LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 178

TRUY MOÂN CAÛNH HUAÁN

**SOÁ 2023**

(QUYEÅN 1  10)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 2023

**LỜI TỰA KHẮC LẠI BỘ TRUY MÔN CẢNH HUẤN**

Moät taùnh troøn saùng moïi ngöôøi saün coù, döùt boû voïng nieäm, thoaùt khoûi luaân hoài. Cho neân ñöùc Nhö Lai loøng thöôïng roäng giuùp, cöùu vôùt keû ñaém ñuoái nôi soâng meâ, baøy ra nhieàu sa-moân phöông tieän khaùc nhau ñeå hoï söûa ñoåi nhöõng haønh vi dôû xaáu, haàu trôû veà taùnh cuõ. Nhöng nhaát ñònh phaûi laø baäc Chí giaû môùi ñaït ñeán ñöôïc, coøn keû Khí giaû laø sao? Vì khoâng theå duøng Chí ñeå cai quaûn Khí neân thöôøng bò chìm saâu trong choã loãi laàm maø khoâng bieát trôû laïi. Bôûi theá, caùc baäc (coù caên khí) Ñaïi thöøa Boà-taùt, nöông theo baûn nguyeän ñoä sinh maø xoay baùnh xe phaùp khoâng ngöøng, ñem chaùnh phaùp nhaõn taïng ra ñoä ñôøi. Ñoâi khi vì nhöõng keû hung haêng maø duøng roi voït, luùc noùng giaän phaûi ñaùnh quaùt, coù khi khoâng daèn ñöôïc thì noåi traän loâi ñình, chaúng qua laø muoán nung naáu, hun ñuùc, caát nhaéc cho haønh giaû thaáu suoát ñöôïc chaân lyù, cho ñeán hoaëc duøng phaùp ngöõ, môû buoåi Tieåu tham, baøy lôøi daïy chuùng, vieát vaên raên nhaéc, noùi lôøi chæ daïy, laäp baøi Chaâm minh ñeå khích leä haønh giaû. Coù khi phaûi duøng roi voït ñeå môû mang, hoaëc laáy lôøi khen thöôûng ñeå tieán cöû hoaëc duøng söï hoùa ñaïo ñeå daét daãn.

OÂi! Nguyeän hoaèng phaùp saâu naëng, thöông chuùng sinh tình saâu. Vì theá boä Truy Moân Caûnh Huaán naøy, gom nhaët nhöõng lôøi daïy cuûa caùc baäc tieân trieát maø vieát thaønh saùch, thieát töôûng coâng lao aáy ñaâu coù luoáng uoång! Saùch naøy ví nhö vaàng maët trôøi choùi loïi giöõa baàu trôøi, khieán moïi ngöôøi ñeàu caûm nhaän ñöôïc aùnh saùng aáy. Coøn nhöõng ai bò maøng moïng che môø ñoâi maét, quaáy sinh ñeàu ngôø vöïc trong loøng, ñoù laø töï hoï sai laàm phuû nhaän nhöõng lôøi coâng luaän cuûa ñaáng Kim Luaân Theá Chuùa; phuû nhaän nhöõng baøi keä taùn cuûa caùc baäc Tieân trieát Nho toâng. Hoaëc giaû hoï cho raèng chaân lyù

SOÁ 2023 - TRUY MOÂN CAÛNH HUAÁN, Quyeån 1 752

phaûi laø tröïc chæ ñôn truyeàn, queùt saïch vaên töï, heã choã naøo coù laäp lôøi daïy laø traùi vôùi toâng chæ. Neáu ai coøn quan nieäm sai laàm nhö theá thì toâi xin noùi vôùi hoï raèng: Cô thaàn nhanh nheïn nhö ñieän chôùp, löûa ñaù, thöôøng gieát haïi hoaëc buoâng baét, khoâng heà traûi qua coâng duïng. Ñoù laø phaùp moân ñeå ñoái trò vôùi ngöôøi thöôïng caên chöù nhöõng ngöôøi baäc trung vaø haï khoâng theå gheù maét. Caùc vò haõy nhôù cho raèng trong phaùp giôùi ôû kinh Hoa Nghieâm coù daïy: roát cuoäc cuõng laáy caùi söï söï voâ ngaïi phaùp giôùi khoâng boû moät phaùp cuõng raát thích hôïp, haù cho raèng: Lyù ngoä thì moät vieäc maø tu thì voâ cuøng. Noùi leân phaùp moân phöông tieän ñeå thích nghi vôùi moïi caên cô, ngöôøi öùng duïng taát nhieân phaûi y cöù theo khuoân pheùp ñoù.

Nieân hieäu Gia Hoøa coù ngöôøi ôû Caån Thieàn ñem saùch naøy ra khaéc baûn löu haønh, muoán giuùp cho moïi ngöôøi do lôøi noùi maø thaáy ñöôïc vieäc laøm; do vieäc laøm maø thaáy ñöôïc chaân lyù; Töø chaân lyù maø thaáy ñöôïc taâm mình; do taâm mình maø thaáy ñöôïc baûn taùnh, ñeå trôû laïi baûn taùnh saün coù töï nhieân cuûa trôøi phuù.

Vaû chaêng, do ngoùn tay maø thaáy ñöôïc maët traêng, cuõng do khi ñaõ thaáy ñöôïc maët traêng thì haõy queân ñi ngoùn tay. Ngoùn tay vaø maët traêng cuõng phaûi queân ñi vaø phaûi queân luoân caùi queân kia nöõa. Cuøng xuaát xöù moät choã chæ khaùc teân goïi maø thoâi. Ñaây chính laø lôøi noùi thöøa cuûa vieäc söï lyù dung hôïp nhau coù khoâng döùt ñoái ñaõi; Taâm, Phaät vaø chuùng sinh ba phaùp khoâng khaùc nhau. Ñaõ ñöôïc nhö theá, thì sao coøn coù lôøi raên daïy naøy? Thì sao coøn coù lôøi raên daïy naøy?

Sa-moân Khoâng Coác hieäu Caûnh Long ôû nuùi Thanh Bình, ñaát Vuõ Laâm soaïn lôøi töïa naøy vaøo ngaøy moàng moät thaùng ba muøa Xuaân naêm Canh Daàn, nhaèm nieân hieäu Thaønh Hoùa naêm thöù saùu.

# SA MOÂN THÍCH THAÂN THAÂN ÔÛ

**CHUØA BAÛO QUANG - NUÙI LAÕM - KÍNH THUAÄT**

Saùch naøy goïi laø Truy Moân Caûnh Huaán, ñaây laø moät taùc phaåm do coâng phu saâu xa nhieàu ñôøi cuûa caùc baäc Cao taêng chaân Toå khaùc nhau bieân soaïn. Noäi dung toaøn saùch noùi leân söùc hoïc saâu roäng. Vôùi lôøi leõ ngaén goïn, caâu vaên giaûn dò maø nghóa lyù thì cuøng khaép, coù ñuû kieán thöùc cuûa baäc Ñaïi Chaùnh nhaõn, vì loøng thieát tha aên daïy chuùng, ñöa veà coäi nguoàn. Thieàn sö Trí Huùc noùi, boä saùch naøy ñaõ thaát laïc teân ngöôøi bieân taäp, chæ bieát vaøo nieân hieäu Gia Hoøa coù Ngaøi Caán Thieàn khaéc baûn löu haønh vaøo nieân hieäu Thaønh Hoùa naêm thöù saùu, ñôøi Minh, nhaèm thaùng ba muøa Xuaân naêm Canh Daàn, Sa-moân Khoâng Coác hieäu Caûnh Long ôû nuùi Thanh Bình, ñaát Vuõ Laâm soaïn lôøi töïa. Saùch Truy Moân Caûnh Huaán naøy ôû nöôùc Vieät

SOÁ 2023 - TRUY MOÂN CAÛNH HUAÁN, Quyeån 1 753

ta chöa ñöôïc truyeàn baù, coù phaûi caùc Ñieàu Chöông vi teá coøn ñôïi caùc baäc Thieän tri thöùc coù con maét nhìn suoát môùi daïy baûo ñöôïc chaêng. Nay coù ngaøi Haûi Kieân ôû xaõ Töû Döông, huyeän Thöôïng Phuùc, phuû Thöôøng Tín, tænh Sôn Nam laø ngöôøi ñaõ vaâng meänh vua, ôû haàu nôi noäi ñaøn ñöôïc ban chöùc Taêng phoø; laïi laø ñoàng töû xuaát gia, veà nöông vôùi Tueä Giaùc Sa- moân Thöôïng Chaùnh Toâng laø Thieàn sö Thích Laêng Laêng. Sau khi khai sôn choán Toå xong, Ngaøi lieàn phoù chuùc cho ñeä töû veà truï trì chuøa Linh Sôn Baûo ôû phöôøng An Xaù, huyeän Thoï Xöông, phuû Phuïng Thieân, Kinh ñoâ, tieáp tuïc vieäc tu boå môû mang vaø xaây theâm nhaø Ñaïi am ñeå phuïng thôø caùc Toå. Ñeán naêm Taân Maõo, toâi ñöôïc boån sö chæ daïy, baûo khaùc baûn boä Truy Moân Caûnh Huaán naøy ñeå Phaùp baûo löu thoâng voâ taän, toâi lieàn vaâng meänh laøm vieäc naøy. Bôûi theá môùi gaéng coâng tìm kieám baûn xöa ñeå tieän vieäc tra cöùu. May gaëp ñöôïc baïn höõu ôû nuùi Laõm laø ngöôøi ñaõ laâu tìm chaân lyù ôû chuøa Baûo Khaùnh neân môùi ñöôïc thænh vaán ôû ngaøi Thònh Sö. Ñöôïc caùc vò Toân Ñöùc ôû chuøa Ba Sao tin khen loøng toát maø taëng cho taäp saùch naøy. Ñöôïc saùch trong tay loøng möøng khoân xieát, xin nguyeän duøng taâm voâ ngaïi ra gaùnh vaùc vieäc khaéc baûn, nhôø thaàn linh giuùp ñôõ, laïi ñöôïc keû taøng ngöôøi tuïc, keû quan ngöôøi daân chung söùc laøm vieäc aán haønh Phaùp thí löu thoâng. Ngoõ haàu cho ñôøi sau xem thaáu ñeán trí tueä lôïi sinh vaø hieåu ñöôïc taâm tö aån chöùa cuûa caùc baäc Cao nhaân Thöôïng só. Caùc Ngaøi ñaõ öùng saéc töôùng nôi Nieát-baøn, hieån Phaùp thaân luoân thöôøng truï. Cho duø coù caùc cô duyeân phaûi ñaùnh heùt hoïc troø, cuõng ñeàu laø muoán môû baøy gan ruoät cuûa caùc Ngaøi buoâng tay treân doác thaúm, chæ Taùn thö ôû Huyeàn Nhai, ngoä Huyeàn cô nôi Khieát thoùc. Goït maøi ñaøo thaûi saïch heát khoâng coøn, ñeå toùm thaâu moät lyù veà Thieàn toâng, roäng ñoä ngaøn loaøi nôi ñaøn tín. Vì theá, khi möôøi quyeån bieân taäp hoaøn thaønh, raát ñöôïc naêm nhaø kính troïng.

Vaø maõi ñeán nhieàu ñôøi veà sau, nhôø ñaây maø con chaùu hieåu ñöôïc taâm lyù cuûa baäc Hieàn Trieát thuôû xöa, haàu gaùnh vaùc nhöõng di vaên aån chöùa, roäng môû caùc hoaøi baõo, ñaït thöùc aên boán lôïi, hoaøn toaøn nhôø vaøo saùch naøy löu danh cheùp roäng. Mong sao cho tuùc duyeân khaép xa ñeå löu truyeàn, nhieàu kieáp chu toaøn nôi Phaùp baûo.

Ngaøy Coác Vuõ, muøa haï naêm AÁt Muøi, trieàu Leâ Caûnh Höng, naêm thöù 36.