LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

# QUYỂN 3

Maïnh Töû noùi: “Ai cuõng coù theå laøm ñöôïc vua Nghieâu, vua Thuaán.” Tuaân Töû noùi: “Ngöôøi treân ñöôøng ñeàu coù theå laøm ñöôïc vua Vuõ.” Boà-taùt Thöôøng Baát Khinh noùi: “Toâi khoâng daùm khinh caùc oâng. Caùc oâng ñeàu coù theå thaønh Phaät.” Nhö vaäy, coù nghóa laø moïi ngöôøi ñeàu coù theå laøm Thaùnh Hieàn, ai ai cuõng coù theå thaønh Phaät, Tònh ñoä Taây phöông laø caùnh cöûa quan yeáu vaø nhanh maø ai cuõng coù theå tu taäp ñöôïc. Vì vaäy, toâi vieát “Phoå Khuyeán Tu Trì” (khuyeân moïi ngöôøi tu taäp).

# PHOÅ KHUYEÁN TU TRÌ 1

Coù ngöôøi hoûi Khoång Töû raèng: “Ngöôøi ta coù theå queân vôï mình vì vieäc ñoåi nhaø khoâng?” Khoång Töû ñaùp: “Coù keû coøn teä hôn nöõa! Nhö Kieät vaø Truï thì queân luoân caû baûn thaân mình!” Neáu ñem ñaïo nhaõn maø quan saùt, thì ñôøi nay ai ai cuõng queân baûn thaân mình caû! Vì sao? Vì töù luùc môû maét vaøo buoåi saùng vaø nhaém maét vaøo ban ñeâm, khoâng phuùt naøo ngöôøi ta khoâng bò cuoán theo côn loác cuûa traàn lao vaø chöa bao giôø coù ñöôïc chuùt thôøi giôø ñeå suy gaãm veà baûn thaân mình! Vaû laïi, ñoái vôùi thaân ngöôøi; neáu laáy phaïm vi ngaøy maø noùi thì khoâng gì quan troïng hôn ñoùi khaùt, taát phaûi coù thöùc aên moùn uoáng; neáu laáy phaïm vi naêm maø noùi thì khoâng gì baèng laïnh noùng, taát phaûi coù ñuû aùo len, aùo vaûi; neáu laáy phaïm vi troïn ñôøi maø noùi thì khoâng gì lôùn baèng vieäc sinh töû; neáu khoâng ñem söï ñaày ñuû vaø Tònh ñoä maø kieän toaøn thì phaûi laøm theá naøo? Vaû laïi, neáu ngöôøi ta coù moät traêm caân vaøng ñi nöõa, thì khi caùi cheát aäp ñeán ta cuõng khoâng theå naøo mang noù ñi theo, nghóa laø phaûi vöùt boû noù laïi. Neáu ai oâm chaët soá vaøng aáy ñeå cheát thì dó nhieân ngöôøi ñôøi seõ goïi laø phöôøng doát naùt! Thaät ra, hoï ñeàu bieát thaân naøy quyù hôn traêm caân vaøng, nhöng ngaøy thöôøng vaãn khö khö lao vaøo voøng danh lôïi; daãu vaät khoâng ñaùng gì cuõng khoâng theå vöùt ñi, trong luùc caùi thaân mình thì laïi khoâng bieát tieác thöông. Neáu ta traùch cöù hoaëc raày la hoï baèng töø troäm cöôùp hay caàm thuù, thì hoï laäp töùc noåi giaän; coù keû thuø oaùn suoát ñôøi, coù ngöôøi aåu ñaõ ñeán noãi sinh ra kieän tuïng vaø bò vaøo lao

nguïc! Nhöõng chöõ troäm cöôùp, caàm thuù voán khoâng toån haïi gì vôùi thaân theå hoï maø hoï laïi thuø gheùt, taïi sao nhöõng keû aáy bieát ñau cho caùi “danh” cuûa thaân maø laïi khoâng bieát tieác cho caùi “thaät” cuûa thaân? Vaû laïi, caùi thaät cuûa thaân cuõng khoâng khaùc gì hôn, göôïng noùi laø: Cheát! Nhöng treân söï thaät thì laïi chöa töøng coù caùi cheát. Ngöôøi ta chæ nhaän thaáy mình töø boû caùi thaân hö hoaïi naøy ñi maø lieàn goïi hieän töôïng aáy laø cheát maø khoâng hay raèng neáu boû thaân ôû ñaây thì seõ sinh vaøo caùi thaân ôû nôi khaùc. Vì vaäy, ta neân döï bò cho mình moät nôi ñeå sinh veà. Bôûi theá, noùi thaät chaân thaønh laø khoâng theå naøo pheá boû giaùo lyù Tònh ñoä!

# PHOÅ KHUYEÁN TU TRÌ 2

Con ngöôøi ta, luùc coøn soáng, naøo laø cha meï vôï con, ruoäng vöôøn nhaø cöûa, boø, deâ, ngöïa, xe ñeán nhöõng vaät nhö baøn gheá, cheùn baùt, y phuïc, daây ñai... Khoâng luaän laø lôùn hay nhoû ñeàu laø hoaëc do toå phuï truyeàn laïi, hoaëc töï mình laøm ra, hoaëc do con chaùu tích luõy. Taát caû ñeàu laø cuûa ta. Moät tôø giaáy moûng bò xeù laø mình ñaõ noåi giaän; moät caây kim khoâng ñaùng laø bao nhöng neáu bò laáy laø mình ñaõ tieác nuoái; tuy kho laãm ñaõ ñaày maø ta vaãn thaáy thieáu thoán; tuy vaøng baïc gaám voùc ñaõ laém maø ta vaãn huøng huïc laøm luïng. Môû maét, ñoäng chaân ta ñeàu bò meâ ñaém! Nguû moät ñeâm nôi khaùc laø ta ñaõ nhôù nhaø; moät ñöùa ôû chöa veà laø ta ñaõ lo maát. Noùi chung, ta mang vaùc taát caû caùc chuyeän ôû trong loøng! Nhöng, moät saùng caùi cheát xoäc ñeán laø ta phaûi vöùt saïch chuùng maø ñi. Bôûi caùi thaân coøn voâ nghóa thì noùi gì nhöõng thöù ngoaøi thaân aáy? Neáu tónh taâm maø suy gaãm ta môùi thaáy ñieàu ñoù laø mòt muø nhö côn moäng lôùn. Vì vaäy, Trang Töû noùi: “Phaûi coù söï giaùc ngoä lôùn, sau ñoù môùi bieát côn moäng lôùn aáy.”

Coå nhaân noùi:

keä:

*Moät saùng voâ thöôøng veà Môùi hay ngöôøi trong moäng Ngaøn thöù chaúng mang ñi Tuøy thaân chæ coù nghieäp.*

*Kyø dieäu thay nhöõng lôøi aáy!*

Toâi laáy hai caâu keä cuoái roài theâm hai caâu ñeå laøm thaønh moät baøi

*Vaïn thöù chaúng mang ñi Tuøy thaân chæ coù nghieäp*

*Duy nieäm A-di-ñaø*

*Quyeát ñònh sinh Cöïc laïc.*

Bôûi vì, nghieäp laø nghieäp aùc vaø nghieäp thieän. Hai loaïi nghieäp aáy ta ñeàu mang ñi ñöôïc. Vaäy leõ naøo ta khoâng laáy Tònh ñoä laøm nghieäp cho mình?

Coù vò Tröôûng laõo teân Lieãu Minh, luùc thuyeát phaùp, sö chæ vaøo caùi thaân naøy maø noùi: “Ñaây laø vaät cheát. Trong vaät cheát naøy coù caùi töôi toát, ñoù laø vaät soáng. Khoâng neân taïo phöông keá soáng treân vaät cheát maø neân taïo caùch soáng treân vaät soáng!” Toâi haâm moä caâu noùi cuûa tröôûng laõo voâ cuøng neân thöôøng noùi vôùi moïi ngöôøi raèng: “Nhöõng keû tham ñaém ñuû moùn beân ngoaøi ñeå phuïng thôø thaân xaùc ñeàu laø nhöõng keû taïo caùch soáng treân vaät cheát. Ngöôøi ñôøi tuy chöa thoaùt khoûi voøng quay aáy, nhöng trong khi ñang kinh doanh ñeå nuoâi döôõng thaân theå neân boû ra daêm ba phuùt ñeå löu taâm ñeán Tònh ñoä; ñoù laø taïo caùch soáng treân vaät soáng. Vaû laïi, neáu cöù huøng huïc laøm luïng ñeå kieám soáng thì tuy giaøu coù nhö Thaïch Suøng, raát sang troïng nhö haøng nhaát phaåm roài cuõng luïi taøn. Thaûm traïng aáy hoaøn toaøn khaùc vôùi söï haèng cöûu cuûa Tònh ñoä.

# PHOÅ KHUYEÁN TU TRÌ 3

Ñaàu tieân, con ngöôøi chöa töøng coù söï cheát, sôû dó coù chöõ cheát laø töø treân thaân theå naøy. Vì sao? Vì do Thaàn thöùc thaùc vaøo neân thaân theå môùi sinh ra vaø goïi laø sinh. Do Thaàn thöùc rôøi ñi neân thaân hình hö hoaïi vaø goïi laø töû. Thaàn töùc laø ngaõ vaø hình theå laø caên nhaø cuûa ngaõ. Vì ngaõ coù ñeán coù ñi neân hình theå coù thaønh coù hoaïi. Thaät ra, sinh khoâng phaûi laø sinh nhöng do Thaàn ñeán neân coù hình haøi; töû khoâng phaûi laø töû nhöng vì Thaàn ñi neân hình theå hö raõ. Ngöôøi ñôøi khoâng bieát Thaàn maø chæ laáy hình theå neân hoï vui vôùi söï sinh maø aùc caûm vôùi söï töû. Quaû laø thaùi ñoä ñaùng buoàn! Vaû laïi, Thaàn töø ñaâu ñeán? Töø nghieäp duyeân maø ñeán. Thaàn töø ñaâu ñi? Cuõng töø nghieäp duyeân maø ñi. Nghieäp duyeân laø gì? Neáu nghieäp ñöôïc laøm ôû nhaân gian thì Thaàn seõ tuøy nghieäp ñoù maø sinh vaøo nhaân gian; neáu nghieäp ñöôïc laøm thuoäc Trôøi thì Thaàn seõ tuøy nghieäp ñoù maø sinh vaøo coõi Trôøi; neáu ng- hieäp ñaõ laøm laø A tu la thì Thaàn seõ thuaän vôùi nghieäp ñoù maø sinh vaøo loaøi A-tu-la; neáu taïo neân ba ñöôøng aùc thì Thaàn seõ theo nghieäp ñoù maø sinh vaøo ba ñöôøng aùc. Ñoù laø tình traïng luaân hoài trong saùu neûo khoâng coù luùc thoaùt ly cuûa Thaàn. Theá maø töø voâ thæ ñeán nay, Thaàn aáy luoân vaøo thai, ôû tröùng v.v... nghóa laø noù khoâng bao giôø ôû laâu moät nôi naøo; luùc nghieäp heát thì hình theå hoaïi, hình theå hoaïi thì Thaàn khoâng coù nôi cö nguï neân Thaàn laïi theo nghieäp ta laøm hoâm nay ñeå thaùc sinh. Nhö ngöôøi laøm ra nhaø cöûa thì seõ ôû trong ñoù, keû laøm ra thöùc aên moùn uoáng thì seõ thoï höôûng muøi vò cuûa noù. Vì vaäy, neáu ta taïo nghieäp theá naøo thì ta seõ thoï nhaän quaû baùo nhö vaäy; ñoù laø leõ töï nhieân cuûa chaân lyù. Cuõng vì theá, chuùng ta khoâng neân baát caån vôùi nhöõng vieäc laøm cuûa mình ôû ñôøi naøy. Neáu chuùng ta muoán thoaùt ly luaân hoài vaø döùt haún söï khoå ñau thì phaûi chaáp nhaän con ñöôøng Tònh ñoä Cöïc laïc; nghóa laø, chuùng ta neân chuyeân taâm thöïc haønh pheùp trì nieäm danh hieäu Phaät.

# PHOÅ KHUYEÁN TU TRÌ 4

Ñôøi soáng cuûa con ngöôøi trong coõi naøy khoâng khaùc gì boït nöôùc, sinh dieät khoâng ngöøng. Coù ngöôøi chæ soáng moät naêm, coù ngöôøi hai naêm, coù ngöôøi möôøi naêm, coù keû hai möôi naêm, may maén laém môùi soáng ñeán boán naêm möôi naêm; cuõng coù keû soáng ñeán baûy möôi naêm, nhöng tröôøng hôïp naøy raát hieám! Ña phaàn con ngöôøi chæ thaáy caùi giaø tröôùc maét maø khoâng hay raèng coù laém keû qua ñôøi luùc nieân thieáu. Huoáng gì theá gian voán laø khoå. Sôû dó ta khoâng thaáy laø bôûi ta khoâng suy tö, khaéc khoaûi thoâi. Coá nhieân, nhöõng luùc khoâng vöøa yù laø khoå, nhöng nhöõng cô hoäi vöøa loøng thì laïi ñeám ñaàu ngoùn tay! Naøo laø cha meï vôï con, thoâng gia quyeán thuoäc hoaëc do beänh taät cheát choùc, hoaëc do saùt thöông ly taùn, hoaëc caùi cheát boãng aäp ñeán. Nhöõng toäi aùc maø luùc coøn soáng chaéc gì ta khoâng laøm? Toâi xin ñem chuyeän tröôùc maét ra maø noùi: Luùc ta naûy sinh ra moät yù nghó sai, noùi moät lôøi sai, nhìn moät nhan saéc baát chính, nghe moät aâm thanh baát haûo, hoaëc laøm moät vieäc xaáu aùc; noùi chung khoâng ñieàu gì laø khoâng sai laàm, toäi loãi! Huoáng gì thöùc aên cuûa ta laø thòt cuûa chuùng sinh, aùo ta maëc cuõng töø chuùng sinh; noùi gì ñeán nhöõng ñieàu aùc khoâng naèm ôû phaïm vi aên vaø maëc khaùc? Neáu chuùng ta khoâng suy nghó thì thoâi, nhöng neáu ñaët vaán ñeà thì thaät laø voâ cuøng ñaùng sôï! Nhöõng toäi aùc ta doàn chöùa töø treû ñeán giaø, töø khi sinh ra ñeán luùc qua ñôøi ñaõ quaù nhieàu vaø kieân coá nhöng khoâng caùch naøo giaûi tröø ñöôïc. Sau khi nhaém maét, chaéc chaén ta seõ tuøy nghieäp maø ñi trong mòt môø voâ ñònh. Hoaëc laø ta bò ñoïa ñòa nguïc ñeå chòu söï khoå ñau cuøng cöïc, hoaëc laø ta bò laøm suùc sinh ñeå chòu söï moå gieát cuûa con ngöôøi, hoaëc laø ta sinh vaøo loaøi ngaï quyû ñeå cho löûa, ñoùi thieâu ñoát, hoaëc laø ta rôi vaøo loaøi A-tu-la ñeå loøng saân haän böùc baùch. Tuy ta coù nghieäp laønh ñeå ñöôïc sinh leân Trôøi ngöôøi, nhöng luùc heát phöôùc vaãn bò luaân hoài laïi vì nghieäp cuõ, nghóa laø ta cöù traàm luaân khoâng luùc naøo thoaùt khoûi. Chæ coù Tònh ñoä Taây phöông laø con ñöôøng taét vaø nhanh ñeå giaûi thoaùt. Bôûi thaân ngöôøi khoù ñöôïc neân chuùng ta haõy nhaân luùc khoûe maïnh ñeå giaûi quyeát vieäc lôùn ñoù. Chuùng ta neân thöôøng xuyeân nghó raèng mình ñaõ töøng luaân hoài khaép saùu neûo töø voâ thæ ñeán nay maø chöa töøng bieát phaùp moân Tònh ñoä neân vaãn khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Ngaøy nay, ta ñaõ bieát phaùp moân naøy, leõ naøo khoâng laäp töùc haønh trì? Coá nhieân, nhöõng ngöôøi tuoåi ñaõ cao thì phaûi coá gaéng; nhöng nhöõng ngöôøi treû trung cuõng khoâng neân bieáng treã. Ñöôïc theá thì luùc maát, ta ñöôïc sinh veà Cöïc laïc. Nhìn laïi nhöõng luùc cheát bò vaøo aâm phuû, thaáy Dieâm vöông vaø chòu nhöõng noãi sôï haõi tröôùc ñaây, thì khoâng theå naøo so saùnh vôùi baây giôø ñöôïc.

Nhö ngöôøi ñi vaøo thaønh lôùn, tröôùc tieân phaûi tìm nôi truù chaân, tieáp theo laø ñi lieân heä coâng taùc, khi ñeâm xuoáng seõ coù choå ñeå an nghæ. “Tröôùc tieân, phaûi tìm nôi truù chaân” töùc laø tu Tònh ñoä. “Khi ñeâm xuoáng” töùc laø caùi cheát ñeán. “Coù choã ñeå an nghæ” töùc laø sinh trong hoa sen, khoâng bò ñoïa vaøo neûo aùc. Laïi nöõa, nhö ngöôøi ñi xa vaøo muøa Xuaân, tröôùc tieân phaûi mang ñoà ñi möa, luùc möa raøo aäp ñeán thì seõ khoâng bò öôùt vaø khoán ñoán. “Tröôùc tieân, phaûi mang ñoà ñi möa” töùc laø tu Tònh ñoä. “Möa raøo aäp ñeán” töùc laø maïng soáng saép chaám döùt. “Khoâng bò öôùt vaø khoán ñoán” töùc laø khoâng bò traàm luaân trong ñöôøng aùc, chòu nhöõng söï khoå ñau. Vaû laïi, “Tröôùc tieân phaûi tìm nôi truù chaân”, thì khoâng laøm haïi coâng vieäc. “Tröôùc tieân phaûi mang ñuû ñoà ñi möa” thì khoâng laøm hoûng vieäc ñi ñöôøng xa. Nhö vaäy, vieäc tu Tònh ñoä voán khoâng laøm trôû ngaïi ñoái vôùi nhöõng vieäc theá gian, taïi sao moïi ngöôøi laïi khoâng tu taäp? Toâi coù moät ngöôøi quen, bình sinh oâng saùt haïi raát nhieàu caù neân cuoái ñôøi bò beänh nhö truùng phong. Toâi thöông tình caûnh toäi aùc, taät khoå aáy, neân ñeán thaêm vaø khuyeân oâng nieäm danh hieäu Phaät A-di-ñaø. OÂng ta khoâng chòu nieäm maø chæ noùi ñuû thöù chuyeän. Ñoù thaät laø do aùc nghieäp ngaên caûn vaø beänh taät laøm cho taâm tö meâ toái. Moät khi coøn soáng maø khoâng chòu nieäm thì sau khi nhaém maét seõ vôùt vaùt ñöôïc gì? Vì vaäy, ngöôøi tu Tònh ñoä neân sôùm tænh ngoä ñeå baét tay tu taäp. ÔÛ ñôøi, coù ngaøy taát phaûi coù ñeâm, coù laïnh dó nhieân phaûi coù noùng; ñieàu ñoù ai cuõng bieát vaø cuõng khoâng theå che daáu. Nhöng neáu noùi coù soáng taát coù cheát thì ai cuõng kieâng kî, khoâng thöøa nhaän! Teä baïc ñeán theá laø cuøng! Ngöôøi ta khoâng bieát raèng, ñaàu tieân, caùi ngaõ khoâng töøng coù söï cheát maø chæ do nghieäp duyeân tan raõ neân noù ra ñi. Chuùng ta caàn phaûi tu taäp Tònh ñoä ñeå caàu sinh trong hoa sen maø thoï nhaän caùi thaân thanh linh, thoï maïng voâ löôïng vaø thoaùt taát caû söï soáng cheát, khoå naõo.

Haï phaåm haï sinh laø luùc laâm chung hình töôùng ñòa nguïc xuaát hieän, maø ngöôøi ñoù chí thaønh nieäm möôøi tieáng Nam-moâ A-di-ñaø Phaät thì hình töôùng ñòa nguïc seõ bieán thaønh hoa sen vaø ngöôøi ñoù ñöôïc sinh veà Tònh ñoä. Ñoù laø nhôø loøng töø bi saâu naëng vaø uy löïc cuûa Phaät quaù lôùn. Noùi möôøi nieäm nghóa laø töï mình nieäm möôøi tieáng A-di-ñaø Phaät luùc coøn soáng, chöù khoâng phaûi vieäc thænh ngöôøi nieäm sau khi ñaõ qua ñôøi. Töï nieäm luùc coøn soáng thì phuùt laâm chung ñöôïc Phaät vaø Boà-taùt ñeán ñoùn neân quyeát ñònh ñöôïc sinh veà Cöïc laïc; thænh ngöôøi nieäm sau khi mình maát thì chöa chaéc coù Phaät vaø Boà-taùt ñeán ñoùn hay khoâng. Kinh noùi: “Sau khi mình qua ñôøi maø ngöôøi ta laøm coâng ñöùc cho thì mình chæ nhaän ñöôïc moät phaàn baûy; töï laøm luùc coøn soáng thì quaû baùo gaët ñöôïc laø caû traêm ngaøn laàn”. Khoå thay cho con ngöôøi! Luùc coøn soáng khoâng chòu thöïc haønh phöông phaùp Thaäp nieäm trong moãi ngaøy, ñôïi ñeán khi maát môùi röôùc ngöôøi tu theá! Kinh laïi noùi: “Ví nhö saét vaø ñaù tuy naëng, nhöng neáu nöông vaøo söùc cuûa ghe thuyeàn thì coù theå qua soâng; caây kim tuy nheï nhöng neáu khoâng nhôø ghe thuyeàn thì vaãn bò chìm maát.” YÙ kinh noùi raèng, daãu ngöôøi coù toäi naëng nhöng neáu nöông vaøo Phaät löïc thì coù theå sinh veà Tònh ñoä; keû daãu ít toäi nhöng neáu khoâng nhôø Phaät löïc thì cuõng khoâng ñöôïc vaõng sinh. Cuõng nhö coù ngöôøi bình sinh laøm aùc nhöng neáu ñöôïc chieâu an thì seõ trôû laïi ngöôøi daân laønh. Ngöôøi nöông vaøo Phaät löïc ñeå tieâu dieät toäi aùc cuõng gioáng vôùi hai tröôøng hôïp vöøa noùi. Laïi nöõa, nhö con saâu ño daãu cheát ñi soáng laïi caû ngaøn laàn cuõng chæ boø ñi ñöôïc chöøng moät daëm; neáu noù baùm vaøo thaân ngöôøi thì coù theå ñi xa caû ngaøn daëm trong moät ngaøy. Ngöôøi nöông vaøo Phaät löïc ñeå vaõng sinh cuõng nhö tröôøng hôïp treân. Vì vaäy, chuùng ta khoâng neân nghi raèng vì mình coù toäi aùc neân daãu coù nieäm Phaät ñi nöõa cuõng khoâng theå vaõng sinh; chæ caàn chuùng ta khôûi taâm mong ñöôïc thaáy Phaät, ñöôïc thaønh Phaät vaø cöùu ñoä taát caû keû oaùn ngöôøi thaân thì ai ai cuõng ñöôïc vaõng sinh. Hoaëc coù ngöôøi noùi: “Coù keû luùc coøn soáng laøm nhöõng vieäc aùc, haïi chuùng sinh, böùc aùp nhaân daân, ñeán luùc cheát nhôø nieäm Phaät neân cuõng ñöôïc vaõng sinh. Vaäy, nhöõng chuùng sinh, nhöõng ngöôøi daân bò keû aáy gieát vaø hieáp ñaùp mang loøng oan öùc, thì ñeán bao giôø môùi giaûi ñöôïc?” Ñaùp: Sau khi ngöôøi ñoù sinh veà Tònh ñoä, ñöôïc thaønh Phaät hoï seõ ñoä thoaùt cho keû oaùn, ngöôøi thaân. Nhö theá vaãn hôn tình traïng oan oan töông baùo, caû keû taïo toäi vaø ngöôøi chòu toäi ñeàu khoâng coù luùc giaûi thoaùt.

Toâi vì giaùo lyù Tònh ñoä neân muoán khuyeân nhöõng ngöôøi thaáy nghe laøm cho taâm mình roäng lôùn ra, neân laáy taâm nguyeän cuûa Phaät laøm taâm nguyeän cuûa mình khieán ai ai cuõng bieát ñeå cuøng nhau sinh veà Tònh ñoä. Chuùng ta neân nghó raèng: Neáu ngöôøi khaùc bieát ñöôïc phaùp moân naøy thì cuõng nhö ta bieát, thaät sung söôùng laøm sao! Neáu ngöôøi khaùc khoâng bieát thì cuõng nhö ta khoâng bieát, quaû laø voâ cuøng ñau xoùt! Neáu chuùng ta chæ döøng laïi ôû vieäc töï tu thì naøo khaùc gì haøng Thanh vaên, goïi laø Tieåu thöøa. Hoï chæ coù khaû naêng töï ñoä, nhö söùc vaän chuyeån cuûa chieác xe nhoû. Ñoù laø lyù do Ñöùc Phaät goïi “Ñoaïn haït gioáng Phaät”. Ngöôøi coù khaû naêng giaùo hoùa moïi ngöôøi goïi laø Boà-taùt Ñaïi thöøa; caû mình vaø ngöôøi ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, nhö söùc chuyeân chôû cuûa chieác xe lôùn. Lyù do nhöõng vò naøy gaët ñöôïc voâ löôïng phöôùc baùo laø bôûi hoï coù naêng löïc ñi ñeán Phaät ñòa. Chö Phaät nhieàu nhö caùt soâng Haèng khaép möôøi phöông ñeàu khen ngôïi coâng ñöùc khoâng theå nghó baøn cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø; nghóa laø chuùng ta khoâng theå ñem taâm ñeå suy nghó, duøng ngoân töø ñeå luaän baøn. Coâng ñöùc cuûa Ngaøi quaû laø sieâu vieät. Nhö vaäy, coù vieäc gì maø Ngaøi khoâng laøm ñöôïc! Cho neân, neáu ta khuyeân ñöôïc moät ngöôøi tu taäp Tònh ñoä roài ñem duyeân laønh aáy maø tieâu tröø toäi aùc cuõng ñöôïc, hay truy tieán cho vong linh cuõng ñöôïc. Chæ caàn ta chí thaønh chuù nguyeän thì ñeàu gaët haùi ñöôïc keát quaû. Ñoïc truyeän Phoøng Chöõ quyù vò seõ bieát sô veà vaán ñeà treân. Huoáng gì chuùng ta khuyeân ñöôïc moät ngöôøi ñeán naêm, möôøi ngöôøi. Laïi nöõa, huoáng gì ta khuyeân daïy ngöôøi khaùc; cöù tieáp tuïc maõi nhö vaäy thì giaùo lyù Tònh ñoä Taây phöông seõ ñöôïc truyeàn baù khaép nôi vaø chuùng sinh trong bieån khoå coù theå sinh veà Cöïc laïc caû. Khuyeân ngöôøi ñi theo con ñöôøng thieän goïi laø Phaùp thí. Tònh ñoä laø loaïi phaùp thí sieâu vieät nhaát, vì noù laøm cho chuùng sinh ra khoûi luaân hoài, cho neân khoâng coù phaùp naøo so saùnh vôùi noù ñöôïc. Vì vaäy, phöôùc baùo cuûa vieäc khuyeân daïy aáy cuõng voâ löôïng, neân baøi keä khuyeán tu cuûa Boà-taùt Ñaïi Töø vieát: “Khuyeân ñöôïc ba ngöôøi, thì phöôùc ñöùc gioáng nhö söï tinh tieán cuûa mình. Khuyeân möôøi ngöôøi trôû leân, phöôùc ñöùc ñaõ voâ cuøng. Neáu khuyeân traêm, muoân ngöôøi, ñoù goïi laø chaân thaät Boà-taùt. Neáu vöôït quaù ngaøn ngöôøi, laø A-di-ñaø Phaät”. Qua nhöõng ñoaïn keä treân ta bieát raèng, moät khi ñaõ theo giaùo lyù Tònh ñoä thì ta caàn phaûi laøm cho taâm mình roäng lôùn ra, ñeå khieán cho ai ai cuõng bieát con ñöôøng naøy ngoõ haàu tích taäp voâ löôïng phöôùc ñöùc.

Vaû laïi, neáu ngöôøi ta khoå vì ñoùi thì mình cho hoï moät böõa aên; neáu ngöôøi ta khoå vì laïnh thì mình cho hoï moät taám aùo. AÂn hueä aáy cuõng lôùn laém roài. Huoáng gì hoï ñang traàm luaân trong saùu neûo khoâng luùc naøo ra khoûi, maø ta laïi ñem phaùp moân naøy ñeå khai thò khieán hoï ñöôïc thoaùt khoûi luaân hoài maø thoï nhaän maïng soáng vaø nieàm vui voâ haïn? AÂn ñöùc aáy quaû laø cao saâu. Kinh Kim Cang noùi: “Neáu ngöôøi ñem thaân maïng nhieàu nhö caùt soâng Haèng ñeå boá thí; söï boá thí aáy daàu traûi qua voâ löôïng traêm, ngaøn, vaïn, öùc kieáp cuõng khoâng baèng coù ngöôøi nghe kinh naøy maø tin töôûng, khoâng choáng traùi, thì phöôùc ñöùc seõ hôn haún ngöôøi kia.” Bôûi leõ, ngöôøi ñem thaân maïng ñeå boá thí thì vaãn khoâng thoaùt khoûi söï thoï nhaän phöôùc baùo theá gian, nhöng phöôùc baùo roài cuõng coù luùc heát. Coøn ngöôøi tin kinh Kim Cang thì daàn daàn seõ ngoä ñöôïc chaân taùnh vaø phöôùc ñöùc aáy môùi laø vónh cöûu, vì töï thaân cuûa noù sieâu vieät hôn loaïi phöôùc ñöùc kia. Theo quan ñieåm cuûa toâi, khoâng nhöõng chæ coù ngöôøi tin kinh môùi ñöôïc nhö vaäy, neáu chuùng ta ñem Tònh ñoä ñeå khuyeân daïy moïi ngöôøi thì phöôùc baùo cuõng ngang vôùi ngöôøi tin kinh Kim Cang. Vì sao? Vì ngöôøi ñöôïc sinh veà Cöïc laïc thì khoâng bò luaân hoài laïi, vì ñaõ chöùng baát thoaùi chuyeån vaø vì ñöôïc tieán thaúng ñeán quaû vò Phaät. Ngöôøi sinh veà Tònh ñoä daãu chöa thaønh Phaät nhöng ñoù laø ñieàu kieän ñeå thaønh Phaät. Vì vaäy, neáu chuùng ta khuyeân moät ngöôøi thaønh Phaät töùc laø ta ñaõ töïu thaønh moät chuùng sinh laøm Phaät. Thoâng thöôøng, laøm Phaät töùc laø ñoä voâ löôïng chuùng sinh. Nhöõng chuùng sinh ñöôïc ñoä aáy khôûi ñaàu töø ta. Nhö theá, phöôùc baùo cuûa ta hôn haún ngöôøi ñem soá löôïng thaân maïng nhieàu nhö caùt soâng Haèng ñeå boá thí traûi qua voâ löôïng traêm, ngaøn, vaïn, öùc kieáp.

SOÁ 1970 - LONG THÖ TAÊNG QUAÛNG TÒNH ÑOÄ VAÊN, Quyeån 3 33

# PHOÅ KHUYEÁN TU TRÌ 9

Thoâng thöôøng, luùc thoï nhaän söï daïy baûo cuûa thaày baïn thì ta neân neâu cao aân hueä; gaëp söï ñaõi ngoä baèng leã trong giao du thì chuùng ta neân ñem Tònh ñoä ñeå baùo ñeàn. Cho ñeán taát caû ai cho ta moät böõa aên, moät cheùn traø, hoaëc tieáp ta baèng moät lôøi noùi, moät choã ngoài, thaäm chí ñeán coâng lao cuûa keû noâ boäc, noùi chung, taát caû coâng ñöùc ñaõ thoï duïng ñöôïc ta neân ñem Tònh ñoä ñeå giôùi thieäu vôùi hoï, khieán hoï ñöôïc thoaùt ly bieån khoå. Khoâng nhöõng chæ nhö theá, maø ngay caû nhöõng ngöôøi quen hoaëc khoâng quen ta cuõng neân ñem Tònh ñoä ñeå giaùo hoùa khieán hoï cuøng sinh veà Tònh ñoä vôùi mình. Laïi khoâng chæ nhö theá, luùc Phaät coøn ôû ñôøi, coù moät nöôùc raát khoù giaùo hoùa, Ngaøi noùi nöôùc ñoù coù duyeân vôùi Muïc-kieàn- lieân, neân sai toân giaû Muïc-kieàn-lieân ñeán hoùa ñoä, khieán daân nöôùc aáy ñeàu tin thuaän. Coù moät ñeä töû hoûi lyù do. Ñöùc Phaät noùi: “Trong nhöõng kieáp tröôùc, Muïc Lieân laøm ngöôøi ñoán cuûi, vì oâng laøm kinh ñoäng baày ong neân beøn phaùt nguyeän laønh raèng: “Sau khi ñaéc ñaïo, toâi seõ ñoä nhöõng con ong naøy”. Ngaøy nay, nhöõng ngöôøi trong nöôùc aáy laø baày ong thuôû tröôùc. Vì Muïc-lieân phaùt thieän nguyeän aáy neân coù duyeân laønh vôùi hoï”. Qua caâu chuyeän naøy ta thaáy raèng, khoâng nhöõng chuùng ta chæ khuyeân daïy Tònh ñoä ñoái vôùi loaøi ngöôøi maø ñoái vôùi nhöõng loaøi chim bay, thuù chaïy cho ñeán loaøi boø, bay, maùy, cöïa; neáu coù hình töôùng thì ta neân nhaân luùc thaáy maø nieäm vaøi tieáng Nam-moâ A-di-ñaø Phaät vaø phaùt lôøi laønh raèng: “Nguyeän caùc ngöôøi ñeàu sinh veà coõi Cöïc laïc. Sau khi ñaéc ñaïo, toâi seõ ñoä taát caû.” Khoâng nhöõng ta laøm theá ñoái vôùi loaøi coù hình töôùng maø ñoái vôùi nhöõng chuùng sinh khoâng coù hình töôùng ta cuõng phaùt nguyeän laønh nhö vaäy. Nieäm laønh cuûa ta caøng luùc caøng thuaàn thuïc, laïi coù duyeân laønh vôùi taát caû chuùng sinh thì chaéc chaén ta seõ sinh veà Thöôïng phaåm thöôïng sinh. Ñeán luùc khaùc, ai ai cuõng tin thuaän vôùi söï hoùa ñoä cuûa ta.