LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 173

PHAÀN DÖÔNG VOÂ ÑÖÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC

**SOÁ 1992**

( QUYEÅN THÖÔÏNG - TRUNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1992

**PHẦN DƯƠNG VÔ ĐỨC THIỀN SƯ NGỮ LỤC**

Khi xöa Hoøa thöôïng Phong Huyeät noùi vôùi Thuû Sôn: “Ñaïo cuûa Laâm Teá chaúng may ñeán ta bò mai moät. Ta thaáy ñaïi chuùng ngöôøi thoâng minh thì nhieàu, nhöõng ngöôøi kieán taùnh thì ít. Töø laâu ta kyø voïng ôû oâng, nhöng ngaïi moät ñieàu oâng quaù meâ kinh Phaùp hoa khoâng theå buoâng ñöôïc, Phong Huyeät neâu cao aán tyû, höôùng leân ñænh ngaøn Thaùnh, haï xuoáng khai thò moät laàn khoâng ngaïi ñænh nuùi cao, Thuû Sôn ñoái phoù ñöôïc ñieàu naøy, neân ngay lôøi noùi lieàn laõnh hoäi yù chæ, vöôït ngoaøi caùch thöùc saùng toû ñöôïc Toå toâng, laäp töùc thöøa ñöông khoâng coøn maûy toû.

Ñeán khi Phong Huyeät thöôïng ñöôøng noùi: Ñöùc Theá Toân nhìn khaép ñaïi chuùng. Nhöng Phong Huyeät hoaèng cô löôït xuaát lieàn phuûi aùo ra ñi. Nhö nguoàn saâu, nuùi cao, cho neân caøng xöôùng hoïa caøng cao ngaát. Thieàn Sö Phaàn Döông xuaát phaùt töø toâng moân cuûa Thuû Sôn, ñuøa vôùi Sö töû Taây Haø, Söøng soä nanh vuoát ra oai, roáng leân moät tieáng caùc loaøi ñeàu baët daáu veát. Phaïm taêng hoûi phaùp thì dieãn noùi ngay, goõ ngoïc, khua vaøng, vöôït khoûi thaáy nghe. Saùu baäc ñaïi tyû ñeàu coù trong ñieån chöông. Saùng xöa baøy laøm tieâu bieåu caùch thöùc trong choán toøng laâm. Theo veà gia phaùp coù ñöôïc maét chaùnh aâm, nhöõng ñieàu naøy coù theå khoâng truyeàn khi xöa duø ñaõ in aán löu haønh, nhöng traûi qua nhieàu naêm ñaõ bò mai moät, Töù thoâng ôû Thieân thai, Linh cô Thuû toïa laø nhöõng baäc Toâng töôïng tuùc kheá, ñöôïc truyeàn trao yù chæ saâu xa cuûa Thaát Toå, ñaùng tieác khoâng ñöôïc truyeàn baù chaân phong. Ñònh ñem haït Ly chaâu ñeo treân coå ngöïa loùng trong bieån caû, caàm kieám hueä muoán chaët ñöùt röøng taø, goùp tieàn cuûa ñeå in aán laïi, Ngöõ luïc naøy ban aân hueä cho haøng haäu hoïc. Toâi ca ngôïi yù chí cuûa Sö, neân phaùt taâm laøm baøi

SOÁ 1992 - PHAÀN DÖÔNG VOÂ ÑÖÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån Thöôïng 384

töïa saùch naøy ñeå ngöôøi ñôøi saùng toû ñöôïc Toå ñaïo. Baáy giôø laø Quyù xuaân, Ñaïi Tam, Ngoâ Khai Nguyeân truï trì, Thanh Maäu kính ghi.

* Moät hoa moät laù, chæ thaúng yù chæ nhieäm maàu ñôn truyeàn. Töø khi Laâm Teá truyeàn vaøo tay Phaàn Döông, nhö ñem taám göông moät thöôùc chöùa heát Sum la, vaïn töôïng. Ño löôøng trong, ngoaøi, ñaâu töøng thaáy ñöôïc theânh thang cuûa hö khoâng. Maây trôøi cao xa, vaø Söï saùng toû cuûa maët trôøi, maët traêng, haït caûi, sôïi loâng gheùp laïi lôùn nhoû. Saám giaän döõ, phaân chia Thaùi Hoa, caù Ma kieät uoáng heát nöôùc trong boán bieån caû cuûa caøn khoân. Sö töû giöõa cöûa caén döùt heát taát caû maïng soáng cuûa Thieàn taêng. Thaäp trí ñoàng chaân ñeàu ngaên chaën coå hoïng yeát haàu cuûa Thieàn taêng. Taát caû ñeàu laáy khoâng taïo thaønh coù.Du hyù Tam-muoäi, ñeàu beân caïnh khoâng rôi vaøo ngoân ngöõ, vaên töï. Gia phong cuûa Toâng Taøo Ñoäng laø choã hoûi ñaùp cuûa Thaày troø lieân tuïc khoâng xen hôû (sao xöôùng cuï haønh). Con chaùu trong toâng moân, ñem aán baûn, ñöa ra ñònh ñaïo. Cuoái cuøng ôû moät beân nhöng ñaïi cô ñaïi duïng, vöôït khoûi haèng haø sa soá. Coâng lao cuûa Thuû toïa Moäc Thaïch, haù laõng phí sao.

Baáy giôø naêm Taâm Hôïi, Chí Ñaïi sau khi khai hoûa xong, moät hoâm Tyø-kheo Ñöùc Haûi ôû Tieán Nghieâm kính caån ghi.

- Hoà taêng gaäy vaøng saùng loaùng, saùu ngöôøi thaønh ñaïi khí, khuyeân thænh vì phaùp ñeán Phaàn Döông ñeå dieãn noùi, ñöa ra nanh vuoát Taây Haø, quyeát phaù saøo huyeät xöa nay. Nghi trôøi khoâng chuû teå, göông taâmkhoâng veát. Troøn nhö haït ngoïc döôùi aùnh traêng, nhanh nhö kieám Kim cang, chaët moät kieám ñöùt taát caû, ñoaïn moät khuùc döùt heát saïch, treân khoâng nhaân duyeân döôùi döùt luoân thaân mình. Thöôøng saùng hieån tieàn, vaùch ñöùng vaïn nhaãn. Thuû toïa Moäc Thaïch khaéc in laïi saùch naøy cho löu haønh, löu thoâng khaép nôi, trò beänh ña nghi cho cuoàng töû, giuùp cho ngöôøi ít hieåu thaáu ñaït ñöôïc.

*Long Sôn Khôûi Ngaân kính caån ghi.*

Noùi veà Phaàn Döông thaät coù quyeån Ngöõ luïc naøy. Toâng Laâm teá queùt saïch buïi traàn. Noùi ñeán Phaàn Döông thaät khoâng coù ghi ñieàu naøy. Toâng Laâm Teá queùt saïch buïi traàn laøm xuaát nhaäp ñöôïc Phaàn Döông, thaáy ñöôïc ngöôøi Phaàn Döông thì ñöôïc bình thaûn. Xöa kia muøa xuaân Taân Hôïi Chí Ñaïi, Tyø-kheo Töû Thoâng ôû Thieân thai gom tieàn in laïi, chaùu laø Trung thieân kính caån duyeät laïi.

* Phaàn Döông laø Thoâng coâng, ñaåy ñöa ñöùng daäy. Ñaïo cuûa Baéc Teà thì xöôùng leân tieáng Sö töû, kinh ngoïc theânh thang hôn caû, ñoù laø Sö töû Taây haø, lôøi naøy coøn ñeå laïi ngöôøi sau thaáy ñöôïc nhö haïc uoáng nöôùc, uoáng

SOÁ 1992 - PHAÀN DÖÔNG VOÂ ÑÖÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån Thöôïng 385

nhaèm noù thì cheát. Baûn xöa ñaõ maát, theá nhaân môùi may maén döùt heát chaát ñoäc naøy. Thuû toïa Moät Thaïch Thoâng, in laïi baûn môùi, chaát ñoäc chaûy thaám saâu hôn. Nay vaø mai sau, khoâng bieát ñöôïc caùch uoáng naøy neân bò truùng ñoäc. Khi bò truùng ñoäc nhaát ñònh cheát, ñöôïc maáy ngöôøi vaø ngöôøi naøo cheát. Tyø-kheo Nhö Chi Baûn giaùc ôû Hoøa Thaønh leã baùi kính ghi.

# LÔØI TÖÏA PHAÀN DÖÔNG VOÂ ÑÖÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC

Ngaân Thanh Quan Loäc Ñaïi phu laøm Bí thö Nhöõ chaâu, Quaän Chaâu, kieâm quaûn Noäi doanh ñieàn ñeà yeân kieàu ñaïo khuyeân Noâng Söû Thöôïng chuû quoác.

Nam döông quaän khai quoác haàu thuoäc aáp 1900 hoä, Döông ÖÙc thuaät. Ngaøy xöa baïch töôïng giaùng sinh chæ daïy giaùo quyeàn thaät. Maét sen xanh nhìn khoâng nhaùy, nghóa ôû Sö thöøa. Sau naøy Ñaït ma moät chieác giaøy veà Taây, moät hoa nôû khaép trôøi ñoâng, con chaùu tieáp noái, khai ngoä truyeàn roäng. Nhöng khi moãi vò khaùc nhau Toâng phaùi ñaép ñoåi nhau neâu. Noái phaùp Thieáu laâm chia ra saâu, caïn, da, tuûy, moân ñoà Ñaïi Tòch cuõng chia giai caáp veà Taâm maøy. Tuy thaät roái loaïn, nhöng khaùc veà toâ, laïc, ñeà hoà. Nhöng chia thaønh ba xe, suy tính phaân bieät xe deâ, xe nai vaø xe traâu lôùn, thaúng ñeán thaønh giaùc coá coù mau chaäm. Neáu chaúng phaûi maét trí tueä thì ai chieán thaéng ñöôïc chieáu soi taát caû. Chuøa Ñaïi Trung ôû Phaàn Döông, Tröôûng laõo Thieàn vieän Thaùi Töû Thích Thieän Chieâu, ngöôøi Thaùi Nguyeân huaân taäp tích luûy hieåu bieát laø ngöôøi Thanh tònh döùt duïc, töø boû trang Söùc beân ngoaøi thoï giôùi Cuï tuùc, choáng gaäy ñi du phöông tham vaán 71 vò Thieän tri thöùc, cuoái cuøng ñaéc phaùp vôùi Thieàn Sö Tænh Nieäm ôû Nam Vieän, Nhöõ chaâu vaø sau ñoù keá thöøa Ngaøi. Tænh vieän xuaát phaùt töø Phong Huyeät. Chieâu noái phaùp Nam Vieän Ngung, Ngung noái phaùp Höng Hoùa toàn töông, Töông noái phaùp Laâm teá Nghóa Huyeàn, Nghóa Huyeàn noái phaùp Hoaøng Baù Hy vaän, Hy Vaän noái phaùp Baù tröôïng Hoaøi Haûi, Hoaøi Haûi keá thöøa Maõ Toå, Maõ Toå xuaát phaùt töø Nam Nhaïc Hoaøi nhöôïng, Hoaøi nhöôïng laø con chaùu cuûa Taøo kheâ. Töø Taøo kheâ ñeán Sö Toång coäng laø 11 ñôøi. Sö ñaõ ñeán Haøm laâm nhöõ, bieát ñöôïc ngoïn ñeøn Ma kieät, haït chaâu trong che aùo. Trieàu AÂm coøn mang bí aån, Töông, Sôû lôøi coøn nheï. Sö döøng ôû Laâm Vieät ñaïo, tuïc ngöôõng moä quay veà, danh Sö vang khaép nôi. Tröôøng sa Thö tröông haàu Maäu Toâng ñem chuøa Töù ñaïi, baûo Sö doïn choã ôû Baéc ñeå Nhöông caùi ôû nuùi Baïch maõ. Quaän Muïc Leâ Coâng Xöông noùi:

SOÁ 1992 - PHAÀN DÖÔNG VOÂ ÑÖÙC THIEÀN SÖ NGÖÕ LUÏC, Quyeån Thöôïng 386

- Ta ñích thaân leân ñænh môøi Sö veà ôû Baùt-nhaõ, tröôùc sau taùm laàn. Sö hoaøn toaøn khoâng chaáp nhaän, giaùo hoùa thuaàn thuïc boán naêm, hôn caû ngaøn ngöôøi taêng hoïc ñoàng loøng vieát vaên thö leân theû tre. Sau ñoù baûo Sa-moân Kheá Thoâng leân nuùi Baïch maõ, ñoùn Sö veà quaän, theá laø Sö nghó laïi ñaây. Xeáp Giaø-leâ maëc leân toøa. Sö vaãy ñuoâi teâ giaùc luaän baøn veà nghóa khoâng, Tyø Giaù Ly Tònh Danh ngoài yeân khoâng lìa thaát troáng. Ngaøi Tueä Vieãn ôû Loâ Sôn ñöa khaùch khoâng qua khoûi Hoå kheâ, Tònh chuùng song song tieán ñeán, vaän phaùp uy huøng, nhöng nguyeän löïc cuûa Sö doõng maõnh, hoïc giaûi uyeân baùc, ñi khaép soâng nuùi, thaêm doø noâm löôùi coù maét tieáp ñoä ngöôøi, ñoàng thôøi keâu moå, Vaân Phong phoâ tröông ngoân töø, Döôïc thaïch ñaéng mieäng ñeàu laø ñaït ñeán yeáu chæ naøy, thaûy ñeàu cöû cöông yeáu naøy. Ñaïi duïng hieän tieàn nhö vaäy, maûy traàn khoâng laäp, caùc phaùp ñeàu tieâu, vöôït quaù Töø cuù, bôûi vì coù coù cô thaàn cuûa Hoaøng baù vaø nguoàn maïch nhieäm maàu cuûa Laâm Teá, naøo laø Tam huyeàn, Tam yeáu thi vò trong naém tay. Nhò chö vò teân cuøng vôùi ngöôøi maø ñaâu khaùc gì, ñoù laø ñöôøng chaùnh, ngay ñaây taïo thöôïng thöøa. Sôû chöùng cuûa Sö vöôït hôn caùch thöùc suy löôøng, neáu khoâng gaùnh vaùc ñöôïc Phaät hueä, thì laøm sao thaâm nhaäp ñöôïc vò thieàn ö? Ta môû roäng loøng khoâng nhoïc Toån thaàn khí, tónh löï thaàm laëng, duyeân ñôøi roái xen.

Thuû quaän Sôû Baéc môùi nhaän chöùc quan, thì Sö môøi veà Thanh Löõ, ñích thaân phaân chia thöôùc can goïi laø Quaûng Hoäi Taäp Luïc, ghi cheùp taát caû ngoân töø cuûa Sö. Ñöôïc nghieân cöùu vaø khaéc in hoûi ñaùp cuûa Nhöõ Haûi cuøng phaùp thuoäc cuûa Sö vaø toâng phaùi naøy. Ñoàng thôøi caùch nhau ngaøn daëm, voäi trao cho quyeån saùch ñeå höng thaïnh phaùp vaø trí ñaït ñöôïc saâu xa. Hai thöôïng nhaân choáng gaäy ñi khaép nôi, thaät laø sieâng naêng khieám toán quaù caån thaän. Thuaät laïi yù cuûa Ba Töû, caàu mong ñaït ñöôïc yù chí cuûa Tam toâng. Töø laâu ñaõ khaéc in chæ mong ñeå ôû haøng ñaàu, thöôûng thöùc ñöôïc Söï thanh tao cuûa aâm töôùng, hoøng theâm queân khoå, caûm phieàn giaûi thích kyû veà hoaøi baûo, nhôø Nhu Haøn thöa hoûi nhöõng ñieàu boå taéc cuûa oâng.