NIỆM PHẬT TAM-MUỘI BẢO VƯƠNG LUẬN

# QUYỂN TRUNG

1. **CHUYEÂN CHUÙ NIEÄM MOÄT CAÛNH Phaät HIEÄN TAÏI:**

Hoûi: Veà vieäc nieäm chuùng sinh laø chö Phaät vò lai, toâi ñaõ bieát huyeàn nghóa vaø söï lyù saâu roäng roài. Tuy nhieân, tu nhö theá e taâm taùn loaïn khoù kieåm soaùt. Nay toâi muoán hôïp nhaát, muoán chuyeån höôùng veà Taây phöông Cöïc laïc, nieäm moät Ñöùc Phaät (A-di-ñaø), ngoõ haàu ñaït ñöôïc ñòa vò Baát tho- aùi chuyeån, döùt tröø taâm höõu laäu, cheøo thuyeàn trong ao huyønh kim (Lieân trì), leã Ñöùc A-di-ñaø treân ñieän ngoïc, thaáu suoát ba ñôøi, thaám nhuaàn ngoâi cöûu phaåm, nhö theá coù ñöôïc hay khoâng?

Ñaùp: Trong luaän Thaäp Truï Tyø-baø-sa cuûa Boà-taùt Long Thoï taïo, giaûi thích kinh Hoa Nghieâm, phaåm Dò Haønh Ñaïo coù noùi: “Ñaïo Boà-taùt coù haïnh khoù laøm, nhö keû cheøo thuyeàn treân ñöôøng loä; coù haïnh deã laøm nhö cheøo thuyeàn treân maët nöôùc.” Löïc baûn nguyeän cuûa Ñöùc Phaät A-di- ñaø laøvoâ cuøng taän. Neáu coù chuùng sinh naøo nghe danh hieäu Ngaøi, sinh loøng tin töôûng, muoán sinh veà theá giôùi Cöïc laïc, thì keû ñoù nhö thuyeàn gaëp nöôùc, laïi coù gioù lôùn, chæ moät laùt cheøo ñaõ ñi nghìn daëm, ñeán bôø khoâng coù gì laø khoù. Nhôø löïc baûn nguyeän ñoù maø phuï thaân cuûa Ñöùc Phaät vaø saùu vaïn quyeán thuoäc gioøng hoï Thích-ca ñeàu ñöôïc vaõng sinh Cöïc laïc. Do vì, Ñöùc Phaät A-di-ñaø vaø chuùng sinh ôû theá giôùi Sa-baø coù duyeân saâu naëng vôùi nhau. Nay oâng chuyeân chuù vaøo moät caûnh ñeå tu haønh, ñoù laø phöông phaùp raát hay ñeå thaáu suoát troïn veïn chö Phaät ba ñôøi.

Hoûi: Ngöôøi tu haønh neáu chuyeân chuù vaøo moät caûnh, thì deã thaáu suoát chö Phaät ba ñôøi, ñieàu naøy laø chaéc thaät. Nhöng xöng danh hieäu Ñöùc Phaät A-di-ñaø, caàu nguyeän vaõng sinh theá giôùi Cöïc laïc cuõng laø phaùp höõu vi hö nguïy, e gioù nhieàu thôøi soùng to, taâm khoù chaùnh ñònh. Sao khoâng töø boû moïi yù töôûng rong ruoåi beân ngoaøi, chæ caàn nhieáp taâm vaøo trong cho phuø hôïp vôùi yù chæ voâ vi?

Ñaùp: Phaùp höõu vi tuy nguïy, nhöng boû noù thì ñaïo nghieäp khoâng thaønh. Phaùp voâ vi tuy chaân nhöng chaáp tröôùc vaøo noù thì tueä taâm khoâng trong saùng. Kinh noùi: “Chaùn lìa coâng ñöùc höõu vi, ñoù laø nghieäp ma, ñaém

tröôùc vaøo coâng ñöùc voâ vi, ñoù cuõng laø nghieäp ma.” Nay trong oâng coøn traøn ñaày taâm chaùn lìa vaø öa thích giao tranh thì laøm sao giaûi thoaùt ra khoûi löôùi ma ñöôïc.

Laïi neáu Thaùnh hieàn nhieáp taâm roài cho ñoù laø trong, phaøm phu yù töôûng rong ruoåi roài cho ñoù laø ngoaøi, rong ruoåi beân ngoaøi laø loaïn, nhieáp taâm beân trong laø ñònh; laïi söï rong ruoåi trong ngoaøi, khoâng phaûi laø söï nhieáp taâm cuûa nieäm Phaät Tam-muoäi. Khi chuù giaûi kinh Duy-ma, Phaùp sö La-thaäp coù keå caâu chuyeän: “ÔÛ nöôùc noï coù moät coâ gaùi thaân theå saéc vaøng roøng. Coù ngöôøi con tröôûng giaû teân Ñaït-moä-ñaø-la ñem ngaøn löôïng vaøng môøi vaøo röøng truùc. Luùc ñoù, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi bieán thaønh moät vò cö só ñöùng giöõa ñöôøng, thaân maëc aùo baèng ngoïc baùu raát ñeïp. Coâ gaùi thaáy cö só trong loøng öa muoán chieác aùo. Boà-taùt Vaên-thuø noùi: “Coâ muoán ñöôïc chieác aùo ngoïc baùu naøy thì neân phaùt taâm Boà-ñeà.” Coâ gaùi hoûi: “Theá naøo laø phaùt taâm Boà-ñeà?” Boà-taùt Vaên-thuø ñaùp: “Chính laø thaân coâ.” Coâ gaùi hoûi: “Sao laø thaân toâi?” Boà-taùt Vaên-thuø ñaùp: “Boà-ñeà taùnh roãng rang, thaân coâ cuõng roãng rang, cho neân chính laø thaân coâ vaäy.”

Coâ gaùi naøy xöa cuõng töøng ôû phaùp hoäi ngaøi Ca-dieáp gieo troàng caùc caên laønh, roäng tu trí tueä. Do vaäy, nghe lôøi Boà-taùt noùi, lieàn chöùng Voâ sinh phaùp nhaãn. Sau khi chöùng Voâ sinh phaùp nhaãn, coâ beøn ñoái tröôùc Boà-taùt baøy toû saùm hoái loãi laàm ham muoán aùi duïc cuûa mình, sau ñoù quay ra ñi vôùi ngöôøi con tröôûng giaû vaøo röøng. Khi vaøo trong röøng, coâ gaùi hoùa hieän thaân mình cheát, sình thuùi hoâi dô. Ngöôøi con tröôûng giaû thaáy vaäy, sinh taâm lo sôï, ñi ñeán hoûi Phaät. Phaät vì ngöôøi ñoù maø thuyeát phaùp, ngöôøi ñoù nghe phaùp cuõng chöùng ñöôïc Voâ sinh phaùp nhaãn.

Luùc chöa chöùng quaû ñaïi giaùc, töùc chöa raûnh vieäc laøm, cho neân goïi laø nhaãn. Nhö quaùn töôùng thaân mình vaø quaùn thaät töôùng cuûa thaân Phaät, thì thaân ngöôøi nöõ roãng rang, thaân Phaät cuõng roãng rang, chöa töøng coù söï sai khaùc. Theá thì nghóa Boà-ñeà laïi coù söï sai khaùc hay sao?

Do nhö theá, neân taát caû phaùp höõu vi ñeàu laø phaùp voâ vi, taát caû trong ngoaøi ñeàu chaúng phaûi trong ngoaøi. Song, taïi höõu maø chöa töøng coù höõu, höõu maø thöôøng coù voâ; taïi voâ maø chöa töøng coù voâ, voâ maø thöôøng coù höõu. Ñaõ nhö theá thì oâng coøn lo gì nôi Phaät coù töôùng, nôi taâm coù nieäm sao.

# ÐÔØI NAØY ÐÔØI SAU TUØY THUOÄC VAØO MOÄT NIEÄM VAØ MÖÔØI NIEÄM:

Hoûi: Noùi veà ñaïo deã laøm vaø khoù laøm, quaùn thaân töùc laø Boà-ñeà, yeáu chæ ñoù ñaõ roõ raøng khoâng coøn thaéc maéc. Song, con ngöôøi ôû ñôøi thaät mau choùng, chaúng khaùc gì chôùp loùe löûa xeït, moät nieäm si laïc thì hoái haän khoâng kòp. Ngöôøi tu haønh ñoái vôùi thaân coøn khoâng tham tieác, thì ñoái vôùi

thaân tham tieác laøm gì. Nhöng toâi chæ sôï moät hôi thôû ra khoâng hôi thôû vaøo laø ñaõ qua ñôøi sau, nhö coû boâng gioù cuoán khoâng bieát ñi veà ñaâu? Mong ngaøi chæ daïy phaùp moät nieäm vaø möôøi nieäm, ñeå cho toâi coù theå döï bò ñôøi sau?

Ñaùp: Chuùng ta gaëp ñöôïc phaùp moân Tònh ñoä laø coù phöôùc nghieäp vaø coâng ñöùc lôùn. Haøng Nhò thöøa ngöng trong caûnh hö voâ, ñaém tröôùc ngoan khoâng, sôï haõi caùc töôùng, khoâng nhôù nghó chuùng sinh, vì theá khoâng coù Tònh ñoä, chæ duy Ñaïi thöøa môùi coù Tònh ñoä.

***Trong kinh Bi Hoa*** noùi: “Ñöùc Phaät A-di-ñaø , tieàn thaân laø vò Chuyeån Luaân vöông, teân laø Voâ Traùnh Nieäm. Vò Luaân vöông coù baûy baùu, ngaøn con, heát thaûy ñeàu ñaày ñuû. Nhôø coù söï daãn daét cuûa Thieän tri thöùc laø ñaïi thaàn Baûo Haûi, nhaø vua ñoái tröôùc Baûo Taïng Nhö Lai phaùt taâm Boà-ñeà, nguyeän giöõ laáy theá giôùi Cöïc laïc. Nhö vaäy, trong taát caû caùc kinh, bieát teân caùc vò Phaät, Boà-taùt Thanh vaên ñeàu laø ngaøn ngöôøi con cuûa Ngaøi thuôû xöa. Vò thaùi töû ñaàu teân Baát Thuaán laø Quaùn Theá AÂm Boà-taùt, vò thöù hai laø Ma ni, laø Ngaøi Ñaïi Theá Chí Boà-taùt, vò thöù ba teân Vöông Chuùng laø ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-taùt, vò thöù tö teân Naêng-giaø-noâ laø ngaøi Kim Cöông Trí Hueä Quang Minh Boà-taùt,vò thöù naêm teân Voâ UÙy laø ngaøi Lieân Hoa Toân Nhö Lai, vò thöù saùu teân Yeåm-baø-la laø ngaøi Hö Khoâng Quang Minh Boà- taùt, vò thöù baûy teân Thieän Tyù laø ngaøi Sö Töû Höông Boà-taùt, vò thöù taùm teân Mieân Ñoà laø ngaøi Phoå Hieàn Boà-taùt, vò thöù chín teân Maät Toâ, töùc laø ngaøi A-suùc-beä Phaät.

Thaùi töû Maät Toâ, töø luùc phaùt Boà-ñeà taâm cho ñeán khi thaønh Phaät, moãi khi ñi ñöùng, ôû töøng moãi böôùc chaân, taâm nieäm Ngaøi luoân nghó ñeán chö Phaät. Do nhaân duyeân nhö theá, ngaøy nay Ngaøi thaønh Chaùnh giaùc laøm giaùo chuû ôû coõi Dieäu Laïc. Chuùng ta khi ñi kinh haønh treân ñöôøng roäng, hoaëc böôùc vaøo röøng saâu, khoâng khaùc gì caùi thaáy cuûa thaùi töû Maät Toâ. Nhö theá, khi chuùng ta vaøo nôi naùo nhieät, hay ôû choán bình an vôùi ñuû veû trang nghieâm, hoaëc ñang cöôõi ngöïa xe voäi vaõ, haù chaúng theå duïng taâm nieäm Phaät trong töøng böôùc, töøng böôùc moät ñöôïc hay sao? Chuùng ta neáu laøm ñöôïc nhö theá thì so vôùi tieát thaùo ngöôøi xöathì khoâng coù gì laø sai khaùc vaäy.

Con ngöôøi ôû ñôøi, luùc aên uoáng, vui chôi, giao teá… trong voøng sinh

töû, chöa coù khi naøo maø coù theå vöôït ra ngoaøi hôi thôû. Nhöng moät hôi thôû ra maø khoâng trôû laïi, laø ñaõ thuoäc veà ñôøi sau, ñuùng nhö lôøi oâng noùi: Con ngöôøi nieäm Phaät ôû ñôøi phaàn nhieàu laáy baùu ngoïc, thuûy tinh, kim cöông, haït Boà-ñeà, caùc thöù goã… laøm chuoãi nieäm Phaät. Coøn ta thì laáy hôi thôû ra vaøo laøm chuoãi baùu, moãi khi xöng danh hieäu Phaät, tuøy theo hôi thôû ra vaøo

maø coù ñöôïc söï nöông töïa lôùn, nhö theá thì coøn lo sôï gì hôi thôû ra khoâng trôû laïi laø thuoäc veà ñôøi sau ö?

Toâi thöôøng ñi ñöùng naèm ngoài ñeàu duøng xaâu chuoãi hôi thôû naøy maø nieäm Phaät. Giaû söû coù hoân meâ, thì cuõng ngaäm Phaät maø nguû, tænh giaác laïi tieáp tuïc nieäm. Nhö vaäy, trong côn moäng, duø chöa töï chuû cuõng thaáy Phaät. Nhö coï caây laáy löûa, khoùi laø töôùng baùo hieäu cuûa löûa, thaáy coù khoùi nhaát ñònh löûa saép coù, cuõng nhö ngöôøi tu trong moäng thaáy Phaät thöôøng xuyeân, coøn lo gì Tam-muoäi khoâng thaønh. Ngöôøi tu nhö theá, töông lai seõ ñöôïc thaáy Phaät, thaân caän vôùi Phaät vaø ñöôïc Phaät thoï kyù. Ñöôïc nhö theá roài thì muoân vaät khoâng maát moät ñieàu gì. OÂng haõy neân coá gaéng!

Hoûi: Moät nieäm laø vaõng sinh hay möôøi nieäm laø vaõng sinh. Hai ñieàu naøy ñieàu naøo laø ñuùng, xin ngaøi giaûi thích?

Ñaùp: Chæ caàn moät nieäm, quyeát ñònh ñöôïc vaõng sinh Tònh ñoä, chöùng ngoâi Baát thoaùi chuyeån. Ñaây laø ñieàu ñuùng vaäy. Nhö lôøi Phaät ñaõ daïy, ngöôøi naøo phaïm toäi laøm thaân Phaät ra maùu, phaù huûy kinh ñieån, ñaùnh maéng caùc vò Tyø-kheo, taïo ñuû nguõ nghòch troïng toäi. Khi moät nieäm cöïc aùc thaønh thì ñoïa vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn nhanh nhö teân baén. Nay ngöôøi nieäm Phaät, vaõng sinh Tònh ñoä laø do moät nieäm cöïc thieän thaønh. Söï vaõng sinh veà Tònh ñoä nhanh nhö co duoãi caùnh tay. Moät nieäm tröôùc laø nguõ aám dieät, moät nieäm sau nguõ aám sinh. Gioáng nhö aán saùp in vaøo vaät, giôû aán leân thì thaønh vaên. Nhö theá ngöôøi ñöôïc vaõng sinh khoâng caàn ñôïi ñeán nieäm thöù hai, huoáng gì laø möôøi nieäm.

Ñaùnh taêng maéng Phaät, tuy khoâng phaûi laø toäi nghòch, nhöng cuõng ñoàng loaïi vôùi toäi nguõ nghòch. Laïi moät nieäm ñoïa laïc tam ñoà, nhö trong kinh noùi: “Xöa coù vò Sa-di raát thích aên toâ laïc, ñeán khi laâm chung chæ vì ham thích maø ñôøi sau ñoïa laøm coân truøng trong toâ laïc. Laïi nhö vôï cuûa tröôûng giaû Ñaïi Taùt-baø, moät hoâm ngoài soi mình tröôùc kính, khôûi taâm ñaém tröôùc thaân theå, veà sau baø ñi thuyeàn gaëp naïn gioù thoåi chìm, do nieäm aùi tröôùc thaân theå maø cheát laøm con gioøi ôû trong töû thi, khoâng chòu lìa ra. caùc vieäc ñoïa laïc khoå ñau nhö theá, voán do chæ moät nieäm, chaúng ñôïi ñeán möôøi nieäm. Laïi nhö trong kinh Voâ Löôïng Thoï coù noùi, chæ caàn moät nieäm nieäm Phaät luùc laâm chung, quyeát ñònh ñöôïc vaõng sinh veà theá giôùi Cöïc laïc. Sôû dó trong kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï noùi möôøi nieäm vaõng sinh laø coù lyù do. Bôûi vì ngöôøi ñang maéc beänh gaày yeáu, khí löïc hao toån, voâ cuøng yeáu ñuoái, cho neân phaûi xöng danh hieäu A-di-ñaø möôøi nieäm ñeå phuï trôï cho taâm nieäm beân trong. Neáu taâm nieäm maïnh meõ khoâng hoân meâ, thì chæ caàn moät nieäm nieäm Phaät quyeát ñöôïc vaõng sinh.

# TAÂM NAØY LAØ PHAÄT, TAÂM NAØY LAØM PHAÄT:

Hoûi: Nhö kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï ñaõ noùi: “Taâm naøy laø Phaät, taâm naøy laøm Phaät.” Theá taïi sao chuùng ta laïi phaûi ñoäng taâm nieäm danh hieäu Ñöùc Phaät A-di-ñaø vaø thöôøng quaùn töôûng theá giôùi Cöïc laïc ôû phöông xa. Vaû laïi, neáu nieäm chö Phaät ôû gaàn vaø cung kính chö Phaät vò lai, thì ñoù ñeàu laø caàu ôû ngoaøi taâm, sao goïi taâm naøy laø Phaät ñöôïc?

Ñaùp: Caâu oâng neâu ra laø khoâng ñuùng. OÂng chæ bieát daãn kinhnhöng hoaøn toaøn khoâng bieát nghóa lyù cuûa kinh. Kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï laø boä kinh thuyeát minh veà vieäc trì danh hieäu Phaät A-di-ñaø. Nhôø söï nieäm Phaät maø Phaät töø taâm töôûng sinh, noùi taâm naøy laø Phaät. Sao oâng laáy troäm phaùp quaùn Di-ñaø maø trôû laïi cheâ bai taâm Di-ñaø. Neáu nhö theá, khoâng nieäm Phaät maø noùi taâm naøy laø Phaät, khoâng töôûng aùc maø noùi taâm naøy laø aùc ñöôïc sao? Caû hai ñieàu ñoù laø khoâng ñuùng. Huoáng gì vò giaùo chuû theá giôùi Cöïc laïc laø Ñöùc A-di-ñaø chí toân, thì möôøi vaïn öùc nuùi Tu-di cuõng khoâng theå laøm chöôùng ngaïi nhaõn caên Ngaøi ñöôïc. Haèng haø sa aùnh saùng töôùng haûo ñeàu laø do töï löïc baûn nguyeän cuûa Ngaøi taïo thaønh, vaø ñoái vôùi chuùng sinh vaõng sinh coõi Cöïc laïc, thì trong khoaûng co duoãi caùnh tay lieàn ñöôïc vaõng sinh, sao coøn lo ngaïi ñöôøng ñi gaàn xa?

Hoûi: “Taâm naøy laø Phaät, taâm naøy laøm Phaät.” Toâi xin cung kính tin lyù naøy. Nhöng kinh Quaùn Voâ Löôïng Thoï naøy coù thuyeát minh veà möôøi saùu pheùp quaùn vaø hoaøng haäu Vi-ñeà-hy ñaõ chöùng ñaéc. Trong möôøi saùu pheùp quaùn, thì coù theå quaùn töôûng baêng, maët trôøi, nuùi vaøng saùng choùi… Coøn caùc phaùp nhö aùnh saùng cuûa ma, aùnh saùng cuûa Phaät, quaùn thaân mình, quaùn thaân ngöôøi ñeàu coù töôùng chaùnh taø laãn loän, laøm sao chuùng ta coù theå phaân bieät ñöôïc. Vôùi khuùc maéc ñoù, xin Ngaøi chæ baøy, ñeå ngöôøi nieäm Phaät, duø tu taäp moät mình khoâng gaàn thaày höôùng daãn, vaãn coù theå an taâm tu taäp?

Ñaùp: Vieäc quaùn töôûng baêng laø goác môû roäng ñeå quaùn töôûng ñaát löu ly, quaùn töôûng maët trôøi, laø ñeå daàn daàn höôùng ñeán aùnh saùng baïch haøo. Neáu töôùng töø töôûng maø hieän thì goïi laø mình, laø chaùnh. Khoâng theo töôûng hieän thì goïi laø ngöôøi, laø taø. Neáu quaùn töôûng töôùng baïch haøo, baïch haøo chöa hieän, chöa töôûng maét xanh, töôùng maét xanh laïi hieän, choã naøy laø traùi vôùi taâm quaùn töôûng, nhö theá laø sai laïc? Quaùn töôûng veà caùc phaùp khaùc cuõng nhö vaäy.

Laïi töôùng aùnh saùng cuûa ma thì coù hình boùng choùa maét, töôùng aùnh saùng cuûa Phaät thì khoâng coù boùng choùa maét. Do ñoù baøi keä trong kinh Laêng-giaø coù noùi:

*Coõi Phaät hôn taát caû,*

*Thanh tònh dieäu trang nghieâm: Röïc rôõ nhö löûa lôùn,*

*AÙnh saùng soi cuøng khaép Saùng böøng khoâng haïi maét, Bao truøm heát ba coõi.*

Hoûi: Nhö theá thì aùnh saùng hieän ra, böøng saùng vaø haïi maét laø aùnh saùng cuûa ma. Coøn aùnh saùng hieän ra, böøng saùng vaø khoâng haïi maét laø aùnh saùng cuûa Phaät sao?

Ñaùp: Neáu laø aùnh saùng chaân thaät, thì laøm cho ngöôøi nieäm Phaät thaân taâm ñöôïc laëng yeân thanh tònh. Coøn aùnh saùng nguïy taïo thì khieán cho ngöôøi nieäm Phaät thaân taâm xao ñoäng hoaûng hoát. Vì vaäy, trong kinh Nieát- baøn coù noùi: “Laëng trong thanh tònh, laø chaân giaûi thoaùt. Chaân giaûi thoaùt chính laø aùnh saùng cuûa Nhö Lai.”

Hoûi: Ñaáng chí nhaân xöa nay voán khoâng ñoäng töôûng, maø nay ta laïi duøng tö töôûng haù chaúng phaûi laø sai laàm ö?

Ñaùp: Hoaøn toaøn khoâng sai laàm, nhö kinh Ñaïi Oai Ñöùc Ñaø-la-ni noùi: “Ngöôøi naøo muoán vöôït thoaùt söï troùi buoäc ba coõi, caàn phaûi phaùt taâm ham muoán, thích töôûng nghó ñieàu voâ duïc.” Nay cuõng nhö theá, chuùng ta muoán tu phaùp nieäm Phaät, caàn phaûi coù taâm töôûng, töôûng caùc phaùp voâ töôûng. Vì theá, kinh Phöông Ñaúng Hieàn Hoä coù noùi: “Trong loøng ham muoán aùc töôûng ngöôøi nöõ, trong moäng seõ thaáy ngöôøi nöõ. Loøng ham muoán laønh töôûng Phaät, trong giaác moäng seõ thaáy Phaät.”

Chuùng ta caàn phaûi bieát, hai tö töôûng ñaây laø ñoàng laø töôûng, nhöng taùnh thieän aùc caùch bieät nhö trôøi vöïc. Ñang nghe noùi ñoù laø töôûng maø chaùn boû noù. Tuy khoâng chöûi maéng Phaät, phaù huûy kinh ñieån, cuõng vaãn chæ ñöôïc sinh veà nôi thieân cung Voâ töôûng. Neáu ai coá chaáp voâ töôûng roài deøm pha vieäc töôûng Phaät, haïng ngöôøi ñoù goïi laø huûy baùng Phaùp. Vì toäi huûy baùng Phaùp, quyeát seõ ñoïa ñòa nguïc möôøi phöông, khoù coù ngaøy thoaùt khoûi, laøm sao coù ñöôïc söï sinh veà coõi cung trôøi. Giaû söû coù ñöôïc sinh leân thieân cung Voâ töôûng, thì ñoù cuõng laø trôøi ngoaïi ñaïo, hoaøn toaøn khoâng phaûi laø con ñöôøng giaûi thoaùt. Kinh Nieát-baøn noùi: “Heã ai nghe tieáng troáng ñoäc, duø ôû xa hay gaàn ñeàu phaûi cheát.” Söï sai laàm naøy cuõng nhö vaäy, ngöôøi naøo nghe theo vieäc pheá boû tö töôûng, taát duø xa gaàn ñeàu ñoïa ñòa nguïc. Kinh noùi: “Coù khi caùch maët ñaát moät thöôùc hai thöôùc, du haønh qua laïi” laø yù ôû choã naøy. Ngöôøi pheá boû tö töôûng nhö theá thì laøm sao vöôït ra ngoaøi söï löu chuyeån cuûa tam giôùi, laøm sao ñöôïc vaõng sinh nôi chín phaåm lieân hoa. Huoáng nöõa. vieäc laøm chìm ghe hay noåi ghe, ñeàu laø do nöôùc noåi hay nöôùc cuoán. Cuõng vaäy, tö töôûng voïng töùc laø chuùng sinh, tö töôûng chaân töùc laø

chö Phaät. Lìa ra ngoaøi tö töôûng thì goïi laø caùi gì.

Hoûi: Söï ñaõ giaûi thích, coøn lyù thì nhö theá naøo?

***Kinh Ban-chu Tam-muoäi*** coù noùi: “Taâm khôûi töôûng töùc laø si meâ, voâ töôûng töùc laø Nieát-baøn.” Nay Ngaøi noùi phaûi duøng tö töôûng, e nhö theá khoâng traùi vôùi lyù kinh hay sao?

Ñaùp: Ñieàu naøy chaúng traùi vôùi lyù kinh. Neáu trong taâm coøn giöõ töôûng Phaät, thì trong taâm thöôøng töôûng ñeán Phaät. Coøn baèng boû tö töôûng Phaät, chaáp laáy aùc thuû khoâng ñoù khoâng phaûi laø voâ töôûng maø chính laø ñaïi si meâ. Chuùng ta ngaøy nay sôû dó hieåu ñöôïc Phaät, ñeàu do tö töôûng maø sinh, khoâng coù Phaät thì khoâng coù töôûng, nhö theá laøm sao coù si meâ. Ñoù chính laø phaùp quaùn Khoâng Tam-muoäi, chaúng phaûi laø taø kieán.

Nay oâng laïi hoûi veà lyù ñoù nhö theá naøo. Xeùt ngöôøi naøo ñaõ theå hieän ñöôïc baûn taùnh chaân thaät laëng leõ, thì taâm ngöôøi ñoù thöôøng roãng rang nhö hö khoâng, khoâng theå hoaïi dieät. Tuy vaïn phaùp roïi chieáu nhöng taâm chöa töøng coù nieäm. Ñoù laø chaân trí voâ duyeân, bôûi do khoâng coù nieäm maø goïi teân, coøn tuïc trí höõu duyeân bôûi do töôûng nieäm maø sinh. Laïi nöõa, töôûng chaúng khaùc khoâng, khoâng chaúng khaùc töôûng. Ñaây goïi laø lyù ñeä nhaát nghóa trung ñaïo, laø hieån baøy phaùp thaân.

Khoâng töùc laø töôûng, goïi laø lyù tuïc ñeá, haèng sa vaïn ñöùc ñeàu nöông vaøo tuïc ñeá, ñaây laø hieån baøy Baùo thaân. Töôûng töùc laø Khoâng, goïi laø lyù chaân ñeá, phaù tröø hai möôi laêm höõu, chöùng ñaéc hai möôi laêm Tam-muoäi, thöôøng Khoâng tòch tónh hoùa hieän, hoøa quang lôïi vaät, ñaây goïi laø Hoùa thaân. Nhö theá laø laáy tam quaùn quaùn tam ñeá, chöùng ñaéc tam ñöùc, thaønh töïu tam thaân, cho ñeán thaäp chuûng tam phaùp, coù gì maø chaúng chöùng ñöôïc. Theá maø muoán loaïi boû töôûng thanh tònh, giöõ laáy töôûng voâ töôûng hay sao, ñaõ beá taéc nôi cöûa thieàn ñònh, maø coøn coù theå roäng raõi vôùi vieäc thaønh Phaät ö?

***Kinh Laêng-giaø Maät Nghieâm*** noùi: “Thaø chaáp coù nhö nuùi Tu-di,” nghóa laø coøn tin coù nhaân quaû, coøn giöõ tö töôûng nieäm Phaät, laâm chung ñöôïc vaõng sinh veà theá giôùi Cöïc laïc. Laïi noùi: “Khoâng neân chaáp khoâng nhö haït caûi” nghóa laø khoâng tin coù nhaân quaû, huûy baùng phaùp nieäm Phaät, quyeát ñònh khi laâm chung seõ ñoïa ñòa nguïc A-tyø. Ñaây quaû thaät laø ñieàu ñaùng sôï.

# MAËT DAY VEÀ HÖÔÙNG TAÂY NIEÄM LÔÙN TIEÁNG:

Hoûi: Töôûng töùc laø voâ töôûng, toâi nghe theo lyù naøy. Coøn nhö trong kinh Phöông Ñaúng noùi: “Ngöôøi naøo tu phaùp moân voâ thöôïng thaäm thaâm dieäu thieàn ñònh, neân töôûng lieân tuïc töôùng baïch haøo cuûa Phaät keøm theo xöng danh hieäu Phaät ñeå ñöôïc thaéng ñònh. Sau khi taâm ñaõ kheá hôïp vôùi

ñònh roài, thì taâm vaø Phaät caû hai ñeàu maát.” Ñieàu naøy coù theå tin. Nhöng xeùt vieäc maëc nieäm laëng leõ (nieäm thaàm) thì Tam-muoäi töï ñeán, caàn gì phaûi to tieáng nieäm Phaät môùi thaønh töïu chaùnh ñaïo?

Ñaùp: Ñuùng nhö oâng hoûi, to tieáng nieäm Phaät cuõng khoâng coù gì sai, maø traùi laïi oâng hoûi nhö theá laø laøm roõ coâng naêng cuûa noù. Taïi sao? Bôûi vieäc thieát yeáu ñeå tröø taâm taùn loaïn laø giöõ tieáng nieäm Phaät laøm cho coù tieáng. Tieáng nieäm Phaät neáu khoâng roõ raøng, thì taâm nieäm rôøi raïc, hoang mang khoù ñònh, coøn tieáng nieäm Phaät roõ raøng, thì taâm ñöôïc chuyeân nhaát, khoâng coøn lo nghó, ñaây laø nghóa thöù nhaát. To tieáng nieäm Phaät, tieáng vang ra thì moïi tai hoïa xung quanh ñeàu tieâu, coâng ñöùc toøng laâm ngaøy caøng sung maõn, ñaây laø nghóa thöù hai. To tieáng nieäm Phaät thì deã caûm ñeán thaàn löïc cuûa chö Phaät, Boà-taùt khieán sinh ra caùc töôùng laønh, nhö Phaät phoùng haøo quang, hoa baùu rôi xuoáng laùc ñaùc nhö möa, ñaây laø nghóa thöù ba. To tieáng nieäm Phaät laø moät phöông tieän trôï nieäm thaàn dieäu, gioáng nhö khieâng khuùc caây naëng khoâng khieâng ñi noåi, nhöng chæ moät tieáng hoâ maø daét ñi noåi, ñaây laø nghóa thöù tö. To tieáng nieäm Phaät thì coù naêng löïc haøng phuïc caùc ma naõo, gioáng nhö trong traän chieán, bieát söû duïng tieáng troáng ñeå ñaøn aùp tinh thaàn ñoái phöông thì chaéc ñöôïc thaéng ñòch, ñaây laø nghóa thöù naêm.

To tieáng nieäm Phaät coù coâng ñöùc nhö theá sao laïi boû ñi. Neáu ngöôøi naøo chöa ñaït ñöôïc hai phaùp quaùn töôûng vaø tònh nieäm, ñònh vaø tueä töông öùng thì laøm sao thaáu roõ ñöôïc yù Phaät. Khoâng neân cho raèng moãi khi ñònh vaø tueä quaân bình, thì taâm vaø Phaät ñeàu maát, nhö lôøi oâng noùi. Vì vaäy trong baøi töïa cuûa Nieäm Phaät Tam-muoäi, ngaøi Tueä Vieãn ôû Loâ sôn coù noùi: “Xeùt veà coâng ñöùc cao sieâu vaø tu trì deã tieán, thì nieäm Phaät laø phaùp ñöùng ñaàu.”

Coøn noùi veà nieäm thaàm, neáu taâm chuyeân chuù laéng nghe danh hieäu Phaät, thì caùc traàn luïy thaûy ñeàu tieâu tan, caùc tình nieäm treä ngaên thaûy ñeàu saùng thoâng, ñoù chaúng phaûi laø choã chí dieäu cuûa thieân haï ñeå moïi ngöôøi noi theo phaùp chaáp trì Phaät hieäu hay sao. Laïi ñeå taùn thaùn coâng Ñöùc Phaät hieäu, kinh Hoa Nghieâm coù noùi: “Thaø chòu voâ löôïng khoå, ñöôïc nghe danh hieäu Phaät; khoâng thoï moïi ñieàu vui; chaúng nghe tieáng Phaät hieäu.”

Laïi nöõa, aâm thanh Phaät hieäu caøng vang xa, ñoù laø maàm moángphaùt sinh caùc ñieàu thieän. Gioáng nhö tieáng saám muøa xuaân, laøm khôûi ñoäng söï phaùt trieån caùc loaïi thaûo moäc, sao laïi xem thöôøng tieáng nieäm Phaät lôùn tieáng ñöôïc.

Hoûi: To tieáng vaø nhoû tieáng nieäm Phaät, coâng ñöùc sai khaùc, toâi xin ghi nhaän ñieàu naøy. Nay xin hoûi, möôøi phöông ñeàu coù chö Phaät, sao chæ

quay veà höôùng Taây, nhö theá coù gì chöôùng ngaïi hay khoâng?

Ñaùp: Caâu hoûi oâng vöøa neâu ra laø chaúng ñuùng. Ñieàu naøy chính trong caùc kinh Phöông Ñaúng Ñöùc Phaät ñaõ coù noùi roõ raøng, chaúng phaûi laø do ngöôøi sau naøy töï tieän baøy ra. OÂng sao laïi ñi huûy baùng kinh Phöông Ñaúng ö?

Hoûi: Xin ngaøi giaûi thích giaùo nghóa ngoài day maët veà höôùng Taây.

Lyù ôû nôi naøo?

Ñaùp: Cuõng coù caùi lyù cuûa noù. Nhö coù ngöôøi si meâ, thaáy Boà-taùt Quaùn Theá AÂm coù möôøi moät maët, baøn vaán naïn nhö theá naøy: “Sao Boà-taùt laïi khoâng laø möôøi hai maët.” Neáu chuùng ta tuøy theo ñoù maø traû lôøi, hoï laïi vaán naïn ngöôïc laïi “Sao khoâng laïi laø möôøi moät maët.” Nay oâng muoán laáy ñoâng ñeå noùi taây, vieäc aáy cuõng nhö ngöôøi si meâ vaäy.

Gioáng nhö ngöôøi meâ nguû chöa tænh, neáu giöõ ñöôïc thaân naøy khieán ñöôïc tænh taùo, ñeå taâm duyeân theo moät höôùng khoâng rôøi, quyeát coù theå tænh ngoä, coøn haïng nhö theá maø khoâng tænh ngoä, thì khoâng laøm sao coù theå giaùo hoùa ñöôïc, hoï chæ laø nhöõng ngöôøi ñaùng thöông maø thoâi.

Laïi trong kinh Thaéng Thieân Vöông, phaåm Nhò Haïnh coù noùi: “Nhö Lai coù taùm möôi töôùng haûo. Trong ñoù coù töôùng haûo quang minh coâng ñöùc coù teân laø Höôùng veà khaép taát caû chuùng sinh khoâng töø boû moät ai.” Nhö Ñöùc Phaät, ngaøi khoâng bao giôø xoay löng maø thöôøng höôùng maët veà chuùng sinh, chöù chaúng phaûi nhö ngöôøi beänh naëng, khoâng muoán thaáy vaø nghe tieáng ai. Quaû thaät ngaøi laø baäc raát ñaïi Töø ñaïi Bi.

Ñaïi sö Trí Giaû luùc coøn thô aáu, ngaøi thöôøng coù thoùi quen khi naèm thì chaáp tay, khi ngoài thì day maët veà höôùng Taây. Laàn hoài veà sau, luùc ngaøi ñoïc qua boán möôi taùm ñaïi nguyeän Phaät A-di-ñaø vaø chín phaåm vaõng sinh, lieàn caûm ñöôïc aùnh saùng chieáu khaép nuùi, nhaïc trôøi reàn vang. Sau khi vieân tòch, ngaøi lieàn ñöôïc vaõng sinh theá giôùi Cöïc laïc. Nhö theá, phaùp nieäm Phaät day veà höôùng Taây, khoâng phaûi laø vieäc ñaùng tuyeân döông sao.

Hoûi: Phaùp nieäm Phaät day veà höôùng Taây, toâi kính ghi nhaän. Coøn yù nghóa Ban chaâu nhö theá naøo, xin ngaøi giaûi thích?

Ñaùp: Ban Chaâu laø tieáng Phaïm, xöù naøy dòch laø Hieän tieàn, coù nghóa laø tö duy veà Phaät lieân tuïc, thì Phaät seõ hieån hieän trong ñònh. Coøn phaùp chín möôi ngaøy haønh ñaïo, chæ laø vieäc trôï duyeân cho phaùp tu Ban Chaâu, chöù khoâng phaûi laø nghóa chính.

Hoûi: YÙ nghóa Ban Chaâu laø choã dieäu nghóa cuûa phaùp moân Tònh ñoä, toâi ñaõ nghe ñaày ñuû. Nhöng vaøo thôøi caän ñaïi ngaøy nay, ñaõ coù ñöôïc maáy ngöôøi sau khi vaõng sinh Tònh ñoä, trôû laïi baùo tin. Nhö theá thì chuùng ta laøm

sao bieát laø ñaõ ñeán choã aáy?

Ñaùp: Phaùp sö Tueä Vieãn vaøo ñôøi Taán ôû Loâ sôn laø vò khôûi xöôùng phaùp moân Tònh ñoä. Tueä Vieãn ñöôïc Tam taïng Phaät-ñaø Baït-ñaø-la truyeàn daïy phaùp Nieäm Phaät Tam-muoäi. Ngaøi cuøng vôùi ñeä töû Tueä Trì, cao taêng Tueä Vónh nhoùm hoïp caùc só phu, quan laïi veà höu, ngöôøi aån daät nhö Toâng Naïp, Tröông Daõ, Löu Di Daân, Loâi Thöù Toâng, Chaâu Tuïc Chi, Taï Linh Vaän, Khuyeát Coâng Taéc... caû thaûy goàm moät traêm hai möôi ba vò cuøng nhau tu Tònh ñoä, ñuïc nuùi laøm baøi minh phaùt nguyeän caàu vaõng sinh. Baøi minh do Löu Di Daân tröôùc taùc, ñaïi löôïc nhö sau:

“Buoâng xaû voøng theá gian chìm ñaém, tænh ngoä kieáp voâ thöôøng choùng vaùnh, roõ ba baùo thöôøng xuyeân thoâi thuùc, bieát hieåm nguy thoaùt khoûi ñöôøng ra. Do ñoù taäp hôïp caùc hieàn só cuøng chí höôùng, ngaøy ñeâm kính caån chuyeân caàn, mong caàu Ñöùc A-di-ñaø töø bi teá ñoä. Duøng dieäu quaùn ñaïi nghi ñeå khai môû taâm hoàn, luyeän trí quaùn chieáu luoân roõ raøng chính tröïc. Ñeå taâm thöùc nhôø ñoù maø tænh ngoä, theå xaùc nhôø ñoù maø ñoåi thay, möôïn thaân giaû taïm ñeå vaøo Thaùnh chuùng, neùp boùng huyønh kha chö Phaät ñeå tröôûng döôõng taâm linh, maëc aùo giaûi thoaùt bay nôi coõi Cöïc laïc coù ao sen baùt ñöùc, thoåi ngoïn gioù thôm thanh tònh trôû veà ñoä keû cuøng ñöôøng laàm laïc. Thaân heát moïi an nguy maø luoân luoân hoøa muïc, taâm vöôït caû khoå vui vaãn töï taïi töôi vui. Troâng xuoáng tam ñoà thì hun huùt, nhìn laïi thieân cung thì ñaõ boû xa. Theo con ñöôøng Thaùnh chuùng, mong ñöôïc veà nôi coõi tòch tònh Nieát-baøn.” OÂng neân xeùt kyõ, ñaïo vi dieäu nhö theá, taïi sao chaúng hoaèng döông.

Phaùp sö Tueä Vieãn coù vieát lôøi töïa trong cuoán Nieäm Phaät Tam-muoäi raèng: “Sao goïi laø Nieäm Phaät Tam-muoäi? Nghóa laø nhôù chuyeân, töôûng laëng vaäy. Nhôù chuyeân thì chí khoâng dôøi ñoåi, töôûng laëng thì khí thanh thaàn saùng. Trí thanh thì trí giaùc soi khaép, thaàn saùng thì roïi khaép caùc choã toái taêm. Hai moùn naøy töï nhieân thaàm hôïp nhau, chung hoäi laïi maø thaønh ra choã duïng chí cöïc. Laïi caùc moân Tam-muoäi, teân cuûa noù raát saâu xa, nhöng trong xeùt coâng ñöùc raát cao vôøi vaø tu raát deã tieán, thì phaùp Nieäm Phaät Tam-muoäi laø ñöùng ñaàu. Neáu laáy choã chuyeân cuûa moãi ñònh, thì khoâng theå laáy ñònh naøo laø hay vaø ñònh naøo laø dôû.”

Laïi Taï Linh Vaän coù laøm baøi vònh caûnh Tònh ñoä nhö sau:

“Phaùp Taïng toâi voán ôû cung vua; loøng say meán ñaïo boû quoác thaønh; thaønh taâm phaùt khôûi boán taùm nguyeän; mong cöùu khaép cuøng caùc chuùng sinh; laäp moät tònh bang ñaày thaéng dieäu; ai naáy ñeàu ñuû veû tinh anh; khoâng giaø nua khoâng ñieàu ñau khoå; nöông ñaøi sen hoùa hieän du thaønh.”

Nay oâng hoûi raèng chöa thaáy ngöôøi naøo vaõng sinh trôû laïi baùo tin.

Toâi xin traû lôøi. ÔÛ trieàu Taán, coù oâng Khuyeát Coâng Taéc, nguyeän sau khi vaõng sinh trôû laïi baùo tin cho baïn beø. Veà sau oâng maát, moät ñeâm noï caùc ngöôøi baïn ôû trong chuøa Baïch maõ taïi Ñoâng kinh ñang laøm leã gioã oâng. Luùc ñoù, boãng nhieân chaùnh ñieän, vöôøn röøng trôû neân saùng loøa maøu vaøng kim, trong hö khoâng vang ra tieáng noùi: “Toâi laø Khuyeát Coâng Taéc, tröôùc ñaây coù nguyeän caàu vaõng sinh veà nöôùc Cöïc laïc, nay ñaõ ñaït thaønh sôû nguyeän, neân toâi trôû laïi baùo tin cho caùc vò hay.” Noùi xong, caùc töôùng laï ñeàu aån maát. Nhaân söï kieän naøy, Chi Ñaïo Laâm coù laøm baøi keä taùn thaùn sau:

*Laønh thay! Khuyeát Coâng Taéc Rung ñoäng caû ñaïi thieân Thaân sinh nôi Taây vöïc*

*Ñeå daáu laïi kinh ñoâng Giöõa trôøi boãng qua laïi Vang tieáng hieän dung hình Nay ta kính ca ngôïi*

*Thieät laø chuyeän linh thoâng.*

Laïi, Ngu Hieáu Kính cuõng coù laøm keä taùn thaùn:

*Laønh thay! Khuyeát Coâng Taéc Tröôùc neám phaùp vò ngoït*

*Bieát toâi muoán mong caàu Ñaïo aáy thaät laø quyù*

*Neân hieän aùnh saéc quang Dieäu töôùng thaät roõ raøng Khoâng queân nguyeän xöa cuõ Veà laïi vaõng Taây phöông.*

# MOÄNG TÆNH ÐEÀU CHÆ LAØ MOÄT TAÂM BÔÛI ROÕ TAM MUOÄI:

Khuyeát Coâng Taéc sau khi vaõng sinh hieän töôùng aùnh saùng kim saéc trôû laïi baùo tin, toâi ñaõ töøng nghe chuyeän naøy. Coù ñieàu, ñöùc Phaät voán daïy taát caû caùc phaùp ñeàu laø huyeãn moäng. Nhö theá khoâng bieát Ñöùc Phaät ta nieäm vaø caûnh Tònh ñoä ta sinh coù phaûi laø huyeãn moäng hay khoâng? Neáu caûnh ñoù chaúng phaûi laø huyeãn moäng, thì Phaät laø ôû ngoaøi taâm, coøn neáu laø huyeãn moäng, thì Phaät ôû trong moäng. Ví nhö caûnh trong moäng ñöôïc vaøng, nhöng tænh moäng roài thì khoâng ñöôïc gì caû. Toâi e sôï chí thaønh khaån thieát töôûng nieäm ba thaân, roát cuøng thaønh ra hö voïng. Xin ngaøi Töø bi vì toâi maø giaûng ñieàu naøy.

Ñaùp: Ñöùc Phaät ñöôïc nieäm vaø caûnh Tònh ñoä ñöôïc sinh ñeàu chaúng phaûi laø caûnh huyeãn moäng. Taïi sao bieát ñöôïc ñieàu naøy. Neáu ngöôøi tu

nieäm Phaät Tam-muoäi, nhö caûnh trong moäng ñöôïc vaøng, tænh roài khoâng coøn, thì ñoàng vôùi hö voïng, cöùu caùnh vaõng sinh Tònh ñoä, roõ raøng nhö theá, côù sao cho laø voïng? Nhö ngöôøi taäp luyeän phaùp thieân nhaõn, ñaàu tieân töôûng töôïng aùnh saùng cuûa vieân ngoïc löûa, töôûng maõi khoâng ngöøng, thì sau thaät söï phaùt ñöôïc thieân nhaõn, ñieàu naøy cuõng baûo laø voïng ñöôïc sao? Sao ñoàng vôùi caûnh khaùc, laø caûnh ñöôïc vaøng roát cuoäc khoâng coù ñöôïc? Theá neân, ñöøng xem vaät ôû xa baèng con maét caän thò, roài cho laø huyeãn moäng, ñöøng bao giôø cho raèng phaùp nieäm Phaät vaõng sinh toaøn laø caûnh huyeãn moäng.

***Laïi kinh Hoa Nghieâm*** noùi: “Taâm, Phaät vaø chuùng sinh caû ba ñeàu khoâng sai khaùc. Taâm meâ gioáng nhö ngöôøi moäng, thì chính phaùp giôùi chuùng sinh cuõng laø caûnh moäng. Taâm ngoä gioáng nhö ngöôøi tænh, thì moät phaùp giôùi chö Phaät laø caûnh thaät. Meâ vaø ngoä xöa nay cuõng chæ ôû moät taâm. Moäng vaø tænh chöa töøng rieâng hai choã.”

Kinh ñaõ noùi: “Roõ voïng voán laø chaân, thì thaáy ñöôïc Ñöùc Phaät Loâ- xaù-na cuõng nhö moäng” cuõng naøo sai. Ñaây laø ñieàu do taâm suy xeùt maø thaáy vaäy.

# NIEÄM BA THAÂN PHAÄT ÐEÅ PHAÙ TRÖØ BA CHÖÔÙNG:

Hoûi: Chö Phaät coù ba thaân. Nhôù nieäm ba thaân naøy laø theá naøo, mong ngaøi chæ baøy ñeå khoûi coù choã hieåu sai laïc?

Ñaùp: Tam thaân cuûa Phaät laø Phaùp thaân, Baùo thaân vaø Hoùa thaân. Phaùp thaân nhö theå taùnh maët traêng; Baùo thaân nhö aùnh saùng maët traêng vaø hoùa thaân nhö laø hình boùng cuûa maët traêng in treân nöôùc. Trong muoân ngaøn maët nöôùc ñeàu coù aùnh traêng. Nhö vaäy, traêng naøy nhieàu hay chæ coù moät. Khoâng theå noùi laø moät vì maët traêng hieän treân maët nöôùc thöôøng sai khaùc. Cuõng khoâng theå noùi laø nhieàu, vì hö khoâng chæ coù moät maët traêng. Nhö chöõ Phaïm thö y, thaáy ñieàu sai khaùc vaø coù raát nhieàu nghóa.

***Kinh noùi:*** “Hoaëc hieän thaân cao tröôïng saùu, ngang taùm thöôùc, ñeàu laø Phaät ôû trong nöôùc taâm cuûa chuùng sinh.” Nhö theá, Phaät xöa nay voán khoâng coù hình daùng, laøm sao laïi coù hai hình? Do ñoù, coõi tònh hay coõi ueá ñeàu ôû trong taâm mình vaäy.

Neáu muoán duøng phaùp ba thaân ñeå phaù tröø ba chöôùng, thì ngay ñaây neân xeùt roõ: Thaân Phaät ñoù laø do töø tu Chæ Quaùn maø sinh. Neáu Chæ vaø Quaùn khoâng quaân bình thì ba chöôùng seõ phaùt khôûi. Ngöôøi nieäm Phaät tu Chæ taâm traàm, thì chöôùng hoân aùm hieän khôûi, laøm chöôùng ngaïi cho hoùa thaân Phaät. Luùc ñoù neân duøng phaùp Quaùn ñeå phaán chaán taâm baèng caùch nieäm töôûng aùnh saùng baïch haøo cuûa Phaät, maø phaù tröø hoân aùm. Neáu tu Quaùn taâm phuø ñoäng, taát khoâng coù ñieàu aùc naøo maø khoâng taïo, laøm

SOÁ 1967 - NIEÄM PHAÄT TAM MUOÄI BAÛO VÖÔNG LUAÄN, Quyeån Trung 508

chöôùng ngaïi Baùo thaân, thì neân trôû laïi tu Chæ ñeå ngaên ngöøa caùc ñieàu aùc baèng caùch nieäm töôûng veà caùc nhaân laønh xöa cuûa Phaät. Ngaøi coù haèng sa coâng ñöùc, trí tueä vieân maõn, do ñoù maø chöùng ñöôïc Baùo thaân, phaù tröø chöôùng aùc nieäm. Coøn neáu chöôùng nhò bieân (ñoaïn vaø thöôøng) phaùt ñoäng, sinh ra nhieàu hieän töôïng laï luøng, vaïn töôùng laï luøng, vaïn töôùng laàm laïc, meàm cöùng phaù roái laøm chöôùng ngaïi Phaùp thaân Phaät, thì duøng phaùp trung ñaïo Ñeä nhaát nghóa Khoâng ñeå phaù tröø noù, nhö baøi keä sau noùi:

*Khoâng saéc khoâng hình töôùng Khoâng caên khoâng truï xöù*

*Vì khoâng sinh khoâng dieät Kính leã Voâ sôû quaùn (Phaät).*

Lyù voâ sôû quaùn naøy nhö luoàng gioù cöïc maïnh, thoåi tan ñaùm maây muø daøy ñaëc, laøm hieän baøy roõ raøng maët traêng baùu phaùp thaân thanh tònh, phaù tröø caùc chöôùng phieàn naõo ngaên ngaïi böùc baùch. Tuøy theo beänh maø cho thuoác, khoâng ngoaøi caùc ñieàu naøy. Ta ñaõ ñoàng hoùa vôùi ngöôøi, ngöôøi cuõng ñoàng hoùa vôùi ta, vaät vaø ta nhö nhau thì Tam-muoäi troøn ñaày maïnh meõ. Chuùng sinh voâ taän thì Tam-muoäi cuõng voâ cuøng.

Saùu ñieàu toâi trình baøy treân ñaây ñeàu laø noùi veà phaùp nieäm Phaät A- di-ñaø hieän taïi ñeå thoâng suoát yù nghóa nieäm chö Phaät ba ñôøi. Noùi roäng ra thôøi nhö caùc taäp: An laïc taäp; Thieän Thai Thaäp Nghi luaän; Thích quaàn nghi luaän cuûa Phaùp sö Hoaøi Caûm; Vaõng sinh truyeän; Phaùp baûo nghóa luaän cuûa thieàn sö Truø … ñaõ giaûng giaûi ñaày ñuû. Cuõng nhö trong Voâ thöôïng thaäm thaâm dieäu thieàn moân truyeän taäp phaùp baûo cuûa thieàn sö Phi Tích ñaõ noùi roõ raøng.