# SOÁ 193

PHAÄT BOÅN HAÏNH KINH

**(PHAÄT BOÅN HAÏNH TAÙN TRUYEÄN)**

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Sa-moân Thích Baûo Vaân ôû Kinh chaâu.*

# QUYEÅN 1

**Phaåm 1: NHAÂN DUYEÂN**

*Nay giaûng phaùp thoâ thieån* Taâm Töø chuyeân nghe nhaän Yeáu nghóa caùc kinh Phaät Ngoân töø cuûa Thaùnh sö Saùch vôû veà truyeän Phaät Raát lôïi ích cho ñôøi

*Ngöôøi nghe möøng khoân xieát* Thaám nhuaàn ñeán moïi ngöôøi. Taát caû caùc Ñöùc Phaät

*Trí Tieân thaùnh minh vöông* Töø taâm xöng danh hieäu

*Ñöôïc phöôùc khoâng theå löôøng.* Neân nay giaûng an laønh

*Öu khoå döùt maát haún* Nôi choán naøo Phaät ñeán Thaûy ñeàu ñöôïc yeân oån

*Nhieáp caên chuyeân giöõ taâm* Moãi ngöôøi laéng loøng nghe. Neáu coù ngöôøi vaâng laøm Tröø saïch caùc nhô baån Duøng nöôùc phaùp thanh tònh Sieâng röûa saïch taâm mình Vaøo ao saâu dieät ñoä

*Thoï saéc raát saùng trong.* Naêm duïc nhö ngöïa rong Ñaém meâ theo cuoäc ñôøi Quanh quaån khoâng ra ñöôïc Bò naêm duïc löøa doái

*Rong ruoåi nôi toái taêm*

*Rieâng xoay laên naêm ñöôøng* Duøng caùi giaøn trí tueä Kheùo cheá ngöï taâm ngu Phaûi duøng roi voâ thöôøng Ñaùnh ngöïa duïc chaïy rong Beû gaõy yù tham lam

*Khieán taâm boû nònh hoùt.* Doøng soâng saâu saùu duïc Ñöôøng aùc raát mau choùng Phaûi duøng söùc trí tueä Ñaép ñeâ cho daøy chaéc.

*Öa sinh töû khoå ñau*

*Chöa töøng ñöôïc nghæ ngôi* Do taâm khoâng nhaøm ñuû Say meâ nôi naêm duïc

*Coù taùm thöù thuoác thang* Hoøa hôïp raát thaàn hieäu Chòu uoáng vò cam loä Say meâ lieàn tænh ngoä.

*Chuùng sinh trong ba coõi* Thaáy ngöôïc, tay chæ daãn Ñieân ñaûo trong naêm ñöôøng Gioáng nhö ngöôøi ñaùnh caàu Vöøa thoaùt khoûi meù khoå

*Trôû laïi ñoïa sinh töû*

*Nay nghe Thaùnh minh daïy* Neân döùt taâm meâ laàm.

*AÙnh saùng cuûa töø bi*

*Soi saùng khaép theá gian* Ngu thaáy noùng thì chaùy Taâm si töï meâ hoaëc.

*Sinh töû nhö ñaàm roäng* Höôu con laïc trong ñoù Neân uoáng doøng söõa phaùp Döùt ñoùi khaùt laâu ngaøy.

*Chuùng sinh töø xöa nay* Bò giaø cheát loâi keùo

*Khoâng thích thaáy thuoác hay* Coøn maéng nhieác thaày gioûi Hôïp ba möôi baûy vò

*Caùc thöù thuoác thaàn hieäu* Phaûi duøng phöông tieän caàu Sieâng uoáng ñeå tröø beänh.

*Trong ñeâm daøi meät nhoïc* Chuùng sinh nguû raát ngon

*Phaûi ñaùnh troáng cam loä* Thöùc daäy chôù nguû nöõa. Maët trôøi Phaät xuaát hieän Phaùp soi saùng maïnh meõ Phaûi duøng maét trí tueä Sieâng naêng quaùn saùt khaép. Taâm chuùng sinh nhö nöôùc Bò khuaáy ñuïc khoâng trong

*Duøng phaùp laéng khieán trong* Gioáng nhö nöôùc muøa thu.

*Chuùng sinh kheùo ñieàu taâm* Ñònh yù, khoâng lao chao Mau choùng ñöôïc trôû veà Ñöôïc vaøo bieån Neâ-hoaøn. Caùc hình theå bieán hoùa Nôi sinh töû laâu xa

*Trôøi, ngöôøi, ba ñöôøng aùc:* Ñòa nguïc, quyû, suùc sinh. Nay neân boû luoáng doái Hình ngöôøi goã doái löøa Nhaäp dieät thaønh Löu ly Hôïp thaønh moät maøu saéc. Coù vua teân A-duïc

*Coõi nöôùc höôûng Voâ öu* Laøm keû ñòch sôï haõi Ngöôøi theo thì kính yeâu Döïng khaép treân ñaát naøy Taùm möôi boán ngaøn thaùp

*Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn vui* Tieáng vang khaép thieân haï. Thôøi Kim cang löïc só Nghe tieáng vang ñoäng naøy

*Phaät phaùp caøng höng thònh* Nhaân ñoù nghó nhôù Phaät Buoàn cuùi ñaàu choáng maù Nhôù thuôû Phaät ôû ñôøi.

*Caùc vò trôøi thöa hoûi*

*Raèng: “Thöa Ngaøi buoàn chi?”* Nhìn thaät laâu moïi ngöôøi

*Sau ñoù môùi than daøi*

*Nhôù thöông, gioïng buoàn baõ* Caát tieáng ñaùp lôøi raèng: “Phaät laø Thaày cuûa trôøi Ñem laønh daïy trôøi, ngöôøi Nghó nhôù Phaät, Thaùnh Toân

*Cho neân taâm saàu muoän.”* Caùc trôøi vaø ngöôøi naøy Sinh sau khoâng thaáy Phaät Sau khi Phaät dieät ñoä

*Môùi sinh leân coõi trôøi* Môùi nghe danh hieäu Phaät Khaép ngöôøi ñeàu noåi oác Neân ñem taâm Töø kính Maø hoûi thaàn Kim Cang: “Thöa Ngaøi, Phaät laø ai? Coù ñöùc thieän dieäu gì?

*Coù söùc trí tueä gì?*

*Coù phaùp caám, luaät gì?* Hình maïo Ngaøi ra sao? Töï nghieâm söùc theá naøo? Cuùi xin Ngaøi chieáu coá

*Giaûng noùi chuùng toâi nghe!”* Do lôøi saùng suoát aáy

*Khuyeán khích thaàn Kim Cang* Noùi ra nhö hoa nôû

*Mæm cöôøi vui veû noùi:* “Phaùp saâu nhieäm ñaõ hoûi Khoù coù theå noùi voäi

*Caùc Thaùnh chöa theå noùi* Rieâng ta ñaâu baøy ñöôïc. Neáu nhö duøng tay chæ Thì caû theá giôùi Phaät Boán bieån, caùc ao, vöïc Huùt moät laàn caïn heát.

*Neáu coù theå nuoát chöûng* Nuùi Thieát vi, Kim cang; Duøng tô reã ngoù sen Buoäc treo nuùi Tu-di; Neáu nhö muoán goùi goïn Heát caû coõi hö khoâng; Neáu laïi muoán tính bieát

*Soá chuùng sinh möôøi phöông;* Nhöõng vieäc naøy coøn deã

*Neáu hoïc thì laøm ñöôïc* Muoán khen coâng ñöùc Phaät Thì khoâng theå heát ñöôïc.

*Xin nöông oai thaàn Phaät* Khieán taâm khoâng sai laàm Coù ñoâi ñieàu tuyeân boá Khen ñöùc laønh cuûa Phaät.

*Nay nhöõng lôøi ta noùi* Nhö tieáng hoùt Anh vuõ Ñeå vui loøng caùc vò

*Neân chuyeân taâm laéng nghe”.*

M