LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 166

TAÂN KHAÉC LÖÔÏNG XÖÙ NAËNG NHEÏ NGHI

**SOÁ 1895**

(PHAÀN ÑAÀU & PHAÀN CUOÁI)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1895

**TAÂN KHAÉC LÖÔÏNG XÖÙ NAËNG NHEÏ NGHI**

*Ñôøi Ñöôøng - Naêm Trinh Quaùn möôøi moät Lyù Thaàn*

*Chaâu Di Taêng Thích-ca Ñaïo Tuyeân, soaïn Töï*

# LÔØI TÖÏA

Ñoà duøng y phuïc cuûa vò taêng qua ñôøi xöû ñoaùn raát khoù, vì Thaùnh giaùo roäng lôùn maø caùc boä chaáp khaùc nhau. Thuôû xöa Toâng Sö coøn chaúng theå khoâng sanh nghi, huoáng chi laø keû ít hoïc laøm sao hieåu heát. Cho neân Cao Toå cuûa ta laø Nam Sôn Ñaïi sö Phaùp Tueä bao goàm nghóa lôùn cuûa boä laäp ra moät nhaø Hoàng phaïm, soaïn Löôïng Xöû Naëng Nheï Nghi ñeå laïi cho ñôøi sau. Lôøi vaên roõ raøng nhö aùnh saùng maët trôøi maët traêng, naëng nheï phaùn ra maø khoâng tích chöùa. Do ñoù nhieàu ñôøi raát xem naëng laøm pheùp taéc. Ngöôøi khen coù luaät sö Cöu Phong Thöøa Xuaân laø caù kình cuûa bieån luaät coù saùch raát saâu truyeàn ñôøi maø khoâng hoaèng hoùa, ñem ñoái chieáu, khaéc in löu thoâng. Toâi muøa thu ñeàu ôû Hoäi Traøng Quang Minh Chaân Ngoân chuøa Taây Ñaïi thuoäc Nam Kinh boãng gaëp thaønh chöõ kính caån huaân khai than raèng: Tö Ñieån do Hoøa thöôïng Daõ Naúng Chieâu Ñeà Chaân môùi truyeàn sang nöôùc naày ñeán nay khoaûng moät ngaøn naêm chöa nghe in ra. Nay thôøi maït phaùp moät laàn neâu leân haù chaúng noùi laø may maén lôùn cho chuùng ta ö? Xuaân Coâng nhôø toâi soaïn lôøi töïa. Toâi chaúng theå choái töø ñöôïc beøn voäi duøng lôøi thoâ vuïng goùp phaàn tuøy hyû, laøm vui ngöôøi hoïc giôùi xoay vaàn löu haønh ñeán hoäi Long Hoa, ñoàng laáy vaên naày maø ñoaùn naëng nheï ñeàu vaâng theo moät ñaïo tònh haïnh.

Nieân hieäu Trinh Thuaàn thöù naêm, Tieát Troïng thu ngaøy raèm naêm

Maäu thìn. Nuùi Chung Nam Vieân luaät Toâng Haäu Dueä, Bí-soâ Töø Quang Tueä Moân kính ghi lôøi töïa.

Moät buoåi saùng taïi Sôn Phöông Tröôïng Hoa Nghieâm ôû Kinh Baéc.