LONG THỌ TĂNG QUÃNG TỊNH ĐỘ VĂN

# QUYỂN 2

Trong Ñaïi Taïng coù kinh Voâ Löôïng Thanh Tònh Bình Ñaúng Giaùc, kinh A-di-ñaø Quaù Ñoä Nhaân Ñaïo, kinh Voâ Löôïng Thoï vaø kinh Voâ Löôïng Thoï Trang Nghieâm. Boán baûn naøy voán laø moät, nhöng do dòch khaùc nhau neân coù boán caùi teân nhö vaäy. Söï sai khaùc cuûa chuùng laø raát nhieàu. Toâi ñaõ hieäu ñính töø laâu vaø cuõng ñaõ khaéc baûn ñeå löu haønh. Nay toâi nghieân cöùu kinh naøy vaø caùc truyeän kyù khaùc ñeå vieát Tònh ñoä toång yeáu (nhöõng ñieåm caên baûn chung cuûa Tònh ñoä).

# TÒNH ÑOÄ TOÅNG YEÁU 1

Noùi toång quaùt veà Ñaïi Taïng, thì kinh Tònh ñoä khoâng chæ coù möôøi cuoán. Taát caû kinh aáy ñeàu noùi veà nhöõng söï vieäc cuûa Tònh ñoä Taây phöông ôû phaïm vi ñaïi löôïc laø: Coõi nöôùc aáy duøng baûy loaïi traân baûo ñeå trang nghieâm; khoâng coù ñòa nguïc, ngaï quyû vaø suùc sinh, cho ñeán khoâng coù caùc loaøi boø, bay, maùy, cöïa. Coõi nöôùc aáy thöôøng thanh tònh töï nhieân, khoâng coù ueá taïp. Ngöôøi ôû ñoù sinh ra töø hoa sen vaø ñöôïc soáng laâu; aùo quaàn, thöùc aên, moùn uoáng, nhaø cöûa ñeàu tuøy yù nguyeän maø coù. Caûnh vaät ôû coõi aáy nhö muøa Xuaân baát taän, khoâng laïnh vaø noùng. Nhaân daân ôû ñoù luoân thoï nhaän nieàm vui vaø khoâng coù nhöõng noãi khoå. Vì vaäy Ñöùc Phaät goïi laø theá giôùi Cöïc laïc. Ñöùc Phaät coõi Cöïc laïc teân laø A-di-ñaø. A-di-ñaø laø tieáng Phaïm, Trung Quoác dòch laø Voâ löôïng. Vì aùnh saùng cuûa Ngaøi soi thaáu khaép caùc theá giôùi trong möôøi phöông vaø do nhöõng chuùng sinh nieäm Phaät A-di-ñaø vaø nhaân daân ôû coõi aáy ñeàu voâ löôïng voâ bieân, chuùng sinh nieäm Phaät ñeàu bieát ñieàu ñoù neân goïi laø Phaät Voâ Löôïng Quang. Tuoåi thoï cuûa Phaät vaø chuùng sinh coõi nöôùc Ngaøi ñeàu coù tuoåi thoï voâ haïn löôïng, tuy soáng laâu haèng haø sa kieáp vaãn khoâng cheát neân goïi Phaät laø Voâ löôïng thoï. Ñöùc Phaät A-di-ñaø coù theä nguyeän lôùn laø cöùu ñoä taát caû chuùng sinh, uy Thaàn cuûa Ngaøi khoâng theå nghó baøn, neân ngöôøi naøo chí thaønh tin töôûng nieäm danh hieäu cuûa Ngaøi thì hieän ñôøi ñöôïc tieâu tröø tai naïn, oaùn quyû laùnh xa, tinh

Thaàn vaø theå xaùc ñöôïc an tónh, phöôùc thoï taêng vaø ñoàng thôøi trong hoà thaát baûo sinh ra moät ñoùa sen ñeå sau naøy haønh giaû thaùc sinh vaøo ñoù maø thoaùt voøng sinh töû luaân hoài. Nhöõng söï vieäc aáy ñeàu coù söï tích chöù khoâng phaûi laø nhöõng lôøi hoang ñöôøng vaø hö doái. Giaùo lyù Tònh ñoä raát deã thöïc haønh. Trong taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân thì Tònh ñoä laø phaùp moân quan troïng vaø nhanh nhaát. Vaäy maø, ñau xoùt thay ngöôøi ta laïi khoâng tin! Xoùt xa hôn nöõa laø coù keû tin nhöng laïi khoâng tu taäp.

# TÒNH ÑOÄ TOÅNG YEÁU 2

Kinh A-di-ñaø Ñaïi baûn noùi: “Moät saùng, dung maïo cuûa Phaät Thích- ca hieän veû khaùc thöôøng. Thò giaû A-nan ngaïc nhieân baïch hoûi nguyeân côù. Ñöùc Phaät noùi: “Laønh thay caâu hoûi cuûa oâng! Caâu hoûi ñoù giaù trò hôn söï cuùng döôøng cho baäc Thanh vaên, Duyeân giaùc moät thieân haï, cho ñeán söï boá thí cho chö thieân, nhaân daân, ñeán taän loaøi boø, bay, maùy, cöïa vaø trong traêm, ngaøn, vaïn kieáp! Vì sao? Vì taát caû chö thieân, ñeá vöông, nhaân daân ñeán caùc loaøi boø, bay, maùy, cöïa ñeàu nhôø caâu hoûi cuûa oâng maø coù ñöôïc moät con ñöôøng giaûi thoaùt”. Qua nhöõng ñoaïn kinh ñoù ta bieát raèng, tröôùc khi Theá Toân muoán noùi ñeán Ñöùc Phaät A-di-ñaø thì vaán ñeà ñoù ñaõ hieän höõu trong taâm cuûa Ngaøi, roài hieän ra nôi maët, neân Thaàn saéc cuûa Ngaøi khaùc vôùi ngaøy thöôøng. Nhö vaäy, söï taùc ñoäng cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø ñoái vôùi chö Phaät ñaõ khaùc thöôøng roài, huoáng gì ñoái vôùi taát caû chuùng sinh? Ñeán ñoaïn A-nan thænh vaán, vaø Theá Toân ñaùp roõ raèng “Chö Thieân, Ñeá vöông, nhaân daân, ñeán caùc loaøi boø, baøy, maùy, cöïa ñeàu nhôø caâu hoûi cuûa oâng maø coù ñöôïc con ñöôøng giaûi thoaùt”. Nghóa laø, vì treân töø Chö thieân, döôùi ñeán Nhuyeãn, Ñoäng ñeàu naèm trong ba coõi, khoâng thoaùt khoûi caûnh luaân hoài; nhöng nhôø ñaïi nguyeän löïc cuûa Phaät A-di-ñaø ñoä thoaùt taát caû, neân chuùng sinh naøo chöa ñöôïc ñoä ñeàu seõ ñöôïc cöùu vôùt. Theo doõi keä phaùt nguyeän thöù nhaát cuûa Ngaøi ta thaáy: “Ñeán luùc toâi thaønh Phaät, teân toâi vang möôøi phöông, Trôøi ngöôøi thích ñöôïc nghe, ñeàu sinh veà Cöïc laïc. Ñòa nguïc, quyû suùc sinh, ñeàu sinh veà nöôùc toâi.” Qua ñoù ta hieåu raèng, baát cöù chuùng sinh naøo ôû trong ba ñöôøng, saùu neûo hoaëc trong voøng luaân hoài cuõng ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt. Vì vaäy, kinh A-di-ñaø ñaïi baûn noùi: “Ñöùc Phaät A-di-ñaø ñang ôû taïi Cöïc laïc, laïi ñang ôû caùc theá giôùi khaép möôøi phöông vaø ñang hoùa ñoä voâ soá Trôøi ngöôøi ñeán caùc loaøi boø, bay, maùy, cöïa.”

Boø, bay laø loaøi coân truøng bay cöïc nhoû; maùy, cöïa laø loaøi gioøi boï cöïc

nhoû. Nhöõng loaøi aáy Ñöùc Phaät coøn teá ñoä, huoáng gì loaøi ngöôøi chuùng ta? Bôûi Ñöùc Phaät A-di-ñaø cöùu ñoä chuùng sinh nhieàu voâ soá, neân ai moät loøng quy y Ngaøi thì seõ ñöôïc sinh vaøo coõi nöôùc cuûa Ngaøi laø ñieàu taát nhieân.

# TÒNH ÑOÄ TOÅNG YEÁU 3

***Kinh noùi:*** “Voâ löôïng kieáp veà tröôùc, coù Ñöùc Phaät teân laø Theá Töï Taïi Vöông giaùo hoùa ñoä sinh. Luùc aáy, coù vò ñaïi quoác vöông nghe thuyeát phaùp ñöôïc giaùc ngoä lieàn boû ngoâi vò, xuaát gia tu haønh vôùi phaùp danh Tyø-kheo Phaùp Taïng, töùc laø Ñöùc Phaät A-di-ñaø sau naøy. Tyø-kheo Phaùp Taïng ñoái tröôùc Ñöùc Phaät Theá Töï Taïi Vöông phaùt boán möôi taùm nguyeän; nguyeän naøo cuõng vì muïc ñích teá ñoä chuùng sinh. Phaùt nguyeän roài, Ngaøi tinh tieán lieãu sinh töû, tieáp theo laø nhaäp Boà-taùt ñòa. (Lieãu sinh töû töùc laø sinh töû töï nhö). Nhaäp Boà-taùt ñòa nghóa laø beân trong tu tueä, beân ngoaøi tu phöôùc. Tu tueä laø laøm cho trí tueä ngaøy moät roäng lôùn, ñeán luùc thaønh Phaät, tueä taùnh bao haøm caû hö khoâng theá giôùi, bieát vaø thaáy taát caû. Tu phöôùc laø thaùc sinh trong taát caû chuùng sinh, gioáng hình theå vaø thoâng hieåu ngoân ngöõ cuûa chuùng ñeå thi trieån vieäc giaùo hoùa. Vì vaäy, treân ñeán thieân ñeá, döôùi ñeán kieán truøng teá vi, Ngaøi ñeàu sinh vaøo vaøo giaùo hoùa chuùng sinh nhö vaäy ñeán voâ löôïng voâ soá kieáp. Taát caû söï giaùo hoùa ñeàu coù phöôùc ñöùc. Do coù phöôùc ñöùc nhöng khoâng thoï duïng neân phöôùc aáy caøng luùc caøng nhieàu, laâu ngaøy ñaày khaép hö khoâng theá giôùi. Phöôùc lôùn thì uy Thaàn lôùn, nhö chöùc quan caøng lôùn thì theá löïc caøng maïnh. Do bôûi uy Thaàn laøm ñöôïc moïi vieäc neân môùi coù theå hoaøn thaønh lôøi nguyeän ñeå böôùc vaøo Phaät vò. Do luùc môùi phaùt nguyeän ñeán khi thaønh Phaät, Ngaøi ñeàu vì chuùng sinh, neân neáu moïi ngöôøi chí taâm tin töôûng vaø trì nieäm danh hieäu cuûa Ngaøi thì hieän ñôøi seõ ñöôïc che chôû, thaân sau seõ ñöôïc sinh veà Cöïc laïc. Neáu coù ngöôøi chuyeân taâm töôûng ñeán hình töôùng cuûa Ngaøi thì hieän ñôøi seõ thaáy ñöôïc chaân thaân cuûa Ngaøi. Vì uy linh cuûa Phaät hieän höõu khaép nôi, neân neáu taâm nieäm cuûa ngöôøi vôùi Phaät ñöôïc ñoàng nhaát thì töï nhieân coù söï giao thoâng vaø töï nhieân Ñöùc Phaät xuaát hieän. Vaán ñeà naøy xin ñoäc giaû ñoïc ôû quyeån thöù naêm.

***Kinh noùi:*** “Ñöùc Phaät A-di-ñaø thöïc thi haïnh Boà-taùt traûi qua voâ soá kieáp. Ngaøi ñaït ñöôïc söùc nhaãn vaø nhöõng söï khoå thì khoâng tính ñeám ñöôïc. Ngaøi luoân ñem loøng yeâu thöông, neùt maët nhu hoøa ñeå laøm lôïi cho chuùng sinh. Ngaøi kheùo giöõ gìn khaåu nghieäp, khoâng chæ trích nhöõng sai laàm cuûa ngöôøi khaùc; kheùo giöõ gìn thaân nghieäp, khoâng laøm maát luaät nghi; kheùo giöõ gìn yù nghieäp, khoâng bò oâ nhieãm vaø luoân thanh tònh. Trong loøng tay cuûa Ngaøi luoân hieän ra aùo quaàn, moùn aên, thöùc uoáng, traøng phan, baûo caùi, aâm nhaïc vaø nhöõng vaät duïng caàn thieát toát ñeïp nhaát. Ngaøi ñem nhöõng thöù ñoù ban phaùt cho chuùng sinh khieán hoï sinh taâm hoan hyû.” Vì thi haønh vieäc giaùo hoùa neân Ngaøi phaùt taâm Boà-ñeà toái thöôïng ñeán voâ löôïng chuùng sinh. Nhöõng thieän haïnh nhö vaäy laø nhieàu voâ cuøng, khoâng theå noùi heát ñöôïc. Traûi qua voâ soá kieáp, luùc coâng ñöùc ñaõ troïn veïn, khi uy löïc ñaõ ñuû ñaày, Ngaøi môùi hoaøn thaønh nhöõng lôøi nguyeän vaø böôùc vaøo Phaät vò. Bôûi theá, voâ soá chö thieân, nhaân daân, ñeán caùc loaøi boø, bay, maùy, cöïa ôû caùc theá giôùi khaép möôøi phöông ñeàu ñöôïc Ngaøi ñoä thoaùt. Cuõng bôûi theá, neáu chuùng sinh moät loøng quy y Ngaøi thì seõ ñöôïc sinh vaøo coõi nöôùc Cöïc laïc, ñöôïc hoùa sinh trong hoà thaát baûo, töï nhieân lôùn leân, aên thöùc aên thuaàn töï nhieân maø khoâng duøng söõa meï; dung maïo vaø thaân theå ñoan nghieâm, saùng suûa, saïch seõ vaø töôi ñeïp. Nhöõng tính chaát naøy ngöôøi vaø Trôøi khoâng so saùnh ñöôïc, vì ôû coõi naøy ñeàu thoï nhaän caùi thaân thanh linh, tuoåi thoï voâ soá. Khaép coõi Cöïc laïc ñeàu laø nhöõng thöôïng thieän nhaân, khoâng coù con gaùi, ai cuõng tröôøng thoï vaø cuõng ñeàu coù söï thaáy nghe thaáu suoát; nghóa laø tuy xa caùch nhöng hoï vaãn nhìn thaáy nhau vaø nghe ñöôïc tieáng noùi cuûa nhau. Ai cuõng tìm caàu con ñöôøng thieän vaø khoâng coù nhöõng loaïi ngöôøi khaùc. Daãu traûi qua ngaøn vaïn kieáp hoï ñeàu bieát roõ nguoàn coäi cuûa mình. Hoï laïi bieát nhöõng vieäc ôû hieän taïi, vò lai cuûa theá giôùi khaép möôøi phöông, laïi bieát ñöôïc nhöõng lôøi mieäng muoán noùi, nhöõng yù töôûng loøng aáp uû cuûa voâ soá nhaân daân treân Trôøi, döôùi Trôøi vaø cuûa caùc loaøi boø, bay, maùy, cöïa. Nhôø coù trí tueä thoâng suoát, neân hoï laïi bieát nhöõng loaøi chuùng sinh aáy seõ ñöôïc ñoä thoaùt, ñöôïc laøm ngöôøi, ñöôïc vaõng sinh Cöïc laïc vaøo naêm naøo, kieáp naøo.

Truyeän Tònh ñoä vieát: “Ñöùc Phaät A-di-ñaø cuøng hai Boà-taùt laø Quaùn AÂm vaø Theá Chí laùi con thuyeàn ñaïi nguyeän baêng qua bieån khoå soáng cheát, ñeán theá giôùi Ta-baø keâu goïi vaø daãn daét chuùng sinh böôùc leân con thuyeàn ñaïi nguyeän roài ñöa veà Taây phöông. Neáu chuùng sinh chaáp nhaän thì ai cuõng ñöôïc sinh.” Ñoïc ñoaïn ñoù, ta hieåu raèng vì Ñöùc Phaät vaø Boà-taùt xoùt thöông nghó ñeán chuùng sinh traàm luaân trong bieån khoå nhöng khoâng caùch gì thoaùt khoûi neân ñem theä nguyeän vaø uy löïc cuûa mình ñeå chieâu duï höõu tình sinh veà Tònh ñoä; nhö ngöôøi laùi ñoø môøi goïi khaùch leân thuyeàn ñeå ñöa sang bôø kia. Chæ sôï chuùng sinh khoâng tin, coøn neáu tin töôûng vaø ao öôùc ñöôïc sinh, thì daãu laø keû coù toäi aùc vaãn ñöôïc sinh veà. Tuy nhieân, chuùng ta khoâng theå so saùnh Ñöùc Phaät vôùi ngöôøi phaøm. Ngöôøi phaøm neáu khoâng vì theá löïc, quyeàn lôïi thì khoâng giao haûo vôùi keû khaùc. Baäc hieàn nhaân, quaân töû ñaõ khoâng laøm vaäy huoáng gì Ñöùc Phaät. Bôûi vì, neáu khoâng töø bi thì khoâng phaûi laø moät vò Phaät; neáu khoâng teá ñoä chuùng sinh, khoâng coù ñaïi uy löïc thì khoâng phaûi laø moät vò Phaät. Vì coù töø bi, neân thaáy chuùng sinh traàm luaân Ngaøi lieàn muoán cöùu vôùt. Vì coù ñuû ñaïi uy löïc; neân Ngaøi coù khaû naêng laøm troøn taâm nguyeän vaø hoaøn thaønh coâng cuoäc teá ñoä cuûa mình. Kinh noùi: “Baäc Ñaïi y vöông coù theå chöõa trò taát caû beänh taät nhöng khoâng chöõa ñöôïc ngöôøi maø maïng soáng ñaõ heát. Ñöùc Phaät coù khaû naêng ñoä taát caû chuùng sinh nhöng khoâng theå naøo ñoä nhöõng ngöôøi khoâng coù nieàm tin.” Kinh so saùnh söï baát tín vôùi maïng ñaõ heát laø voâ cuøng chí lyù. Bôûi vì tín töùc laø moät loøng. Nhö luùc ngöôøi coøn soáng, taâm muoán ñi thì thaân ñi ngay, taâm muoán ñöùng thì thaân ñöùng ngay. Ñoù laø tröôøng hôïp thaân tuøy thuoäc taâm. Song, cuõng coù luùc taâm muoán ñi maø thaân bò troùi buoäc, luùc thaân hö hoaïi thì chæ coøn taâm maø thoâi; taâm ñaõ ñeán nôi thì khoâng nôi naøo maø thaân khoâng ñeán. Vì vaäy, taâm taïi Tònh ñoä thì chaéc haønh giaû seõ sinh vaøo Tònh ñoä, huoáng gì coù Phaät vaø Boà-taùt goïi môøi, daét daãn ö?

SOÁ 1970 - LONG THÖ TAÊNG QUAÛNG TÒNH ÑOÄ VAÊN, Quyeån 2 23

# TÒNH ÑOÄ TOÅNG YEÁU 6

Ñöùc Phaät A-di-ñaø coù lôøi nguyeän raèng: “Moät khi ñaõ sinh veà nöôùc toâi, ai muoán sinh veà caùc phöông khaùc ñeàu ñöôïc toaïi nguyeän. Hoï vónh vieãn khoâng bò ñoïa vaøo laïi ba ñöôøng aùc.” Vì sao? Vì ngöôøi sinh vaøo Tònh ñoä seõ chöùng ñöôïc Voâ sinh phaùp nhaãn. Voâ sinh phaùp nhaãn töùc laø thoaùt khoûi soáng cheát. Keû ñaõ thoaùt voøng soáng cheát thì tuy vaøo nôi soáng cheát nhöng taâm taùnh khoâng bò meâ toái; taâm taùnh khoâng bò meâ toái thì do ñaâu maø laøm aùc. Luaän veà lyù thì khoâng coù söï sa ñoïa, huoáng gì nöông vaøo Phaät löïc nöõa, vì vaäy neân khoâng coù söï sa ñoïa. Cho neân, ngöôøi sinh veà Tònh ñoä khoâng nhöõng soáng maõi khoâng giaø maø coøn thoaùt ñöôïc soáng cheát. Vì muoán thi thieát giaùo lyù ñeå hoùa ñoä taát caû chuùng sinh, neân vaøo caûnh giôùi soáng cheát cuûa taát caû chuùng sinh maø chaân taùnh vaãn luoân saùng suoát, raïng rôõ, khoâng bò meâ hoaëc bôûi ngoaïi vaät, khoâng bò troùi buoäc nôi nghieäp duyeân. Tuy ôû caûnh luaân hoài nhöng khoâng bò luaân hoài. Ñoù goïi laø xuaát theá gian; nghóa laø tuy ta ñang ôû trong theá gian nhöng vaãn ra ngoaøi theá gian. Bôûi vaäy, ngöôøi sinh vaøo Tònh ñoä thì sinh töû töï nhö. Nghóa laø muoán sinh leân Trôøi cuõng ñöôïc, muoán sinh vaøo loaøi ngöôøi cuõng ñöôïc, muoán sinh vaøo gia ñình ñaïi giaøu sang cuõng ñöôïc, muoán tröôøng sinh baát töû cuõng ñöôïc, muoán dieät roài sinh laïi cuõng ñöôïc. Noùi toùm laïi, ñoù laø luoân töï do töï taïi theo yù muoán cuûa mình. Ngöôøi ñôøi khoâng nhaän thöùc chaân lyù ñoù neân luoân bò khoå bôûi soáng cheát; thay vì muoán sinh vaøo nôi an laïc laïi bò sa vaøo choán saàu naõo; muoán sinh vaøo con ñöôøng laønh laïi ñi vaøo neûo aùc döõ. Noùi toùm laïi, laø bò ñuû loaïi ngoaïi vaät laøm cho taâm tö meâ toái bò nghieäp duyeân daãn daét, khoâng ñöôïc töï taïi. Vì vaäy, töø voâ thæ ñeán nay hoï vaãn luaân hoài trong saùu ñöôøng maø khoâng theå naøo ra khoûi. Ngöôõng mong taát caû moïi ngöôøi neân nghó nhôù ñeán bao noåi buoàn ñau aáy maø löu taâm ñeán Tònh ñoä thì coù theå nhaän bieát ñöôïc lyù do vì sao goïi laø theá giôùi Cöïc laïc.

SOÁ 1970 - LONG THÖ TAÊNG QUAÛNG TÒNH ÑOÄ VAÊN, Quyeån 2 23

# TÒNH ÑOÄ TOÅNG YEÁU 7

Voâ Vi, Döông Kieät Thöù Coâng, thuôû nhoû ñoã ñaït cao vaø thoâng hieåu toâng chæ cuûa Thieàn. OÂng noùi: “Caên taùnh chuùng sinh coù nhanh chaäm khaùc nhau, chæ coù Tònh ñoä Taây phöông laø gaàn maø deã bieát, giaûn ñôn maø deã thöïc haønh, chæ caàn haønh giaû moät loøng quaùn nieäm vaø nöông vaøo nguyeän löïc cuûa Phaät thì seõ ñöôïc sinh veà an döôõng.” OÂng vieát lôøi töïa cho taùc phaåm “Tröïc Chæ Tònh ñoä Quyeát Nghi” cuûa Vöông Maãn Troïng raèng: “AÙnh saùng cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø nhö vaàng traêng lôùn vaø troøn, chieáu khaép möôøi phöông. Neáu nhö nöôùc trong vaø laëng thì toaøn theå maët traêng hieän ra, nhöng khoâng phaûi maët traêng theo nöôùc maø ñeán; maët traêng khoâng nguyeân veïn aùnh saùng khi nöôùc bò baån vaø ñoäng, nhöng khoâng phaûi maët traêng boû nöôùc maø ñi. Nöôùc thì coù saïch vaø baån, ñoäng vaø laëng; maët traêng thì khoâng coù söï giöõ vaø boû, ñeán hay ñi.”

Vì vaäy, kinh Hoa Nghieâm noùi veà con cuûa tröôûng giaû Giaûi Thoaùt coù ñoaïn: “Bieát taát caû Phaät nhö aûnh töôïng. Töï taâm nhö nöôùc, chö Nhö Lai khoâng ñeán nôi naøy. Neáu ta muoán thaáy Phaät Di-ñaø nôi Cöïc laïc, thì lieàn thaáy, theo yù mình.”

Nhö vaäy, chuùng ta bieát raèng, neáu chuùng sinh chí taâm nghó nhôù thì chaéc chaén ñöôïc thaáy Phaät A-di-ñaø, neáu ñöôïc sinh veà Cöïc laïc thì seõ khoâng coù nhöõng noãi ñau khoå.

Kinh Ban-chu Tam-muoäi noùi: “Boà-taùt Baït-ñaø-hoøa hoûi Phaät Thích- ca raèng: “Laøm sao chuùng sinh ñôøi vò lai coù theå thaáy ñöôïc chö Phaät?” Phaät daïy: “Neáu chuùng sinh nieäm Phaät A-di-ñaø thì seõ ñöôïc thaáy chö Phaät khaép möôøi phöông.” Laïi nöõa, kinh Ñaïi Baûo Tích noùi: “Neáu nhöõng chuùng sinh ôû phöông khaùc nghe danh hieäu cuûa Nhö Lai Voâ Löôïng Thoï cho ñeán phaùt ñöôïc moät nieäm cuûa loøng tin trong saïch cuõng nhö hoan hyû vaø yeâu thích, taát caû thieän caên coù ñöôïc ñeàu ñem hoài höôùng ñeå nguyeän sinh vaøo coõi Cöïc laïc, thì seõ vaõng sinh tuøy theo öôùc nguyeän aáy vaø ñaït ñöôïc quaû vò khoâng thoaùi chuyeån”.

“Taát caû nhöõng ñoaïn kinh aáy ñeàu laø lôøi Phaät. Neáu chuùng ta khoâng tin lôøi Phaät thì coù lôøi naøo ñaùng ñeå tin? Neáu chuùng ta khoâng sinh veà Tònh ñoä thì coù coõi naøo ñaùng ñeå sinh veà?”.

OÂng Toâ Ñoâng Pha noùi: “Nhöõng naêm cuoái ñôøi, Thöù Coâng laøm Giaùm ty Thaùi thuù; oâng veõ töôïng Ñöùc Phaät A-di-ñaø cao moät tröôïng saùu vaø luoân ñem theo ñeå cuùng döôøng, quaùn nieäm. Luùc laâm chung, caûm ñöôïc Phaät ñeán ñoùn neân oâng ngoài ñoan nghieâm maø ñi.”