùch Nho, thì Trung Dung noùi raát laø roõ raøng. ÔÛ Trung Dung, Khoång Töû ñaëc bieät noùi: “Chaát naïn ôû Quyû thaàn maø khoâng nghi ngôø, traêm ñôøi vì ñôïi Thaùnh nhaân maø chaúng laàm hoaëc”. Chaát naïn ôû Quyû thaàn maø khoâng nghi ngôø laø bieát trôøi vaäy, traêm ñôøi vì ñôïi Thaùnh nhaân maø chaúng laàm hoaëc laø bieát ngöôøi vaäy. Ñoù haún laø ñôïi Ñaïi Thaùnh nhaân bieát roõ Taùnh maïng môùi bieân giaûi Trung Dung uyeân aùo ñoù maø khoâng laàm hoaëc vaäy. Nhöng töø Khoång Töû maø töông lai traêm ñôøi vaäy. Chuyeân laáy Taùnh maïng laøm giaùo, chæ Phaät laø Ñaïi thaïnh ôû Trung Quoác. Khoång Töû tröng baøy ñoù cuõng ñôïi Phaät laáy laøm chöùng ö? Khoâng nhö vaäy, traêm ñôøi ñaây laïi coù Thaùnh nhaân naøo ö? Coù thuyeát raát thaïnh naøo veà Taùnh maïng maø qua Phaät ö? Ñoù roõ raøng Khoång Töû chaùnh Phaät cuõng ñaõ coâng hieäu vaäy. Haøn Töû sao haún nghi ngôø ñoù? Laïi noùi: “Ñoù laø Ñaïo gì?”. Xin noùi: “Ñoù, ñieàu toâi goïi laø Ñaïo, chaúng phaûi nhö vöøa roài choã goïi laø Ñaïo cuûa Laõo vaø Phaät vaäy. Nghieâu laáy ñoù maø truyeàn cho Thuaán, Thuaán laáy ñoù maø truyeàn ñeán Vuõ, Vuõ laáy ñoù maø truyeàn ñeán Thang, Thang laáy ñoù maø truyeàn ñeán Vaên, Voõ, Chu Coâng, Khoång Töû. Khoång Töû truyeàn ñeán Maïnh Kha, Maïnh Kha qua ñôøi khoâng ñöôïc truyeàn ñoù vaäy.

Xeùt cöù vaên ñoù cuûa Haøn Töû laø cho raèng: Nghieâu, Thuaán, Vuõ, Thang, Vaên, Voõ, Chu Coâng, Khoång Töû, Maïnh Kha laø chín vò Thaùnh Hieàn ñeàu noái tieáp töông kieán ôû ñôøi duøng nhaân nghóa maø cuøng truyeàn trao vaäy. Nhö

Vuõ vaø Thang, Thang vaø Vaên, Voõ, Chu Coâng; Chu Coâng cuøng Khoång Töû; Khoång Töû cuøng Maïnh Kha, sao ñöôïc cuøng thaáy thaân gaàn maø cuøng truyeàn trao baåm nhaän ö? Buoàn cöôøi cho Haøn Töû ñaõ caên cöù kinh truyeän naøo lieàn noùi nhö vaäy ö? Maïnh Töû noùi: “Töø Thuaán, Vuõ ñeán ñeán Thang caùch hôn naêm traêm naêm. Töø Thang ñeán Vaên Vöông caùch coù hôn naêm traêm naêm. Töø Vaên Vöông ñeán Khoång Töû caùch hôn naêm traêm naêm. Töø Khoång Töû maø ñeán nay (thôøi Maïnh Töû) coù hôn traêm naêm”. Töø Vuõ, Thang, Vaên, Voõ, Chu Coâng, Khoång Töû, Maïnh Kha, nieân ñaïi vaø ñôøi cuøng caùch nhau xa vôøi ñaõ nhö vaäy, maø Haøn Töû chaúng nhìn laïi Ñieån tòch, nhoïc toân troïng sôû quyeàn maø muoán hoï noùi ñoù. Thaéng maïnh maø khoâng toû roõ ñieåm khoâng thaät cuûa vaên ñoù, ñöôïc chaúng goïi laø maïn loaïn ñoù vaäy, maø lôøi noùi cuûa Haøn Töû coù theå coøn tin ö? Luaän Ngöõ noùi laø Nghieâu ñem thieân haï truyeàn ñeán Thuaán, môùi baûo ñoù raèng: “Baøn tính vôùi Thuaán oâng, lòch soá cuûa trôøi taïi nôi thaân oâng, xöùng ñaùng naém giöõ khuyeát Trung”. Thuaán cuõng ñem baûo cuøng Vuõ, maø Nghieâu, Thuaán, Vuõ cuøng trao ñoù vaäy, chöa nghe chæ truyeàn nhaân nghóa maø thoâi. Ñeán nhö ñôøi cuûa nhaø Thang, Vaên, Voõ, Chu Coâng, Khoång Töû, Maïnh Kha, cuõng ñeàu duøng Trung Ñaïo Hoaøng cöïc ñeå cuøng chieâu moä maø töông thöøa vaäy. Trung Dung noùi: “Thong dong Trung Ñaïo laø Thaùnh nhaân vaäy”. Maïnh Töû noùi: “Trung Ñaïo maø laäp, ngöôøi coù khaû naêng theo ñoù”. Haù chaúng vaäy ö? Nhö ñoù chaúng tu thaønh, chaúng Trung chaùnh, ngöôøi ñoù quaû thaät laø nhaân nghóa ö? Nhö hoï thaønh thaät laø trung chaùnh, quaû thaät maát Nhaân nghóa ö?” Haøn Töû sao chöa bieát, phaøm Thieän coù goác maø söï coù yeáu vaäy, khuoân pheùp ngöng treä nôi veát tích, chaúng roát raùo Ñaïo saâu maàu cuûa Thaùnh nhaân ö? Haøn Töû thuyeát vaøi moái ñoù, ñaïi khaùi chæ suy töø nhaân luaân thieân thöôøng cuøng vôùi Phaùp cuûa Nho trò theá, maø muoán haún phaù Phaät thöøa vaø Ñaïo giaùo. Than oâi! Haøn Töû ñôïi giöõ vieäc gaàn cuûa nhaân daân maø khoâng thaáy lyù xa cuûa nhaân sanh, haù môø toái beân trong maø theo beân ngoaøi ö? Phaøm, vua toâi, cha con, anh em, choàng vôï nhôø ôû thaàn maø sanh soáng. Thaàn ñoù thoùi quen cuûa Thieän aùc maø cuøng Thaàn ñeàu bieán, Thieän thì sanh nhaân luaân, aùc thì sanh loaïi khaùc. Ngöôøi ñoù coù theo phaùp hay chaúng theo phaùp ñeàu teä moät ñôøi, meâng moâng chöa töøng bieát thaân hoï ñôøi nay sôû dó nhö vaäy. Cho raèng soáng haún cheát, cheát maø beøn dieät, môùi phoùng tuùng tham duïc khoaùi laïc ôû moät ñôøi ñoù. Tuy beân trong töï khi, cuõng chaúng bieát theïn ñoái vôùi Thaàn minh vaäy. Ñeán luùc Phaät phaùp daïy ngöôøi, beân trong xeùt chaúng dieät, haún duøng Thieän phaùp tu taâm, coát yeáu ñôøi ñôøi hoï chaúng maát ôû nhaân luaân, caøng tu Thaäp Thieän bôûi laáy ôû Thieân luaân, ngöôøi aáy môùi bieát sôû dó cuûa vieäc muoân ñôøi ñoù vaäy.

Treân döôùi hôn ngaøn naêm taïi Trung Quoác maø khoâng coù Hieàn ngu,

khoâng coù sang heøn, cao thaáp, beøn hôïp nhieân duøng thuyeát cuûa Phaät maø töï hoùa. Nhö chöa toaøn thieän maø caån troïng toäi, kính troïng phöôùc, tin coù minh baùo, thì ñeàu bieát Taâm ñoù khoâng theå khi, ñoù thuoäc gaàn nhö khaép thieân haï. Nay khaép thoân xoùm choã thaáy nôi nôi, giaû nhö Phaät ôû treân thaønh cao töôøng lôùn, môû roäng cöûa ñoù maø cuøng ngöôøi thoâng ñoàng qua laïi ñoù. Nhö ôû trong phoøng raát toái, maø ñaát cao cöûa song leân thì ngöôøi ôû trong vaø ngoaøi ñeàu saùng roõ vaäy. Saùnh duøng Thi Thö maø vaøo Thieän, thì duøng thuyeát cuûa Phaät ñeå vaøo caøng roäng caøng lôùn vaäy. So duøng Leã nghóa tu thaân, danh xöùng vôùi ñôøi, maø duøng Thieän ñeå töï tu beân trong nhaäp Thaàn thì thaân thieát vaäy, caøng saâu caøng xa vaäy. So saùnh ñoù chaúng phieàn thöôûng phaït ôû nhaø töï tu, ñoù coát yeáu giaûm bôùt hình phaùp ôû nöôùc nhaø maø ngaàm hoã giuùp chính trò. Ñoù coâng hieäu nhieàu vaäy. Ñaây chaúng caên cöù maø khoâng toû ngoä vaäy. Coøn kia giaùc ngoä phuø sanh, cho raèng sanh töû laø huyeãn laø moäng, maø xuaát gia tu haønh nghieâm khieát, duøng Ñaïo ñöùc ñoù ñeå baùo cha meï laøm troïng, chuyeân caàn cuûa ngon ngoït laøm khinh. Ñoù cuõng laø muoân phaàn trong sanh nhaân maø moät ñoù môùi aáy vaäy. Tuy nhieân, coøn cheá cho hoï giaûm bôùt phaàn aên maëc ñeå nuoâi döôõng song thaân ñoù, chaúng chaáp nhaän hoï boû maëc cha meï vaäy. Phaøm, thieát giaùo cuûa Phaät nhö vaäy, hoï ñoái vôøi ñôøi laø Thieän ö? Hay laø aùc ö? Hoï ñoái vôùi nhaân luaân coù môû mang lôïi ích ö? Hay khoâng teá ích ö? Hoï cuøng vôùi Trò Ñaïo cuûa Nho, Lyù giaùo ñoù coù thuaän chaêng? Haøn Töû thuoäc loaïi neân tham cöùu saâu maø xa roõ ñoù. Giaùo cuûa Laõo Töû, tuy phaùp ñoù daàn saâu maàu, nhöng so vôùi Phaät thì khoâng baèng. Nhö hoï daïy ngöôøi voâ vi, voâ duïc, ñieàm ñaïm, khieâm hoøa, bôûi xuaát phaùt töø Ñaïo cuûa Tam Hoaøng Nguõ Ñeá, sao coù theå cuøng vôùi Döông Töû, Maëc Töû gaït phaúng maø baøi baùc ñoù? Khoång Töû duøng Ñaïo Trung Chaùnh cuûa Lieät Thaùnh, ñoan chaùnh cuûa thieân haï laøm Loã Xuaân Thu. Hoï thieän vôùi ngöôøi thieän ñoù, hoï aùc vôùi ngöôøi aùc ñoù, chaúng haún ôû Trung Quoác vaø Di Ñòch vaäy. Xuaân Thu noùi: “Töø ñaùnh Cöû, Töø voán laø Trung Quoác aáy vaäy”. Ñaõ baát thieän thì Di Ñòch ñoù. Noùi ngöôøi Teà ngöôøi Ñòch cuøng theà ôû hình, ngöôøi Ñòch voán ngöôøi Di Ñòch vaäy. Ñaõ thieän töùc laø Trung Quoác ñoù. Thaùnh nhaân toân quyù Trung Quoác maø xem thöôøng Di Ñòch, chaúng phaûi ôû bieân cöông laõnh thoå maø cuøng vôùi ngöôøi ñoù vaäy, taïi vì hoï goïi laø Thích Lyù vaäy. Neân noùi: “Quaân töû ñoù ñoái vôùi thieân haï, khoâng vöøa vaäy, khoâng chôù vaäy”. Nghóa ñoù cuøng saùnh, nhö Phaùp cuûa Phaät so ôû ñôøi Thieän, coù theå goïi laø Thuaàn thieän Ñaïi thieän vaäy. ÔÛ taïi Trung Ñaïo, ñoù coù theå cuøng ö? Coù theå choáng cöï ö? Neáu chaúng duøng Trung Ñaïo cuûa Thaùnh nhaân maø choïn löïa thieän aùc ñoù, chaùnh laáy boû ñoù, laø ngöôøi taàm thöôøng rieâng tö cuûa thöông gheùt, khoâng phaùp, sao ñuû noùi ö?