**Tân Pháp Cao Đài** **là Pháp Môn Đại Ân Xá**

HP Thiện Chí

A. Thánh ngôn:“***Tân pháp Cao Đài*** *là pháp môn đại ân xá, là nấc thang cuối cùng kỳ mạt pháp để cứu độ nhân sanh. Người biết giác ngộ* ***nhập cảnh vô vi sẽ được siêu thoát****, kẻ biết hồi đầu hướng thiện chưởng duyên lành* ***vào đời Thánh đức*** *khỏi đọa tam đồ hay tán khôi trần sau Hội Long Hoa. Thế nên, những người muốn vào trường đạo pháp, điều trước tiên là đến trước Cao Đài gõ cửa Cao Đài. Cửa Cao Đài sẽ mở khi người có duyên được đến. Thứ đến phải học luật lệ Cao Đài và nhận chân tôn chỉ để noi theo, mục đích để đạt đến. Điều sau nữa là giữ giới luật quy điều của Đại Đạo. Đó là ba điều kiện tối thiểu của người* ***muốn bước vào chơn đạo và sẽ được Đức Cao Đài điểm đạo***.”[[1]](#footnote-1)

B. Tiến trình xây dựng Tân Pháp Cao Đài (TPCĐ):

1. Khai Giáo pháp, mở Ngũ Chi Đại Đạo: “*Gần một trăm năm nay Thầy phóng điển quang xuống cõi ta bà cho các nguyên căn xuống trần, loan báo tin lành, nước cứu thế lần ba chảy khắp xa gần, gội rửa tiền khiên oan trái cho muôn loài, mở lối sống thanh bình cho mười phương nhân dân hưởng cơ Tận độ. Phần thì cho chư Tiên Phật dùng huyền diệu đến bằng điển quang* ***mở Ngũ Chi Đại Đạo*** *dù chưa được mấy người hưởng ứng tận tin, chứ đồng đẳng sanh linh đã được gội tắm điển quang mà họa ác của đời cũng giảm đi rất bộn. Khi chính mình Thầy đến nước này lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lấy đây làm thánh địa****, khai giáo pháp*** *độ tàn linh, hòa sự sống trên muôn vạn pháp môn cho* ***các giáo lý ngày xưa được chấn hưng tươi nhuận****, để cùng Thầy đưa nhơn sanh trở về lẽ thật*.”[[2]](#footnote-2)

2. Đường lối: “*Đạo là con đường duy nhất của vạn linh sanh chúng, từ Thầy ban phát đến thế gian và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy*”[[3]](#footnote-3). Đó là chu trình tiến hóa từ *khởi nguyên* đến *quy nguyên.*

3. Tân pháp là Chánh pháp Đại Đạo: Tinh thần “bất nhị pháp môn”: “*Thời gian có trước sau, pháp môn theo thời gian có tân có cựu. Đại Đạo không thời gian, không sau không trước cũng không cựu, không tân. Đại Đạo vẫn là bản thể bất biến. Thế nên pháp môn vô lượng nhưng người hành giả phải đạt đến chỗ* ***bất nhị pháp môn*** *mới thật sự chứng quả.*”[[4]](#footnote-4)

(Phật học tiểu từ điển giải thích “bất nhị” là “không phân biệt đối với tất cả mọi hiện tượng”, siêu việt trên mọi phân biệt. “Bất nhị” là không phải cái này, cũng không phải cái kia. “Bất nhị” còn được gọi là “chân như”, “pháp tính”.) [[5]](#footnote-5)

C. Tân pháp và Cựu pháp

Có thể gọi TPCĐ là “Pháp môn Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, còn Cựu pháp là “Pháp môn Nhất kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ”.

Nói đến “Tân pháp Cao Đài” thực chất không phải để phân biệt với “cựu pháp” về cứu cánh tối hậu. Cựu pháp gọi cứu cánh đó là “Bản thể chân như”; Tân pháp gọi là “Bản thể Đại Linh Quang”. Cựu pháp nhắm đạt đến “Minh tâm kiến tánh”; Tân pháp thực hiện “Phản bổn hoàn nguyên”.

Tuy nhiên, rốt ráo nhất, Tân pháp Cao Đài là “Pháp môn đại ân xá” đặc biệt thời Tam Kỳ Phổ Độ. Những biểu trưng liên quan đến Tân Pháp Cao Đài là:

- Thiên Nhãn

- Thiên nhân hiệp nhất

- Cao Đài nội tại

- Âm Dương - Thần Khí

- Tận độ

- Tam công.

D. Nhận định

Đã khẳng định “Tân Pháp Cao Đài” (TPCĐ) là Pháp môn thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, mà tôn chỉ là “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi phục nhất”, và mục đích “Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát”. Tôn chỉ và mục đích Đại Đạo vô hình trung quy chiếu vào TPCĐ hoặc ngược lại, TPCĐ đương nhiên quy chiếu vào tôn chỉ, mục đích Đại Đạo.

Từ đó, tuy đối với cứu cánh giải thoát, đạo pháp bất biến trường lưu trong mọi thời kỳ cứu độ, mà đặc biệt, vào thời Hạ nguơn này Thượng Đế đã lâm phàm đích thân khai Đạo, mặc nhiên diễn trình hình thành tôn giáo Cao Đài, khai minh giáo lý, xương minh Chánh pháp đều mang lấy những đặc trưng phù hợp, thể hiện Thiên lý “Đại ân xá”, Thiên cơ “Quy nguyên”, Thiên đạo giải thoát.

Như thế, nói đến TPCĐ không có nghĩa đơn thuần ám chỉ pháp môn tu luyện hành công, mà chính là nói đến thực thể đạo thuộc TKPĐ bao gồm những đặc trưng kể trên.

Vậy, định nghĩa Tân Pháp Cao Đài là “Pháp môn đại ân xá” hay “Pháp môn Tam Kỳ Phổ Độ” vừa phản ảnh tinh thần “Bất nhị pháp môn” của Đại Đạo, vừa biểu trưng cơ cứu độ do Đức Thượng Đế Cao Đài khai sáng thời Hạ nguơn.

Để khái quát hóa, có thể phát biểu: Tân Pháp Cao Đài là “Con đường Phản bổn hoàn nguyên thời Tam Kỳ Phổ Độ”*.*

1. Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-9 Giáp Dần (29-10-1974). [↑](#footnote-ref-1)
2. Đức Chí Tôn, *Thánh Truyền Trung Hưng*, Q.3, Tam Kỳ Đại Xá Toàn Linh Thoát Đường Tiêu Diệt Thống Khổ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Đức Chí Tôn, Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 29-12 Bính Ngọ (08-02-1967). [↑](#footnote-ref-3)
4. Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-9 Giáp Dần (29-10-1974). [↑](#footnote-ref-4)
5. Hà Thúc Minh: https://thuvienhoasen.org/p87a18373/ban-the-va-dao-duc-luan-cua-phat-giao-qua-phap-mon-bat-nhi

thấp, đi-về, một-nhiều… Từ “Pháp môn” 法门, Sanskrit gọi là Dharmaparyaya, có nghĩa là phương pháp (môn, cánh cửa để đi vào).

“Phương pháp bất nhị” là phương pháp quan trọng nhất trong tám vạn bốn nghìn (chỉ về số nhiều) phương pháp nhận thức của Phật giáo.

**Bản thể luận & đạo đức luận của Phật giáo qua pháp môn “Bất nhị”.** Hà Thúc Minh

(https://thuvienhoasen.org/p87a18373/ban-the-va-dao-duc-luan-cua-phat-giao-qua-phap-mon-bat-nhi) [↑](#footnote-ref-5)