LONG THƯ TĂNG QUẢNG TỊNH ĐỘ VĂN

# QUYỂN 4

Phaùp moân Tònh ñoä ña phaàn ñöôïc thaáy ôû kinh A-di-ñaø Ñaïi baûn cuøng kinh Thaäp Luïc Quaùn. Phaùp moân naøy coù caïn vaø saâu. Caïn töùc laø coâng tu nieäm ít, thuoäc loaïi thaáp trong chín phaåm. Saâu töùc laø coâng haønh trì nhieàu. Thuoäc loaïi cao trong chín phaåm. Daãu caïn hay saâu gì cuõng ñeàu ñöôïc thoaùt voøng sinh töû vaø soáng maõi khoâng giaø nua. Tröôùc tieân, toâi xin löôïc qua phaàn caïn. Tieáp theo, toâi seõ baøn ñeán phaàn saâu. Bôûi leõ tuøy choã tu taäp cuûa haønh giaû coù saâu vaø caïn khaùc nhau.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 1

Trong soá boán möôi taùm lôøi nguyeän cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø, coù lôøi nguyeän “Luùc toâi thaønh Phaät, neáu chuùng sinh khaép möôøi phöông chí thaønh tin töôûng, yeâu thích, muoán sinh veà nöôùc toâi, nieäm danh hieäu cuûa toâi möôøi tieáng maø khoâng ñöôïc sinh, thì toâi seõ khoâng thaønh Phaät”. Nhö theá nghóa laø Ñöùc Phaät coù lôøi theä nguyeän cöùu ñoä chuùng sinh vaø Ngaøi chæ möôïn möôøi nieäm cuûa chuùng sinh ñeå bieåu loä cho taám loøng quy höôùng thieát tha ñoái vôùi Ngaøi maø thoâi. Moãi buoåi saùng, haønh giaû chaáp hai tay, maët höôùng veà phía Taây ñaûnh leã keá nieäm lôùn möôøi tieáng Nam-moâ A-di- ñaø Phaät roài ñaûnh leã maø nieäm moät bieán baøi keä phaùt nguyeän cuûa Boà-taùt Ñaïi Töø raèng: “Nguyeän cuøng ngöôøi nieäm Phaät, sinh veà nöôùc Cöïc laïc, thaáy Phaät thoaùt sinh töû, nhö Phaät ñoä taát caû.” Laïi ñaûnh leã maø lui ra. Neáu haønh giaû chí thaønh nhö theá thì seõ ñöôïc vaõng sinh; nhöng e raèng khoâng ôû phaåm vò cao trong chín phaåm. Neáu ta daïy ngöôøi khoâng bieát chöõ tuïng nieäm baøi keä naøy thì seõ coù phöôùc ñöùc raát lôùn.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 2

Moãi buoåi saùng, haønh giaû chaáp hai tay, maët quay veà höôùng Taây maø ñaûnh leã vaø nieäm “Nam-moâ A-di-ñaø Phaät, Nam-moâ Quaùn Theá AÂm Boà- taùt, Nam-moâ Ñaïi Theá Chí Boà-taùt, Nam-moâ Nhaát Thieát Boà-taùt, Thanh vaên, Chö thöôïng thieän nhaân”; moãi danh hieäu möôøi tieáng. Laïi ñaûnh leã maø tuïng nieäm toaøn boä baøi keä taùn Phaät, saùm toäi, hoài höôùng vaø phaùt nguyeän cuûa Boà-taùt Ñaïi Töø moät bieán raèng: “Möôøi phöông ba ñôøi Phaät, ñeä nhaát A-di-ñaø, chín phaåm ñoä chuùng sinh, uy ñöùc khoâng cuøng taän. Con nay quyeát quy y, saùm hoái toäi ba nghieäp, nhöõng vieäc thieän laøm ñöôïc, moät loøng ñem hoài höôùng. Nguyeän cuøng ngöôøi nieäm Phaät, caûm öùng hieän tuøy thôøi, laâm chung caûnh Taây phöông, hieän roõ raøng tröôùc maët. Thaáy nghe ñeàu tinh tieán, cuøng sinh nöôùc Cöïc laïc, thaáy Phaät thoaùt soáng cheát, nhö Phaät ñoä taát caû”. Laïi ñaûnh leã maø lui ra. Baøi keä naøy coù uy löïc raát lôùn, noù coù theå tieâu dieät taát caû toäi loãi vaø laøm lôùn taát caû phöôùc ñöùc cho haønh giaû. Luùc ñaûnh leã, neáu ñoát höông, vaùi laïy ñöôïc thì caøng toát. Ngaøy naøo, haønh giaû cuõng tu nieäm nhö theá thì seõ sinh vaøo Trung phaåm. Neáu ta ñem baøi keä naøy ñeå daïy ngöôøi khaùc phöôùc ñöùc cuûa mình raát lôùn.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 3

Haønh giaû luoân luoân tuïng nieäm nhö phaàn hai. Luùc nieäm Phaät, haønh giaû neân töôûng töôïng thaân mình ñang ôû coõi Tònh ñoä, ñang chaáp tay tröôùc Phaät vaø cung kính nieäm Phaät. Luùc nieäm danh hieäu Boà-taùt, haønh giaû cuõng töôûng nhö treân. Luùc nghó nhôù ñeán taát caû Boà-taùt, Thanh vaên, vaø chö thöôïng thieän nhaân, haønh giaû cuõng töôûng thaân mình ôû taïi Tònh ñoä; tieáng tuïng nieäm cuûa mình vang doäi tröôùc maët taát caû Boà-taùt, Thanh vaên vaø chö thöôïng thieän nhaân. Luùc leã laïy, haønh giaû cuõng töôûng töôïng thaân mình ñang leã laïy taïi Tònh ñoä. Luùc nieäm baøi keä, haønh giaû cuõng töôûng töôïng thaân mình ôû taïi Tònh ñoä maø chaép tay cung kính tröôùc Phaät ñeå nieäm tuïng. Duy nhöõng luùc coù töôïng Phaät vaø Boà-taùt thì khoâng caàn thöïc hieän nhö theá, nhöng haønh giaû neân töôûng töôïng nhöõng töôïng aáy nhö Phaät vaø Boà-taùt ñang hieän thaân ôû ñaây ñeå nhaän söï leã laïy vaø nghe tieáng tuïng nieäm cuûa mình. Neáu chuyeân taâm nhö theá thì chaéc chaén haønh giaû seõ ñaït ñöôïc phaåm vò cao.

# PHAÙP MOÂN TU HAØNH VAØ TU TÒNH ÑOÄ CUÛA ÑAÏI BOÀ-TAÙT 4

Vaøo saùng sôùm, tröôùc tieân, haønh giaû höôùng maët veà phía Taây, ñoát höông vaø chuù nieäm raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû chuùng sinh taän hö khoâng giôùi, ñoát höông kính leã taát caû chö Phaät, taát caû chaùnh phaùp, taát caû Thaùnh chuùng laø chö ñaïi Boà-taùt, Duyeân giaùc, Thanh vaên trong taän hö khoâng giôùi. Ñeä töû kính laïy Phaät quaù khöù Nhieân Ñaêng, Boån sö Thích- ca Maâu-ni Phaät, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, Boà-taùt Phoå Hieàn; taát caû Thaùnh chuùng goàm Boà-taùt, Duyeân giaùc, Thanh vaên trong phaùp hoäi cuûa Phaät Thích-ca. Ñeä töû kính laïy Nhö Lai Theá Töï Taïi Vöông ôû quaù khöù, ba möôi saùu vaïn öùc, möôøi moät vaïn chín ngaøn naêm traêm Ñöùc Phaät cuøng danh hieäu laø A-di-ñaø ñang hieän höõu ôû theá giôùi Cöïc laïc, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, Boà-taùt Ñaïi Theá Chí, cuøng taát caû chö vò Thaùnh chuùng Boà-taùt, Thanh vaên, Duyeân giaùc trong coõi nöôùc cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø (coù theå taêng theâm danh hieäu Phaät tuøy yù cuûa mình, neáu khoâng taêng cuõng ñöôïc). Vaø kính leã cuøng khaép: Treân töø chö Thieân, thieân ñeá, Thieân nhaân, Nhaät Nguyeät Tinh tuù, Nam ñaåu, Baéc ñaåu, ty trung, ty maïng, phong sö, vuõ sö, laø taát caû taïo hoùa chuû linh Thaàn; döôùi ñeán ñòa tyø, ñaïi nhaïc, minh haûi, quaàn sôn, chuùng thuûy, laø taát caû chuû taïo hoùa linh Thaàn; ôû giöõa laø taát caû linh Thaàn caàm giöõ hoïa phöôùc ôû nhaân gian v.v... xin chö vò thaønh töïu taát caû nguyeän laønh ñeå teá ñoä voâ löôïng voâ bieân chuùng sinh. Tröôùc tieân, nguyeän cho toâi hieän ñôøi khoâng bò taät beänh, tai naïn (khaán theo yù mình). Luùc laâm chung, trong khoaûng moät thaùng toâi bieát ñöôïc ngaøy giôø mình ra ñi, coù hoùa Phaät ñeán ñoùn. Nguyeän cho caûnh giôùi Taây phöông hieän roõ giöõa baàu Trôøi vaø laâu maát ñeå moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc thaáy. Nguyeän toâi nhö ngöôøi vaøo thieàn ñònh, ra ñi thanh thaûn, lieàn ñöôïc thaáy Phaät A-di-ñaø, chöùng Voâ sinh phaùp nhaãn vaø coù ñuû saùu thöù Thaàn thoâng; tuy khoâng ra khoûi nôi ñaây trong moät naêm maø toâi ñaõ laäp töùc quay trôû laïi nôi naøy ñeå giaùo hoùa chuùng sinh. Toâi daàn daàn bieán ñoåi Nam Dieâm-phuø-ñeà naøy, taát caû coõi Ta-baø naøy, cho ñeán voâ löôïng theá giôùi khaép möôøi phöông thaønh coõi Cöïc laïc thanh tònh. Leã baùi.

Laïi khaán nguyeän raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû chuùng sinh trong

taän hö khoâng giôùi. Ñeä töû kính leã tam theá chö Phaät trong taän hö khoâng giôùi. Ngöôõng nguyeän Nhö Lai ñaïi Töø, ñaïi Bi thöông xoùt, nghó ñeán chuùng sinh ñang traàm luaân trong bieån khoå maø khoâng coù luùc thoaùt ra; neáu Nhö Lai ñang ôû Nieát-baøn thì xin Ngaøi ra khoûi Nieát-baøn ñeå cöùu ñoä chuùng sinh khoâng cuøng taän vaø khoâng döùt; neáu Nhö Lai ñang ôû theá gian thì xin Ngaøi chuyeån Phaùp luaân ñeå khai ñaïo cho quaàn meâ voâ cuøng vaø khoâng döùt; neáu Nhö Lai ñang ôû vò lai thì xin Ngaøi nhaäp trong muoân loaøi ñeå gieo troàng

haït gioáng thieän caên khoâng cuøng khoâng döùt. Ngöôõng nguyeän Nhö Lai hoùa ñoä heát chuùng sinh sau ñoù môùi döøng. Ngöôõng nguyeän chö vò Duyeân giaùc, Thanh vaên cuõng thöïc hieän nhöõng ñieàu nhö vaäy. Leã baùi.

Laïi khaán nguyeän raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû thieän nhaân trong taän hö khoâng giôùi maø tuïng baûy bieán baøi keä Tröôøng thoï. Nguyeän cho soá tuoåi thoï cuûa chö vò thieän nhaân aáy ñöôïc taêng theâm ñeå hoùa ñoä taát caû chuùng sinh, laøm cho chuùng sinh ñeàu ñöôïc ra khoûi bieån khoå. Ngöôõng nguyeän chö Long vöông treân Trôøi vaø ôû theá gian haõy laáy töø taâm cuûa toâi ñeå dieät tröø chaát ñoäc saân haän, toâi nguyeän ñem khoái trí tueä naøy ñeå tieâu chaát ñoäc aáy. Duø laø ñoäc coù vò hay khoâng coù vò, toâi nguyeän phaù huûy vaø cho chuùng vaøo trong ñaát. Leã baùi!

Ñöùc Phaät noùi: “Vaøo saùng sôùm, haønh giaû nieäm baøi keä naøy baûy bieán thì seõ ñöôïc tröôøng thoï”. Nay haønh giaû vì taát caû thieän nhaân trong taän hö khoâng giôùi maø tuïng nieäm thì coâng ñöùc voâ cuøng to lôùn.

Laïi khaán nguyeän raèng: “Ñeä töû laø... chí taâm kính leã Theá Toân Nhaät Nguyeät Quang Minh, Nhö Lai Hoûa Quang, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm; xin chö vò hoä nieäm söï tuïng trì moãi laàn moät traêm leû taùm Thaùnh hieäu Nhö Lai, Boà-taùt trong moãi ngaøy cuûa con. Ngöôõng nguyeän Ñaïi töø ñaïi bi, moãi vò ñem nguyeän löïc gia bò cho ñeä töû sôùm ngoä ñöôïc chaân taùnh, taêng tröôûng phöôùc löïc vaø khoâng coù taát caû taät beänh, tai naïn. Nguyeän chö vò ñem ba ñieàu treân ñeå cöùu vôùt chuùng sinh”. Leã baùi.

Laïi khaán raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû chuùng sinh khoâng phaân bieät lôùn nhoû cuûa Nam Dieâm-phuø-ñeà naøy maø kính leã chö Thieân, Thieân ñeá, Thieân nhaân, Nhaät Nguyeät, Tinh tuù, Nam ñaåu, Baéc ñaåu, ty trung, ty maïng, phong sö, vuõ sö, taát caû chuû taïo hoùa linh Thaàn; caùc linh kyø cuûa ñaát ñai, ñaïi nhaïc, minh haûi, quaàn sôn, chuùng thuûy, taát caû taïo hoùa linh Thaàn; taát caû linh Thaàn naém phöôùc hoïa ôû nhaân gian. Ñeä töû kính leã cuøng khaép, vì taát caû chuùng sinh maø taï aân mang chôû chieáu soi, sinh thaønh, döôõng duïc vaø hoä veä. Ñeä töû kính vì caùc chuùng sinh aáy maø nieäm moät traêm leû taùm bieán Nam-moâ Boån sö Thích-ca Maâu-ni Phaät ñeå gieo troàng thieän caên voâ thöôïng, nieäm moät traêm leû taùm bieán Nam-moâ A-di-ñaø Phaät ñeå keát thieän duyeân voâ thöôïng. Ngöôõng nguyeän nhöõng chuùng sinh ñöôïc thaám goäi hoàng aân, ñeàu hoan hyû höôùng veà nhau maø khoâng töông taøn töông saùt, khoâng aên nuoát vaø laêng nhuïc nhau. Ngöôõng nguyeän nhöõng chuùng sinh aáy tu taäp Phaät phaùp ñeå thoaùt ly bieån khoå vaø bieán Nam Dieâm-phuø-ñeà thaønh theá giôùi Cöïc laïc. Leã baùi.

Laïi khaán nguyeän raèng: “Ñeä töû laø... xin caûm taï söï mang chôû cuûa Trôøi ñaát; söï chieáu soi cuûa maët traêng, maët Trôøi vaø tinh tuù; söï sinh thaønh

cuûa taïo hoùa, söï hoä veä cuûa linh Thaàn, coâng döôõng duïc cuûa meï cha, söï cöùu giöõ cuûa vua quan, söï raên daïy cuûa thaày baïn, söï giuùp ñôõ cuûa aân ñöùc vaø nguoàn goác cuûa aùo maëc thöùc aên cuøng choã thoï duïng, nôi ban leänh vaø choã ñi, ñöùng, naèm, ngoài cuøng taát caû aân löïc ñoái vôùi baûn thaân, ñeä töû xin caûm taï. Ñeä töû kính vì nhöõng phöôùc ñöùc aáy maø nieäm moät traêm leû taùm bieán Nam-moâ Thích-ca Maâu-ni Phaät ñeå troàng thieän caên voâ thöôïng, nieäm moät traêm leû taùm bieán Nam-moâ A-di-ñaø Phaät ñeå keát duyeân laønh voâ thöôïng. Ngöôõng nguyeän taát caû höõu tình ôû beân treân sôùm chöùng ñaéc Chaùnh giaùc; ôû döôùi ñeàu ñöôïc sinh Cöïc laïc. Leã baùi!

Haønh giaû thöïc haønh xong saùu nghi thöùc treân, sau ñoù môùi quay veà höôùng Taây maø tu taäp Tònh ñoä.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ TÒNH ÑOÄ CUÛA ÑAÏI BOÀ-TAÙT 5

Vaøo saùng sôùm, haønh giaû quay maët veà höôùng Taây, ñoát höông roài leã baùi maø khaán raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû chuùng sinh trong taän hö khoâng giôùi maø kính leã Thaùnh chuùng Taây phöông vaø xöng nieäm möôøi laàn Thaùnh hieäu. Ngöôõng nguyeän Thaùnh chuùng ñaïi Töø ñaïi Bi khai môû uy Thaàn ñeå teá ñoä chuùng sinh trong soá nhöõng chuùng sinh ñang nieäm Phaät, khieán hoï ñeàu ñöôïc sinh veà coõi Cöïc laïc. Haønh giaû nieäm boán Thaùnh hieäu, moãi Thaùnh hieäu möôøi tieáng. Leã baùi!

Laïi khaán raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû chuùng sinh trong taän hö khoâng giôùi maø khen ngôïi Ñöùc Phaät A-di-ñaø, saùm hoái toäi loãi, hoài höôùng, phaùt nguyeän vaø kính leã. Ngöôõng nguyeän Nhö Lai ñaïi töø ñaïi bi khai môû uy Thaàn ñeå gia hoä cho moãi chuùng sinh trong soá nhöõng chuùng sinh ñang khen ngôïi Phaät, ñang saùm hoái toäi loãi, ñang hoài höôùng, ñang phaùt nguyeän vaø ñang kính leã. Ngöôõng nguyeän Nhö Lai cöùu vôùt taát caû ñeå hoï ñöôïc sinh veà theá giôùi Cöïc laïc. Haønh giaû nieäm moät bieán Ñaïi Töø Boà-taùt toaøn keä ôû ñoaïn thöù hai ñaàu quyeån. Leã baùi!

Laïi khaán raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû chuùng sinh trong taän hö khoâng giôùi maø kính leã Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, Boà-taùt Ñaïi Theá Chí vaø taát caû Boà-taùt, Thanh vaên cuøng chö vò Thöôïng thieän nhaân...; ngöôõng nguyeän ñaáng ñaïi Töø, ñaïi Bi xoùt thöông vaø nghó nhôù ñeán chuùng sinh ñang traàm luaân trong bieån khoå nhöng khoâng coù luùc thoaùt khoûi maø khai môû uy Thaàn ñeå cuøng nhau laàn löôït giaùo hoùa hoï. Ngöôõng nguyeän chö vò phaân thaân vaøo nöôùc Trung Hoa naøy ñeå giuùp ñôõ cho khanh töôùng, quaàn Thaàn, vaø

phuø trôï vua cuûa toâi ñeå daïy doã vaø cai trò muoân daân, khieán hoï khoâng tranh chaáp laãn nhau, gieát haïi laãn nhau, khoâng daøy xeùo, aên nuoát nhau; sao cho cuoäc ñôøi ñöôïc thuaàn hoøa ñeå cuøng nhau böôùc leân vuøng ñaát nhaân vaø thoï. Ngöôõng nguyeän chö vò laøm quoác vöông, ñaïi Thaàn, baùch quan thöù doaõn ñeán caùc vò quan coù chöùc quyeàn taïi Nam Dieâm-phuø-ñeà naøy, ñeán taän coõi Ta-baø, cho ñeán nhöõng theá giôùi baån aùc khaép möôøi phöông maø giaùo hoùa chuùng sinh, khieán hoï cuøng nhau tu taäp Phaät ñaïo ñeå ra khoûi bieån khoå. Nguyeän chö vò bieán ñaát nöôùc toâi cho ñeán caùc theá giôùi baån aùc khaép möôøi phöông thaønh coõi Cöïc laïc thanh tònh. Leã baùi!

(Baûn cuõ vieát: “Ngaøy möôøi boán thaùng tö naêm AÁt Maõo, nieân hieäu Dieân Höïu, leänh cho coâng nhaân khaéc baûn goã. Ñeán ñeâm moàng moät thaùng möôøi luùc khaéc ñeán baûn naøy thì coù moät vieân xaù-lôïi. Ngaøy moàng luùc khaéc ñeán phía treân chöõ “Phaùp” laïi coù moät vieân xaù-lôïi. Ngaøy Haï nguyeân, luùc khaéc ñeán phía treân chöõ “Thaùnh” laïi coù theâm moät vieân xaù-lôïi. Ba vieân xaù lôïi aáy hieän vaãn giöõ trong baûn goã ñeå tín höõu cuùng döôøng”. Ngöôõng mong ngöôøi ñoïc baûn vaên naøy, thaáy ñöôïc söï linh nghieäm maø sinh taâm tin töôûng saâu beàn ñeå tu taäp, chaéc chaén ñöôïc sinh veà Tònh ñoä. Ñoù laø ñieàu maø cö só Long Thö ñaõ noùi: “Töø xöa ñeán nay, nhöõng ngöôøi tu trì raát nhieàu, leõ naøo laïi khoâng coù söï chöùng nghieäm?” Quaû thaät laø lôøi ñaùng tin caäy!).

Neáu haønh giaû khoâng duøng thòt caù thì raát toát. Nhöng neáu vì beänh taät maø phaûi aên theo pheùp “Tam tònh nhuïc” thì neân khaán nguyeän theá naøy: “Ñeä töû laø... vì thaân ñang ôû trong löôùi ñôøi, vì tuùc nghieäp saâu naëng, vaø vì thaân theå ñang ñau oám neân khoâng thoaùt ñöôïc vieäc aên theo pheùp Tam tònh nhuïc... Ñeä töû kính vì nhöõng chuùng sinh maø mình ñaõ aên ngaøy hoâm qua maø tuïng nieäm Nam-moâ Taây phöông Cöïc laïc theá giôùi ba möôi saùu vaïn öùc, möôøi moät vaïn chín ngaøn naêm traêm vò cuøng danh hieäu laø A-di- ñaø Phaät ôû coõi Cöïc laïc boán möôi chin bieán; ngöôõng nguyeän Nhö Lai ñaïi töø ñaïi bi khai môû uy Thaàn ñeå gia hoä cho moãi chuùng sinh boû thaân maïng cuøng nhöõng ngöôøi ñang tuïng nieäm, xin vì hoï maø truy tieán vaø quyeát ñònh cöùu ñoä hoï sinh veà theá giôùi Cöïc laïc. Ñeä töû nguyeän cho nhöõng chuùng sinh bò aên nuoát ñeå boài boå khí löïc cho baûn thaân, nhöõng nghieäp laønh maø ñeä töû ñaõ laøm seõ chia seû cuøng vôùi nhöõng chuùng sinh aáy. Nguyeän cho hoï ñöôïc sinh veà Cöïc laïc tröôùc, ñôïi luùc ñeä töû sinh veà Cöïc laïc, ñöôïc thaáy Phaät, ñöôïc nghe phaùp vaø chöùng ñaéc saùu thöù Thaàn thoâng, roài trôû laïi Nam Dieâm-phuø-ñeà maø giaùo hoùa chuùng sinh, thì nhöõng chuùng sinh aáy ñeàu theo ñeä töû trôû laïi Ta-baø ñeå cuøng nhau hoùa ñoä chuùng sinh vaø cuøng thaønh baäc giaùc ngoä. Leã baùi!

(Neáu haønh giaû khoâng aên thòt caù thì neân vì nhöõng con taèm duøng laøm

tô luïa may aùo quaàn, ñeán nhöõng con taèm duøng tô luïa ñeå may aùo quaàn cuûa nhöõng ngöôøi giao du vôùi ta maø tuïng nieäm nhö tröôùc).

Laïi khaán nguyeän raèng: “Ñeä töû laø... kính vì taát caû chuùng sinh bò gieát, bò aên ngaøy hoâm nay ôû Nam Dieâm-phuø-ñeà maø tuïng nieäm moät traêm hai möôi bieán Nam-moâ Taây phöông Cöïc laïc theá giôùi ba möôi saùu vaïn öùc, möôøi moät vaïn chín ngaøn naêm traêm vò cuøng danh hieäu A-di-ñaø Phaät; ngöôõng nguyeän Nhö Lai ñaïi töø ñaïi bi ñem danh hieäu do ñeä töû tuïng nieäm, cöù moãi tieáng laø moät Nhö Lai ñeå ñoä taát caû chuùng sinh vaø laøm nhö theá cho ñeán heát soá löôïng danh hieäu ñöôïc nieäm tuïng. (Baûn cuõ, ôû choã naøy laïi hieän xaù-lôïi). Cuõng nhö vaäy, ngöôõng nguyeän Nhö Lai ñoä taát caû hoï sinh veà Cöïc laïc.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 6

(Ñöùc Phaät Thích-ca ñem Thaùnh hieäu naøy daïy hai oâng baø laõo. Neáu ai chí thaønh trì nieäm noù, cho ñeán tuïng trì chaân ngoân Vaõng sinh thì giaûi tröø ñöôïc oaùn keát, tuoåi thoï taêng tröôûng, coù phöôùc baùo lôùn, chöùng Voâ sinh nhaãn vaø ôû vaøo vò trí baát thoaùi. Keát quaû thaät voâ cuøng vó ñaïi! Löõ Nguyeân Ích khuyeán tu).

Thuôû Ñöùc Phaät coøn taïi theá (baûn cuõ, xaù-lôïi xuaát hieän ôû ñaây), coù hai oâng baø laõo duøng moät ñaáu haït ñeå ghi soá maø nieäm A-di-ñaø Phaät, caàu sinh Tònh ñoä. Ñöùc Phaät daïy: “Ta coù phöông phaùp ñaëc bieät khieán caùc ngöôi nieäm moät danh hieäu maø ñöôïc soá löôïng cuûa nhieàu ñaáu. Noùi xong, Ñöùc Phaät lieàn daïy hoï nieäm Nam-moâ Taây phöông Cöïc laïc theá giôùi ba möôi saùu vaïn öùc, möôøi moät vaïn chín ngaøn naêm traêm vò Phaät cuøng danh hieäu A-di-ñaø Phaät. Neân duøng voû caây maø tính, moãi tieáng hôïp vôùi moät ngaøn taùm traêm haït, tính ra con soá laø hai traêm ñaáu.” Do Ñöùc Phaät töï ñem caùch naøy daïy hai oâng baø laõo neân ta bieát chaéc raèng coâng ñöùc cuûa noù quaû thaät laø voâ cuøng.

Neáu ngöôøi khoâng theå nieäm ñöôïc nhö vaäy thì chæ nieäm theo caùch giaûn ñôn. Neáu haønh giaû daïy ngöôøi khaùc tuïng nieäm toaøn boä thì coâng ñöùc phöôùc baùo raát lôùn. Hoaëc haønh giaû trì tuïng theâm kinh A-di-ñaø Tieåu baûn, hoaëc kinh A-di-ñaø Ñaïi baûn, hay caùc kinh khaùc... tuøy soá laàn tuïng nhieàu hay ít maø ñem hoài höôùng ñeå nguyeän sinh Taây phöông cuõng ñeàu ñöôïc.

“Baït nhaát thieát nghieäp chöôùng caên baûn vaõng sinh Tònh ñoä chaân ngoân:

Nam-moâ A di ña baø daï. Ña tha daø ña daï. Ña ñòa daï tha. A di lò ñoâ baø tyø. A di lò da taát ñam baø tyø. A dò li da. Tyø ca lan ñeá. A di lò da. Tyø ca lan ña. Daø di nò. Giaø daø na. chæ ña ca leä. Ta-baø ha.”

Chöõ cuûa chaân ngoân voán khoâng phaûi laø chöõ cuûa AÁn Ñoä, maø do dòch giaû söû duïng. Ña phaàn moïi ngöôøi cho raèng chöõ ñoù khoù nhaän bieát. Luùc Ñöùc Phaät môùi thuyeát baøi chuù thì chæ coù aâm thanh, ngaøy nay ngöôøi ta giöõ laïi aâm thanh cuûa Phaät roài duøng ngoân ngöõ deã nhaän bieát ñeå thay theá, nhöng vaãn khoâng ñaùnh maát yù cuûa Phaät, vì vaäy chuùng ta khoâng neân hoaøi nghi. Laïi nöõa, do ngöôøi ñôøi chaám caâu bò sai raát nhieàu, neân nay toâi duøng tö lieäu trong taïng kinh cuûa hai xöù ñeå chaám caâu laïi cho töông öùng vôùi nhau, mong ngöôøi trì tuïng khoâng neân nghi ngôø. Ai tuïng baøi chuù naøy thì luoân luoân coù Ñöùc Phaät A-di-ñaø ñöùng treân ñænh ñaàu khoâng cho keû oaùn laøm haïi, hieän ñôøi ñöôïc an oån vaø khi maát seõ ñöôïc vaõng sinh theo öôùc nguyeän cuûa mình. Neáu haønh giaû tuïng ñeán hai traêm ngaøn bieán thì maàm Boà-ñeà seõ sinh, tuïng ñeán ba traêm ngaøn bieán thì ñöôïc nhanh choùng dieän kieán Ñöùc Phaät A-di-ñaø. Vaøo ñôøi Taán, Phaùp sö Tueä Vieãn tuïng baøi chuù naøy neân coù vò Thaàn tay caàm ñaøi baïch ngaân töø phöông Taây ñi ñeán maø noùi raèng: “Thoï maïng cuûa phaùp sö ñaõ heát, haõy nöông ñaøi Baïch Ngaân naøy maø vaõng sinh Cöïc laïc.” Khi aáy moïi ngöôøi ñeàu nghe trong khoâng gian coù tieáng nhaïc troãi leân vaø muøi höông laï traûi maáy ngaøy môùi taûn.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 7

Ñöùc Phaät hoûi A-nan: “OÂng muoán thaáy ngöôøi ôû ñòa nguïc khoâng?”. A-nan thöa: “Baïch Theá Toân! Con muoán thaáy”. Ñöùc Phaät noùi: “Thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó veà ñieàu aùc. Ñoù laø ngöôøi ñòa nguïc”. Bôûi leõ, thieän aùc ôû ñôøi khoâng ngoaøi ba nghieäp laø thaân, mieäng vaø yù. Nay caû ba nghieäp ñeàu aùc töùc laø toaøn nghieäp ñen, vì theá maø phaûi vaøo ñòa nguïc. Neáu ba nghieäp ñeàu thieän töùc laø toaøn nghieäp traéng, neân ñöôïc sinh leân Trôøi. Neáu trong ba nghieäp coù moät nghieäp thieän goïi laø taïp nghieäp thì cuõng khoâng bò rôi vaøo ñòa nguïc. Vì vaäy, tuy thaân vaø yù aùc nhöng nhôø mieäng tuïng nieäm danh hieäu Phaät neân cuõng coù moät nghieäp thieän vaø do vaäy maø vaãn hôn caû ba nghieäp ñeàu aùc. Huoáng gì mieäng tuïng nieäm danh hieäu Phaät, taâm laïi töôûng nhôù ñeán töôïng Phaät töùc laø yù nghieäp thieän. Haønh giaû luoân thieän hoùa ba nghieäp ñeå tu taäp Tònh ñoä thì chaéc chaén ñöôïc sinh veà Thöôïng phaåm. Toâi coù nghe keå chuyeän ngöôøi baùn toâm ôû Traán Giang,

vaø suy gaåm raèng ngöôøi aáy chæ keâu moät tieáng toâm maø coù ñuû ba nghieäp aùc laø:

1. YÙ muoán baùn toâm töùc laø yù nghieäp aùc.
2. Thaân gaùnh toâm töùc laø thaân nghieäp aùc.
3. Mieäng rao baùn töùc laø khaåu nghieäp aùc. Ñoù laø ngöôøi maø Ñöùc Phaät goïi laø ngöôøi ñòa nguïc. Neáu xeùt theâm caâu chuyeän ñoù thì ngöôøi ñòa nguïc quaû laø raát nhieàu, chuùng khoâng sôï sao? Quaû thaät, cuõng vì ngu si maø chuùng ta khoâng bieát gì veà luaät nhaân quaû, do vaäy maø bò haõm vaøo voøng toäi aùc. Thaät ñaùng thöông xoùt thay! Nhöõng ngöôøi bieát phaùp moân Tònh ñoä neân khai thò cho nhöõng ngöôøi khaùc. Ñoù laø phaùp thí. Phaùp thí laø vieäc laøm lôùn nhaát trong haïnh boá thí. Vì vaäy, phöôùc baùo cuûa noù khoâng theå naøo ño löôøng ñöôïc.

Coù ngöôøi noùi: “Keû cöù moät möïc xung tuïng danh hieäu Phaät thì khoâng khaùc gì cöù goïi maõi teân moät ngöôøi, ngöôøi bò goïi seõ voâ cuøng phaãn noä. Vì vaäy, vieäc cöù moät möïc xöng tuïng teân moät vò Phaät chöa haún laø vieäc laøm toát!”. Ñaùp: Khoâng ñuùng! Chuùng sinh tích chöùa khaåu nghieäp töø voâ thæ ñeán nay nhö nuùi bieån, hoï tuïng danh hieäu Phaät voâ cuøng nhieàu nhöõng mong queùt saïch nghieäp aáy maø coøn sôï chöa ñuû! Sao oâng laïi ñem chuyeän “Goïi teân ngöôøi” ñeå so saùnh, vaën veïo? Laïi nöõa, chính Ñöùc Phaät khai thò phaùp moân naøy ñeå daãn duï chuùng sinh khieán hoï thieän hoùa khaåu nghieäp, roài daàn daàn thieän hoùa thaân vaø yù nghieäp. Bôûi vaäy, noùi raèng “Cöù moät möïc xöng tuïng moät danh hieäu Phaät chöa haún ñaõ laø vieäc laøm toát” laø caâu noùi cuûa ngöôøi phaøm tuïc, khoâng phaûi laø lôøi noùi cuûa baäc luoân yeâu thöông, naâng ñôõ vaø daãn duï chuùng sinh. Vaø coá nhieân, nhöõng lôøi ñoù khoâng xöùng ñaùng ñeå nghe vaø suy nghó!

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 8

Neáu haønh giaû tröôøng trai, leã Phaät, nieäm Phaät, ñoïc tuïng kinh ñieån Ñaïi thöøa, giaûi ñeä nhaát nghóa, roài ñem nhöõng coâng haïnh aáy maø hoài höôùng vaø nguyeän sinh Taây phöông thì chaéc chaén sinh leân Thöôïng phaåm thöôïng sinh. Trai laø gì? Töùc laø khoâng aên thòt, khoâng uoáng röôïu, khoâng daâm duïc, khoâng aên naêm loaïi rau cay. Giôùi laø gì? Töùc saùt sinh, troäm caép vaø taø daâm laø ba nghieäp cuûa thaân; voïng ngoân, yû ngöõ, löôõng thieät, aùc khaåu laø boán nghieäp cuûa mieäng; tham duïc, saân haän vaø taø kieán laø ba nghieäp cuûa yù. Taát caû laø möôøi giôùi. Ngöôøi giöõ troïn möôøi giôùi thì goïi laø thaäp thieän, neáu phaïm

thì goïi laø thaäp aùc. Ngöôøi giöõ troïn möôøi giôùi thì ñöôïc sinh leân Trôøi; giöõ boán giôùi tröôùc vaø giôùi töûu thì khoâng bò maát thaân ngöôøi. Ngöôøi tu Tònh ñoä thì khoâng haïn cheá nhö vaäy. Neáu haønh giaû giöõ caû möôøi giôùi, coäng theâm coâng ñöùc tu taäp Tònh ñoä ñöôïc noùi ôû treân thì chaéc chaén sinh leân Thöôïng phaåm thöôïng sinh. Neáu haønh giaû chæ giöõ naêm giôùi, nhöng tu Tònh ñoä thì cuõng ñöôïc sinh veà Trung phaåm thöôïng sinh hoaëc Thöôïng phaåm haï sinh. Neáu haønh giaû khoâng giöõ ñöôïc naêm giôùi thì cuõng coá gaéng giöõ giôùi Baát saùt. Saùt sinh laø giôùi ñaàu tieân trong naêm giôùi, cuõng laø giôùi ñaàu tieân trong möôøi giôùi vaø cuõng laø giôùi ñaàu tieân trong hai traêm naêm möôi giôùi cuûa Tyø-kheo. Nhö vaäy, ngöôøi khoâng saùt sinh laø ngöôøi thieän, ngöôøi saùt sinh laø ngöôøi aùc. Bôûi theá, toâi noùi raèng keû naøo khoâng muoán saùt sinh thì neân suy xeùt mình. Nghóa laø, mình khoâng theå töï gieát mình ñöôïc, vaø maïng soáng cuûa mình cuøng con vaät bò gieát khoâng coù gì khaùc nhau. Ngöôøi khoâng saùt sinh thì ñöôïc soáng laâu, keû saùt sinh thì ñoaûn maïng. Mình muoán soáng laâu trong luùc loaøi vaät cuõng khoâng muoán cheát yeåu; bôûi vaäy, ta khoâng coù baát cöù lyù do gì ñeå gieát maïng soáng cuûa loaøi vaät chæ vì muoán taêng tröôûng maïng soáng cuûa mình. Vì leõ ñoù, haønh giaû neân giöõ giôùi saùt sinh moät caùch caån maät!

Keû saùt sinh ñeå boài boå cho mieäng vaø buïng thì söï ham muoán cuûa mieäng vaø buïng khoâng bao giôø döøng. Sau khi ngöôøi ta ñaõ buoâng ñuõa, luùc vò ngon ñaõ heát maø nghieäp saùt vaãn coøn nguyeân. Neáu ngaøy thöôøng ta khoâng saùt sinh nhöng vì phaûi ñaõi khaùch maø saùt sinh thì coøn taïm ñöôïc. Huoáng gì toäi saùt sinh ñoù chæ coù moät mình mình chòu. Kinh noùi: “Ñeán thì moät mình ñeán, ñi laïi moät mình ñi, luaân hoài mình töï chòu, quaû baùo mình töï mang.” Ñoïc ñoaïn kinh ñoù leõ naøo ta laïi vaãn cöù saùt sinh? Neáu ta saùt sinh ñeå cuùng teá toå tieân thì chaéc gì toå tieân khoâng thoï duïng rau coû ñaïm baïc? Khoång Töû noùi: “Daãu cuùng teá baèng rau traùi ñi nöõa cuõng phaûi trai giôùi”. Nhö vaäy, ai daùm noùi raèng tieân toå khoâng duøng rau döa? Neáu chuùng ta ñoát höông, tuïng kinh, nöông vaøo Phaät löïc ñeå truy tieán thì chaéc chaén höông linh seõ ñöôïc sieâu sinh. Vì vaäy, söï sieâu sinh cuûa höông linh khoâng naèm ôû vieäc saùt sinh. Neáu haønh giaû chæ giöõ moät giôùi baát saùt ñeå tu Tònh ñoä thì cuõng khoâng bò sinh veà haï phaåm!

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 9

Haønh giaû trai giôùi, taém goäi saïch seõ, thanh taâm tónh löï, höôùng veà Taây maø an toïa; nhaém maét vaø im laëng ñeå quaùn töôûng thaân saéc vaøng cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø ñang ngoài treân ñaøi sen trong ao thaát baûo taïi Taây phöông, thaân Phaät cao moät tröôïng saùu. Khoaûng giöõa hai loâng maøy moät daûi baïch haøo, coù naêm luoàng aùnh saùng xoay veà phía phaûi trong taùm raõnh troáng. AÙnh saùng chieáu soi khuoân maët vaø thaân maøu vaøng. Tieáp theo, haønh giaû truï taâm ôû baïch haøo, khoâng coù moät nieäm naøo khaùc daàu raát vi teá. Haønh giaû laøm theá naøo ñeå khi nhaém hoaëc môû maét ñeàu nhìn thaáy Baïch haøo aáy thì khoâng bao giôø queân ñöôïc. Tu taäp nhö vaäy laâu ngaøy thì taâm haønh giaû ñöôïc thuaàn thuïc vaø töï nhieân seõ ñöôïc thaáy toaøn thaân cuûa Phaät. Pheùp tu naøy sieâu vieät nhaát. Kinh noùi: “Luùc taâm ñang töôûng ñeán Phaät thì taâm ñoù chính laø Phaät.” Noù hôn haún caùch khaåu nieäm; thaân sau cuûa haønh giaû chaéc chaén ñöôïc sinh leân Thöôïng phaåm thöôïng sinh.

Ñôøi Ñöôøng, coù hai vò taêng teân laø Khaûi Phöông vaø Vieân Quaû chæ tu taäp phaùp naøy trong naêm thaùng maø thaáy thaân mình ñi ñeán Tònh ñoä, ñöôïc thaáy Phaät vaø ñöôïc nghe phaùp. YÙ noùi raèng kinh Thaäp Luïc Quaùn thuyeát minh raát töôøng taän veà pheùp quaùn töôûng. Truyeän naøy naèm ôû cuoán thöù naêm.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 10

Haønh giaû töôûng thaân Phaät cao ñeán Trôøi, hoa sen Ngaøi ngoài cuõng cao nhö vaäy. Haønh giaû quaùn töôûng Baïch haøo giöõa loâng maøy nhö ñöôïc noùi ôû tröôùc. Phöông phaùp naøy sieâu vieät nhaát, vì luùc taâm töôûng ñeán Phaät thì taâm aáy töùc laø Phaät. Do haønh giaû töôûng thaân Phaät cöïc lôùn neân thieän nieäm cuûa haønh giaû cuõng voâ cuøng lôùn. Neáu haønh giaû chöa ñaït ñöôïc nhö vaäy thì neân quaùn töôûng hình töôïng nhoû, nhöng phaûi chuyeân tinh, khoâng ñöôïc taùn loaïn. Quaùn kinh noùi: “Quaùn töôûng thaân töôùng, quang minh cuûa Phaät A-di-ñaø nhö traêm, ngaøn, vaïn, öùc saéc vaøng Dieâm-phuø-ñaøn. Thaân Phaät cao saùu möôi vaïn öùc na-do-tha haèng haø sa do-tuaàn. Baïch haøo giöõa hai loâng maøy nhö naêm ngoïn nuùi Tu-di. Maét Phaät nhö nöôùc boán bieån, maøu traéng, xanh roõ raøng. Phaät duøng Voâ duyeân töø ñeå nhieáp thuû chuùng sinh!”

Vaøng Dieâm-phuø-ñaøn laø loaïi vaøng quyù vaø ñeïp. Na-do-tha töùc laø

vaïn öùc. Do-tuaàn laø möôøi saùu daëm. Caên cöù vaøo kinh ta bieát raèng thaân Phaät laø voâ cuøng taän. Ñoä lôùn cuûa moät haèng sa do-tuaàn maø ñaõ khoâng theå noùi, huoáng gì ñoä lôùn cuûa caû saùu möôi vaïn öùc haèng sa do-tuaàn.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 11

Haønh giaû quaùn töôûng Boà-taùt Quaùn Theá AÂm; thaân Ngaøi cao taùm möôi vaïn öùc na-do-tha do-tuaàn, maøu töû kim; loøng baøn tay coù naêm traêm öùc hoa sen nhieàu maøu, coù taùm vaïn boán ngaøn aùnh saùng, aùnh saùng cuûa hoa sen meàm maïi. Ngaøi duøng baøn tay baùu aáy ñeå tieáp daãn chuùng sinh. Tieáp theo, haønh giaû quaùn töôûng Boà-taùt Ñaïi Theá Chí; thaân Ngaøi cao taùm möôi vaïn öùc na-do-tha do-tuaàn, maøu töû kim. Nhöõng chuùng sinh coù duyeân ñeàu ñöôïc thaáy. Tieáp theo, haønh giaû töôûng töï thaân sinh trong theá giôùi Cöïc laïc, ngoài keát giaø trong hoa sen. Haønh giaû töôûng hoa sen môû vaø ñoùng, thaáy Phaät vaø Boà-taùt ñaày khaép hö khoâng.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 12

Haønh giaû phaùt taâm cöùu ñoä chuùng sinh, taâm chí thaønh, taâm kieân coá, taâm saâu daøy coäng theâm leã baùi, nieäm Phaät. Nhö theá, hieän ñôøi haønh giaû ñöôïc gia hoä, thaân sau ñöôïc sinh leân Thöôïng phaåm thöôïng sinh. Taâm cöùu ñoä chuùng sinh laø nguyeän sinh veà Tònh ñoä, sau khi ñöôïc thaáy Phaät, ñöôïc nghe phaùp roài, seõ cöùu ñoä chuùng sinh trong bieån khoå chöù khoâng phaûi ñoä rieâng thaân mình. Taâm chí thaønh laø chí thaønh quy höôùng, khoâng coù söï caåu thaû. Taâm kieân coá laø tu taäp kieân coá khoâng thoái lui. Taâm saâu daøy laø duïng taâm ñeán choã cöïc saâu, höôùng thaúng ñeán Tònh ñoä nhö tìm ngoïc döôùi ñaùy bieån. Ba ñôøi chö Phaät cuøng chuùng sinh trong phaùp giôùi ñeàu töø taâm taïo ra, taâm ta ñaõ nhö vaäy sao khoâng ñöôïc Thöôïng phaåm thöôïng sinh.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 13

Haønh giaû thöïc haønh vieäc trai taêng cuùng Phaät, ñoát höông, daâng hoa, treo phan, xaây thaùp, nieäm Phaät vaø leã saùm. Noùi toùm laø laøm taát caû nhöõng vieäc suøng phuïng Tam baûo. Ñem nhöõng coâng ñöùc aáy maø hoài höôùng nguyeän vaõng sinh Taây phöông cuõng ñöôïc. Hoaëc haønh giaû laøm ñuû loaïi coâng vieäc lôïi ích vaø phöông tieän thieän xaûo thuoäc theá gian. Nghóa laø, laøm con thì hieáu döôõng vôùi cha meï, laøm anh thì yeâu thöông em uùt, laøm em thì vaâng thuaän anh, taát caû vieäc trong nhaø ñeàu töôm taát. Ñoái vôùi toâng toäc thì hoøa ñoàng, laáy leã maø giao tieáp; vôùi baø con laøng nöôùc, vôùi thoâng gia quyeán thuoäc thì laáy aân ñöùc maø ban phaùt. Thôø vua thì heát daï trung thaønh; laøm baäc tröôûng thöôïng thì ñem ñieàu thieän maø an daân; laøm keû döôùi thì ñem loøng caàn maãn maø phuïng söï ngöôøi treân. Hoaëc daïy doã ngöôøi ngu toái, hoaëc naâng ñôõ ngöôøi yeáu ñuoái coâ ñoäc, hoaëc cöùu giuùp ngöôøi bò naïn, hoaëc boá thí cho ngöôøi baàn cuøng, hoaëc söûa caàu ñaøo gieáng, hoaëc phaùt thuoác cho côm, hoaëc bôùt phuïng söï baûn thaân ñeå laøm lôïi ích cho ngöôøi khaùc, hoaëc luùc caàm taøi saûn ñeå laøm lôïi ích cho moïi ngöôøi thì neân töï xeùt mình, hoaëc ñem ñieàu thieän ñeå daïy ngöôøi, hoaëc xua ñieàu aùc ngôïi khen ñieàu thieän. Haønh giaû laøm taát caû ñieàu thieän thuoäc theá gian tuøy söùc mình roài ñem nhöõng coâng ñöùc ñoù ñeå hoài höôùng nguyeän sinh Taây phöông cuõng ñöôïc. Hoaëc haønh giaû laøm taát caû vieäc lôïi ích thuoäc theá gian khoâng phaân bieät lôùn nhoû. Ví duï nhö daàu chæ ñem moät ñoàng tieàn maø cho ngöôøi, hoaëc cho ngöôøi moät ly nöôùc, thaäm chí moät vieäc thieän raát nhoû haønh giaû cuõng neân khôûi nieäm raèng: “Toâi duøng nhöõng duyeân laønh naøy ñeå hoài höôùng nguyeän sinh Taây phöông.” Haønh giaû luoân trì taâm nieäm aáy, nieäm naøo cuõng nguyeän sinh Cöïc laïc thì chaéc chaén ñöôïc sinh veà Thöôïng phaåm.

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 14

Ñöùc Phaät noùi: “Muoán sinh Tònh ñoä thì neân tu taäp ba loaïi phöôùc:

1. Hieáu döôõng vôùi cha meï, phuïng söï sö tröôûng, coù loøng nhaân töø khoâng gieát haïi, tu möôøi nghieäp laønh.
2. Thoï trì Tam quy, coù ñuû caùc giôùi vaø khoâng phaïm uy nghi.
3. Phaùt taâm Boà-ñeà, tin töôûng nhaân quaû, ñoïc tuïng kinh ñieån Ñaïi thöøa vaø khuyeân daïy ngöôøi khaùc tu taäp.”

Ñoù laø nhaân tònh nghieäp chaân chính cuûa chö Phaät trong caû ba ñôøi.

Tam quy laø quy y Phaät, quy y Phaùp vaø quy y Taêng.

SOÁ 1970 - LONG THÖ TAÊNG QUAÛNG TÒNH ÑOÄ VAÊN, Quyeån 4 48

# PHAÙP MOÂN TU TRÌ 15

Toâi ñoïc taát caû kinh taïng nhöng khoâng thaáy noùi ñeán vieäc “göûi vaøo kho aâm phuû”, neân mong moïi ngöôøi haõy ñem nhöõng vaät phaåm göûi vaøo kho maø thænh taêng laøm leã cuùng döôøng Taây phöông. Neáu quyù vò moät loøng nghó nhôù ñeán Taây phöông thì seõ ñöôïc vaõng sinh. Coøn neáu quyù vò khoâng laøm nhö treân maø laïi ñem cuûa göûi vaøo kho aâm phuû thì hoaøn toaøn sai laïc. Bôûi vì, moät khi taâm chí cuûa ta ñaõ quanh quaån taïi aâm phuû thì maát taát phaûi vaøo aâm phuû. Nhö neáu coù ngöôøi khoâng tu söûa mình theo ñöùc haïnh cuûa baäc quaân töû ñeå keát giao vôùi hieàn nhaân maø laïi ñem tieàn göûi vaøo vieän tö lyù, nôi ngöôøi coi nguïc ñôïi luùc mình vaøo tuø thì laáy soá tieàn aáy maø chuoäc toäi! Ñoù laø moät vieäc laøm quaù söùc laàm laïc!

Thuyeát aên thòt.

Kinh Laêng-giaø noùi: Coù voâ soá lyù do ñeå khoâng neân aên thòt. Thòt chuùng sinh voán chaúng phaûi laø vaät ñeå aên, do tai nghe maét thaáy ñaõ quen neân khoâng bieát ñoù laø sai. Neáu coù theå döùt boû thì neân boû ngay. Neáu khoâng theå boû thì chæ aên ba thöù tònh nhuïc ñeå giaûm thieåu vieäc aên thòt. Ñoù laø khoâng thaáy gieát, khoâng nghe gieát, khoâng nghi vì mình maø gieát. Neáu thöùc aên nhieàu mon thì neân boû bôùt moùn thòt. Neáu hai böõa aên ñeàu laø thòt thì neân aên chay moät böõa. Ñöôïc vaäy thì loäc cuûa moät ngöôøi laø voâ soá coù theå giaûi oan, dieät toäi. Nhö lôøi vua Dieâm-la noùi vôùi Trònh Laân thì neáu chí thaønh nieäm Ñöùc Phaät A-di-ñaø aét seõ ñöôïc vaõng sinh.

Thuyeát veà töôùng ngoài cuûa Quaùn AÂm.

Theo Taïng kinh, tay chaân vaø saùu caên cuûa chö Phaät, Boà-taùt thöôøng ñoan chaùnh neân goïi laø taùm thöù ñoan chaùnh. Boà-taùt Quaùn AÂm voán ngoài kieát giaø, Thaàn thoâng cuûa Ngaøi bieán hoùa töï taïi neân goïi laø Quaùn Töï Taïi. Ngöôøi ñôøi nay veõ, ñaép töôïng giô chaân, gaùc tay ngoài roài goïi laø Quaùn AÂm Töï Taïi ñoù laø sai baäy vaäy.