LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 183

# BIEÄT TRUYEÄN

**VEÀ SA MOÂN HOÄ PHAÙP ÑÔØI ÑÖÔØNG**

# LAØ NGAØI PHAÙP LAÂM

**SOÁ 2051**

(QUYEÅN THÖÔÏNG - TRUNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2051**

**LỜI TỰA**

**LÂM PHÁP SƯ BIỆT TRUYỆN**

*Xöû só Lyù Hoaøi Laâm ôû Luõng Taây soaïn.*

Phaøm xeùt caùc vieäc, ban ñaàu cuûa thaùi cöïc nguyeân khí, Tam Quang vaån coøn aån daáu, sau Moäc Hoaøng Hoûa ñeá, duøng baùt quaùi höng khôûi, cho neân bieát nhaân nghóa daàn daàn môû ra, möôïn Long Ñoà maø khôûi thaønh chöõ. Ñaïo ñöùc cho raèng pheá, do daáu chim maø ghi thaønh saùch.

Theá neân trong Taû Söû Kyù coù noùi raèng: Haï Thöông ñuû ôû nôi caùo

theä.

Coøn Höõu Söû Kyù noùi: Ñöôøng Ngu ñeå laïi khuoân pheùp, Söû kyù ghi töø

Ban Coá noái tôùi Ban Böu. Baäc anh huøng cao só kyø cöïu ñeàu aån daät, laøm neân truyeän kyù ñeán nay vaãn coøn. Huoáng chi laø maây phaùp, maët trôøi Phaät, khoâng ñeán, khoâng ñi. Dieäu höõu chaân khoâng, lìa sanh lìa dieät. Tuy lyù ñaït ñeán lyù, baát ñoäng vaéng laëng nhöng söï cuõng tuøy cô maø öùng bieán.

Theá neân Phaät môùi ñaûn sinh ôû coõi Taây Vöïc, Chaâu Vöông nhìn thaáy naêm saéc vaøng choùi saùng, öùng ñieàm vaøo coõi Ñoâng Haï. Vua Haùn Ñeá moäng thaáy ngöôøi vaøng tröôïng saùu. Theá laø ngaøi Ma-ñaèng vì caên cô chuùngsanh maø ñeán thaønh Laïc Döông. Trieån khai taêng hoäi, môû ñaïi ñaïo ôû ñaát Ngoâ.

Trong ñôøi coù moät ngöôøi, laø baäc anh huøng treân ñôøi, ôû thaønh Töông Döông teân laø Thích Phaùp Laâm, noái daáu töù y neân sanh vaøo coõi ñôøi coù naêm thöù vaãn ñuïc goàm caû taùm taïng ôû trong loøng, oâm heát chín doøng trong daï. Töø ñoù duy trì gieàng moái ñaïo lyù.

Bieân soaïn nhöõng yù hay toát tröôùc kia cuûa ngaøi Long Thoï, noái laïi kyû cöông gieàng moái coøn laïi cuûa ngaøi Maõ Minh, ñeán nhö nhöõng lôøi noùi thaúng khoâng kieâng kî. Laép vaùn ôû Chu Vaân, coù phaïm maø khoâng aån. Xa

naém ôû Vöông Töôïng, xuùc chaïm vôùi Roàng laân maø khoâng dôøi yù chí. Xeùt coû cöùng maø gioù mau, maïo hieåm leân taän nuùi cao maø khoâng ñoåi chí tieát, thaät laø baäc trung thaàn nhö laù cuoái muøa thu. Nhöng vaên töø laïi nhaõ nhaën roäng saâu. Taàn huyeàn moät chöõ cuõng khoâng theå saùnh baèng. Söï lyù ñeàu môû roäng. Nhaø Thuïc quaûy ngaøn vaøng cuõng khoâng theå saùnh.

Than oâi! Baäc Quaân töû cuûa caû Nho giaùo, Phaät giaùo ít ngöôøi neám ñöôïc muøi vò cuûa ñaïo, tin raèng khuùc nhaïc caøng cao thì ngöôøi hoïa theo caøng ít. Bao nhieâu ngöôøi bò chìm maát.

Baáy giôø ôû chuøa Hoaèng Phöôùc, coù Toâng Thöôïng nhaân baåm khí tinh anh, theå ñaïo cao ngôøi, tö chaát nhö bieån nuùi. Traûi qua naêm thaùng döôõng ñöùc nuoâi taâm, chí khí loùng trong. Theà dieät taø ñaïo, ñem laïi söï an oån cho muoân nôi. Laáy vieäc môû mang chaùnh phaùp ñeå laøm taâm, coøn nhö duøng chæ vaøng maø xaâu hoa ngoïc ñieäp, toâng thuù ñeán choã nhieäm maàu roát raùo, uûy khuùc laïi taän cuøng u huyeàn.

Nhöng maø Phaùp sö muoân söï thaáy nghe, hieåu bieát ñeàu coù dö, laïi thoâng kinh söû hieåu heát tình lyù. Neân bao goàm caû Hoaøng Laõo, goàm chung caû nho Maëc. Moãi thöù Laâm Coâng ñeàu duøng lôøi nhaõ nhaën, phaân chia ra thaønh nhieàu. Tuaân theo phaùp cuûa ngöôøi xöa, sao cheùp thaønh moät quyeån, chia ra thöôïng trung haï, ñaët teân laø bieät truyeän. Lyù cuøng taän ñaày ñuû, Phaùp sö ñaõ xem xeùt, caét boû choã röôøm raø, theâm vaøo choã thieáu soùt, cuõng ñeàu laø söû hay trong chuùng taêng.

Nhöng maø ghi lôøi ghi vieäc, thì nghó coøn theïn nhieàu vôùi Ban Maõ, ghi thaúng noùi thaúng vaãn hoå vôùi Traàn Phaïm Phöông. Môùi nghieäm raèng söï khai saùng cuûa Phaùp sö Laâm, chæ laáy caùi ñeïp ôû nhaát thôøi, ñöôïc söï nhuaän saéc cuûa Thöôïng nhaân. Môùi thaønh khuoân pheùp cho muoân ñôøi ñeä töû Ñòch Ñaïo Lyù Hoaøi Laâm cuøng vôùi Toâng Thöôïng nhaân, chí hôïp vôùi Kim lan, nghóa tôï keo sôn. Tuy ñaïo tuïc coù khaùc, maø khöùu vò laïi gioáng nhau. Nhaân ñoù maø ra maét gom caùc ñieàu thieát yeáu maø tröôùc giaûng laïi, cho neân daãn lôøi töïa ra ñaây…