LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 175

NGÖÕ LUÏC CUÛA

HOØA THÖÔÏNG NHÖ TÒNH

**SOÁ 2002**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2002

**NGỮ LỤC HÒA THƯỢNG NHƯ TỊNH**

# TÖÏA

Trong Nguõ gia toâng phaùi, Taøo ñoäng thì cô quan khoâng loä ra, Laâm Teá thì gaäy, heùt roõ raøng ví nhö ñöôïc nguyeân do ñoù thì deã vaøo cöûa, tuy choã laáy boû khaùc chuùt ít nhöng taùc duïng khoâng ñoàng. Toùm laïi, tuy khaùc ñöôøng nhöng taát caû ñeàu nhaát trí maø thoâi. Chæ coù thieàn sö Nhö Tònh ôû chuøa Thieân Ñoàng khoâng löu truyeàn, khoâng caäy theá nhöng coù ñieàu ñoù. Töï thaønh moät nhaø taùm maët chòu ñoái ñòch, môùi duøng truùc beà töø laâu bieát ñau ñôùn, sau nhôø moät gioït nöôùc maø con ñöôøng theânh thang caét ñöùt huyeàn nhai, chaët ñinh cheùm saét, goïi laø duøng phaùp ñöôïc phaùp ñöôïc phaùp ngoaøi yù, ñöôïc caù queân nom, ñöôïc thoû queân löôùi. Nhìn Sö leân toøa baûo hoa ngoài nhö con maõnh hoå, ñaùnh troáng lôùn caát tieáng roáng sö töû, laøm cho ngöôøi trôøi kính ngöôõng, ma quyû quy haøng. Cho ñeán moät tieáng heùt, baøi tuïng, moät caâu, moät lôøi, hoâ gioù goïi maây saám chôùp ñoaønh ñoaønh, ngaøn hình vaïn aûnh khoâng cuøng toät. Gaàn ñaây baäc toân tuùc döùt duyeân xöa khoâng phaûi chæ moät, ñaõ traûi qua boán ñaïi baûo saùt, nhö vaàng maây leõ loi, con haïc ñoàng noäi, Sö ñi ñöùng töï do ñeàu ôû choã thaáy ñöôïc, cho neân ngöôøi duõng maõnh tinh taán ñeàu ñaït ñöôïc. Nhö caên nhaø toái ñöôïc aùnh saùng roïi vaøo thaáy ñöôïc caùc thöù vaät saéc. Ngöôøi chuøn chaân chöa daïy baûo thì sôï söï, nhö con em ñoái vôùi thaày, cha. Ñaâu khoâng bieát thuoác muø maø khuyeát taät, sau khi beänh laønh coù ích. Ñieåm ñaéc löïc cuûa Sö laø choã ra sanh vaøo töû, chaéc chaén khoù duøng hình tích maø caàu hieåu ñöôïc thaät phaùp. Nhöng xem nöôùc nhaát ñònh xem soùng, loäi qua bieån caû phaûi töø beán bôø, cho neân boû lôøi naøy thì khoâng theå caàu aùo nghóa ñoù ñaâu. Thöôïng nhaân cuûa Toâng duøng phaùp ngöõ cuûa Sö, ñaët

baøi töïa cuûa toâi leân ñaàu thieân. Toâi thì ñaâu ñöôïc nhö vaäy, bôûi vì toâi vaø Sö laø ngöôøi cuøng queâ, laø baïn ñaïo, hôn nöõa taâm maét chieáu saùng nhau, khoâng theå khoâng coù vaøi lôøi trình baøy ñaïi khaùi, vì choïn nhö vaäy ñeå phuï vaø phaàn cuoái cuûa boä saùch naøy. Neáu phaùt döông ñöôïc myõ maõn, khieán danh tieáng cuûa Sö trong coâng trình noái ñuoác, caøng laâu caøng thònh haønh- giôùi cöï nho ñöông thôøi..

Naêm Kyû Söûu, nieân hieäu Thieäu Ñinh thöù hai, Ñoång phaùch Taùn Töû Sö Tuù kính ghi. Muïc luïc cuûa Thieàn sö Nhö Tònh Quyeån Thöôïng:

* Töïa:
* Thanh Löông Ngöõ Luïc.
* Tònh Töø Ngöõ Luïc.
* Thuïy Nham Ngöõ Luïc. Taùi Truï Tònh Töø Ngöõ Luïc. Quyeån Haï:
* Thieân Ñoàng Ngöõ Luïc:
* Thöôøng Ñöôøng.
* Tieåu Tham.
* Phoå Thuyeát.
* Phaùp Ngöõ .
* Tuïng Coå.
* Taùn Phaät Toå.
* Tieåu Phaät söï.
* Keä Tuïng.
* Baït