LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 187

TÒNH ÑOÄ VAÕNG SANH TRUYEÄN

**SOÁ 2071**

(QUYEÅN THÖÔÏNG - TRUNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2071

**TỊNH-ĐỘ VÃNG SINH TRUYỆN**

*Sa Moân Giôùi Chaâu ôû Phi Sôn, thuoäc Phöôùc Ñöôøng ñôøi Toáng soaïn*

# LỜI TỰA

Chuùng Thaùnh Hieàn ñeàu nhoùm hôïp trong vöôøn Caáp Coâ, luùc ñoù khoâng moät lôøi thöa hoûi, maø Nhö lai töï baûo raèng veà phöông Taây caùch ñaây möôøi vaïn öùc coõi nöôùc coù Tònh ñoä, coõi aáy roäng lôùn do traêm baùu hoïp thaønh. Laïi baûo chuùng sinh nghó nhôù töôûng nieäm caàu sinh ñeàu ñöôïc nhö nguyeän. Noùi raèng coù möôøi hai Phaân giaùo bao truøm muoân loaøi, ñaây chính laø moät phaàn veà voâ vaán töï thuyeát. Gioáng nhö meï khoâng ñôïi con ñoøi maø voã veà, khoâng ñôïi ñöa tay môùi ñuùt môùi boàng aúm. Nhöng Nhö lai boû cung Tònh Phaïm giaùng xuoáng Ca Duy, noùi Phaùp suoát naêm möôi naêm, raûi Töø chaán tuøy cô maø trao daïy hieän ñuû thaân Trôøi-Roàng-Thích-Phaïm, Thanh Vaên, Duyeân Giaùc, Ñaïi Boà-taùt... boû caû ñaàu maét tuûy naõo vaø caùc thöù beân ngoaøi nhö thaønh quaùch chaâu baùu aân caàn ba laàn thænh khoâng phaûi moät, Nhö lai hoaëc töø choái hoaëc laëng im, chæ döøng laïi maø khoâng noùi. Coøn ôû ñaây töï noùi laø vì thöông caùc loaøi troâi giaït maõi trong naêm tröôïc nhieàu kieáp chaúng döøng. Nay chaùn naêm Tröôïc heïn sinh Tònh-ñoä, aét laø ôû choã chuyeân nieäm. Noùi nieäm ñeán möùc laø töôûng möôøi saùu quaùn thöù lôùp giuùp nhau. Kinh noùi chö Phaät töø bieån Chaùnh Bieán Tri taâm töôûng sinh ra, ñoù laø sao laø noùi choã ñaàu tö, neâu caùi daàn daàn maø goïi tröôùc coù tu trì thì tröôùc coù Voâ Thöôïng cöïc quaû baét ñaàu ôû thaâm taâm. Thaâm taâm xaùc thöïc thì khoâng theå nhoå. Cho neân moät nieäm maø chuyeån ñöôïc ba ñöôøng, möôøi nieäm maø leân chín phaåm Thieän, ñaây tuy laø caùc kinh Ñaïi Thöøa Phöông Ñaúng ñeàu cuøng baøy maø cuøng phaùt, chaúng phaûi moät kinh maø noùi phaùt. Töø ñôøi Haùn Nguïy trôû laïi ñaây, chí thaønh höôùng veà Taây, chöa nghe coù ngöôøi thaät vì

Ñaïi Phaùp chöa ñuû ñeå truyeàn baù Vaên Kinh. Thôøi Taây Taán coù giaëc Löu dieäu taøn phaù vuøng kinh Laïc, Taêng hieån aån laùnh ôû ñaát Giang Ñoâng, môùi do ba vieäc nhaân nguyeän thöông caûm nhöng khaùc xa caùi chí chaêm chaêm. Caû ñôøi loaïn thì di phong thaéng nghieäp maø thay cho hoaëc laø khoâng nghe? Cuoái ñôøi Ñoâng Taán, Vieãn sö aån tích taïi nuùi Loâ, thôøi aáy coù ñoàng chí laø caùc Phaùp sö Thích Ñaïo Bính, Truùc Ñaïo Sinh, Phaät-ñaø-da-xaù. Ñeán caùc taïi gia taøi gioûi laø Löu Di Daân, Loâi Thöù Toâng, Chu Tuïc Chi, ... moät traêm hai möôøi ba ngöôøi keát giao daïo chôi phöông ngoaøi hieám maø cuøng ñeán. Vieãn coâng laáy caùc huyeãn tuï taäp khoâng göûi chaéc thaân nhö moäng aûo chaúng thöôøng coøn. Do ñoù chæ rieâng nöôùc Phaät Voâ Löôïng Thoï maø keát giao cuøng daïo chôi, aáy maø thoâi. Laïi noùi nöôùc aáy thanh tònh khoâng coù ba ñöôøng khoâng coù saùu neûo, chuùng sinh theo ñoù khoâng chæ moät ñôøi maø sinh, phöôùn baùu daãn tröôùc, gaù thaân nôi sen vaøng, do ñoù maø cuøng coù yù töôûng cuõng roõ raøng. Töø Vieän Coâng trôû ñi vieäc tu Tònh-ñoä caøng thònh ñaït. Cho neân Toáng coù Ñaøm Hoaèng, Teà coù Tueä Taán, Löông coù Ñaïo Traân. Khoaûng ñôøi Lyù Ñöôøng coù nhieàu baäc Dónh Ngoä thoâng thöùc nhö Ñaïo Xöôùc, Thieän Ñaïo vaø raát nhieàu vò khaùc.

Toâi ôû thôøi Töôïng Maït gaëp ñöôïc Di Phaùp cuûa Phaät maø theo Tònh Nghieäp cuõng coù naêm thöôøng laáy caùc söï tích cuûa caùc Tieàn Hieàn cheùp trong caùc truyeän, ôû vaøo caùc ñôøi khaùc nhau khoâng cuøng loaïi moät maïch xem qua. Do ñoù traûi qua khaûo saùt caùc ñôøi Löông Tuøy trôû ñi, caùc truyeän kyù ñöôïc soaïn ra nhö keå veà caùc ngaøi Tueä Giaùo, Ñaïo Tuyeân taát caû coù möôøi hai vò. Ñeán ñôøi Ñaïi Toáng coù Taân Truyeän cuûa Thoâng Tueä Ñaïi Sö laïi neâu ñöôïc baûy möôi laêm vò. Truyeän naøy veà lyù coù choã toái taêm, veà lôøi thì tuûn muûn vuïn vaët. Do ñoù maø coù söûa chöûa vaø noùi roõ hôn veà Hoàng Nghieäp, Tueä Minh v.v... saùu möôi hai vò, caùc töôûng töôïng luùc soáng cho ñeán khi cheát, neáu khoâng ñuû ñeå giuùp khôûi tin saâu thì khoâng coøn gì khaùc. Caùc baäc Minh Trieát sôï caùc vieäc sau naøy chöa gom goùp ñuû, thì toâi cuõng ñaõ döï bò roài.