LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 172

TÒNH ÑOÄ NGUÕ HOÄI NIEÄM PHAÄT

LÖÔÏC PHAÙP SÖÏ NGHI

**SOÁ 1983**

(QUYEÅN THÖÔÏNG & HAÏ)

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

# SỐ 1983

**TỊNH ĐỘ NGŨ HỘI NIỆM PHẬT LƯỢC PHÁP SỰ NGHI**

*Haùn dòch: Sa-moân Phaùp Chieáu, ôû Vieän Tònh ñoä,*

*chuøa Kính chöông, ñaát Thöôïng ñoâ.*

**PHẦN ĐẦU**

Ñöùc Nhö Lai roäng löôïc laäp giaùo, tuøy theo caên cô chung veà thaät töôùng. Neáu ngöôøi maø khoâng ñöôïc chaân voâ sinh, thì ai kheá hôïp vôùi ñaây? Song nieäm Phaät Tam-muoäi laø phaùp thieàn chaân voâ thöôïng thaâm dieäu, do baäc Phaùp vöông Di-ñaø phaùt boán möôi taùm lôøi nguyeän danh hieäu laøm Phaät söï, nguyeân löïc ñoä chuùng sinh, cho neân naêm hoäi thöôøng löu

truyeàn trong cung, giaùo phaùp Tònh ñoä thaám nhuaàn khaép phaùp giôùi.

Trong kinh Hoa Nghieâm noùi:

* Baäc Tam hieàn nhaãn ñeán taát caû Chö Phaät Voâ thöôïng Boà-ñeà, ñeàu khoâng lìa nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng maø ñöôïc vaõng sinh.”

Theá neân trong kinh Phaùp Hoa, Duy-ma v.v… noùi, duøng aâm thanh ngöõ ngoân maø laøm Phaät söï, hôn nöõa thinh danh cuù vaên laøm caùc giaùo theå, ñeàu ñoàng vôùi ngöôøi hoïc ñôøi nay ñoái vôùi toân dung Ñöùc Phaät, ñeàu baùc laø höõu töôùng, giaùo phaùp treân ñaûnh nhö haït chaâu trong buùi toùc chæ vaên töï. Noùi voâ saéc thì boû chaân saéc, luaän baøn voâ thinh chính laø boû Phaïm thinh, ngoài goïi laø voâ vi, ñi xöng laø maát ñaïo, lieàn rôi vaøo nuùi ñieân ñaûo thaät laø ñaùng buoàn thöông.

Vaû laïi kinh Kim cang, Baùt-nhaõ noùi:

* Saùu ñoä muoân haïnh, taát caû phaùp laønh ñeàu laø nhaân Phaät. Ñaây laø lôøi thaønh thaät cuûa Phaät Thích-ca vaø ba ñôøi Chö Phaät ñaùng ñeå tín kính vaø

thöïc haønh theo.

Nay y theo kinh Ñaïi Voâ Löôïng Thoï, naêm hoäi nieäm Phaät. Neáu laøm phaùp söï roäng raõi, môû baøy khen ngôïi Di-ñaø Quaùn Kinh roäng noùi ôû baøi töïa, hoûi ñaùp giaûi thích nghi ñeàu ôû trong vaên aáy, cuõng phaûi cheùp ñuû tìm ñoïc ñeå löu truyeàn ñôøi sau. Neáu löôïc laøm phaùp söï phaûi nöông vaên ñaây.

Ngöôøi laøm phaùp söï, hoaëc xuaát gia hoaëc taïi gia, nhieàu thì saùu ngöôøi baûy ngöôøi, ít thì ba ngöôøi naêm ngöôøi. Choïn ngöôøi coù aâm thanh toát giaûng giaûi, oai nghi ñeàu phaûi ñoan nghieâm, ngoài ngay chaép tay töôûng Phaät, aâm thanh ñieàu hoøa, khoâng ñöôïc cöôøi nhìn ngoù hai beân. Phaûi khôûi loøng Töø bi chaân thaät cöùu giuùp, ñöøng vì danh lôïi. Chuùng cöû moät ngöôøi laøm chuû toïa, bieát ñaùnh khaùnh ñoàng tieáng xöôùng khen ngôïi, chuyeân chuù khoan nhaët.

Tröôùc phaûi ñoát höông, ñaùnh khaùnh trieäu tình Thaùnh chuùng, ngöôøi chuû toïa nieäm Phaät moät tieáng baïch chuùng: Quaùn töôûng Phaät Di-ñaø taát caû hieàn Thaùnh nhö ôû tröôùc maét. Neáu hay duïng taâm nhö vaäy, töùc thôøi Hieàn Thaùnh quang laâm, Long thieân hoä nieäm, nghe kinh khen phaùp söï, khieán ñaïi chuùng ngay lôøi dieät voâ löôïng toäi, ñöôïc voâ löôïng phöôùc, taâm khai yù môû mau chöùng nieäm Phaät Tam-muoäi thaäm thaâm, ñöôïc voâ sinh nhaãn, ñöôïc ñaïi toång trì, ñuû saùu phaùp Ba-la-maät thaàn thoâng töï taïi. Noùi xong ñaùnh khaùnh laïy moät laïy, nieäm A-di-ñaø Phaät Quaùn Theá AÂm Theá Chí Ñòa Taïng Boà-taùt, moãi vò ba möôi laêm tieáng, roài sau chí taâm beá thænh. Keá tieáp trang nghieâm roài y theo tröôùc nieäm Phaät phaûi xem ñoà chuùng trong ñaïo traøng nhieàu ít, hoaëc ngaøy hoaëc ñeâm hoaëc roäng hoaëc löôïc, coù chuû thænh ñaïo traøng, laøm vieäc thieän gì caàn phaûi bieát. Khi rieâng laøm trang nghieâm roäng cuøng nieäm tuïng, khi ngoài ñaïo traøng, hoaëc coù hai ngöôøi ngoài ba ngöôøi ngoài nhaãn ñeán nhieàu ngöôøi ngoài.

Trong Quaùn kinh Di-ñaø noùi:

* Moät laàn ngoài laø moät laàn thænh, raûi hoa troåi nhaïc vaø caùc vaên taùn tuïng ñeàu phaûi tuïng thaàm, tuïng heát roài trôû laïi ban ñaàu. Kinh ñeàu phaûi tinh thuoäc khoâng ñöôïc ñeán giôø tuïng caàm boån.

Duy naêm hoäi Dieäu aâm moät ngöôøi ngoài moät mình laøm khoâng ñöôïc döøng nghó. Neáu chuaån theo moät ngöôøi ngoài khi khai môû kinh phaùp söï phaûi roäng löôïc xem qua, caùc vaên taùn y theo thöù lôùp tuïng, tröôùc heát raûi hoa troåi nhaïc, ngöôøi raûi hoa troåi nhaïc vöøa ngoài xuoáng, coù caùc töôùng haûo chim baùu, caùc vaên taùn nhö naêm hoäi Duy-ma, ñaïi tieåu Baùt-nhaõ, Ban-chu Nieát-baøn. Hai caâu nhaát toïa ñaùnh khaùnh thaønh tieáng, caâu leã taùn nhö nhaïc Tònh ñoä khen ngôïi saùu caên, nhaïc Taây phöông, nhaïc xuaát gia v.v… ñeàu laø boán caâu laøm chuaån, nhaïc ñaïo traøng moät caâu maø thoâi.

Theo trong Di-ñaø Quaùn kinh roài sau ñoù caùc vaên taùn, ñeàu phaûi hoäi

thöù ba nieäm Phaät hoøa theo, tuïng caùc vaên taùn roài muoán raûi hoa, lieàn tuïng nhaïc ñaïo traøng, aâm gioïng töùc tieáng phaûi cao, phaûi hoäi thöù ba nieäm A-di- ñaø Phaät hôn ba traêm tieáng, sau cuøng xöôùng vaên phaùt nguyeän Hoàihöôùng khen ngôïi Taây phöông cuûa Ngaøi Trí Giaû Thieân Thai. Ngöôøi trí caàn phaûi raát nhaøm chaùn sinh töû, chaùnh nieäm tö duy nieäm Phaät Tam-muoäi, khaép vì keû oaùn ngöôøi thaân trong saùu ñöôøng phaùp giôùi, nguyeän ñoàng sinh veà Cöïc laïc mau thaønh Voâ thöôïng Boà-ñeà, chuyeân taâm hoïc ñöôïc naêm hoäi chaân thinh, löu truyeàn ñôøi sau roäng ñoä chuùng sinh. Neáu khoâng Thaày maø hoïc, truyeàn trao cho ngöôøi laàm loän, ngöôøi ñôøi sau hoïc maát toân chæ kia, lieàn laïi chuoác laáy toäi loãi, khoâng coù lôïi ích phöôùc ñieàn. Khaép khuyeân ngöôøi ñaïo keû tuïc hieän taïi vaø vò lai, roäng laøm naêm hoäi chaân thinh, nieäm Phaät Tam-muoäi lyù söï ñeàu tu, nieäm ñeán töôùng khoâng coøn töôùng nieäm töùc cuøng trung ñaïo thaät töôùng chaùnh quaùn töông öng.

Hoûi: Naêm hoäi nieäm Phaät coù lôïi ích gì, laïi laáy gì tieâu bieåu?

Ñaùp: Töùc laø ñoái vôùi ñôøi nay, vì coù theå lìa phieàn naõo trong naêm tröôïc, tröø naêm khoå ñoaïn naêm caùi, döùt naêm ñöôøng tònh ngaõ nhaõn, ñaày ñuû naêm caên thaønh töïu naêm löïc, chöùng Boà-ñeà ñuû naêm giaûi thoaùt, mau thaønh töïu naêm phaàn phaùp thaân. Coâng löïc cuûa naêm hoäi nieäm Phaät nhö ñaây, hôn heát khoâng gì saùnh baèng, heát moät ñôøi naøy, lieàn boû thaân phaøm phu roát sau, sinh veà nöôùc Cöïc laïc vaøo Thaùnh vò Boà-taùt, ñöôïc Baát thoaùi chuyeån mau chöùng Boà-ñeà. Thaät laø Ñöùc Phaät tín nhieäm vieäc ñaây troïn khoâng coù luoáng doái.

*Theá naøo laø Phaïm?*

*Laøm sao ñöôïc tröôøng thoï? Thaân Kim cang baát hoaïi. Laïi do nhaân duyeân gì?*

*Ñöôïc löïc ñaïi kieân coá. Laøm sao ñoái vôùi kinh ñaây. Roát raùo ñeán bôø kia.*

*Xin Phaät khai vi maät. Roäng vì chuùng sinh noùi.*

# VAÊN LEÃ THÆNH:

“Y theo moãi moät laàn thænh moät laàn leã hoâ.

Nam-moâ nhaát taâm phuïng thænh Boån sö Thích-ca Maâu-ni Phaät. Nam-moâ nhaát taâm phuïng thænh thaäp phöông tam theá Chö Phaät. Nam-moâ nhaát taâm phuïng thænh A-di-ñaø Phaät.

Nam-moâ nhaát taâm phuïng thænh Quaùn Theá AÂm Boà-taùt. Nam-moâ nhaát taâm phuïng thænh Ñaïi Theá Chí Boà-taùt.

Nam-moâ nhaát taâm phuïng thænh thaäp phöông chö Ñaïi Boà-taùt Ma- ha-taùt.

Nam-moâ nhaát taâm phuïng thænh thaäp phöông Thanh vaên Duyeân giaùc nhaát thieát Hieàn Thaùnh Taêng.

\*\*\*

# VAÊN TRANG NGHIEÂM

Nhieäm maàu thay, chí lyù chaân phaùp nhöùt nhö, giaùo hoùa muoân vaät, lôïi ích moïi ngöôøi, theä nguyeän roäng lôùn moãi moãi sai khaùc. Neân Ñöùc Thích-ca ta öùng hieän sinh ôû ñôøi tröôïc, Ñöùc Di-ñaø xuaát hieän ôû Tònh ñoä, coõi tònh coõi ueá sai khaùc, lôïi ích ñeàu ñoàng. Neáu deã tu deã chöùng chaân thaät duy coù giaùo moân Tònh ñoä, song caûnh thuø dieäu coõi Taây phöông kia khoù maø saùnh baèng.

Coõi nöôùc aáy, trang nghieâm laáy traêm hoa sen baùu traûi hoa cöûu phaåm ñeå daãn daét ngöôøi. Danh hieäu Ñöùc Di-ñaø coù theå röûa saïch ngaøn tai öông, aâm thinh khai môû naêm hoäi maø tieáp ñoä muoân vaät, neân khieán ngöôøi xöng danh hieäu Phaät Di-ñaø thì möôøi phöông Chö Phaät thöôøng khen ngôïi ngöôøi aáy. Ngöôøi nguyeän sinh veà coõi kia, thì hoa nguõ vaân laï tranh nhau böng toøa aáy.

Neân bieát bi nguyeän cuûa Ñöùc Di-ñaø khoâng theå nghó baøn, thaät goïi laø khai môû then choát trong ba coõi, ñoaïn döùt con ñöôøng cuûa boán loaøi, neân ñöôïc haèng sa Chö Phaät ñöa töôùng löôõi roäng daøi chöùng minh, khuyeân nieäm Di-ñaø ñeå sinh veà coõi nöôùc Phaät. Neáu khoâng duøng Tònh giaùo ñaây tuyeân döông lôøi Phaät khaép nôi, thì laáy gì coù theå khieán ngöôøi chöa nghe thì ñöôïc nghe, ngöôøi chöa thaáy thì ñöôïc thaáy, nieäm Phaät ñôøi nay yù ôû nôi ñaây, cuùi xin Phaïm vöông Ñeá Thích uûng hoä giöõ gìn coõi nöôùc nhaân gian, baùt boä thieân long möa hoøa gioù thuaän, cuùi nguyeän Hoaøng ñeá luaân baùu bay ñeán naïn kieám cung döùt heát, aân vua Thuaán thaám nhuaàn muoân coõi nöôùc, gioù hoøa cuûa vua Nghieâu bay khaép ñeán coõi xa xoâi. Tieáng cuûa Thaùi töû bay laïi nhö saám seùt, yù chí caùc vua kieân coá nhö baøn thaïch, coâng chuùa laàu baïc maøu saéc röïc rôõ, quan töôùng thöôøng traán giöõ Ñaøi hoaønh khoâng

coù ñao binh, vui möøng aùnh saùng khaép nôi, vua Nghieâu thöôøng giuùp ñôõ quan cung thò ngöï, maây bay ñeán caùc tænh, sao chieáu saùng nuùi Thieân thai, ñaïi töôùng cao lôùn, ngaøy môùi veû vang vui veû vöôït hôn traêm laàn quan lôùn, y phuïc ñeàu theâu vaên maøu naâu, cöùu vôùt an uûi, giuùp ñôõ, chia buoàn. Tieáng trong chaán ñoäng vang xa.

Thieàn hoøa cuõng nhö nöôùc ñònh trong saïch, soâng Thieàn gioù töø chaúng thaâu, maët trôøi trí tueä leân cao. Phaùp hoøa coøn toân suøng thì nuùi ñaïo caøng cao, bieån tueä caøng saâu, ôû coõi nhaân thieân thöôøng laøm thuyeàn beø. Luaät hoøa ñöôïc toân suøng thì giôùi chaâu thöôøng trong saïch, khoâng hoû theïn soi chieáu lyù thöøa. Ñònh cao haèng trong phaûi nöông tam cöông, chöõ Phaïm chieáu saùng, caùc ngoâi töï xaù hoøa nhö nöôùc vôùi söõa. Caùc Xaø-leâ ñoàng löïc tam hoïc vieân minh, ñeøn tueä chieáu saùng, nguyeän hoaèng döông giaùo phaùp ñaây ñoàng sinh veà Tònh ñoä. Ni chuùng caùc giôùi thöôøng saùng, ngöng thaàn nhaäp ñònh, xuaân thöôøng ñaïo thoï, thöôøng nôû hoa giaùc. Caùc oâng ñoàng vôùi nuùi non phöôùc tueä, tuoåi thoï ñoàng vôùi xuaân haïc. Phu nhaân nöông töû ngoïc chaát tröôøng xuaân, ngaøn thu khoâng thay ñoåi, thanh tín só nöõ ñoàng haèng sa nghieäp, nghe nhieàu danh hieäu Phaät, ñöôïc baêng tieâu heát, voâ löôïng phöôùc ñieàn, tuøy theo nieäm Phaät maø ñöôïc taêng tröôûng, quaùn nghieäp thaønh töïu Tam-muoäi hieän tieàn, hoaëc ngoài hoaëc ñi thöôøng thaáy Chö Phaät. Nguyeän maët trôøi Phaät cao xa, xieån döông phaùp luaân, choán u ñoà döùt khoå, taâm voïng ñoäng ñöôïc yeân tónh, ngöôøi troâng mong nguyeän naøo khoâng theo, ngöôøi ñaõ nieäm laäp töùc ñöôïc toaïi nguyeän. Höõu tình coù taùnh thöùc ñoàng vöôït qua nhaân höõu laäu, coõi ñaây phöông khaùc ñeàu toaïi nguyeän, ñoàng sinh veà coõi an laïc, bieån phöôùc cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø voâ bieân, ñaïi chuùng chí thaønh, khaép vì nieäm A-di-ñaø Phaät.

\*\*\*

# VAÊN TAÙN HOA LAÏC

Theo phaåm Taùn hoa cuûa kinh Hoa Nghieâm, ñaïi Baùt-nhaõ. Taùn hoa laïc! Taùn hoa laïc!

Phuïng thænh Ñöùc Thích-ca Nhö Lai nhaäp ñaïo traøng Taùn hoa laïc! Taùn hoa laïc! Taùn hoa laïc!

Phuïng thænh Ñöùc Thích-ca Nhö Lai nhaäp ñaïo traøng Taùn hoa laïc! Taùn hoa laïc! Taùn hoa laïc!

Phuïng thænh chö Ñaïi Boà-taùt Quaùn AÂm, Theá Chí nhaäp ñaïo traøng Taùn hoa laïc! Ñaïo traøng trang nghieâm raát Thanh tònh

Taùn hoa laïc! Coõi trôøi loaøi ngöôøi khoâng theå saùnh baèng.

# TAÙN HOA LAÏC

(Naêm hoäi nieäm Phaät, Sa-moân Phaùp Chieáu ôû ñôøi Löông Haùn, vaøo raèm thaùng boán naêm ñaàu Ñaïi Lòch, nhaân dòp ñaïo traøng ñaøi Ban-chu Di-ñaø ôû non Nam nhaïc, theo kinh Voâ Löôïng Thoï saùng taùc).

Hoûi: Naêm hoäi nieäm Phaät ruùt ra ôû vaên naøo?

Ñaùp: Trong kinh Ñaïi Voâ Löôïng Thoï cheùp: Giaû söû coù caây baùu goác baèng xa cöø, coäng baèng vaøng tía, caønh baèng baïch ngaân, nhaùnh baèng löu ly, laù baèng thuûy tinh, hoa baèng san hoâ, traùi baèng maõ naõo, moãi haøng thaúng taép, moãi coäng troâng nhau, moãi nhaùnh baèng phaúng, moãi laù xoay vaøo nhau, moãi hoa thuaän nhau, moãi traùi xaáp xæ nhau, aùnh saùng röïc rôõ khoâng theå nhìn noåi. Khi gioù maùt thoåi phaùt ra naêm hoäi aâm thanh, tieáng nhaïc cung thöông vi dieäu hoïa theo, thaûy ñeàu nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng. Ngöôøi nghe aâm thanh ñoù ñöôïc thaám nhuaàn phaùp nhaãn, truï ngoâi baát thoaùi ñeán thaønh Phaät ñaïo.

Giaûi thích naêm hoäi nieäm Phaät:

* Naêm laø soá thöù töï.
* Hoäi laø taäp trung hoäi hoïp.

Naêm loaïi aâm thinh ñoù töø chaäm ñeán nhanh, chæ nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Taêng, khoâng xen taïp nieäm. nieäm töùc voâ nieäm, Phaät khoâng coù hai moân, aâm thanh voâ thöôøng ñeä nhaát nghóa. Cho neân suoát ngaøy nieäm Phaät haèng thuaän vôùi chaân taùnh, troïn ngaøy nguyeän sinh Taây phöông, thöôøng truï nôi dieäu lyù. Coù ngöôøi phaùt taâm nhö theá, chaéc chaén haøng phuïc ñöôïc thieân ma, ñaùnh troáng phaùp, saùu moùn chaán ñoäng trôøi möa boán thöù hoa, toøa baùu Kim Cang ngoâi chaùnh giaùc coù theå troâng mong.

Cho neân trong Quaùn kinh cheùp: Neáu ngöôøi nieäm Phaät phaûi bieát trong ngöôøi ñaây coù hoa Phaân-ñaø-lôïi, goïi laø ít coù. Ngaøi Quaùn Theá AÂm, Ñaïi Theá Chí Boà-taùt, laø baïn thuø thaéng, ñang ngoài ñaïo traøng sinh vaøo nhaø Chö Phaät. Do ñoù Ñöùc Nhö Lai thöôøng ôû trong bieån Tam-muoäi, giaêng buûa maøn löôùi.

Thöa phuï vöông: Phuï vöông ngaøy nay ngoài thieàn, chæ neân nieäm Phaät, haù ñoàng vôùi ly nieäm caàu voâ nieäm, lìa sinh caàu voâ sinh, lìa töôùng haûo caàu phaùp thaân, lìa vaên töï caàu giaûi thoaùt. Luaän ngöôøi nhö vaäy thì truï nôi chaáp ñoaïn dieät, cheâ Phaät huûy kinh, thaønh nghieäp chaáp phaùp, ñoïa vaøo voâ giaùn.

Phaøm tu ñaïo coù theå khoâng caån thaän huûy baùng, coù theå khoâng cung kính khi doái sao?

Laïi trong kinh Quaùn Phaät Tam-muoäi Haûi cheùp: Quaùn Phaät Tam- muoäi ñaây laø choã hoä trì cuûa ngöôøi phaù giôùi choã nöông cuûa ngöôøi maát ñaïo,

ñaïi töôùng duõng maõnh trong giaëc phieàn naõo, xuaát hieän ôû trong Thuû-laêng- nghieâm Vöông Baùch Thieân Tam-muoäi, cuõng goïi laø meï cuûa caùc Tam- muoäi, cuõng goïi laø Vua cuûa caùc Tam-muoäi, cuõng goïi laø Chö Phaät cuøng nhau aán khaû, cuõng goïi laø Nhö Lai thieàn, chaúng phaûi caùc thieàn cuûa ngoaïi ñaïo Nhò thöøa, ngöôøi tin neân bieát.

Tieáng cuûa naêm hoäi nieäm Phaät ñaây. Veà ñieåm lôùn heát, daøi: töùc laø nieäm chaäm, ñieåm nhoû daàn daàn ngaén: töùc laø nieäm nhanh, phaûi hieåu yù ñaây.

Hoäi thöù nhaát bình thanh nieäm chaäm. Nam-moâ A-di-ñaø Phaät.

Hoäi thöù hai bình thöôïng thanh nieäm chaäm. Nam-moâ A-di-ñaø Phaät.

Hoäi thöù ba khoâng nieäm chaäm khoâng nieäm nhanh. Nam-moâ A-di-ñaø Phaät.

Hoäi thöù tö daàn daàn nieäm nhanh. Nam-moâ A-di-ñaø Phaät.

Hoäi thöù naêm chuyeån boán chöõ nieäm nhanh. A-di-ñaø Phaät.

Naêm hoäi nieäm Phaät xong lieàn tuïng caùc vaên taùn baûo ñieåu.

\*\*\*

# TAÙN BAÛO ÐIEÅU

(Theo trong kinh A-di-ñaø) Trong coõi Cöïc laïc trang nghieâm (Di-ñaø Phaät).

Thaät laø kyø laï ít coù nghe maø chöa töøng nghe (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät).

Chim baùu ñeán hö khoâng khen hoäi nieäm Phaät (Di-ñaø Phaät).

Meàm maïi ñeïp ñeõ saùng suûa khieán ngöôøi phaùt taâm (Di-ñaø Phaät, Di- ñaø Phaät).

Ngaøy ñeâm nieäm lieân tuïc khoâng ngöøng (Di-ñaø Phaät). Lyù moãi caâu vaên ñoàng nhau (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät). Hoaëc noùi naêm caên baûy phaàn giaùc (Di-ñaø Phaät).

Hoaëc noùi phaùp moân Töø bi cuûa taùm baäc Thaùnh (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät).

Hoaëc noùi phöông khaùc lìa ñöôøng aùc (Di-ñaø Phaät).

Hoaëc noùi ñòa nguïc ñoùng nhaân thieân (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät). Hoaëc laøm thieän Ba-la-maät (Di-ñaø Phaät).

Hoaëc noùi ñònh hueä nhaäp thaâm thieàn (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät). Hoaëc noùi thôøi gian daøi tu khoå haïnh (Di-ñaø Phaät).

Hoaëc noùi nhaân Voâ thöôïng Boà-ñeà (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät). Boà-taùt Thanh vaên nghe phaùp ñaây (Di-ñaø Phaät).

Phaân thaân khaép nôi chuyeån phaùp luaân (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät). Nguyeän phaùp luaân ñaây löu chuyeån töông tuïc (Di-ñaø Phaät).

Chuùng ñaúng ñaïo traøng caøng soáng laâu (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät). Chuùng ñaúng hoài taâm vaõng sinh Tònh ñoä (Di-ñaø Phaät).

Tay caàm hoa höông veà Taây phöông (Di-ñaø Phaät, Di-ñaø Phaät).

\*\*\*

# TAÙN DUY-MA

(Theo trong kinh Duy-ma)

Coõi Phaät Thanh tònh töø taâm hieän (Khoù nghó baøn).

Caùc moùn trang nghieâm trong taâm phaùt sinh (Khoù nghó baøn kinh Duy-ma-caät).

Ngoùn chaân aán xuoáng ñaát ba ngaøn coõi (Khoù nghó baøn).

Bieån taùnh hö khoâng ngoài ñaøi hoa (Khoù nghó baøn kinh Duy-ma-

caät).

caät).

Thaát phöông tröôïng trong thaønh Tyø-da-ly (Khoù nghó baøn). Coù moät cö só hieäu Duy-ma (Khoù nghó baøn kinh Duy-ma-caät). Möôïn beänh hieän thaân maø coù beänh (Khoù nghó baøn).

Quoác chuû, Vöông töû ñeàu ñeán gaëp (Khoù nghó baøn kinh Duy-ma-

*Chuùng Boà-taùt, Thanh vaên voâ löôïng Muoán ñeán hoûi beänh, khoâng kham noåi Chæ coù Vaên-thuø vaøo hoûi han*

*“Beänh cuûa cö só laø nhaân gì?” Ñaùp raèng: Beänh töø si aùi khôûi*

*Beänh toâi chaúng coù cuõng chaúng khoâng. Roäng noùi thaân laø phaùp voâ thöôøng*

*AÁm, giôùi, caùc nhaäp hôïp thaønh thaân. Ñaàu loâng Boà-taùt dung bieån lôùn Trong hoät caûi naïp nuùi Tu-di*

*Caàm neùm ra ngoaøi theá giôùi khaùc Trong thaát Thieân nöõ ngoä voâ sinh.*

# KHEN TÖÔÙNG HAÛO

(Y kinh Töôùng Haûo) *Theá Toân traàn sa kieáp luùc xöa Sieâng tu khoå haïnh thaân töôùng toát Nay ñaõ chöùng thaønh Voâ kieán ñaûnh Laïi sinh toùc xanh xoaùy troân oác Töôùng loâng giöõa maøy saéc pha leâ Uyeån chuyeån beân phaûi hoäp löu ly Raêng nhö ngoïc kha baèng vaø khít Töôùng löôõi roäng daøi che caû maët Taâm Phaät ngoài sen hoàng saéc vaøng*

*Thanh tònh trong saùng aùnh maët trôøi.*

# \*\*\* KHEN NAÊM HOÄI

(Y kinh Voâ Löôïng Thoï) Thích Phaùp Chieáu

*Hoäi thöù nhaát thôøi nhaäp bình thinh Thöù hai toät dieäu dieãn thanh aâm Thöù ba xoay voøng nhö taáu nhaïc Thöù tö ngaâm yeáu kyø duïng coâng Thöù naêm cao tieáng chæ mau nieäm Nghe naêm hoäi naøy ngoä voâ sinh Ñaõ ñeán Taây phöông thoï khoaùi laïc*

*Haèng khoâng luaân hoài vaøo haàm khoå Phaùt taâm nieäm Phaät vieäc neân chaéc Laâm chung quyeát ñònh leân thuyeàn vaøng Chuùng sinh hoài nguyeän ñöôïc vaõng sinh Thaúng höôùng phöông Taây ngoài sen baùu Theá giôùi phöông Taây thaät laø tinh Chuùng sinh coõi kia khoâng theå khinh Vaït aùo ñöïng hoa cuùng döôøng Phaät*

*Veà nöôùc cuõ aên côm kinh haønh Phaùt taâm nieäm Phaät ñoä quaàn sinh*

*Nguyeän naêm hoäi naøy roäng löu haønh Saùu neûo ba ñöôøng ñeàu nhieáp thaâu Hoa sen trong hoäi ghi teân mình.*

# KHEN TÒNH ÐOÄ VUI

(Trong kinh Xöng taùn Tònh ñoä - Thích Phaùp Chieáu).

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä khoâng nghó baøn, Tònh ñoä vui. Di-ñaø truï ôû laàu thaønh baùu*

*Doác loøng nieäm nieäm höôùng Taây caàu Ñeán kia ba minh, taùm giaûi thoaùt Choái daøi naêm tröôïc laïi lo gì?*

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä khoâng nghó baøn, Tònh ñoä vui. Laàu baùu, gaùc baùu, kích baùu vaøng*

*Ao nöôùc, caùt vaøng ñaùy trong xanh*

*Phaùp khuùc thôøi thôøi thöôøng cuùng döôøng Trong hoäi hoa sen noùi voâ sinh*

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä khoâng nghó baøn, Tònh ñoä vui. Ñaøi baùu, gaùc baùu, chaân chaâu baùu Theå baùu ñoan nghieâm thaân saéc vaøng Boà-taùt hoùa sinh taáu ñieäu ngoïc*

*Naêm hoäi gioù nheï dieãn chaân nhö. Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä khoâng nghó baøn, Tònh ñoä vui. Doøng nöôùc soùng caû nhieãu ñaøi baùu Ñieän baùu saùng rôõ, cöûa ngoïc môû*

*Töø chuû xa nghe ngöôøi ba coõi*

*Ñeàu caàn phaùt nguyeän vaõng sinh ñeán Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Löôïng thaân Di-ñaø roäng khoâng ngaén Maët tôï ñaøi vaøng hoa öu-baùt*

*Maét nhö sen xanh boán bieån lôùn Haøo quang hoùa Phaät quaù haèng sa Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Di-ñaø boån nguyeän ñaïi Töø bi*

*Coõi ñaây phaøm phu khoâng hieåu bieát Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Sôï chuùng sinh ra ñôøi chaäm*

*Di-ñaø caây xuaân hoa giaùc nôû Trong ao coâng ñöùc ngoài ñaøi baùu*

*Tröôùc saân Tam-muoäi caàu giaûi thoaùt Treân ñieän ma-ni leã Nhö Lai*

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Phöông Taây chim laï soá khoâng cuøng Baïch haïc, khoång töôùc vaø ca-laêng Anh vuõ, taàn-giaø noùi phaùp maàu Trong tieáng dieãn ra chöõ Ñaïi thöøa Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Toân hieäu Nhö Lai raát roõ raøng*

*Möôøi phöông theá giôùi khaép löu haønh Chæ coù xöng danh, ñeàu vaõng sinh Quaùn AÂm, Theá Chí töï ñeán röôùc*

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Ñoà chuùng Di-ñaø khaép loøng Töø Thöông xoùt chuùng sinh chí yù saâu Nöôùc, chim, caây, röøng ñeàu noùi phaùp Huoáng gì Nhö Lai tieáng nhieäm maàu Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Boån nguyeän Di-ñaø raát ñaëc thuø*

*Töø bi phöông tieän daãn phaøm phu Taát caû chuùng sinh ñeàu ñoä thoaùt Xöng danh lieàn ñöôïc toäi tieâu tröø Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Di-ñaø ngoài ngay ñaøi vaøng baùu Haèng sa Boà-taùt vaây boán beân*

*Chín loaïi nhôø ôn noùi phaùp maàu*

*Ngöôøi nghe ngoä hieåu haèng khoâng buoàn Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Tònh ñoä phöông Taây khoâng oàn aøo Chuùng sinh ñeán lieàn ñoaïn tham saân*

*Ñeàu laø chuùng Boà-taùt thieän nhaân Cuõng khoâng aùc thuù vaø oaùn thaân Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Traøng hoa taùm maët treo linh vaøng Treân döôùi hoøa keâu ra tieáng maàu Ngöôøi nghe ñeàu noùi xöùng khoaùi laïc Nhieàu kieáp khoâng nghe teân caùc khoå Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Phaøm phu neáu ñeán ñöôïc phöông Taây Dieät maát toäi nhieàu kieáp traàn sa*

*Ñuû saùu thaàn thoâng ñöôïc töï taïi Haèng tröø giaø, beänh, lìa voâ thöôøng Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Tònh ñoä phöông Taây lìa baøo thai Chuùng sinh ñeán lieàn ra ñaøi sen Thöôïng phaåm, theo saùng leân toøa baùu Haï sinh, chöôùng heát môùi nôû hoa Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Tònh ñoä phöông Taây lan can baûy lôùp Baûy baùu trang nghieâm soá traêm loaïi Löu ly laøm ñaát, vaøng roøng ngaên Caùc ñaøi gaùc cuøng môû noái trôøi*

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc.*

*Möôøi Tònh ñoä Taây phöông möôøi phöông hieám Noã löïc chuyeân taâm chôù coù nghi*

*Thöôïng phaåm lieàn chöùng voâ sinh nhaãn Haï sinh, chöôùng heát vaøo voâ vi*

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc. Tònh ñoä phöông Taây laïi khoâng loãi Dieâm-phuø raát khoå ngöôøi toäi nhieàu Muoán ñöôïc nay sinh ra ba coõi*

*Chæ caàn chí yù nieäm Di-ñaø*

*Tònh ñoä vui, Tònh ñoä vui*

*Tònh ñoä phöông Taây raát khoaùi laïc.*

# KHEN LÌA SAÙU CAÊN

(Trong kinh Baùt-nhaõ, Thích Phaùp Chieáu)

*Ngaõ tònh laø vui, ngaõ tònh laø vui Nhìn thaáy taâm khoâng roõ theá gian*

*Quaùn thaáy nhaõn caên thöôøng Thanh tònh Saéc giôùi khoâng ñeán voán laø khoâng*

*Taùnh saéc xöa nay khoâng chöôùng ngaïi Khoâng ñeán khoâng ñi laø chaân toâng.*

*Quaùn thaáy nhó caên thöôøng Thanh tònh Thinh giôùi khoâng ñeán voán laø khoâng Taùnh thinh xöa nay khoâng chöôùng ngaïi Khoâng ñeán khoâng ñi laø chaân toâng.*

*Quaùn thaáy tyû caên thöôøng Thanh tònh Höông giôùi khoâng ñeán voán laø khoâng Taùnh höông xöa nay khoâng chöôùng ngaïi Khoâng ñeán khoâng ñi laø chaân toâng.*

*Quaùn thaáy thieät caên thöôøng Thanh tònh Vò giôùi khoâng ñeán voán laø khoâng*

*Taùnh vò xöa nay khoâng chöôùng ngaïi Khoâng ñeán khoâng ñi laø chaân toâng. Quaùn thaáy thaân caên thöôøng Thanh tònh Xuùc giôùi khoâng ñeán voán laø khoâng Taùnh xuùc xöa nay khoâng chöôùng ngaïi Khoâng ñeán khoâng ñi laø chaân toâng.*

*Quaùn thaáy yù caên thöôøng Thanh tònh Phaùp giôùi khoâng ñeán voán laø khoâng Taùnh phaùp xöa nay khoâng chöôùng ngaïi Khoâng ñeán khoâng ñi laø chaân toâng.*

*(Ngaõ tònh laø vui, ngaõ tònh vui roài gaáp tuïng) Voïng töôûng nhaõn caên duyeân saéc chuyeån (noã löïc) Voïng thinh nhó giôùi bò tieáng loâi (khoù bieát)*

*Voïng khöùu tyû höông, löôõi nhieãm vò Voïng thöùc thaân chaïm, yù traàn dôøi.*

*(Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc) Voïng töôûng soùng voït thöôøng chìm ñaém*

*Löûa maïnh phieàn naõo traán höøng höïc Laø ñaây luaân hoài nguïc ba coõi*

*Sinh, giaø, beänh, cheát khoå thöôøng chaùy.*

*(Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc) Coù may ñöôïc gaëp Thieän tri thöùc*

*Chæ baøy cöûa khoaùi laïc phöông Taây Muoán ñöôïc mau vöôït khoå sinh töû Chuyeân taâm nieäm Phaät, ñoaïn tham saân.*

*(Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc) Coõi baùu Di-ñaø, cöûa baùu môû*

*Ñaøi baûy baùu trong ao baûy baùu Ngaøn laù ngaøn loaïi ngaøn moùn saéc Moät nöûa aùnh saùng ra khoûi nöôùc.*

*Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc Naêm hoäi Di-ñaø cöùu Ta-baø*

*Ngöôøi nghe ñeàu hay phaùt maàm ñaïo*

*Moïi ngöôøi ngöôõng taâm sieâng nieäm Phaät Boû tuïc, veà chaân, sôùm xuaát gia.*

*Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc Dieâm-phuø dô xaáu khoâng ñaùng döøng*

*Nôi nôi chæ nghe caùc tieáng khoå Khoâng baèng chuyeân nieäm hieäu Di-ñaø Nay sinh thaúng ñeán thaønh sen baùu.*

*Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc Taây phöông ñình ñieän baùu ao baùu*

*Röøng baùu, nöôùc, chim hieåu tình ngöôøi Anh vuõ hoøa keâu khen ba thaân*

*Trong tieáng dieãn ra kinh Ñaïi thöøa.*

*Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc Taây phöông caây baùu, goác nhaùnh baùu*

*Hoa baùu, löôùi baùu raát roõ raøng Laù baùu haøng haøng xen laãn nhau Traùi baùu lôùp lôùp hoùa sinh ra.*

*Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc Ao baùu, bôø baùu, hoa sen baùu*

*Theàm baùu, ñaùy baùu, caùt vaøng thaät Haï sinh tuy coù chöôùng ñôøi tröôùc Boà-ñeà khoâng phaùt töï sinh maàm.*

*Khoù bieát, noã löïc, khaép khuyeân nieäm Di-ñaø tu phöôùc Tònh ñoä Taây phöông möa aùo trôøi*

*Ñieän baùu trong khoâng bay theo thaân Moät nieäm traêm vò tuøy taâm ñeán*

*Côù gì chuùng sinh ngöôøi ñi thöa.*

\*\*\*

# KHEN VUI CHAÙNH PHAÙP

**(**Theo kinh Phaät Boån haïnh) *Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp khoâng nghó baøn*

*Thích-ca Nhö Lai, khi nhaân ñòa Nhieàu kieáp khoå haïnh khoâng nghó baøn Ñoán boû thaân, taøi caàu phaùp maàu*

*Chæ Phaät cuøng Phaät môùi chöùng bieát Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp khoâng nghó baøn.*

*Ñoàng töû Tuyeát Sôn, nhaân Thích-ca Vì caàu nöûa keä boû thaân vaøng*

*Baïn laønh caàu phaùp ñeàu hai nhaân Bôûi do boån quoác giuùp ngöôøi ngheøo Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp khoâng nghó baøn.*

*Töø löïc thí thaân naêm Daï-xoa Ñaøn vöông boû nöôùc boû vinh hoa Caàn môû caét thaân cöùu meï cha Boá thí vôï con hieäu Ñaït-ma Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp khoâng nghó baøn.*

*Nguyeät Quang phaùt nguyeän boû ngaøn ñaàu Taùt-baø ñaäp xöông khoâng lo buoàn*

*Laïi laøm Thi-tyø theá maïng chim Khoâng chöùng Boà-ñeà chöa ngôi nghæ Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp khoâng nghó baøn.*

*Baûo vöông caét thaân ñoát ngaøn ñeøn Taùt-ñoûa nhaûy vöïc cho coïp aên*

*Töø thieän xeû buïng cho nguõ taïng*

*Hoûi ngöôi chuùng sinh seõ khoâng bieát Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Boån sö khoå haïnh thaät khoù baøn Suy nghó kyõ caøng khoâng neân hoûi Ngöôøi höôùng toû baøy keå vieäc oâng Moãi moãi ñeàu laø nhaân Thích-ca Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Boá thí, trì giôùi nghieàn ngaãm laâu*

*Nhaãn nhuïc, tinh taán khoâng lìa thieàn Khoå haïnh sieâng tu coâng ñaày ñuû Thaúng baøn kieáp soá khoâng baøn naêm Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Thích-ca Nhö Lai, luùc nhaân ñòa Nhieàu kieáp khoå haïnh rieâng sieâu vieät Moãi moãi ñeàu tu nghieäp voâ thöôïng Chöùng ñöôïc Boà-ñeà xuaát theá gian Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Boån sö khoå haïnh öùng chaân nhö Thaät thaät noái nhau khoâng giaû doái Chöùng ñöôïc quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà Phaân thaân traêm öùc ñoä Dieâm-phuø Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Töø trôøi giaùng xuoáng ñeán vöông cung Gaù aám trong moäng Thaùnh ma gia Sau vöôøn vòn caønh caây voâ öu*

*Hoâng phaûi lieàn ñaûn sinh chaân dung Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Sô sinh vò thöù ngoâi Luaân vöông*

*Chaán ñoäng ñaát trôøi phoùng haøo quang Tieâu bieåu Thích-ca öùng hoùa thaân Khaép daïy caùc ngöôi lìa voâ thöôøng*

*Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Chín roàng phun nöôùc taém thaàn thai Ngöôøi trôøi vinh haïnh sai boàng treû Lieàn höôùng Ñoâng Taây ñi baûy böôùc Giôû chaân, haï chaân ñaïp ñaøi sen Khoân lôùn vöôït thaønh vaøo nuùi Tuyeát Khoå haïnh traûi qua saùu naêm daøi Thaân maëc aùo coû, aên hoät meø*

*Kieát giaø nhieáp nieäm laïi quy thieàn Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Hình dung khoâ heùo khoâng nghó baøn Muïc nöõ cuùi mình daâng chaùo söõa AÊn roài giöõa soâng töï taém röûa*

*Ñeá Thích töø khoâng ñeø caønh caây Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Nhaân ñaây thaønh Phaät phoùng haøo quang Mieäng vaøng noùi phaùp daïy chuùng sinh Roäng dieãn phaùp ba thöøa maàu nhieäm Khaép löu haønh theá giôùi Ta-baø*

*Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Thaønh Phaät hôn boán möôi chín naêm Nöôùc kia kinh haønh daïo naêm trôøi*

*Khaép khuyeân chuùng sinh sieâng nieäm Phaät Cuõng daïy trì giôùi vaø tu thieàn*

*Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Phaøm phu thaáy Phaät laàn nheï nhaøng Nhö Lai xem thaáy laïi trôû veà*

*Thò hieän voâ thöôøng veà Baùo ñoä*

*Chuùng sinh Dieâm-phuø khoâng choã nöông Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui*

*Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Sau Phaät Nieát-baøn moät ngaøn naêm Giaùo phaùp löu truyeàn ñeán coõi naøy*

*Chuùng sinh chuyeàn ñoïc, y haïnh hoïc Baøy thaønh ñaïo quaû cuõng sinh thieân Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Neân bieát muoán ra loàng phieàn naõo Moãi moãi y haïnh Ñöùc Boån sö*

*Ñeàu noùi khoâng tu laïi laøm Phaät Ñaïo lyù töï xem thoâng hay khoâng? Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Xuaát gia tröôùc neân ñoaïn tham naõo Ñaåy ngaõ nuùi voâ minh nhaân ngaõ*

*ÔÛ Dieâm-phuø ñaây khoâng nhieãm tröôùc Môùi ñöôïc thöôøng ra khoûi theá gian Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Trí taùnh voâ laäu xöa nay thöôøng Laâu ôû voâ minh bò buïi choân Chuùng sinh taïo toäi khoâng bôø meù*

*Nhö tìm thaønh Phaät haèng troâng laàm Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Phaøm phu thaáy ngöôïc khoâng suy nghó Vieäc mình laøm taïo khoâng töï bieát*

*AÙc nghieäp roõ raøng khoâng giaûm toån Noùi “Ta thaønh Phaät” ñaïi ngu si Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Ñaïi thöøa khoâng nieäm noùi toâng khoâng Kieáp khoâng, voâ minh tham aùi khoâng*

*Chuùng sinh thaáy ngöôïc, laàm quaëng vaøng Baùc khoâng nhaân quaû, loàng cuoàng phaøm Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui*

*Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Chôù hieàm chaát lôøi laïi oâm saân Nghieân cöùu kyõ caøng ñeàu laø chaân Ñaõ thaáy laøm sai chæ baøy nhau Cuoái cuøng laïi laø vaøo buïng loøng*

*Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Ví nhö beänh naëng neáu vì tröø Nhaän ñöôïc löûa ngaûi boû goác caây Nghe phaùp ñaõ hay töï giaùc ngoä*

*Ñònh sinh Tònh ñoä hieåu khoâng thöøa Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Chuùng sinh noã löïc nieäm Di-ñaø Gaáp ruùt, mau choùng laïi khoâng loãi Chæ laø Taây phöông môû chín phaåm Hoøa toäi mang chöôùng ra Ta-baø Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Chuùng sinh theo Phaät ñeán phöông Taây Vi traàn nghieäp cuõ töï tieâu maát*

*Nhö Lai nguyeän löïc chính gia bò*

*Nghe phaùp ngoä ñaïo chöùng chaân thöôøng Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Khaép baûo Phaät töû caùc ñaïo traøng Moãi moãi phaùt laáy taâm Boà-ñeà*

*Chaùnh phaùp chaân toâng caàn hoïc theo Ñònh thaáy ngoaïi ñaïo khoâng kham nhaän Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Caùi gì goïi ñoù laø Chaùnh phaùp Neáu caùi ñaïo lyù laø chaân toâng Toát xaáu ngaøy nay caàn choïn löïa*

*Moãi moãi kyõ caøng chôù moâng lung Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian. Trì giôùi, ngoài thieàn, goïi Chaùnh phaùp Nieäm Phaät, thaønh Phaät laø chaân toâng Khoâng giöõ lôøi Phaät laø ngoaïi ñaïo Baùc khoâng nhaân quaû thaáy laø khoâng Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Thieàn, luaät theá naøo laø Chaùnh phaùp Nieäm Phaät Tam-muoäi laø chaân toâng Thaáy taùnh hieåu taâm beøn laø Phaät Ñaïo lyù theá naøo khoâng töông öng Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

*Nieäm Phaät tieáng tieáng gieo gioáng Phaät Ngoài thieàn, trì giôùi duïng chaân coâng OÂng neáu khoâng tu lieàn laøm Phaät*

*Duï nhö ngöôøi ñoùi, che gioù uoång Chaùnh phaùp vui, chaùnh phaùp vui Chaùnh phaùp coù theå vöôït theá gian.*

\*\*\*

# KHEN PHÖÔNG TAÂY VUI

(Theo kinh A-di-ñaø) *Phöông Taây vui, phöông Taây vui Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Thích-ca roäng khuyeân nieäm Di-ñaø*

*YÙ muoán chuùng sinh khoûi soâng aùi Ñaøi hoa thöôïng phaåm thaáy Töø chuû*

*Ngöôøi ñeán ñeàu nhaân nieäm Phaät nhieàu Phöông Taây vui, phöông Taây vui Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Caùc Phaät töû chôù ñaém vui nhaân gian, Phöông Taây tieán ñaïo hôn Ta-baø Khoâng duyeân naêm duïc vaø taø ma*

*Thaønh Phaät khoâng nhoïc caùc nghieäp laønh Ñaøi hoa ngoài thaúng nieäm Di-ñaø*

*Vui Taây phöông chôù ñaém nhieãm vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Naêm tröôïc tu haønh nhieàu thoái chuyeån Khoâng baèng nieäm Phaät ñeán phöông Taây Ñeán ñoù töï nhieân thaønh chaùnh giaùc*

*Veà laïi bieån khoå laøm beán, caàu*

*Vui Taây phöông chôù ñaém nhieãm vui nhaân gian.*

*Phöông Taây vui, phöông Taây vui Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Theá giôùi Dieâm-phuø khoâng ñaùng döøng Nhaân duyeân aùc nghieäp moãi ngaøy ñaày Daàu cho laøm ñöôïc nhaân laønh naøy Baát giaùc ñòa nguïc phía tröôùc thaønh*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Cöïc laïc Taây phöông thaät laø vui Vónh kieáp khoâng nghe teân caùc khoå Troãi nhaïc ñaøn ca khaép hö khoâng Hoøa hôïp töï nhieân noùi voâ thöôïng Dieâm-phuø dô xaáu khoâng ñaùng ôû*

*AÙc nghieäp, saân, khueå, ñaáu, voâ minh Neáu hay chuyeân taâm nieäm Phaät aáy Coõi baùu Di-ñaø ngoä voâ sinh*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Cöïc laïc phöông Taây, ao baûy baùu Nöôùc taùm coâng ñöùc chaúng nghó baøn Ñaùy coù caùt vaøng, bôø caây thôm*

*Hoa sen voït ra, hoùa sinh ngöôøi*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Coõi tònh Di-ñaø raát tinh vi*

*Vaøng roøng ngaên ñöôøng ñaát löu ly Gioù thôm thoåi ñoäng caùc haøng caây Cung, thöông naêm hoäi dieãn dieäu kyø*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Trong coõi Cöïc laïc ao baûy baùu*

*Hoa sen nôû saéc tía saùng rôõ Buoäc nieäm Di-ñaø leân toøa baùu Phuùt choác baát giaùc chöùng voâ vi*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Laàu ngoïc bích tröôùc ñaøi baûy baùu Ñoàng töû Chö thieân tranh ñi qua*

*Moãi moãi caàm hoa cuùng döôøng Phaät Nôi nôi chæ noùi xöng “laønh thay”*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Chôù laï lia lòa khuyeân cuøng nhau*

*Thaáy ngöôøi thöôøng thöôøng coù voâ thöôøng Neáu ñöôïc saâu Tam-muoäi nieäm Phaät Khoâng sôï ba ñöôøng, vua bình ñaúng*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn ÔÛ trong muoân haïnh gaáp nhaát laø Mau choùng khoâng gì qua “Tònh ñoä” Khoâng chæ mieäng vaøng Boån sö noùi*

*Chö Phaät möôøi phöông cuøng truyeàn chöùng Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Ao baùu, bôø baùu raát roäng baèng*

*Ñaát baùu löu ly heát ngaøn lo*

*Khaép khuyeân chuùng sinh sieâng nieäm Phaät Di-ñaø quyeát ñònh töï ñeán röôùc*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn Coõi ñaây moät ngöôøi nieäm danh Phaät Phöông Taây lieàn coù moät boâng sen Chæ khieán moät ñôøi khoâng lui suït Hoa ñoù laïi ñeán coõi naøy röôùc*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Phöông Taây vui, phöông Taây vui*

*Tònh ñoä phöông Taây khoâng nghó baøn*

*Neân gaáp nieäm Phaät chôù loâng boâng Muoán vöôït bieån khoå caàn thuyeàn beø Xöng danh quyeát ñònh sinh An laïc Haèng tuyeät doøng sinh töû Dieâm-phuø*

*Caùc Phaät töû chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian. Veà ñi thoâi! Dieâm-phuø naêm tröôïc laø traàn ai Khoâng baèng phöông Taây choã vui vaày*

*Ñeán ñoù ñaøi hoa theo yù nôû.*

*Veà ñi thoâi! Coõi tònh Di-ñaø môû ñieän baùu Chæ coù taâm ngöôõng hay nieäm Phaät Laâm chung quyeát ñònh ngoài ñaøi vaøng.*

*Veà ñi thoâi! Sinh, giaø, beänh, cheát, khoå xoâ nhau Ngaøy ñeâm sieâng taâm chuyeân nieäm Phaät*

*Treân ñieän ma-ni leã Nhö Lai.*

*Veà ñi thoâi! Ai coù theå thoï luaân hoài ñöôøng aùc Neáu coù theå nieäm hieäu Di-ñaø*

*Vaõng sinh Cöïc laïc ngoài ñaøi hoa.*

Caùc Phaät töû, chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian, chôù nhieãm tröôùc vui nhaân gian.

\*\*\*

# BAN-CHU TAM-MUOÄI LAÏC

(Trích töø kinh Ban-chu Tam-muoäi, Hoøa thöôïng Töø Maãn vieát) Ban-chu Tam-muoäi laïc(nguyeän vaõng sinh)

Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Khaép khuyeân hoài taâm sinh Tònh ñoä (nguyeän vaõng sinh) Hoài höôùng nieäm Phaät töùc ñoàng sinh (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh)

Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Nhieàu kieáp ñeán nay ñaõ traàm luaân (nguyeän vaõng sinh) Tuøy theo saùu ñöôøng chòu luaân hoài (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Khoâng gaëp Thieän tri thöùc vaõng sinh (nguyeän vaõng sinh) Ai cuøng khuyeân nhau ñeå trôû veà (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Sinh veà coõi trôøi taïm thôøi vui (nguyeän vaõng sinh) Phöôùc heát laâm chung hieän töôùng suy (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Neáu thoï thaân ngöôøi khoå trong thai (nguyeän vaõng sinh) Töù ñaïi luïc taëc caïnh tranh nhau (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Thoï thaân Tu-la hoaëc ngaï quyû (nguyeän vaõng sinh) Ñoùi khaùt ñaáu tranh khoå khoâng löôøng (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Sinh vaøo suùc sinh aên nuoát nhau (nguyeän vaõng sinh) Dao beùn gieát haïi laïi keùo caøy (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Sa vaøo ñòa nguïc khoå tröôøng kyø (nguyeän vaõng sinh) Gioù nghieäp thoåi ñi khoâng bieát veà (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Hoaëc vaøo loø löûa vaïc daàu soâi (nguyeän vaõng sinh) Soùng doài löûa döõ quaù thieân loâi (vui voâ löôïng)

(coù moät haøng chöõ tieáng Hoa)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Hoaëc treân nuùi ñao leo röøng kieám (nguyeän vaõng sinh) Da thòt xöông coát bieán thaønh tro (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Xin hoûi vì sao chòu khoå naøy (nguyeän vaõng sinh) Tham caù öa thòt nghieäp töông tuøy (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Ñoàng soâi roùt mieäng, caøy treân löôõi (nguyeän vaõng sinh) Uoáng röôïu voïng ngöõ choïn khoå kia (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh)

Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Hoaëc naèm giöôøng saéc oâm coät ñoàng (nguyeän vaõng sinh)

Ñeàu do taø taâm, ñieân ñaûo ra

Ban-chu Tam-muoäi laïc nguyeän vaõng sinh Hoaëc ñoïa ñaïi ñòa nguïc A-tyø

Traûi qua nhieàu kieáp chòu toái taêm (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Löûa chaùy khaép caû treân thaân theå (nguyeän vaõng sinh) Voøng dao chaøy saét töï bay ñeán (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Choù ñoàng moi tim vaø huùt maùu (nguyeän vaõng sinh) Chim saét moå maét laïi khoeùt maù (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Ñaïi chuùng trong ñaïo traøng hoâm nay (nguyeän vaõng sinh) Haèng sa kieáp soá ñeàu traûi qua (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Möøng ñöôïc thaân ngöôøi thaät laø khoù (nguyeän vaõng sinh) Nhö hoa öu-ñaøm moät laàn nôû (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Ñang gaëp phaùp Tònh ñoä hy höõu (nguyeän vaõng sinh) Ñang gaëp phaùp moân nieäm Phaät môû (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Gaëp ñöôïc hoaèng nguyeân cuûa Di-ñaø (nguyeän vaõng sinh) Ñang gaëp ñaïi chuùng tin trôû veà (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Ñang gaëp lôøi khen kinh hoâm nay (nguyeän vaõng sinh) Ñang gaëp kheá hôïp treân ñaøi hoa (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Ñang gaëp ñaïo traøng khoâng coù ma (nguyeän vaõng sinh) Ñang ñöôïc khoâng beänh hoaïn xaûy ra (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Ñang ñöôïc baûy ngaøy coâng thaønh töïu (nguyeän vaõng sinh) Boán möôi taùm nguyeän Phaät daét dìu (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Khaép khuyeán baïn tu trong ñaïo traøng (nguyeän vaõng sinh) Noã löïc hoài taâm quy Tònh ñoä (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Thöû hoûi queâ höông ôû nôi naøo (nguyeän vaõng sinh) Ñaøi sen baûy baùu nôi Cöïc laïc (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Phaät Di-ñaø laäp haèng theä nguyeän (nguyeän vaõng sinh) Nghe ngöôøi nieäm Phaät ta ñeàu röôùc (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh)

Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Khoâng choïn ngheøo khoå hay giaøu sang (nguyeän vaõng sinh) Khoâng choïn ngu si hay taøi trí (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Baát luaän voâ toäi tu tònh nghieäp (nguyeän vaõng sinh) Hay ngöôøi ngoaïi ñaïo keû Xieån-ñeà (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Baát luaän laâu ngaøy tu khoå haïnh (nguyeän vaõng sinh) Hay ngöôøi ngaøy nay môùi phaùt taâm (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Baát luaän ña vaên trì tònh giôùi (nguyeän vaõng sinh) Hoaëc keû phaù giôùi toäi saâu daøy (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Chæ caàn hoài taâm nieäm Phaät nhieàu (nguyeän vaõng sinh) Gaïch ngoùi coù theå bieán thaønh vaøng (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh)

Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

SOÁ 1983 - TÒNH ÑOÄ NGUÕ HOÄI NIEÄM PHAÄT LÖÔÏC PHAÙP SÖÏ NGHI, Phaàn Ñaàu 815

Göûi lôøi ñeán ñaïi chuùng hieän tieàn

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Thöû hoûi tìm nhau ôû nôi naøo? (nguyeän vaõng sinh) Ñaùp raèng: Coõi tònh Phaät Di-ñaø (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di- ñaø (vui voâ löôïng)

Thöû hoûi duyeân gì ñöôïc vaõng sinh (nguyeän vaõng sinh) Ñaùp raèng: nieäm Phaät töï thaønh coâng (vui voâ löôïng) Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh)

Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Thöû hoûi ñôøi nay nhieàu toäi chöôùng (nguyeän vaõng sinh) Laøm sao Tònh ñoä chöùa dung cho (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Ñaùp raèng: nieäm Phaät toäi tieâu tröø (nguyeän vaõng sinh) Duï nhö ñeøn saùng vaøo nhaø toái (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Phaøm phu coù ñöôïc vaõng sinh chaêng? (nguyeän vaõng sinh) Sao goïi chuyeân taâm nhö ñeøn saùng (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng)

Ñaùp raèng: tröø nghi nieäm Phaät nhieàu (nguyeän vaõng sinh) Di-ñaø nhaát ñònh seõ thaân caän (vui voâ löôïng)

Ban-chu Tam-muoäi laïc (nguyeän vaõng sinh) Chuyeân taâm nieäm Phaät thaáy Di-ñaø (vui voâ löôïng) Tònh ñoä nguõ hoäi phaùp söï taùn boån