LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 171

NIEÄM PHAÄT CAÛNH

**SOÁ 1966**

( QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1966

**NIỆM PHẬT CẢNH**

*Voâ Vi Töû Döông Kieät thuaät*

# LÔØI TÖÏA

*AÙi khoâng naëng chaúng sinh Sa-baø Nieäm chaúng nhaát chaúng sinh Cöïc laïc.*

Coõi Sa-baø nhô ueá, nôi Cöïc laïc thanh tònh. Tuoåi thoï cuûa con ngöôøi ôû coõi Sa-baø coù giôùi haïn, nhöng ôû Cöïc laïc thì khoâng giôùi haïn. Chuùng sinh ôû coõi Sa-baø bò nhieàu ñau khoå, nhöng ôû Cöïc laïc thì hoaøn toaøn an vui. Chuùng sinh ôû coõi Sa-baø theo nghieäp xoay chuyeån trong sinh töû luaân hoài, nhöng moät khi ñaõ ñeán nöôùc Cöïc laïc thì lieàn leân baäc Voâ sinh phaùp nhaãn; neáu muoán phaùt nguyeän ñoä sinh thì tuøy yù töï taïi, khoâng bò caùc nghieäp xoay chuyeån. Nhö vaäy thì tònh ueá, khoå vui, tuoåi thoï daøi hay ngaén, sinh töû hay khoâng sinh töû ñeàu do quaû baùo khaùc nhau, nhöng chuùng sinh môø mòt khoâng bieát. Thaät ñaùng buoàn thay!

Ñöùc Phaät A-di-ñaø laø ngöôøi ñöùng ñaàu nhieáp thoï chuùng sinh ôû Tònh

ñoä.

Ñöùc Phaät Thích-ca Nhö Lai laø vò thaày chæ ñöôøng chuùng sinh veà

Tònh ñoä, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, vaø Boà-taùt Ñaïi Theá Chí giuùp Phaät giaùo hoùa. Cho neân giaùo ñieån moät ñôøi cuûa Nhö Lai choã naøo cuõng caên daën, khuyeân neân vaõng sinh.

Ngöôøi xieån döông Phaät phaùp, giaùo hoùa chuùng sinh cuõng chính laø Ñöùc Phaät A-di-ñaø vaø Boà-taùt Quaùn AÂm, Theá Chí nöông thuyeàn ñaïi nguyeän: Ñi treân doøng soâng sinh töû nhöng khoâng vöôùng maéc vaøo hai beân bôø, khoâng leânh ñeânh giöõa doøng, laáy cöùu giuùp laøm Phaät söï. Cho neân trong kinh A-di-ñaø coù noùi: “Neáu coù thieän nam tín nöõ naøo nghe noùi

veà Ñöùc Phaät A-di-ñaø maø chaáp trì danh hieäu töø moät ngaøy cho ñeán baûy ngaøy, nhaát taâm baát loaïn thì ngöôøi ñoù luùc saép qua ñôøi ñöôïc Phaät A-di-ñaø vaø caùc Thaùnh chuùng hieän ra tröôùc ngöôøi ñoù. Ngöôøi ñoù luùc qua ñôøi taâm khoâng ñieân ñaûo lieàn ñöôïc vaõng sinh veà coõi Cöïc laïc.” Laïi nöõa, kinh noùi: “Chuùng sinh trong möôøi phöông nghe danh hieäu ta, nhôù nghó coõi nöôùc ta, gieo troàng coäi ñöùc, chí taâm hoài höôùng muoán ñöôïc sinh veà nöôùc ta; neáu ngöôøi aáy khoâng ñöôïc nhö nguyeän, thì ta khoâng truï thaønh Chaùnh giaùc.” Cho neân vieän Voâ thöôøng ôû tinh xaù Kyø-hoaøn khieán cho ngöôøi beänh maët xoay veà höôùng Taây khôûi töôûng aùnh saùng Di-ñaø chieáu khaép phaùp giôùi nhieáp giöõ chuùng sinh nieäm Phaät khoâng boû, Phaøm Thaùnh ñoàng moät theå, caên cô caûm nhaän töông öng nhau. Trong taâm chö Phaät, coõi traàn chuùng sinh cuõng laø coõi cöïc laïc. Trong taâm chuùng sinh nieäm Tònh ñoä cuõng laø nieäm ñöùc Phaät. Quaùn saùt ñieàu ñoù toâi cho raèng trí tueä deã sinh ra vì döùt tröø ñöôïc nghi ngôø; thieàn ñònh deã sinh vì taâm thöôøng an tònh; trì giôùi deã sinh vì xa lìa caùc nhieãm tröôùc; boá thí deã sinh vì deïp boû xan tham; nhaãn nhuïc deã sinh vì thöôøng nhu hoøa; tinh taán deã sinh vì khoâng lui suït; khoâng laøm ñieàu laønh, khoâng taïo vieäc aùc deã sinh vì nieäm thuaàn nhaát, nhöõng vieäc aùc ñaõ gaây, nghieäp baùo ñaõ hieän thì deã sinh vì sôï haõi xaáu hoå thaät söï. Tuy coù tu ñieàu laønh nhöng khoâng coù taâm kính tin, khoâng tin saâu, khoâng coù taâm hoài höôùng, khoâng phaùt nguyeän thì khoâng ñöôïc sinh leân baäc thöôïng phaåm thöôïng sinh. OÂi! Danh hieäu Di-ñaø voâ cuøng deã trì, coõi Tònh ñoä cuõng deã ñeán. Chuùng sinh khoâng theå trì, khoâng theå ñeán thì Phaät baèng vôùi chuùng sinh sao? Taïo aùc nghieäp thì vaøo ñöôøng khoå, nieäm Di-ñaø thì sinh Cöïc laïc, ñaây laø ñieàu Phaät noùi. Ngöôøi ñôøi sôï ñoïa ñòa nguïc laïi nghi ngôø vieäc vaõng sinh thì coù ñuùng chaêng?

Phaùp sö Tueä Vieãn cuøng caùc cao só Löu Di Daân v.v... ñôøi Taán keát Baïch Lieân xaõ ôû Loâ sôn roài doác söùc tinh thaønh nieäm Phaät. Sau ñoù baûy traêm naêm tu trì noái nhau, taêng tuïc ñeàu ñöôïc caûm öùng, chaúng ai khoâng thaáy coõi Tònh ñoä vaø hoï ñaõ ghi laïi. Haù laø bòa ñaët ö? Nhöõng saùch taùn thaùn giaùo quaùn Di-ñaø gom laïi cao nhö nuùi.

Nieäm Phaät Kính cuûa Ñaïi sö Thieän Ñaïo coù möôøi moät moân, laø ñöùng ñaàu trích daãn lôøi Thaùnh ñeå khai thò caùc hoaëc, caên nhaø toái muoân naêm nay ñöôïc tia saùng doïi ñeán; daïo treân soâng daøi ngaøn daëm maø khoâng caàn nhoïc söùc. Neáu chaúng phaûi laø thaân sau cuûa ngaøi Phaùp Taïng thì khoâng theå ñeán nôi naøy. Toâi töøng coù baûn vaên naøy nôi thaønh ñoâ. Neáu ai coù söï hieåu bieát, ñoïc ñeán nhöõng lôøi vaên trong quyeån saùch naøy thì ñeàu sinh tín taâm. Töø khi gaëp phaûi hình phaït naëng toâi caûm ngoä ñöôïc lôïi ích saâu xa aáy, neân muoán truyeàn roäng boån naøy. Nhaân ñaây toâi vieát lôøi töïa daãn.

Giöõa thu, naêm Bính thìn, nieân hieäu Hy Ninh thöù chín.

Truùc Song Nhò Buùt cuûa Ñaïi sö Lieân Trì ôû chuøa Vaân Theâ ñôøi Minh cheùp: Hai thaày Ñaïo Caûnh vaø Thieän Ñaïo ñaõ vieát Nieäm Phaät Kính, duøng nieäm Phaät vaø caùc phaùp moân khaùc ñeå ñoái chieáu nhau. Hai ngaøi noùi: “Coâng ñöùc nieäm Phaät vöôït hôn coâng ñöùc caùc phaùp moân khaùc caû traêm ngaøn muoân öùc laàn.” Coù theå goïi laø nieàm tin vöõng chaéc vaø lôøi leõ saùng toû, coù coâng ñöùc raát lôùn ñoái vôùi phaùp moân Tònh ñoä. Trong chöông noùi veà Thieàn toâng ñaõ noùi raèng Coâng ñöùc nieäm Phaät hôn coâng ñöùc tu thieàn, quaùn taâm, quaùn Voâ sinh caû traêm ngaøn muoân öùc laàn. Neáu ngöôøi hoïc nghi ngôø phaùp moân naøy thì toâi xin laøm chöùng. Coøn nhö noùi coù Thieàn khoâng coù Tònh ñoä laø coøn chaáp quaùn taâm maø khoâng tin coù coõi Tònh ñoä. Quaùn Voâ sinh maø khoâng tin coù coõi Tònh ñoä vaõng sinh thì chöa ñaït ñöôïc: Ngay nôi taâm laø coõi, khoâng bieát “Sinh töùc laø voâ sinh”, nghieâng veà “Chaáp khoâng” chaúng phaûi thieàn vieân ñoán. Traùi laïi khoâng baèng lyù taùnh tuy chöa ñöôïc saùng toû nhöng nieäm Phaät ñaõ thaønh Tam-muoäi, ñaâu coù gì laøm laï? Neáu quaùn taâm maø kheùo hieåu ñöôïc taâm mình, quaùn voâ sinh maø ñaéc ñöôïc Voâ sinh nhaãn, ñaây chính laø cuøng ngöôøi nieäm Phaät sinh leân thöôïng phaåm thöôïng sinh. Ñaõ cuøng ôû moät nôi thì coù ai cao, ai thaáp?

- Baûn coå ghi:

Moä Sinh Nhaát dieäp kyù ghi vaøo ñaàu muøa thu naêm Kyû Hôïi, nieân hieäu Ninh Nguõ Nhaãm thöù hai ñôøi Thanh.

Sa-moân Phaùp Quaûng, Ñaïi ñöùc Hoaèng Luaät, ôû phía Ñoâng chuøa Chöông Nghóa, chaâu Phuïng Thaùnh kieåm duyeät.

Ñaïi phu Suøng Nhieáp kieåm giaûo, Ñaïi sö Thaùi Baûo Vieân Giaùo ñöôïc vua ban taëng ca-sa tía.

Sa-moân Tri Chieâu xem xeùt kyõ caøng.

OÂi! Nieäm Phaät Tam-muoäi gioáng nhö chieác göông lôùn chieáu soi muoân vaät. Taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân nhö boùng trong göông, haøng ba thöøa naêm thöøa töø ñaây maø ñöôïc ngoä nhaäp. Thieát nghó ñaây laø then choát cuûa Haûi taïng, laø dieäu moân ñi vaøo ñaïo. Gioáng nhö giöõ meï ñeå bieát con, coù goác bieát ñöôïc ngoïn. Naâng taám löôùi thì loã löôùi ñeàu ñoäng, naém aùo thì caùc sôïi chæ ñeàu theo. Cho neân trong kinh Hoa Nghieâm coù ví duï: Ví nhö duøng gaân sö töû laøm daây ñaøn, khi khaûy leân thì caùc aâm thanh khaùc ñeàu baët. ÔÛ ñôøi coù nhöõng vò sö xem thöôøng nieäm Di-ñaø, nghieâng veà tu haïnh Boà-taùt, trì Ñaø-la-ni, tu thieàn ñònh. Ñaây laø vieäc raát sai laàm. Ngoaøi Taây phöông khoâng coù rieâng coõi cuûa Quaùn AÂm , chín phaåm ñeán öùng ñeàu naâng ñaøi sen. Hình töôïng Dieäu Quaùn noùi: “Taâm naøy laø Phaät”, cho neân caùc ngaøi Baùch Tröôïng, Trí Giaùc... ñeàu khai trieån phaùp moân Tònh ñoä, khuyeân moïi ngöôøi

SOÁ 1966 - NIEÄM PHAÄT CAÛNH, Quyeån Thöôïng 429

nieäm Phaät. Lôøi noùi gom laïi caû muoân quyeån, saùch ñaày caû loøng bieån, ñaëc bieät coù theå ñaày ñuû kim baøi cho ngöôøi khinh thöôøng ö? Rieâng quyeån Nieäm Phaät Kính cuûa hai thaày chia ra möôøi moät moân ñeå höôùng daãn moïi taàng lôùp tu taäp. Ngöôøi nghi ngôø thì coù theå laáy quyeån saùch baùu naøy töôùi taåm vaøo taâm hoàn hoï cho töôi maùt. Ñaïi sö Vaân Theâ raát thaùn phuïc saùch naøy. Neáu ai doác loøng tin, hieåu roõ, coù coâng phu tu Tònh ñoä thì ñöôïc coâng ñöùc raát lôùn nôi coõi Tònh ñoä.

Nhöõng baûn khaéc goã phaàn nhieàu sai, nay ñöôïc baûn ôû chuøa Quoác hoan, neân chuyeân theo baûn naøy. Neáu coøn nghi ngôø baøi töïa cuûa Döông Kieät thì döïa vaøo söï chuyeån duïng vaø lôøi giaûng giaûi cuûa baïn ñoàng tu roài ñoái chieáu vôùi baûn goác, truyeàn baù chaân lyù cao toät, muïc ñích ñeå nhaäp vaøo bieån trí maø thoâi.

Thöôïng tuaàn thaùng chaïp naêm Quyù Söûu, Dieân Baûo Nguyeân Long bieân taäp. Hoïc troø Löõ Ñaïi Coác ôû Giang Ñoâng kính ghi.