TUÏC CAO TAÊNG TRUYEÄN

**SOÁ 2060**

(QUYEÅN 1  8)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2060**

**LỜI TỰA**

**TỤC CAO TĂNG TRUYỆN**

*Sa-moân Thích Ñaïo Tuyeân*

*chuøa Taây Minh Thôøi tieàn Ñöôøng soaïn.*

Chí Ñaïo voán döùt baët noùi naêng. Khoâng noùi naêng thì laáy gì laøm khuoân pheùp cho ñôøi? Ngoân töø chæ daãn baøy coâng haïnh, ngay coâng haïnh maø thaønh laäp ngoân töø. Vì theá, laäp baøy nguõ vò ñeå choïn löïa Thaùnh hieàn, neâu Töù y ñeå tieáp thöøa ngöôøi, Phaùp. Long Ñoà thaønh söï daàn daàn cuûa Thaùi Dòch, Quy Chöông môû duïng cuûa Pheùp thöôøng. Ñeán khi Toå Vöông keá tieáp veát tröôùc nöûa neâu boán Khoa, Ban sinh töø sau ñeán môû roäng chín ñaúng. Ñeàu laø khoân pheùp thöôøng cuûa söï môû mang Ñaïo. phöông tieän cuûa ngoân töø vaø coâng haïnh ñeán nhö theá. chæ vì söï soi saùng cuûa Ñaáng Ñaïi Giaùc môû mang giaûng baøy taïi ñaát trôøi Taây Vöùc, daáu veát tieáp noái tôùi Ñoâng Xuyeân. Vöôït Trung Coå maø caøng môùi, traûi qua caùc Anh hoa maø caøng höng thaïnh. Tuy coøn phaûi ñoåi dôøi coøn maát, nguoàn phaùp ñöôïm thaám khaép cuøng. Aáy môùi laø maïnh khoûe ích lôïi, haún coù söï roäng löôïc. Neân khieán keû só hieåu Ñaïo Kính Phong, khieán khaùch neâu cao aûnh höôûng. Hieåu chaùnh giaûi maø döïng ngoân töø, goõ Huyeàn cô maø ñaët neâu danh hieäu. Ñeàu laø Ñöùc ñaày khaép vuõ truï, thaáu suoát u minh.AÛnh töôïng baøy saùng ôû Ñan thanh, trí ngôøi nôi taêng tuïc. Haún laø roõ raøng trong caùc kinh Boä, thaät chöa tieáp noái khoa ñieàu. Troäm nghó vì sinh giôùi Thoâng Haø ôû Dieâm Chaâu, maø phong tuïc thì ôû Ñöôøng Phaïm. Hoa rieâng choïn baøy, chaúng phaûi Thaùnh thì khoâng y cöù. ÔÛ ñoù, thieân chöông thì coù hai möôi boán, laø theo Phoù Phaùp truyeän. Thaàn Chaâu ghi cheùp hieàn Ngu, chæ daãn thì saùu ñôøi, roõ raøng taïi caùc Kyù luïc. Nhöng bao goàm caû nhöõng ñieåm chung laøm tinh hoäi chæ quy, khoâng

SOÁ 2060 - TUÏC CAO TAÊNG TRUYEÄN, Quyeån 1 510

gì chaúng ñeà khôûi phaùt taâm, gieâng moái chaùnh lyù. Khieán chaân ngöïa heøn ñeán cöûu ñaït ñeå daáu veát coù theå tìm, doõi maét theo xe ngöïa boán con nôi nuùi cao quanh co maø söï kính ngöôõng bò ngöng döùt.

Xöa kia, vaøo ñôøi Löông, Sa-moân Thích Baûo Chí ôû Kim Laêng soaïn “Danh Taêng Truyeän”, Sa-moân Thích Tueä Kieåu ôû Coái keâ soaïn “Cao Taêng Truyeän”. Môû phaùt Dò Boä, phaåm taïo thöôøng löu, roõ raøng khôi ñoäng khaû chaát quaùn Hoa coù y cöù, nhöng theâm bôùt ôû Ngoâ Vieät, môû löôïc taïi Nguïy Yeân. Bôûi xem roäng chöa cuøng, ñöôïc tuøy ñieàu nghe maø thaønh saéc theå. Theâm vì ôû ñôøi Löông höng thaïnh, caùc baäc Minh Ñöùc ñoâng nhieàu, truyeàn roäng naêm ba soá chaúng phaûi thoâng minh. Ñoù ñoàng nhö theá tuïc cuøng xem thöôøng. Söï tích nguyeân do; Trung nguyeân aån hoaït chöa truyeàn giaûn luïc. Khi aáy khoâng can ñaûm cao caû, ai seõ theâm vaøo. Cuoái cuøng khieân caùc baäc cao phong nhieâu ñôøi suy suïp.

Toâi, ôû tuoåi hoïc troø coù ñöôïc ñoïc xem caùc baûn vaên aáy, baét chöôùc môùi coøn, kinh luaân coøn thieáu, laø duøng nhôø caùc Danh khí, troâng mong cuøng hoaøn thaønh taùc phaåm, maø tình nghó nöông gaáp, caùc sö ñeàu tranh nhau thieân chaáp. Xa nghe thaønh giaûn ghi cheùp tìm kieám, maø vaät sôï keâu tröôùc, giaáu thuyeàn voäi ñeán. Luoáng nhoïc oâm chöùa, troïn boû thôøi gian. Daùm duøng söï baát taøi trình baøy buùt kyù, daãn sô söï thaáy nghe, ngay nôi vieäc bieân ghi. Xeùt ñöôïc nhieàu ñôøi nhaân ñoù laïi laøm muû mieän. Töø ngaøy vua Minh Ñeá (Löu trang naêm möôi taùm-baûy möôi saùu) – ñôøi Haäu Haùn moäng thaáy ngöôøi vaøng ñeán thôøi Haäu Löông Voõ Quang Löu (?) veà tröôùc, ñôøi khaùc Thích moân, ñeàu löu laïi truyeän söû. Xeùt tö lieäu aáy voán giuùp thaät. AÁn haønh nhöõng baøi vieát tröôùc, beøn ñöôïc noái nhau ñeàu cho raèng vaät baùu lôùn. Cuoái ñôøi tình buoäc, löôïng naëng tieáng vaên hoa. Ñeán luùc nhoùm tuï Phong du, löôïc khoâng tieáp noái. Chæ vaøo ñaàu ñôøi Tuøy, coù sa-moân Thích Linh Höïu ôû taïi quaän Nguïy, nghi bieåu trình baøy coù yù môû roäng, soaïn “Thaäp Ñöùc Kyù” 1 quyeån. Rieâng baét ñaàu töø Chieâu Huyeàn Sö Baûo, chöa saâu roäng keá thöøa Thoâng toâng. Ngoaøi ra thì ñôn leû trình baøy Chi Vaên, roäng baøn veà haønh troïng, cuoái cuøng cuõng khoâng rong ruoåi theo cao quaùn, coù theå coøn thôû daøi. Neân khieán cho thaám ñöôïm maûy may, khoâng ai chaúng troâng nhìn beán bôø maø xoay ñaàu trôû laïi. Haún laø aáy vaäy!

Nay toâi soaïn thuaät, sôï rôi laïc tieáp theo moái tröôùc, neân chaúng töï trình baøy theo yù mình. Hoaëc hoûi roäng ôû nhöõng baäc tieân ñaït, hoaëc laáy töø hoûi han ôû haønh nhaân, hoaëc chính maét ñöôïc troâng thaáy, hoaëc tìm xeùt öùng nghieäm ôû taäp truyeàn, Quoác söû khaép nam baéc, phuï vaøo tieáng toát lôøi hay. Bi Vieät Khaép trong ngoaøi thaønh quaùch neâu baøy ñöùc haïnh cao quùy. Ñeàu ruùt laáy chæ haïnh, neâu baøy chí löôïc, lôøi tuøy ít nhieàu, söï trình baøy chung.

SOÁ 2060 - TUÏC CAO TAÊNG TRUYEÄN, Quyeån 1 511

Ñuû khieán tieáp noái gioøng doõi tröôùc, ñaùng laøm thaày cho mai sau. Baét ñaàu töø ñaàu thôøi vaän cuûa Cöï Löông (naêm traêm leû hai) vaø cuoái cuøng laø vaøo nieân hieäu Trinh Quaùn thöù möôøi chín (saùu traêm boán möôi saùu) – thôøi Tieàn Ñöôøng, suoát trong thôøi gian moät traêm boán möôi boán naêm, bao quaùt truøm khaép Khaâu Ñaäu, phoûng hoûi khaép töø thaønh ñoâ ñeán mieàn thoân daõ. Ghi cheùp ñöôïc Chaùnh Truyeän coù ba traêm boán möôi vò, phuï coù moät traêm saùu möôi vò. Ñaây ngay lôøi töïa maø trình baøy ñoù, ñaïi khaùi chia thaønh möôøi chöông:

1/ Laø Dòch Kinh 2/ Laø giaûi nghóa 3/ Laø tu Thieàn

4/ Laø noùi veà Luaät 5/ Laø Hoä Phaùp

6/ Laø Caûm Thoâng 7/ Laø Di Thaân

8/ Laø Ñoïc tuïng

9/ Laø Höng Phöôùc 10/ Laø Taïp khoa.

Vôùi 10 chöông naày, ôû ñôøi ít coù ngöôøi toát ñeïp hoaøn toaøn. ÔÛ ñaây döïa vaøo ñieåm öu vieät nhaát, tuøy theo Thieân chöông maø so saùnh baét ñaàu töø truyeän tröôùc trình baøy, thoâng leä ñaõ ban. ÖÙc döông laãn nhau, thaät tuaân theo hoaèng kieåm. Vaû laïi, hai thuaät Kinh Ñaïo che laáp söï soi chieáu nôi maàm moáng toát laønh. Moät Chöông Hoä Phaùp, gieàng moái ôû Chaùnh Cöông, phaûi nhôø caùc truyeàn thuaät, laøm sao tieáp noái maø chaúng coâng lao. Laáy söï nhoå boû ngöng treä môû roäng khuoân pheùp, coá nhaân coù theå neâu ôû ñaúng caáp. Ngoaøi ra thì tuøy ñieàu laønh maø laäp ñeà muïc, chaúng ñua tranh theo söï caàn thieát cuûa ñöông thôøi. Boá giaùo thì nhieáp ôû tình ngöôøi, veà caàn môû giaûi roõ raøng, chöông tieát ñeàu quy veà cuoái khoa, phaân bieät caùc vieäc ñôøi. Ñeán nhö giaác Thao quang suøng nhaïc, Trieàu toâng Baùch linh. Khi toát laønh buoâng thaû nôi nuùi soâng, khaúng khaùi traéng trong tieâu tan nôi röøng moûng. Ñeán noãi coù tieáng oàn naùo nôi Huyeàn Coác, thaàm du nôi khoùi tía. Cao taï ôû Tuøng Kieâu, cuùi nhìn nôi cuøng veát. Aáy ñeàu ñuû ôû caùc ghi cheùp, rieâng ñeø neùn coù theå noùi ö? Hoaëc laïi aån giaáu veát tích nôi cöûa nuùp trong thaønh, chìm noåi giöõa theá tuïc. Nghieäp lôùn coù theå baøy, maø xuy hö ít gaëp. Neân goùp nhaët kieán tích phong toá, vaû laïi, laäp baøy möôøi khoa, keát thaønh ba pho, laáy teân laø “Tuïc Cao Taêng Truyeän”. Heã choã söu taàm caát nhaéc nguoàn maïch, phaân tích hieán chöông, toå chöùc töø leänh, maøi giuõa haïnh nghieäp thì ñaày ñuû ôû lôøi baøn luaän phía sau, laïi luaän baøn trích daãn. Haún vieäc noái tieáp caùc thieân

SOÁ 2060 - TUÏC CAO TAÊNG TRUYEÄN, Quyeån 1 512

chöông, troïn thaønh töø phí, phaân taùch ñoàng nhö truyeän tröôùc. chæ coøn haän chaäm maõi ñeán thôøi maït phaùp, ôû ñôøi noåi baäc caùc vò taêng coù tieáng taêm, chöa coù caùch thöùc toát, coù nhieàu Ñieån tòch, ngoõ haàu töông lai ñoàng toát ñeïp, laïi toû baøy yù aáy.