LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 169

THAÄP BAÁT NHÒ MOÂN CHl YEÁU SAO

**SOÁ 1928**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1928**

**LỜI TỰA CHỈ YẾU SAO**

*Sa-moân Tuaân Thöùc ôû Ñoâng Sôn ñôøi Toáng soaïn.*

Ñaïi giaùo höng thònh hay suy vong laù do loøng ngöôøi, caùc Toå ñaõ ñi qua, Cô huyeàn hoùa ñaõ khoâng coøn, thôøi khoâng theå toàn taïi laâu daøi, chaéc chaén coù ngöôøi xuaát hieän ôû theá gian. Leã coâng, baäc thaày truyeàn giaùo cho Tuaân Thöùc ôû Töù Minh, laø baäc vó nhaân cuûa giaùo moân. Khi coøn laø Ñoàng töû laõnh thoï kinh ñieån, suy nghó thaáu hieåu nghóa lyù raát nhanh, thieân cô ñaëc bieät, coù theå noùi ñoù laø baäc thöôïng taùnh, thoï giôùi cuï tuùc tu hoïc taïi chuøa Baûo Vaân, Thoâng sö laàn ñaàu ñeán nôi phaùp tòch, ngöôøi cha moäng thaáy kia quyø ôû tröôùc sö, sö caàm bình nöôùc roùt vaøo mieäng, nuôùc chaûy ra nhö suoái maø ngöôøi thoï nhaän nhö hang saâu; ngay sau ñoù, toâng chæ Ñaïi giaùo vieân ñoán cuûa Thieân Thai, vöøa môùi laõnh thoï lieàn hieåu ngay khoâng caàn nghe laïi. Sö noùi raèng: Con ñoái vôùi lôøi Ta noùi khoâng coù ñieàu gì khoâng thaáu ñaït, neân chaúng caàn ta giuùp ñôõ. Ñeán luùc sö môùi vieân tòch thì OÂng laïi moäng thaáy kia xoû vaøo ñaàu sö ñeo vaøo caùnh tay traùi maø ñi, cöôøi vì ñaït ñöôïc chaúng phaûi laø söï giaûi lieãu laõnh thoï tu taäp ban ñaàu, chaúng heà khaùc vôùi vieäc A-nan roùt nöôùc vaøo bình. Veà sau neâu cao söï truyeàn baù gieàng moái cuûa Sö maø haønh hoùa. Ñaàu tieân, thænh khai baøy thuyeát giaûng taïi chuøa Caøn Phuø ôû quaän Ñình Hoùa, moïi ngöôøi ñeàu vui möøng thuaän theo nhö moïi doøng chaûy ñoå veà bieån caû, do ñoù nhaø cöûa nhoû heïp khoâng chöùa ñuû moân ñoà ngaøy caøng ñoâng, khoâng laâu sau beøn dôøi ñeán vieän Baûo aân. Caùc boä nhö Phaùp Hoa chæ quaùn, kinh Kim quang Minh, giaûng noùi lieân tuïc suoát naêm khoâng ngaøy naøo nghæ, söï töøng gaéng söùc noùi vôùi moân ñoà raèng: Ta hoaëc xuaát, hoaëc xöù, hoaëc nín, hoaëc noùi khoâng haún khoâng duøng yù chæ quyeàn thaät cuûa giaùo quaùn, ñeå uoáng muøi vò hay ñeå choáng ñôõ, caùc vò khoâng neân

ueå oaûi. To lôùn thay! Neáu ngöôøi ñöôïc maëc aùo tòch tònh nhaãn nhuïc, ôû trong nhaø ñaïi Bi, kheùo daãn daét töøng böôùc, khoâng theå ñaït ñöôïc maø xöùng hôïp. Giaûi thích vaén taét veà möôøi moân khoâng hai aáy, xöa vaø nay giaûng giaûi ñeàu cho laø moät baûn vaên khoù, hoaëc phaàn nhieàu chuù thích ñeàu neâu roõ nhöõng ñieàu sai traùi, ai chaúng töï cho mình naém ñöôïc ngoïc cuûa linh xaø, vung vaåy buùt cuûa Di thieân, leõ naøo nghó raèng moät nhaø giaùo quaùn, ñaâu bieát nôi ñaõ khôûi phaùt kia. Caùc vò xem xeùt laïi than thôû, leõ naøo chæ giaûi thích vaên maø khoâng baèng loøng sao ñöôïc, uûy loaïn gieàng moái, suït nuùi, lôû non, thaät ñaùng ñau xoùt. Muoán neâu ra chaùnh nghóa ñeå xaû boû ta maø chaúng coù ngöôøi, beøn phaân tích chaùnh baûn vaên aáy, nhôø vaøo chöùng cöù roõ raøng söùc löïc thöøa thaûi, bao goàm chaán chænh con ñöôøng lôùn cuûa giaùo moân quyeàn thaät; ngöôøi thôøi nay, ñeàu döïa vaøo söï phaân ñònh aáy; bieät lyù tuøy duyeân töông töï nhö vaäy, quaùn ñaïo göûi gaém, nhieàu ñôøi cuøng meâ môø ñoái vôùi caùi thaáy aáy, cho neân chæ yeáu laäp ra nhö vaäy. Coøn nhö vaên voõng caùch cuûa Phaùp Hoa chæ quaùn, aån kín bao goàm ñan cheùo vaøo nhau, ñaïi khaùi chaúng theå khoâng coù, ñuû ñeå ngöôøi hoïc ñôøi sau nhìn gaàn thaáy xa, nhieãm yù chæ bieát muøi vò, deå daøng khoâng noùi ñeán. Thoâng yù chí cuûa thieân haï, ñònh nghieäp löïc cuûa thieân haï, döùt caùi nghi cuûa thieân haï, thaät söï moät hai muoân lôøi naøy laø ñöôïc, leã kính theâm ngöôøi ñoàng hoïc. Ngöôøi quaùn xeùt khoâng cho raèng ta cuõng coù beø caùnh ö? Laáy caùi lyù daøi ñoù maø khoâng giöõ caùi tính daøi ñoù, vaên lyù roõ raøng ai coù theå che giaáu ñöôïc?