LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 174

VIEÂN NGOÄ PHAÄT QUAÛ THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC

**SOÁ 1997**

( QUYEÅN 1 20 )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1997

**VIÊN NGỘ THIỀN SƯ NGỮ LỤC**

*Ñôøi Toáng, phuû Bình giang, Hoå kheâ Sôn moân, Thieäu Long soaïn*

# LÔØI TÖÏA 1

Phaät duøng moät aâm maø dieãn noùi phaùp, cho neân taát caû phaùp ñoàng moät aâm naøy, ba ñôøi chö Phaät moät aâm naøy, saùu ñôøi Toå sö cuõng moät aâm naøy, caùc laõo Hoøa thöôïng trong thieân haï cuõng moät aâm naøy. Ta coù Chaùnh phaùp nhaõn taïng giao phoù cho Ma-ha Ca-dieáp chính laø moät aâm naøy Chaùnh phaùp nhaõn taïng höôùng veà con löøa muø maø dieät moät aâm naøy. Cho ñeán gioù thoåi ñoäng, gaây aâm höôûng röøng, suoái hang vang leân cuõng moät aâm naøy. Tieáng aàm aàm cuûa saám seùt xen vôùi tieáng raøo raøo cuûa möa cuõng moät aâm naøy. Tieáng oàn aøo cuûa chôï troän laãn tieáng ngöôøi noùi, tieáng chim boà caâu, tu huù, raén, eách, ve... cuõng moät aâm naøy. Ba caân moø, caây baù tröôùc saân, ñöôïc tuûy ñöôïc da, Laõo huynh chöa thaáu trieät caây gaäy nhaûy voït leân trôøi Tam thaäp tam. Quaùn AÂm baùnh hoà (baùnh bao) ñeàu laø aâm naøy. Cho ñeán taát caû noùi naêng, ñoàng la ñöïng daàu, cheùn baïc ñöïng tuyeát, chim chaù coâ hoùt trong khoùm hoa, san hoâ baét traêng chaúng rôi chaúng meâ, chung thaân khaép thaân, ñem taâm ta an cho, uoáng heát nöôùc Taây giang, cuõng ñeàu laø aâm naøy. Chaúng laøm aâm naøy maø hieåu laïi noùi naêng ñieâu ngoa, doái sinh phaân bieät thì khoâng coù choã ñoù. Xöa Döông Kyø duøng aâm naøy laøm tieáng troáng khua khaép thieân haï. Ñeán Vieân Ngoä Ñaïi Thieàn sö thì aâm naøy cuøng reàn vang. Sö nhaân ñoù goïi laø tieáng cuûa tieåu ngoïc goïi ngöôøi haàu coát cho ngöôøi baïn tình ngoaøi bôø töôøng nghe thaáy (Taây Söông Kyù). Sau môùi hoâ to aâm naøy. Chaúng keå baøi ca Ñöùc Sôn hay khuùc Yeåm Ñaûo Vaân Moân. Phaøm Laâu Töû ta nhö tieáng Voâ Taâm cho ñeán aâm Baøn Sôn Hoàng Luaân veà Taây

ñeàu ñang ñöùng döôùi gioù haàu heát laø Laõo ñoáng noàng. Do ñoù maø trong nieân hieäu Kieán Vieâm Trung Höng thieân töû taáu aâm naøy. Tröôùc khoâng daùm leân tieáng. Boán bieån vaéng laëng, Vaân Cö An Laïc Ñöôøng cuøng truyeàn moät aâm naøy, moïi ngöôøi ganh gheùt maø khoâng daùm hoïa. Thöû hoûi Laõo Töû naøy nöông aân löïc ai, maø ñöôïc kyø ñaëc nhö theá. Xöa Khoång Töû cuoái cuøng ôû Traàn saùi, ngoài töïa caây khoâ, goõ nhaùnh khoâ maø Ca Phong cuûa hoï Dieãm coù ñuû maø khoâng soá, coù tieáng maø khoâng cung baäc. Tieáng goã cuøng tieáng ngöôøi (ñích xaùc coù taâm cuûa ngöôøi). Beøn noùi raèng: Nay ngöôøi ca laø ai, ñoù cuøng laø aâm naøy, maø ñôøi chöa bieát thoâi, Vieân Ngoä Laõo Sö thì bieát roõ. Toâi sôùm noi göông Phaät, chieàu thaáy Laõo Sö cuõng goõ moät aâm naøy maø khoâng gì khaùc. Keû hoïc troø laø Nhöôïc Bình cuõng haùt khuùc Sö gia, taäp hoïp caùc yeáu ngöõ cuûa thaày mình maø ñem in ra nhôø toâi vieát lôøi töïa ñeå ôû ñaàu quyeån. Neáu ai bieát aâm naøy thì duøng noùi naêng danh töï ñeå caàu hieåu ñoù laø taø ñaïo, chaúng theå thaáy ñöôïc Laõo sö.

Naêm Thieäu Höng thöù ba ngaøy 20 thaùng 12 Caûnh Dieân Hy kính töïa

# LÔØI TÖÏA 2

Vieân Ngoä Thieàn sö raát caàn khoå töøng noùi phaùp cho Kim Thöôïng Hoaèng ñeá neâu baøy Chaùnh phaùp nhaõn taïng, ñaïo ngaøi raát thaïnh haønh. Taêng Nhöôïc Bình goùp coâng cuûa muoán ñem lôøi phaùp cuûa Thaày maø truyeàn khaép thieân haï maø ñôïi keû haäu hoïc. Beøn nhôø ngaøi Thieân Ninh Laõo Nguyeân Baäc ôû Nghieâm Chaâu möôïn toâi vieát lôøi töïa. OÂi ñaây laø Boån Chæ cuûa Quaû Sö. Toâi nghe sö thöôøng ngoài yeân trong moät thaát döùt heát noùi naêng chuyeån Voâ thöôïng phaùp luaân khoâng cho baøn caõi nhöôùng maøy môû mieäng ñöùng ñeán naùt thaân, vöøa khôûi nieäm nhoû nhaët thì naém tay cuûa Laõo Sö tuøy ñaùnh. Moãi khi neâu leân thì khoâng cuøng vaïn phaùp laøm baïn coâng aùn, ñaõ laø keùo nöôùc dính buøn rôi vaøo nghóa thöù hai. Nay muoán giöõ gìn taäp hôïp caùc lôøi ho khaïc ngaøy maø phoâ baøy khen ngôïi. Sö nghe maø khoâng noùi ra (giaûi thích?). Tuy nhieân Sö baát ñaéc dó maø coù noùi naêng, ta bieát roõ vaäy. Cuõng nhö khi möa tuøy vaät maø ñöôïc thaám, nôi xa xoâi choã kín vaéng, reã khoâ, maàm saâu, hoaëc lôùn hoaëc nhoû ñeàu thaám öôùt. Maø Thaùi hö khoâng voán töï khoâng hình töôùng cuõng khoâng coù laøm luïng taïo taùc. Ngöôøi xe, thaáy ñaây thì aét ñöôïc lôøi vaø yù. Laøm theo taäp saùch naøy thì nôi nôi choán choán ñeàu ñöôïc thaàn vaät hoä trì.

Naêm Thieäu Höng thöù tö ngaøy toát thaùng hai Tröông Tuaán kính töïa.