LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 171

THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN

**SỐ 1960**

( QUYEÅN 1  7Ï)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 1960

**THÍCH TÒNH ÑOÄ QUAÀN NGHI LUAÄN**

*Ñoàn Ñieàn Vieân Ngoaïi Lang*

*Bình Xöông Maïnh Tieãn Soaïn.*

# LÔØI TÖÏA

Hö khoâng chaúng coù bôø meù, trôøi ñaát sinh, vuõ truï hình thaønh, phaåm loaïi phoàn vinh. Nôi ñoù chuùng sinh ñua nhau sinh tröôûng, caùc loaøi tình thöùc boân ba, noåi chìm trong soâng aùi duïc, ñuoåi nhau theo daáu chaân sinh töû, nhaân quaû baùo öùng chaèng chòt, khoâng theå phaân bieät ñöôïc, duyeântheo tuaàn hoaøn, choàng chaát nhö buïi traàn, ñaâu tính ñeám ñöôïc? Baùo thaân, Hoùa thaân cuûa chö Phaät tröôùc sau, ñeàu laïi theo meâ, maø chuùng sinh laïi buoâng tay chìm ñaém maát. Ñöùc Phaät môû roäng ba minh, ñeå cöùu vôùt theá tuïc, vaøo taùm khoå ñeå ban boá töø bi. Vó ñaïi thay! Ñöùc Phaät Di-ñaø! Ngaøi laäp coõi nöôùc thanh tònh, phaùt theä nguyeän roäng lôùn, hieån baøy aùnh saùng röïc rôõ, chæ baøy phaùp moân phöông tieän vaø môû ra con ñöôøng caûm thoâng. Neáu chuùng sinh naøo thaønh töïu möôøi nieäm, thì trong moät saùt-na seõ ñöôïc daãn ñeán ñaát vaøng, chín baäc vaõng sinh, lieàn ñöôïc daïo chôi trong nöôùc baïc, lyù noåi troâi töø kieáp xa, coøn söï thì hieäu nghieäm voâ cuøng. Choã cao saâu naøy ñöôïc ngaøi Ñaïo An coå xuùy töø ñôøi Traàn, ngaøi Tueä Vieãn baét ñaàu löu thoâng vaøo cuoái ñôøi Taán. Töø ñoù trôû ñi ñeàu khen ngôïi ngöôøi tröôùc. Trong ñoù coù phaân nhieäm noái tieáp laøm höng thaïnh, nhaän laáy phoù chuùc töø xa, nghó ñeán vieäc thaønh töïu vaõng sinh, keùo daøi cho ñeán nay, aùo chæ cuûa sôù giaûi nhö xaâu hoa, nheï nhaøng khen ngôïi kinh ñieån. Ngöôøi duy nhaát laøm ñöôïc vieäc ñoù laø Phaùp sö Hoaøi Caûm, Phaùp sö lieãu ngoä phaùp xöa khoâng maø ngaøy nay

coù, ñaõ coù sinh thì phaûi coù töû. Phaùp sö coù söùc tin chaân chaùnh, giôùi phaåm nghieâm saïch, con ñöôøng vaên chöông, ñaõ môû mang maø coøn khen ngôïi, nöùc tieáng veà trình baøy toân chæ Tyø-ni. Tuy coù noùi nhöng khoâng cuøng, laïi e seõ luïy cho lôøi noùi. Sö tö duy luyeän thaàn ñeå ngaên döùt bôø meù, nöông vaøo ñònh laâu ngaøy neân phaùt tueä saùng, boû nghóa hoïc vaø di tích, thaønh thaät tìm caàu vaø choïn laáy chöùng ñaéc. Söông ñoâng laïi phaùt ra, baêng moûng coâ khôûi. Coâng do lyù maø haøi hoøa, cô hieäp vôùi thaàn, thu thaàn ñeán choã vaéng laëng, gaàn vôùi mieàn An döôõng. Phaùp sö laø baäc khuoân maãu quy chaân, töùc laø baïn cuûa baäc Thaùnh A-beä-baït trí, tuy nieäm coøn coù töôùng, nhöng theå cuûa tình thöùc thì khoâng dính maéc, cho neân ai cuõng bieát tieáng cuûa Phaùp sö, theá tuïc ñeàu kính meán quy y sö. Böùc tröôùng ñeïp tuy ñöôïc döïng leân, nhöng thaønh luõy cuûa ma laïi cao hôn, töùc luùc coøn soáng giaûng noùi thöôøng lyù, cho naêm chuùng nghe. Tín laø con ñöôøng nhaøn roãi cuûa vaõng sinh, laø quaùn troï cuûa coõi Tònh. Soaïn thöù lôùp cho ngöôøi chöa tu, thaønh moät moân giaùo hoùa, goùp nhaët bieân cheùp theâm raát nhieàu. Vieäc laøm naøy coù Phaùp sö Hoaøi Uaån.

Hoaøi Uaån vaø Phaùp sö Hoaøi Caûm ñeàu laø ñeä töû taøi gioûi cuûa ngaøi Thieän Ñaïo, töù thieàn ñeàu vaéng laëng, möôøi thaéng ñeàu cao, choã kheá ngoä raát saâu. Haù chæ cuøng daïo chôi trong baûy tònh? Duyeân nhieàu lôùp hoïc taäp, ñaâu chaúng cuøng ñi ñeán coõi Nhaát thöøa? Naêm thaùng troâi qua, Phaùp sö Hoaøi Caûm tuoåi cao thò tòch tröôùc, töø ñaáy cöûa thieàn vaéng boùng sö, baûy chuùng ñeàu buoàn.

Phaùp sö Hoaøi Uaån ñem baûn thaûo chöa xong cuûa ngöôøi baïn ñoàng moân, hoaøn thaønh boä “Luaän Thích Tònh ñoä Quaàn Nghi”, Hoaøi Uaån vì ngöôøi xöa maø maïnh daïn laøm vieäc naøy. Bình Xöông Maïnh Tieãn laø ngöôøi sôùm tu Tònh nghieäp vieát lôøi töïa, giuùp truyeàn baù, trong thôøi khoùa taïp nhaïp, sö phaát ngoïn côø tinh, gom lôøi quyù baùu thaønh moät boä baûy quyeån.