LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

QUỐC THANH BÁCH LỤC

**SỐ 1934**

( QUYEÅN 1  4 )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1934**

# LÔØI TÖÏA QUOÁC THANH BAÙCH LUÏC

*Sa-moân Quaùn Ñaûnh Ñôøi Tuøy soaïn*

Tieân sö töø naêm AÁt Muøi nieân hieäu Thaùi Kieán naêm thöù baûy ñôøi Traàn, ban ñaàu aån cö ôû Thieân Thai, nuùi nôi döøng truï xöa goïi laø Phaät Luõng. Hoûi thaêm tìm hieåu ngöôøi ñòa phöông noùi: Ngöôøi ñi laïi vuøng nuùi ñoù phaàn nhieàu thaáy hình daùng Phaät, cho neân truyeàn nhau, töø ñoù maø thaønh teân goïi. Ñeán naêm Maäu Tuaát, nieân hieäu Thaùi Kieán naêm thöù möôøi, Traàn Tuyeân Ñeá ban saéc chæ goïi laø chuøa Tu Thieàn, Laïi boä thöôïng thö Mao Hyû vieát baûng trieän chuyeån giao ñaët ôû coång chuøa. Ñeán naêm Maäu Ngoï nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù möôøi taùm ñôøi Tuøy, Thaùi UÙy Taán Vöông ôû phía döôùi nuùi, vì Tieân sö saùng laäp chuøa, y cöù vaøo nuùi ñeå ñaët teân laø Thieân Thai. Vua leân ngoâi Hoaøng ñeá, vaøo naêm AÁt Söûu nieân hieäu Ñaïi Nghieäp naêm thöù nhaát, saéc chæ cho caùc danh taêng vuøng Giang Chaâu, Döông Chaâu raèng: “Tröôùc ñaây vì Trí Giaû saùng laäp chuøa, taïm thôøi y cöù theo nuùi ñeå goïi teân, nay phaûi ñaët teân goïi. Trong kinh luaän coù phaàn muïc naøo toát ñeïp, haõy thuaät roõ taát caû loøng daï cuûa traãm, traãm seõ töï mình choïn löïa kyõ caøng”. Chö taêng taâu trình hai teân goïi, moät laø Thieàn Moân, hai laø Nguõ Tònh Cö. Bieåu ñoù chöa taáu trình, maø Taêng söù Trí Taûo khaûi trình ñieàm baùo veà Quoác Thanh. Saéc chæ raèng: “Ñaây laø ñieàm baùo linh nghieäm cuûa Tieân sö ta, laäp töùc söû duïng!”. Saéc chæ choïn laáy taám bieån ñieän Ñaïi Nha ôû cung Giang Ñoâ, ñieàn vaøo duøng thö hoaøng, vieát baèng ñaïi trieän, phaùi Kieâm noäi söû thoâng söï xaù nhaân Lö Chính Löïc chuyeån giao laáp vaøo coång chuøa. Teân goïi Quoác Thanhbaét ñaàu töø ñoù. Tieân sö khi sinh ra coù aùnh saùng thaàn, ngoài kieát giaø maø dieät ñoä, chöùng ngoä dieäu phaùp, vöôït ra laøm thaày Ñeá vöông. Ñaày ñuû thì chöõ cung phaùp luaän tra cöùu Trí Quaû, Quoác Thanh, Quaùn Ñaûnh ñeàu laø ba tryeän kyù voán coù ñaêng taûi. Coøn Sa-moân Trí Tòch, bieân taäp veà Tieân Sö sai ñoùn röôùc

tín maïng, tìm toøi hoûi thaêm chöa hoaøn bò nhöng vì Trí Tòch laø ngöôøi traùch nhieäm, coâng phu buùt möïc vaø traïng thaùi tinh thaàn ñeàu boû ñi, toâi xem baûn thaûo ñoù, tieáp tuïc thay ñoåi soaïn thaønh thöù lôùp phöông phaùp caùc kinh hôïp laïi ñöôïc moät traêm ñieàu, goïi laø Quoác Thanh Baùch Luïc, ñeå chæ laïi cho con chaùu sau naøy, bieát ñaây laø do coâng ñöùc to lôùn.

# LÔØI TÖÏA QUOÁC THANH BAÙCH LUÏC

*Sa-moân Höõu Nghieâm ôû Ñan Khaâu soaïn*

Raèng vieäc khoâng coù to lôùn hay nhoû beù, chæ coù boå sung ñoái vôùi thaáy nghe, khieán cho ngöôøi nhaïy caûm thöùc tænh maø höôùng tôùi thieän ñaïo, thì khoâng theå, bôûi vì khoâng ghi cheùp maø ñeå laïi cho caùc ñôøi sau. Xöa kia, Thieàn sö Trí Giaû toå cuûa toâi, voán laø moät ngöôøi cuûa Thaùnh chuùng Linh Sôn, xuaát hieän ôû theá gian vaøo ñôøi Traàn- Tuøy, thay Phaät truyeàn ñi bí maät laøm tai maét cuûa trôøi ngöôøi, chæ thaúng taâm ngöôøi cho hôn saùu möôi chaâu, coù ñuû tri kieán Phaät theâm vaøo tu haïnh vieân maõn, thì dieäu quaû khoâng xa. Laïi coøn ngoaøi giaùo phaùp voán baøn luaän do vieäc khaùc chöùa nhoùm laïi, Toân giaû Chöông An toaùt yeáu laïi nhöõng gì ñaùng ghi cheùp goàm moät traêm ñieàu, Quoác Thanh laøm muïc luïc. Trong nieân hieäu Thieân Thaùnh, döïa theo thaùnh trieàu saép xeáp vaøo Ñaïi taïng, ñaõ nieâm phong vaøo hoäp keïp saùch baèng vaûi, cho neân ngöôøi ñôøi ít khi ñöôïc thaáy. Thieàn sö töø khi nhaäp dieät vaøo naêm Ñinh Tî, nieân hieäu Khai Hoaøng thöù möôøi baûy, ñeán nieân hieäu Thieäu Thaùnh naêm thöù tö laø ñuû naêm traêm naêm. Muøa Xuaân sang naêm, Töù Minh saép ñaët toân chæ ñaõ thaát laïc, baét ñaàu tìm caùch khaéc baûn aán haønh keát quaû, ngay ngaén ñaøng hoaøng neân phaùp- tuïc nhôø ñoù ñöôïc laáy ñoïc. Vì theá maø bieát Thieàn sö laø ngöôøi ñöùc haïnh taøi gioûi trong Thích boä, tuy khoâng ñöôïc nhìn thaáy dieän maïo, nhöng ñoïc vaên ñoù cuõng thaáy ñöôïc taâm cuûa Thieàn Sö. Nhìn thaáy taâm toát hôn nhìn thaáy dieän maïo. Vaâng maïng soaïn lôøi töïa ñaët ôû ñaàu.