LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 182

THÍCH THÒ KEÂ COÅ LÖÔÏC TUÏC TAÄP

**SOÁ 2038**

(QUYEÅN 1  3)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2038

**THÍCH THỊ KÊ CỔ LƯỢC TỤC TẬP**

# LÔØI TÖÏA KHAÉC BAÛN KEÂ COÅ LÖÔÏC

“Coå” coù theå “Keâ” ö? Than oâi! Coù theå! Coå chaúng theå “Keâ” ö? Than oâi! Chaúng theå! Töø Phaät Oai AÂm Vöông trôû veà sau, töø ngaøy hoâm nay trôû veà tröôùc, nhöõng söï thaønh, truï, hoaïi, khoâng coù maø chaúng coù, nhaät nguyeät vaãn chieáu soi, ngaøy laïi qua ngaøy, kieáp vaø ngaøy chaúng nöông gaù, haø huoáng gì coå kim? Trong ñoù Thaùnh hieàn aån hieän, öùng duyeân cô caûm ñeàu nhö boùng traêng trong nöôùc, troïn chaúng theå chaáp, haù laïi coù ngöôøi ö? Truy tìm vieäc xöa, khaûo ñính toâng tích, gom goùp caùc haït buïi ñaõ bay töù taùn ñeå maø bieân cheùp, ñeå maø xem ñoïc, ñoù cuõng nhö theâu moäng, nhö veõ boùng maø thoâi! Nhöng ghi cheùp vieäc tröôùc ñeå khai hoùa cho ngöôøi sau, dieãn baøy choã u vi, saùng toû loøng thaønh tín, khieán cho daáu veát cuûa Coå ñöùc rôõ raøng nhö daõy Thieân haø chieáu soi, sôû dó noùi ñeán daáu veát, ñeå do ñoù maø coù theå khai ngoä ö? Thaät chaúng deã daøng, qua loa! Khi xöa toâi tham hoïc nôi Tieân sö Chaân Tòch, ngaøi trao cho boä Keâ Coå löôïc cuûa Baûo Chaâu vaø noùi raèng:“Coäi nguoàn cuûa phaùp moân ñeàu ôû taïi nôi ñaây!” Toâi nhaän, laõnh xem ñoïc, thaáy saùch naøy vaên tuy goïn maø chaúng thieáu soùt, toång gom maø coù pheùp taéc, thaät laø baûo vaät cuûa doøng Thích. Nhöng löu thoâng chöa ñöôïc daøi laâu, daàn daàn ñaõ tieàm aån. Haèng lo sôï vaên baûn bò mai moät, laøm cho söï khoå taâm gom taäp bieân cheùp cuûa ngöôøi xöa luùc coøn luùc maát, khoâng theå hieån baøy, kho taøng Danh sôn 1 nhö theá, haù coù theå khoâng caûm khaùi ñöôïc ö?

Ñaàu Xuaân naêm Maäu Daàn, toâi laäp moät am nhoû nôi Coå Haïnh kheâ,

1. *Kho taøng danh sôn: Töùc laø taùc phaåm coù giaù trò coù theå löu truyeàn cho haäu theá*

SOÁ 2038 - THÍCH THÒ KEÂ COÅ LÖÔÏC TUÏC TAÄP, Quyeån 1 4

môøi Huyeãn sö chuû trì, sôùm toái cuøng nhau tö duy, Kinh ñieån oâm giöõ nôi loøng, thaät sung söôùng bieát bao! Moät hoâm boãng nhieân nhôù laïi lôøi luaän baøn khi tröôùc, Huyeãn Luaân môùi noùi raèng: “Caàn phaûi boå sung theâm nhöõng ñieàu toát ñeïp, ñeå laïi ngöôøi sau”. Ñaàu tieân laø truyeàn thuaät nhöõng vieäc ñaõ nghe töø xöa, keá ñeán phuï theâm söï tích cuûa Quoác gia, Hoaøng trieàu phaùp uyeån. Toång gom thaønh moät boä, nhö theá thì söï nghieäp cuûa Baûo Chaâu môùi saùng toû, laïi laøm cho ngöôøi sau xem ñoïc bieát ñöôïc söï Thuø Thaéng thò hieân cuûa ÖÙng hoùa, dieäu ñaïo kyø coâng cuûa baäc Thaùnh xöa, cho ñeán Hoaøng toå lieät toâng aâm thaàm kheá hôïp, hieån döông chaùnh giaùc. Duøng lyù baát tö nghò ñeå thaønh töïu vaän theá ñaïi höõu vi, khai hôïp roõ raøng nhö maët trôøi soi chieáu treân hö khoâng, khieán cho ngöôøi nghi sinh tín, ngöôøi luaän theá phaùp coù baèng chöùng, ngöôøi söu taàm vieäc coå bieát ñöôïc choã u vi, ngöôøi xem daáu veát thì ngoä ñöôïc coäi nguoàn. Vì theá ban aân hueä cho ngöôøi hoïc ñôøi sau, thì chaúng theå cho raèng boå sung sô löôïc, nhöng ñaâu coù mong ngöôøi nhaët laáy söï hoa mó trong lôøi thuaät ñeå taêng theâm söï chöôùng ngaïi cuûa ña vaên.

Maây ñaõ troâi maø daùng noù vaãn coøn eâm ñeàm, soùng ñaõ xa maø hình cuûa noù vaãn coøn cuoän traøo ö?

Ngaøy raèm thaùng tö naêm maäu Daàn, nieân hieäu Suøng Trinh ñôøi Minh, Cöø Am Cö Só Nghieâm Nhó Khueâ kính caån soaïn lôøi töïa.

\*\*\*\*

# TÖÏA

Töøng nghe: Laøm Taêng maø chaúng hoïc ngoaïi ñieån thì ñoù laø ngöôøi bieáng nhaùc ngu si, chaúng hieåu roäng, oâ hoâ! Thaät laø cao xa! Laøm Nho só maø chaúng nghieân cöùu Phaät kinh thì ñoù laø ngöôøi taàm thöôøng, taø kieán, chaúng thoâng ñaït, oâ hoâ! Thaät laø roäng lôùn! OÂm goác caây chaúng dôøi böôùc töï vaïch giôùi haïn maø chaúng daùm tieán leân; baát taøi maø töï cao, goø boù trong kieán vaên, öôùc thuùc nôi giaùo ngoân, roát cuoäc chæ ñeå laïi tieáng cöôøi cheâ trong phöông trôøi cao roäng maø thoâi!

Thöû xem caùc baäc baùc ñaït lau thoâng, caùc Khai só uyeân thaâm hieåu roäng thôøi xöa, ai maø chaúng nghieân taàm noäi kinh ngoaïi ñieån, vieân dung xuyeân suoát? Tröông Thieân Giaùc noùi raèng: “Ta nhaân hoïc Phaät roài môùi bieát Nho.” Kinh Dieäu Lieân ghi: “Ngoân ngöõ trò theá ñeàu thuaän chaùnh phaùp.” Nhieàu nhuïy hoa taïo thaønh maät, caùc vò hoøa thaønh caønh, neáu chaúng theå hoïc roäng tìm saâu thì ñaâu bieát ngoïn ngaønh khaùc nhau ñeàu töø moät goác? Nhöng caùc taùc phaåm truyeän kyù xöa nay, moãi moãi ñeàu chuyeân veà moät phöông dieän, nhö quoác söû thì thieáu Phaät giaùo, Thieàn thì löôïc boû theá

SOÁ 2038 - THÍCH THÒ KEÂ COÅ LÖÔÏC TUÏC TAÄP, Quyeån 1 5

duyeân. Vì theá ñaâu laï gì hoïc giaû hai toâng chaúng thoâng chaúng ñaït?

May thay coù moät danh taêng ñôøi Nguyeân, teân laø Hoa Ñình Nieäm Thöôøng bieân taäp chung caùc vieäc cuûa Phaät Toå, ñoàng thôøi gom cheùp veà kyû cöông caùc trieàu ñaïi, keá ñeán coù cao taêng Baûo Chaâu tieáp tuïc soaïn boä Thích Giaùm Keâ Coå, ghi cheùp ñaày ñuû vieäc trò chaùnh cuûa caùc trieàu ñaïi vaø phong quy cuûa caùc Hieàn thaùnh.

Töø coäi nguoàn Phaät toå, quy taéc cuûa phaùp moân, ñeàu bieân theo naêm thaùng, cheùp theo moãi trieàu ñaïi, taát caû xuyeân suoát khoâng thieáu soùt ñieàu gì, khieán cho ngöôøi ñoïc nhö xem “töôïng khuyeát”2 maø roõ raøng ñöôïc “trieàn ñoä” 3, thaùm long cung maø baûo chaâu ñeàu tuï taäp. Thaät quyù thay saùch naøy! Khoâng phaân Nho, Thích, taát caû ñeàu caát giöõ, nhö naèm treân vaät baùu, goái treân baûo chaâu, chöù ñaâu chæ laø kho taøng danh sôn maø thoâi?

Haïnh Kheâ tham phoûng Cöø Am Nghieâm OÂng, ngoài treân xe ñaïi nguyeän, chaúng queân lôøi Thoï Kyù phoù chuùc löu thoâng neân môùi gom goùp tieàn cuûa maø taùi khaéc baûn, mong raèng ñöôïc löu thoâng cuøng khaép. Keû ngu naøy gôûi huyeãn thaân nôi am tranh aáy, hieäu ñính ñaày ñuû baûn xöa, cuõng nhaân ñoù maø söu taàm gom cheùp söï tích hai trieàu ñaïi Nguyeân, Minh keá tuïc, ngoõ haàu thaáy ñöôïc ñaïo maïch treân döôùi, xöa nay, giöõ gìn toâng chæ theá vaø xuaát theá. Laïi tieáp noái laøm raïng danh tieân toå, chaúng muoán laøm ngöôøi cuoái cuøng ñoaïn Phaät chuûng. Veõ hö khoâng, hoïa aûnh töôïng, ñeå ñôïi baäc hieàn trieát ñôøi sau xem ñoïc caûm thoâng maø höng khôûi, ñeå cho ngoïn ñeøn tieáp noái saùng maõi ñeán voâ cuøng.

Nieân hieäu Suøng Trinh ñôøi Minh, gom taäp, taêng boå, ghi cheùp. Thaùng naêm tieát Ñoan ngoï, Thoï Quang Tyø-kheo Ñaïi Vaên Huaân Moäc soaïn.

1. *Töôïng Khuyeát: Chæ cho trieàu ñình, hoaøng cung.*
2. *Trieàn ñoä: Söï vaän haønh cuûa tinh tuù.*