VAÏN TUØNG LAÕO NHAÂN BÌNH XÖÔÙNG

**SOÁ 2004**

(QUYEÅN 1  6)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SOÁ 2004

**TÖÏA THUNG DUNG LUÏC TRUØNG KHAÉC TÖÙ GIA NGÖÕ LUÏC**

Ñöùc Theá Toân ñöa caønh hoa, Ngaøi Ca-dieáp mæm cöôøi. Tuy noùi: Maëc loä baøy Toâng Phong, bieát ñöôïc thoâng suoát. Laïi gaëp con chaùu hieáu söï sau naøy, khoâng bieát quyù troïng cuûa baùu trong nhaø, moãi ngöôøi ñeàu lieàu thaân maát maïng. Ñaát baèng sinh buïi, nöôùc laëng noåi soùng, taùn loaïn khoâng hoa, löøa doái con maét, ngoa truyeàn nhieàu mieäng, coâng aùn nhieàu moái, Thieân Ñoàng, Tuyeát Ñaäu khinh nhôøn, khoå ñaõ khoâng nhaän, Vieân Ngoä, Vaïn Tuøng noùi môù, laïi phaàn nhieàu khoâng tænh, may ñöôïc laõo nhaân Thanh Löông. Töø laâu bieát roõ söï tai vaï cuûa caùc Toå khoâng saùng suoát. Ngaøy nay moân ñoà maët xöa ñeàu ñem ñoà coå ban ra, phaân hoùa Töù Gia, Tuøng Taân phieân dòch khaéc baûn. Than oâi! Hoái loä rieâng hieän taïi, giaëc cöôùp khoù troán ñöôïc, maø daùm hoûi baûo kieám Kim Cang, ñoàng loaït chaët ñöùt. Sau ñoù, ñem ngoân töø ra maø pheâ bình, cuøng chuùng sanh trong boán bieån xöôùng khuùc ca Thaùi Bình.

Nam Thaønh Caän Kheâ La Nhöõ Phöông ñeà

Nieân hieäu Trung Hoøa, naêm Ñinh Muøi. Traàm Haøm ôû Tröôøng Chaâu

vieát.

# TRUØNG KHAÉC TÖÙ GIA BÌNH XÖÔÙNG TÖÏA

Ñöùc Theá Toân ñöa caønh hoa, Ngaøi Ca-dieáp mæm cöôøi, maây coû

phong bieán ñoåi, Toâng chæ saâu xa. Bôûi giaùo ngoaïi bieät truyeàn, caùi chôn ñeá trong ñoù thaät chaúng phaûi ngoân ngöõ cuûa ngöôøi theá gian coù theå hình dung muoân moät.

Xong khai phaùt keû haäu hoïc, thuyeát phaùp lôïi sinh, thì ñaây raát deå ngöôõng cô nhaäp ngoä. Xöa khaéc Töù Gia ngöõ luïc, ngöôøi vieát chöõ khoâng kham noåi, quy caùch haïn cuïc, bình chuù caâu neä, ngöôøi ñoïc khoå sôû. Xong

SOÁ 2004 - VAÏN TUØNG LAÕO NHAÂN BÌNH XÖÔÙNG, Quyeån 1 712

ñaõ leân nuùi baùu, vaøo bieån Hoa Taïng, heát söùc moø tìm khoâng nghæ ngôïi. Ñeá kinh Thieàn Ba, baøn luaän veà Toâng, thöôøng thöôøng laø nhö vaäy. Giaûng Sö Giaùo Hö phaùt ñaïi hoaèng theä nguyeän, cöùu giuùp ngöôøi nhöng söùc khoâng coù. Toâi nghæ thaät laø coù nguyeän xöa, daùm khoâng taän löïc. Bôûi theá, ra coâng khaéc baûng. 3 quyeån, Taêng tuïc cuøng chí khaéc 2 quyeån. Nhöng luùc aáy duøng cô ñaùnh heùt, döông maøy, ñöa ngoùn tay, laïi caøng töï thaáu suoát roãng rang, thì yù cuûa giaùo coâng ñaõ maõn, maø coâng ñöùc cuõng voâ bieân. Ta khoâng theå bò söï sôï haûi sai khieán, laïi ñaâu coù gì phaûi suy nghó luaän baøn.

Ngaøy toát Thaùng 9, naêm Ñinh Muøi nieân hieäu Vaïn Lòch. Vaân Nam, Sôû Huøng, Phuû Tri, Phuû Hoa, Thuaàn Töø Laâm Vieát.

# BAØI TÖÏA

Vaïn Tuøng Laõo Nhaân Bình Xöôùng Hoøa Thöôïng Thieân Ñoàng Giaùc Tuïng Coå, Tuøng Tung Dung Am Luïc.

Xöa, toâi ôû Kinh Sö, coù raát nhieàu Thieàn sö. Chæ coù Hoøa Thöôïng Thaùnh An Tröøng Coâng, thaàn khí nghieâm minh, ngoân töø moäc maïc, toâi raát kính troïng ngöôøi. Neân toâi thöôøng hoûi veà ñaïo cuûa Chö Toå, nhieàn laàn ñem nhöõng sôû ñaéc trong ngöõ luïc cuûa caùc Toân tuùc xöa ñeå hoûi ngöôøi, coù ñieàu Tröøng Coâng chaáp nhaän. Toâi cuõng töï cho laø ñaéc, beøn gaëp buoàn vui ñem ñeán, buoäc nôi gaùc cao, caàu ñaïo Toå caøng nhoïc nhaèn. Toâi beøn ñem vieäc tröôùc ñaây hoûi Thaùnh An. Thaùnh An khoâng baèng loøng vôùi ñieàu ñaõ thaáy aáy. Ta thaät nghi hoaëc Thaùnh An Thung Dung baûo raèng: Xöa oâng ôû vaøo ñòa vò troïng yeáu. Laïi caùc nhaø nho khoâng tin saùch Phaät chæ baøi xích Ngöõ luïc. Cho neân toâi khoâng daùm leân tieáng. Nay taâm an ñònh, quaû laø ñem vieäc boån phaän ñeå hoûi toâi. Ta haù cho laø gioáng nhö ngaøy tröôùc khoâng vì khoå caùi mieäng ö? Ta giaø roài, khoâng thoâng saùch nho, khoâng theå daïy oâng ñöôïc. Coù Vaïn Tuøng Laõo Nhaân ñeàu thoâng Nho laãn Thích, tinh thoâng toâng yeáu, bieän taøi voâ ngaïi. Anh coù thaáy. Ta ñaõ tham yeát Vaïn Tuøng, tuyeät daáu veát ngöôøi, boû heát vieäc nhaø, tuy cam laïnh noùng. Khoâng ngaøy naøo khoâng tham vaán, queân aên boû nguû, traûi qua 3 naêm, nhaàm aân phaùp, nhaàm aán vaøo nguïc Traïm Nhieân Cö Só Tuøng Nguyeân Muïc vôùi bôø tham hoïc, cô phong khoâng löôøng, bieán hoùa voâ cuøng, voøi voïi nhö nuùi cao vaïn nhaän, khoâng nhìn ñöôïc cuoàn cuoän nhö muoân lôùp soùng khoâng coù bôø meù, nhìn ôû tröôùc chôù ñöôïc phía sau. Nhìn laïi söï hoïc ngaøy xöa ñeàu laø moät khoái gaïch. OÂi! Leân nuùi ñoâng môùi bieát ñaát loå nhoû, leân nuùi Thaùi môùi bieát thieân haï nhoû. Haù noùi suoâng ö?

Chöa vaøo ñaát Maân nghe lôøi naøy laø vaäy. Toâi queân goác thích söï kyø laï, trôû veà nuùi ôû yeân, coù theå gaëp nhau ñöôïc chaêng? Sau ñoù phuïng meänh

SOÁ 2004 - VAÏN TUØNG LAÕO NHAÂN BÌNH XÖÔÙNG, Quyeån 1 713

ra haønh ñaïo töø ñaát Thöôïng Haûi ñeán Taây vöïc, caùch Sö khoâng bieát maáy ngaøn daëm.

Phaùp ngöõ keä tuïng ngaøy xöa cuûa Sö ñeàu ñöôïc phaùp huynh Long Coâng thu nhaän, nay khoâng ñöôïc khôi laïi. Toâng Toâi coù Baùch Taéc Tuïng coå cuûa Thieân Ñoàng ñöôïc coi laø tuyeät xöôùng. Toâi lieàn thænh Vaïn Tuøng bình xöôùng Tuïng naøy ñeå khai môû cho keû haäu hoïc; tröôùc sau coù 9 quyeån, traûi qua baûy naêm, môùi hoaøn thaønh. Toâi löu laïc ôû Taây Vöïc nhieàu naêm. Nhaän ñöôïc saùch naøy, nhö say ñöôïc tónh. Nhö cheát ñi soáng laïi, vui möøng khoân xieát, voïng veà Ñoâng leã baùi, nhìn veà Taây kính caån, môû saùch ra than raèng: Vaïn Tuøng ñeán Taây Vöùc roài. Baáy nhieâu lôøi aáy ñeàu coù yeáu chæ quy veà; nhìn kyû söï cao vôøi xöa nay ñuû laøm göông maãu cuûa Vaïn Tuøng; Neáu khoâng phaûi laø baäc Sö phaïm thieân cô taïo hoùa; thì laøm sao coù theå bieát ñöôïc ñieàu naøy? Toâi cuøng maáy ngöôøi baïn sôùm chieàu daïo chôi trong cuoán saùch naøy, nhö leân nuùi baùu lôùn vaøo bieån Hoa Taïng, vaät traân quyù laãn roäng lôùn ñeàu ñuû, phaûi traùi gaëp nhau, maét giaøu maø taâm no, haù coù theå duøng ngoân ngöõ cuûa theá gian maø hình dung noù trong muoân moät? Toâi khoâng daùm chuyeân quyeàn vieäc toát ñeïp aáy, suy nghó cuøng vôùi thieân haï. Chung laøm Kinh thaønh chæ coù phaùp ñeä laø Tuøng Töôøng, cuøng vôùi keû heøn vong nieân keát giao kính caån ghi vaøo saùch, xin khaéc baûng löu haønh ôû theá gian.

Töïa ghi laø; Phaät Toå chö Sö vuøi goác ngaøn tröôïng, cô duyeân traêm taéc thaáy ñôøi sinh maàn, Thieân Ñoàng khoâng hôïp naûy caønh, Vaïn Tuøng ñaâu daùm daãn lung tung; roãng rang ñeán treân caønh, laïi theâm roái raéêm, xuyeân qua loã muõi tìm hôi höông; caûn trôû ñi döôùi goùt chaân theå dieäu. Neáu muoán goùt chaân chaám ñaát, loã muõi choïc trôøi, caàn phaûi xuyeân qua trong ñaùm voøng vo môùi ñöôïc. Ngaøy moàng moät naêm Giaùp Thaân, Soâng Taát Di Thích Sôû Taøi Phoå Khanh.

***Töïa vieát ôû thaønh A lyù Maõ, Taây Vöùc.***

Bình Xöôùng Thieân Ñoàng. Thung Dung Am Luïc nhôø cö só Traïm Nhieân vieát, Toâng ta coù Tuyeát Ñaäu vaø Thieân Ñoàng. Coøn moân haï Khoång Töû coù Du Haï. Tuïng coå cuûa 2 thaày coøn coù Lyù Ñoå cuûa Thi Ñaøn. Ñôøi cho Tuyeát Ñaäu laø taøi naêng caùi theá cuûa Haøn Laâm. Bôûi tìm toøi taøi naêng cuûa nöôùc Trung Hoa, maø khoâng nhaët laáy söï thaät cuûa ta. Laïi cho laø khoâng ñi ñaát vaïn daëm, khoâng ñoïc saùch vaïn quyeån, khoâng xem thô coâng boä, lôøi noùi phong phuù, ñònh caùc Thieân Ñoàng laõo sö Tuïng coå, moät chöõ nöõa lôøi; ñeàu töø doøng saâu cuûa Phaät Toå löu xuaát. Hoïc giaû khoâng theå löôøng ñöôïc. Baùch Sôn Ñaïi AÅn taäp, ñöa ra söï tích aáy. Luùc aáy coù ngöôøi sô suaát khoâng caån thaän, cho ñeán nieân coå neáu ñöôïc giaûn löôïc chæ keát thuùc maø thoâi. Vaïn Tuøng xöa thöû Bình Xöôùng, Binh caùch xöa nay pheá boû Toå Caûo, trôû veà

SOÁ 2004 - VAÏN TUØNG LAÕO NHAÂN BÌNH XÖÔÙNG, Quyeån 1 714

Chuøa Baùo AÂn, ôû Yeân Kinh döïng am, baûng hieäu laø “Am Thung Dung”, luùc roái raém laïi gaëp cö só Traïm Nhieân khuyeán thiûnh maø thaønh töïu. Maét keùm, chæ ñoïc mieäng, moân nhaân laøm buùt thoï. Luùc aáy ghi laïi söï tích. Taéc tieâu bieåu hoïc cuûa Thieân Ñoàng, phuï vaøo söï kheùo leùo. Taéc 2 xeùt coâng Ng- hieäm thaûo cuûa hoïc nhaân. Taéc 3, trình baøy Vaïn Tuøng thuaät laïi maø khoâng phaûi laøm khoâng ñöùt ñoaïn. So vôùi Bích Nham Taäp thì moãi thieân ñeàu coù phaàn daïy chuùng ñaày ñuû. So vôùi “Thieân Thoâng Giaùo Haûi Luïc” thi caâu, caâu chöa ñöôïc chi ly hoaøn bò, khi bình xöôùng ñeán choã then choát, hoaëc khi nhuaän saéc cuõng tuøy thôøi cô khoâng nhaân nhöôïng. Naêm Nhaâm Ngoï, Cö só Traïm Nhieân vieát kieân quyeát ñöa ra khoâng khôûi mang tieáng, luïy ñeán ta vaø ngöôøi.

*Ngaøy Tî naêm Quyù Muøi.*

*Vaïn Tuøng Giaû Laõo nhaân phong phuï kyù.*