LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 171

NGUÕ PHÖÔNG TIEÄN NIEÄM PHAÄT MOÂN

**SOÁ 1962**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 1962**

**NGŨ PHƯƠNG TIỆN NIỆM PHẬT MÔN**

*Ñaïi Sö Trí Giaû ôû nuùi Thieân thai soaïn.*

*Ngöng taâm Thieàn Cheá taâm Thieàn Theå chaân Thieàn*

*Phöông tieän tuøy duyeân Thieàn Döùt nhò bieân phaân bieät Thieàn.*

Phaøm truï taâm vaøo moät caûnh thì goïi laø Ngöng taâm. Maët khaùc, nhö luùc haønh giaû nieäm Phaät, quaùn töôûng kim töôùng baïch haøo cuûa Ñöùc Nhö Lai ñeàu laéng ñoïng roõ raøng tòch tònh, ñoù goïi laø Ngöng taâm thieàn. Keá ñeán, tröôùc tuy ñaõ Ngöng taâm, maø choã taäp quaùn coøn phaân taùn, caàn phaûi kieàm cheá, khieán cho trôû laïi duyeân chaët vaøo kim töôùng, ñoù goïi laø Cheá taâm thieàn. Laïi nöõa, tröôùc tuy ñaõ Cheá taâm, truù vaøo caûnh ñònh , ñaõ chaúng phaûi laø lyù quaùn, ñeàu thuoäc söï tu, töùc laø Theå noù voán khoâng, vaäy coøn ai ñeå maø cheá? Khoâng coù Phaät, khoâng coù ngöôøi nieäm danh hieäu Phaät, aáy laø Theå chaân thieàn.

Laïi nöõa, tröôùc tuy ñaõ Theå chaân, maø vaãn coøn vöôùng ñoäng nôi khoâng tòch, voâ löôïng danh töôùng coøn meâ muoäi chöa roõ raøng. Nay ñem voâ sôû ñaéc ñeå laøm phöông tieän, töø khoâng nhaäp vaøo giaû, vaïn töôùng ñeàu thoâng suoát roõ raøng, khoâng bò caûnh traàn khoâng meâ hoaëc, nhieãu loaïn, aáy goïi laø Phöông tieän thieàn.

Laïi nöõa, Theå chaân thieàn vaø Phöông thieän thieàn ñeàu caên cöù vaøo Khoâng vaø Höõu, khoâng lìa nhò bieân, khieán cho khi quaùn töôûng thì duø laø tònh hay loaïn cuõng ñeàu khoâng coù töôùng maïo, baët heát danh xöng, döùt moïi

SOÁ 1962 - NGUÕ PHÖÔNG TIEÄN NIEÄM PHAÄT MOÂN 279

tö töôûng, aáy goïi laø Döùt nhò bieân thieàn.

Phaûi thaáy roõ ngoïn nguoàn töø caïn ñeán saâu nhö theá môùi goïi laø quaùn töôûng roát raùo; tuy khoâng saâu maø caïn vaãn roõ raøng. Töø ñoù môùi laàn löôït noùi roõ veà naêm phaùp moân nieäm Phaät.

Thöù nhaát laø phaùp moân xöng danh vaõng sinh nieäm Phaät Tam-muoäi. Thöù hai laø phaùp moân quaùn töôûng dieät toäi nieäm Phaät Tam-muoäi. Thöù ba laø phaùp moân chö caûnh duy taâm nieäm Phaät Tam-muoäi. Thöù tö laø phaùp moân Taâm caûnh caâu ly nieäm Phaät Tam-muoäi. Vaø thöù naêm laø phaùp moân Taùnh khôûi vieân thoâng nieäm Phaät Tam-muoäi.

Chö Phaät vì taâm ñaïi töø ñaïi bi, neân moãi khi thuyeát phaùp, Ngaøi thöôøng khuyeân caùc vò Boà-taùt vaø caùc ñeä töû neân kheùo duøng caùc phaùp phöông tieän ñeå cho chuùng sinh deã hieåu. Töï thaân Ngaøi laïi duøng voâ löôïng phöông tieän ñeå khai thò Baùt-nhaõ ba-la-maät. Vaäy, Ñöùc Phaät giaûng thuyeát Baùt-nhaõ ba-la-maät nhaèm muïc ñích gì? Phaät daïy: Vì muoán khieán chö vò Boà-taùt taêng tröôûng nieäm Phaät Tam-muoäi.

Vì nhaân duyeân gì laïi khieán nieäm chö Phaät? Phaät baûo: Ngöôøi nieäm Phaät ñoù, neân bieát laø khoâng khaùc vôùi Vaên-thuø-sö-lôïi vaø chö Boà-taùt. Vì sao? Vì Tam-muoäi naøy laø choã du hí cuûa chö Phaät Theá Toân, laø choã xuaát phaùt ban ñaàu cuûa caùc Ñaïi Tam-muoäi Thuû-laêng-nghieâm...

Neân bieát, cöûa vaøo bieån Phaät phaùp coù raát nhieàu phöông tieän. Neáu duøng moät lôøi maø coù ñaày ñuû caùc phaùp moân thì khoâng gì baèng nieäm Phaät. Vì taát caû chö Hieàn Thaùnh ñeàu töø nieäm Phaät maø sinh ra; taát caû trí tueä ñeàu töø nieäm Phaät maø coù. Duø laø haøng Thaäp-tín Boà-taùt vaø baäc Tam hieàn Boà-taùt cuõng ñeàu khoâng lìa nieäm Phaät nieäm Phaùp nieäm Taêng, nhaãn ñeán khoâng lìa nieäm Nhaát-thieát-chuûng-trí. Töø haøng Sô ñòa Boà-taùt cho ñeán Baùt ñòa, Cöûu ñòa, Thaäp ñòa cuõng ñeàu khoâng lìa nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng; cho ñeán cuõng khoâng lìa. Nieäm Nhaát-thieát-chuûng-trí.

Chæ vì phaùp moân nieäm Phaät coù nhieàu möùc hieåu khaùc nhau, tuøy theo yù nghóa ñoù maø teân goïi coù söï sai khaùc. Chuùng sinh vì chaáp danh môùi coù söï giaûi thích khaùc nhau, theá laø rôi vaøo ma giôùi, xem nheï trì nieäm danh hieäu Phaät, vaø cho mình laø ñaõ choïn ñöôïc loái tu toái thaéng hôn. Vì thöông xoùt haïng ngöôøi naøy, neân nay toâi löôïc noùi qua.

Nhö luaän veà ngöôøi tu nhaân, thì khoâng lìa Tam-hieàn Thaäp-Thaùnh; neáu luaän veà söï chöùng quaû, thì chính laø chö Phaät Nhö Lai. Ngöôøi tu nhaân, neân buoäc taâm thöôøng nieäm möôøi phöông chö Phaät. Ngöôøi chöùng quaû, laïi ñaëc khaûi theâm cho phaùp naøy laø vi dieäu thanh tònh ñeä nhaát thieàn. Neân bieát, phaùp moân deã nhaäp maø chöùng saâu, ñeàu khoâng gì baèng nieäm Phaät.

Than oâi! Ngöôøi hoïc ñaïo trong thôøi maït phaùp naøy, xem nheï vieäc deã

SOÁ 1962 - NGUÕ PHÖÔNG TIEÄN NIEÄM PHAÄT MOÂN 279

nhaäp maø laøm maát ñi söï chöùng saâu. Vì thaáy choã raøng buoäc ñoù neân thaät ñaùng thöông xoùt.!

Laïi nöõa, chö Phaät vì thaáy chuùng sinh thích xöng danh hieäu chö Phaät, ñeå caàu sinh veà nöôùc kia, neân chæ baøy phaùp moân xöng danh vaõng sinh nieäm Phaät. Vì chuùng sinh öa thích thaáy ñöôïc thaân Phaät, maø lo sôï chöôùng ngaïi khoâng thaáy, neân Ngaøi chæ baøy phaùp moân Quaùn töôùng dieät toäi. Chuùng sinh coù meâ taâm chaáp caûnh, neân Ngaøi chæ baøy phaùp moân Chö caûnh duy taâm. Chuùng sinh vì chaáp thaät höõu, neân Ngaøi chæ baøy phaùp moân Taâm caûnh ñeàu lìa. Chuùng sinh öa ñònh thaâm tòch, höôùng veà voâ sinh dieät, neân Phaät chæ baøy phaùp moân Taùnh khôûi vieân thoâng.

Cao caû thay! Ñöùc Theá Toân kheùo cöùu naïn chuùng sinh, khai thò ra moät con ñöôøng thaúng ñeán quaû Boà-ñeà. Phaùp moân thaäm thaâm ñoù chính laø nieäm Phaät. Chæ mong baäc Ñaïi trí löôøng xeùt baäc sanh ñaéc bieát ñöôïc ngöôøi thaâm tu ñònh tueä, kheùo giaûi kinh luaän, xin xeùt laïi phaùp moân naøy cuøng caùc kinh lieãu nghóa Ñaïi thöøa, coù thaâu heát nghóa lyù khoâng cuøng taän, xin haõy noùi ra. Neân bieát, xöng moät danh hieäu Phaät, trí saâu thì saâu, moät lôøi maø ñaày ñuû heát caùc phaùp moân, tin thì coù chöùng nghieäm vaäy.

Treân ñaây toâi ñaõ trình baøy xong yù nghóa cuûa naêm phaùp moân nieäm Phaät. Baây giôø laàn löôït veà phöông tieän theå nhaäp.

Neáu nhö haønh giaû nieäm xöng A-di-ñaø-Phaät, taâm taâm nguyeän sinh veà nöôùc Cöïc laïc, ñoù chính laø Xöng danh vaõng sinh moân. Haønh giaû töôûng töôïng ra Phaät thaân, chuyeân chuù khoâng thoâi, lieàn ñöôïc thaáy Phaät, quang minh röïc rôõ, chieáu ñeán ngöôøi haønh trì, luùc naøy bao nhieâu toäi nghieäp ñeàu tieâu tröø, ñoù chính laø Quaùn töôùng dieät toäi moân. Laïi quaùn thaân Phaät naøy do taâm khôûi ra, khoâng taùch bieät caûnh giôùi, ñaây laø Chö caûnh duy taâm moân.

Laïi quaùn taâm naøy cuõng khoâng coù töï töôùng coù theå ñaéc, töùc laø Taâm caûnh caâu ly moân. Haønh giaû luùc naøy höôùng taâm vaøo ñònh tòch tònh thaâm saâu, buoâng boû heát taát caû taâm yù vaø yù thöùc, thaâm nhaäp Nieát-baøn, ñöôïc möôøi phöông chö Phaät gia bò hoä nieäm, höng khôûi Baùt-nhaõ moân. Baáy giôø, haønh giaû chæ trong moät nieäm lieàn laøm thanh tònh coõi Phaät vaø thaønh töïu yù nguyeän cöùu ñoä chuùng sinh.

Nhö vaäy thì coâng ñöùc sôû höûu cuûa boán moân tröôùc, traêm ngaøn vaïn phaàn cuõng khoâng baèng moät. Vì sao? Vì voâ coâng duïng vò. Coù theå laáy moät thaân laøm voâ löôïng thaân, xoay vaàn tuï taäp, Phaät quaùn nieäm hoä trì. Phaùp moân cuûa chö Phaät cuøng taän voâ bieân, nguyeân nhaân cuûa Phoå-hieàn thaûy ñeàu vieân maõn. Do boån nguyeän löïc ñoù vaø phaùp nhö theá, töùc laø Taùnh khôûi vieân thoâng moân.

Hoûi: Vì sao goïi laø Nhaát haønh Tam-muoäi?

SOÁ 1962 - NGUÕ PHÖÔNG TIEÄN NIEÄM PHAÄT MOÂN 281

Ñaùp: Trong kinh Ñaïi Baûo Tích, phaåm 116 coù noùi: “Vaên-thuø-sö-lôïi baïch Phaät raèng: Baïch Theá Toân, phaûi tu taäp theá naøo ñeå mau chöùng ñaéc quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà?” Phaät ñaùp: “Ñoái vôùi Nhaát haønh Tam-muoäi, neáu keû thieän nam, ngöôøi thieän nöõ naøo tu taäp haïnh aáy thì seõ mau chöùng quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà.”

Vaên-thuø-sö-lôïi baïch Phaät: “Taïi sao laïi goïi laø Nhaát haønh Tam- muoäi?”

***Phaät daïy:*** “Moät töôùng phaùp giôùi, buoäc duyeân phaùp giôùi, ñoù goïi laø Nhaát haønh Tam-muoäi. Nhö thieän nam, thieän nöõ naøo muoán theå nhaäp vaøo Nhaát haønh Tam-muoäi, thì tröôùc neân nghe Baùt-nhaõ ba-la-maät, nhö thuyeát maø haønh trì, roài sau môùi coù theå nhaäp vaøo Nhaát haønh Tam-muoäi. Nhö phaùp giôùi duyeân thì baát thoaùi chuyeån, baát hoaïi dieät, baát tö nghì, voâ ngaïi voâ töôùng. Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo muoán nhaäp vaøo Nhaát haønh Tam-muoäi thì neân ôû choã vaéng veû thanh nhaøn, xaû heát loaïn yù, khoâng giöõ töôùng maïo, nhaát taâm nieäm Phaät, chuyeân xöng danh hieäu, tuøy theo phöông cuûa chö Phaät, ñoan thaân chaùnh höôùng, nieäm nieäm töông tuïc danh hieäu Phaät, thì ôû trong moät nieäm ñoù seõ thaáy caû tam theá chö Phaät.

Vì sao? Vì nieäm moät vò Phaät coâng ñöùc voâ löôïng voâ bieân; coâng ñöùc aáy cuøng vôùi voâ löôïng chö Phaät khoâng khaùc. Nhö theá, khi nhaäp vaøo Nhaát haønh Tam-muoäi, thì bieát heát töôùng cuûa haèng haø sa chö Phaät trong phaùp giôùi khoâng sai bieät. Lôøi vaên naøy coù theå minh chöùng.

Hoûi: Ngöôøi phaàn nhieàu veõ töôïng Phaät roài laáy ñoù ñeå quaùn töôûng leã baùi. Ñieàu ñoù coù Thaùnh nhaân naøo daïy chaêng?

Ñaùp: Kinh Ñaïi Baûo Tích quyeån 89 coù noùi: Baáy giôø Ñaïi Tinh Taán Boà-taùt hoïa ra hình töôïng Phaät, roài ñem vaøo trong choán nuùi saâu yeân tónh khoâng coù boùng ngöôøi caàm thuù qua laïi, Ngaøi môû böùc töôïng hoïa ra laáy coû laøm toøa, ñaët töôïng hoa leân ñoù roài ngoài kieát giaø, chaùnh thaân chaùnh nieäm, quaùn Ñöùc Nhö Lai khoâng rôøi vaø tö duy raèng: “ Ñöùc Nhö Lai thaät hi höõu vi dieäu.” Ñoái vôùi töôïng hoïa maø Ngaøi coøn ngoài ngay ngaén vaø taùn thaùn vi dieäu nhö vaäy, huoáng nöõa ñoái vôùi thaân Nhö Lai Chaùnh Bieán Tri!

Boà-taùt laïi nghó raèng: “Ta phaûi quaùn Phaät theá naøo ñaây?” Baáy giôø, coù vò thaàn trong röøng bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa Boà-taùt lieàn baïch raèng: “Thieän nam töû, oâng ñang nghó laø phaûi quaùn töôûng Phaät theá naøo phaûi khoâng?” Thaàn laïi ñaùp: “Neáu muoán quaùn Phaät, neân quaùn hoïa töôïng. Quaùn hoïa töôïng naøy khoâng khaùc Ñöùc Nhö Lai, ñoù goïi laø quaùn Phaät. Quaùn Phaät nhö theá môùi goïi laø thieän quaùn.

Luùc aáy, Tinh Taán Boà-taùt laïi nghó: “Ta nay laøm theá naøo ñeå quaùn

SOÁ 1962 - NGUÕ PHÖÔNG TIEÄN NIEÄM PHAÄT MOÂN 281

töôûng böùc hoïa töôïng naøy vaø quaùn töôûng chö Nhö Lai ñaây?”

Roài laïi suy nghó: “Böùc hoïa töôïng naøy laø phi giaùc, phi tri; taát caû caùc phaùp cuõng ñeàu nhö theá, chæ coù danh töï. Danh töï nhö theá, töï taùnh laø khoâng tòch, voán khoâng coù sôû höõu; thaân cuûa Nhö Lai, töôùng cuõng nhö theá. Töôïng hoïa laø phi chöùng phi quaû. Phi chöùng laø khoâng ñaït ñöôïc, laø khoâng truï, khoâng ñeán, khoâng ñi, khoâng sinh, khoâng dieät, khoâng tònh, khoâng saéc, khoâng tham saân si. Hoaï töôïng laø phi aám giôùi nhaäp, phi sô, trung, haäu; taát caû caùc phaùp cuõng ñeàu nhö theá; thaân töôùng cuûa Nhö Lai cuõng nhö theá. Hoïa töôïng nhö theá laø phi giaùc, phi tri, phi taùc; taát caû chö Phaät cuõng laïi nhö theá; cho ñeán luïc caên cuõng nhö theá.”

Boà-taùt quaùn thaân Nhö Lai nhö theá roài, ngoài kieát giaø trong suoát hai möôi moát ngaøy thì thaønh töïu ñöôïc Nguõ thoâng, cuùng döôøng chö Phaät. Chö Thieân ñem hoa ñeán raûi xuoáng cuùng döôøng vì Phaät ñaõ giaûng phaùp naøy. ÔÛ trong hoäi ñoù coù hai vaïn ngöôøi chöùng ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc; coù voâ löôïng A-taêng-kyø ngöôøi truï vaøo coâng ñöùc Nhò thöøa. Boà-taùt Ñaïi Tinh Taán ñoù töùc laø Phaät Thích-ca Maâu-ni. Vaên naøy coù theå minh chöùng.

Xeùt theo töù giaùo maø noùi, vì taâm khoâng töï sinh ra maø phaûi nhôø duyeân khôûi. Haønh giaû luùc nieäm Phaät, laáy yù töôûng laøm nhaân, coøn haøo quang cuûa Nhö Lai chính laø duyeân, cuõng goïi laø phaùp traàn, vì noù ñoái laïi vôùi yù caên. Khi ta khôûi nieäm töùc laø sinh khôûi quaùn töôûng. Xeùt ba töôùng cuûa caên traàn, naêng sôû naøy thaûy ñeàu ñoäng, luoân luoân sinh dieät, moät nieäm chaúng döøng, bieán khaép hö khoâng, voâ Phaät voâ nieäm, aáy laø Taïng giaùo cuûa Tieåu thöøa.

Töùc quaùn nieäm Phaät taâm, khôûi ra naêng sinh sôû sinh, khoâng coù choã naøo khoâng phaûi laø Khoâng. Voïng noùi laø taâm khôûi, taâm thaät ra khoâng coù khôûi.

Khôûi voán khoâng coù töï taùnh, theå cuûa noù laø khoâng. Choã quaùn Phaät töôùng nhö aûnh töôïng trong göông, laø hoa treân hö khoâng, voâ Phaät voâ nieäm, ñaây laø Thoâng giaùo cuûa Ñaïi thöøa. Töùc quaùn nieäm taâm Phaät, khôûi töùc laø phaùp giaû danh thaáu suoát caïnh, saâu voâ löôïng danh töôùng, nhö nhìn thaáy roõ loøng baøn tay, bieát roõ taâm naøy thì coù Nhö Lai taïng, ñoaën hoaëc nhieàu kieáp noùi chuùng chaân thöôøng, lìa moät beân, hieån baøy trung ñaïo, khoâng Phaät, khoâng nieäm, laø Ñaïi thöøa bieät giaùo. Töùc quaùn nieäm taâm Phaät, khôûi töùc khoâng, giaû töùc trung, caên hay traàn ñeàu töø phaùp giôùi khôûi ra. Khôûi moät nieäm cuõng vaäy, khaép coõi chö Phaät moät nieäm ñeàu chieáu soi; Luïc ñaïo chuùng sinh trong moãi saùt-na ñeàu phoå öùng, ñaàu tieân töùc laø sau cuøng, nay môùi ñöôïc giaùc tri. Nhö ngöôøi ñaïi phuù chaáp ñaù laø baùo vaät, töùc

SOÁ 1962 - NGUÕ PHÖÔNG TIEÄN NIEÄM PHAÄT MOÂN 281

khoâng xaõ nieäm maø laïi caàu ly nieäm, töùc moät beân maø ôû giöõa, voâ Phaät voâ nieäm. Ñaây laø Vieân giaùo cuûa Ñaïi thöøa.

Trong kinh Anh Laïc noùi roõ söï ñoán ngoä cuûa Nhö Lai, chính laø nghóa naøy vaäy.