LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 172

BAÛO VÖÔNG TAM MUOÄI NIEÄM PHAÄT TRÖÏC CHÆ

**SOÁ 1974**

( QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ )

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1974

**BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ**

# LÔØI TÖÏA

Nieäm Phaät Tam-muoäi ñöôïc goïi laø Baûo vöông cuõng ví nhö ngoïc Ma-ni laø baùu vaät töôùi nhuaàn khaép taát caû baùu Tam-muoäi. Cuõng nhö vua Chuyeån Luaân laø vò vua thoáng laõnh khaép caùc vua Tam-muoäi, vì ñoù laø phaùp moân hoaøn haûo vaø nhanh choùng nhaát (vieân ñoán). Suoát caû moät ñôøi thuyeát phaùp giaùo hoùa cuûa Ñöùc Phaät, ñaàu tieân laø kinh Hoa Nghieâm, cuoái cuøng laø kinh Phaùp Hoa; khoâng thôøi naøo laø khoâng taùn döông khen ngôïi Baûo vöông Tam-muoäi naøy. Treân töø caùc Ngaøi Vaên-thuø, Phoå Hieàn cho ñeán caùc Ngaøi Vónh Minh, Sôû Thaïch, taát caû caùc baäc Thaùnh toå Boà-taùt ñeàu tu chöùng vaø hoaèng truyeàn roäng raõi moân tam nuoäi Baûo vöông naøy. ÔÛ ñôøi vaãn coøn laém keû ngu muoäi, aáy cuõng chæ vì cho töï taùnh Di-ñaø khoâng phaûi laø giaùo chuû coõi Taây phöông vaø duy taâm Tònh ñoä khoâng phaûi caùch ñaây möôøi vaïn öùc coõi neân cöù laàm nhaän aûnh duyeân cuûa luïc traàn laøm töôùng cuûa töï taâm, hoaøn toaøn khoâng bieát gì ñeán möôøi phöông phaùp giôùi moãi moãi ñeàu laø taâm töï taùnh, haù chaúng buoàn ö?

Cuoái ñôøi Nguyeân ñaàu nhaø Minh, taïi Ngaân giang coù baäc Ñaïi Thieän tri thöùc laø Ngaøi Dieäu Dieäp vì thöông keû meâ laàm taø kieán maø soaïn ra boä nieäm Phaät tröïc chæ goàm hai möôi hai thieân nhöng ñaõ thaát truyeàn töø laâu. Cho neân Ngaøi Vaân Theâ moãi khi muoán xem cuõng khoâng bieát tìm ñaâu ra ñöôïc.

Khoaûng nieân hieäu Thaàn mieáu, trong ñoáng saùch cuõ coå xöa Ngaøi Vaïn Dung Thieàn Baù may maén tìm ñöôïc pho kinh naøy, ñoàng nhö Phaùp sö

SOÁ 1974 - BAÛO VÖÔNG TAM MUOÄI NIEÄM PHAÄT TRÖÏC CHÆ, Quyeån Thöôïng 364

Ñöôøng Phi Tích soaïn boä Baûo vöông luaän cuøng laø moät loaïi saùch maø Ñaïi laõo Vaân Theâ chöa heà thaáy. Cö só Haøn Trieàu Taäp tröôùc tieân khaéc goã boä Baûo vöông luaän ñem trao cho Ngaøi Vaân Theâ, vaø tieáp tuïc khaéc baûn boä Tröïc chæ naøy ñeå laøm cho maët trôøi Phaät phaùp ngaøy caøng saùng theâm. Naêm ngoaùi taïm nguï ôû Tröôøng vu, trong ñoù coù cö só Xa Maät Phieàn, nhaân thoï quy giôùi vaø nghe giaûng veà Duy thöùc taâm yeáu vaø Ñaïi thöøa chæ quaùn cuûa Nam Nhaïc, beøn chuyeân taâm tu haïnh Tònh ñoä. Nhaân ba thaùng haï caám tuùc, chuyeân tu thoï trì danh hieäu Phaät, oâng nghó raèng boïn ngöôøi cuoàng voïng ngaøy nay ña phaàn khinh thöôøng phaùp moân nieäm Phaät, neân ñaõ môû loøng ñaïi Bi thöông xoùt ra tay goùp nhaët caùc lôøi phaùp ngöõ xöa veà Tònh ñoä, soaïn thaønh moät boä saùch teân nieäm Phaät tu tri, chia laøm boán phaàn tín giaûi, phaùt nguyeän, tu haønh vaø chöùng nghieäm, bao truøm caû tín haïnh nguyeän. Ñoù laø caùi beø thieát yeáu giuùp ngöôøi vaõng sinh coõi Taây phöông. Nay muoán chöùng minh söï linh nghieäm thì phaûi neâu roõ caùi quaû ñeå khuyeán khích caùi nhaân tu haønh. Saùch vöøa soaïn xong ñaày ñuû caùc tieát muïc, vöøa luùc toâi (taùc giaû Trí Huùc) nhaän lôøi môøi cuûa Toå ñöôøng laïi ñi veà Tröôøng Vu. Thaät loøng thieát tha mong toâi ñem hai baûn saùch ra ñeå so saùnh xem coù sai laàm gì chaêng. Toâi baûo: “YÙ muoán cuûa cö só raát toát, nhöng phaùp ngöõ veà Tònh ñoä töø xöa ñeán nay thaät ñaõ quaù nhieàu, sao baèng choïn löïa nhöõng ñieàu ngaén goïn tinh yeáu coát loõi nhaát ñeå phoå bieán treân ñôøi, taát deã taïo nieàm tin hôn chaêng? Vì toâi nhaän thaáy yeáu chæ trong saùch cuûa cö só so vôùi boä tröïc chæ cuûa Sö Dieäu Dieäp raát gioáng nhau. Vì sao noùi theá? Bôûi ôû muïc moät noùi veà y chaùnh cuûa Cöïc laïc, muïc hai noùi veà deïp voïng baøy chaân, muïc ba noùi veà quôû traùch hieåu laàm cho ñeán muïc taùm noùi chieát nhieáp thì ñeàu thuoäc phaàn cö só goïi laø Tín giaûi. Coøn muïc chín noùi veà khuyeán tu töùc laø phaàn cö só goïi laø phaùt nguyeän. Muïc möôøi laø khuyeân caám saùt sinh cho ñeán muïc möôøi taùm laø hieån baøy caùc nghóa, ñoù laø phaàn maø cö só goïi laø tu haønh. Coøn muïc möôøi chín laø moät nguyeän boán nghóa, ñoù laø giôùi, giaûi, haïnh, höôùng töùc laïi noùi veà laáy nguyeän maø nhieáp giöõ tín-haïnh. Giôùi thì cuõng laø haïnh, giaûi töùc laø tín, coøn höôùng töùc laø nguyeän. Vaäy moät nguyeän ñuû boán nghóa, boán nghóa laø troïn caû moät nguyeän. Noùi roõ tín haïnh nguyeän voán khoâng rieâng bieät. Nguyeän ôû giöõa maø thoáng laõnh caû tröôùc sau. Muïc hai möôi noùi veà nghóa dieät toäi. Muïc hai möôi moát neâu caùc haïnh cuûa chö Toå ñeàu thuoäc phaàn cuûa cö só goïi laø chöùng nghieäm. Muïc hai möôi hai trình baøy chính thöùc veà hoài höôùng, khaép khuyeân caàu vaõng sinh, vieäc naøy gioáng nhö phaàn löu thoâng ôû caùc kinh, luaän ñeàu coù, töø ñaàu ñeán cuoái ñeàu hoøa hôïp haøi hoøa vôùi yù chæ cuûa cö só caû. Nay vì sao cö só khoâng boû phaàn mình maø theo ngöôøi ñeå cuøng ngöôøi chung vui laøm vieäc thieän ö? Luùc ñoù Xa cö

SOÁ 1974 - BAÛO VÖÔNG TAM MUOÄI NIEÄM PHAÄT TRÖÏC CHÆ, Quyeån Thöôïng 365

só raát vui möøng quyø laïy cuùi ñaàu taï raèng: “Nay con môùi bieát ñaïi sö Dieäu Dieäp ñaõ sôùm thaáu roõ vaø ñoàng nhaát vôùi öôùc muoán cuûa con, laïi coù theå khai phaùt nhöõng gì con chöa phaùt. Nay ñöôïc phuïng trì saùch quyù cuûa Ngaøi ñeå laïi, con nguyeän xin truyeàn baù roäng raõi ñeå daâng coâng leân ngöôøi xöa haàu sôùm ñöôïc vaõng sinh Tònh ñoä. Con laïi nguyeän cuøng khaép phaùp giôùi höõu tình tin chaéc vaøo phaùp moân naøy khoâng heà thoái chuyeån. Xin Ngaøi vieát töïa ñeå neâu roõ duyeân naøy ñeå noùi cuøng ngöôøi ñoàng chí höôùng.”

OÂi, Xa cö só kia thaät ñaùng laø duõng só trong vieäc töï lôïi lôïi tha. Nhöõng ai ñoïc saùch naøy xin thaän troïng chôù phuï söï khoå taâm nhoïc trí cuûa cö só aáy. Muøa ñoâng, thaùng 11 naêm Canh daàn (thuoäc ñôøi nhaø Thanh, naêm Thuaän trò thöù baûy).

Coå Ngoâ Ngaãu Ích Ñaïo nhaân Trí Huùc ghi laïi taïi Ñaïi bi ñaøn ôû Toå ñöôøng chuøa U Theâ.

Lôøi töïa khaéc “Baûo Vöông Tam-muoäi nieäm Phaät tröïc chæ” Ngaãu Ích ñaïo sö- Trí Huùc vieát.

Tam-muoäi nieäm Phaät laø phöông tieän voâ cuøng kyø laï cuûa Ñöùc Nhö Lai, thaâu nhieáp caû Phaøm Thaùnh, bao truøm caû caên cô lôïi ñoän, töø moät nieäm vaø lieàn veà bieån Phaät, coù theå noùi ñoù laø phaùp lieãu nghóa ñöùng ñaàu tôùi vieân ñoán. Nhöng ngöôøi ñôøi toái nghóa, meâ ñaém danh töï thaáy noùi chuùng sinh taïo toäi nguõ nghòch vaø caùc aùc nghieäp chæ trong möôøi nieäm lieàn ñöôïc vaõng sinh trôû laïi cho laø phaùp moân naøy chæ chuyeân ñeå thaâu nhieáp keû phaøm phu thaáp heøn vaø keû ñoän caên. Ñoù chính laø muø mòt yù chæ vi dieäu cuûa Phaät, baøi baùng kinh saâu xa. Toâi nhaân ñaây caûm thaáy buøi nguøi raèng ngöôøi tu haønh ñôøi Maït phaùp quaù nhieàu nghi ngôø, nghieäp chöôùng, khoù theå khai ngoä. Do ñaây maø phaùp moân thaâm dieäu khoâng bò chaáp söï quen lyù thì cuõng chaáp lyù boû söï. Keû chaáp vaøo söï coøn coù theå taïo nhaân sinh vaøo phaåm haï, keû chaáp vaøo lyù roát cuoäc rôi vaøo chaáp khoâng. Ñeán möùc naøy thì con ñöôøng chæ thaúng laïi trôû thaønh haàm saâu cheát ngöôøi. Chaúng nhôø kim baøi thì ai ñôõ ñaàn keû ñau maét? Do vaäy coù Ñaïo sö Dieäu Dieäp tieáp noái toâng thöøa, laäp ra Lieân xaõ, thuaän theo Giaùc (?) Hoå kyù cuûa Vónh Minh, thoûa thích vôùi luaän baøn veà Baûo Vöông Tam-muoäi. Caûnh vaø quaùn ñeàu roõ, chuùt nghi ngôø ñaâu phaù saïch, noùi roõ taän cuøng duy taâm, y, chaùnh roõ raøng, baøy goác töï taùnh thì caûm öùng khoâng sai soùt. Keû thoâng ñaït laáy lyù ñeå dung hoøa söï, nhöng lyù khoâng naèm ngoaøi söï, keû ngu cuõng töø söï maø vaøo lyù, nhöng söï yû nhôø vaøo coâng cuûa lyù, trôû thaønh maàm moùng tröø laäu hoaëc, baèng cöù sinh veà Taây phöông, nhìn laïi hôn hai traêm naêm, chaúng bao laâu ñaõ thaønh saùch bò vöùt boû, söï löu thoâng bò ngöng treä, Lieân Ñaïi sö muoán xem coøn chöa theå nhöng khoâng vì vaäy maø nguyeän löïc tieâu moøn. Haøn cö só gaëp ñöôïc nôi Thieàn sö Vaïn

SOÁ 1974 - BAÛO VÖÔNG TAM MUOÄI NIEÄM PHAÄT TRÖÏC CHÆ, Quyeån Thöôïng 366

Dung vaø toâi ñaõ ñöôïc möôïn ñoïc, nhö ñöôïc no ñaày vò ñeà hoà, xoùt xa cho kieáp tröôïc saâu naëng, vui möøng vì ñaõ coù beán caàu. Mau tìm caùch khaéc in ñeå roäng löu haønh, khaép nguyeän ngöôøi thaáy nghe tuøy hyû maø troàng nhaân troïn veïn cuûa Tònh ñoä; ñoïc tuïng suy nghó maø chöùng ñaéc phaùp aán cuûa Baûo Vöông. Truyeàn trao nhau ñeå cuøng hieåu cuøng ngoä maø ñoàng thoaùt khoûi traàm luaân môùi khoâng coâ phuï duyeân laønh hieám coù naøy.