PHAÄT THUYEÁT QUAÙN PHAÄT TAM-MUOÄI HAÛI KINH

**QUYEÅN 10**

**Phaåm 10: NIEÄM BAÛY ÑÖÙC PHAÄT**

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Neáu coù chuùng sinh taâm quaùn töôïng thaønh töïu thì tieáp ñeán phaûi laïi quaùn töôûng töôïng baûy Ñöùc Phaät ñôøi quaù khöù. Ngöôøi quaùn töôûng baûy Ñöùc Phaät phaûi sieâng tinh taán, ngaøy ñeâm saùu thôøi sieâng tu haønh saùu phaùp, ngoài ngay thieàn ñònh, phaûi ít noùi, tröø khi ñoïc tuïng kinh, dieãn giaûi giaùo phaùp, nhaát ñònh chaúng noùi lôøi voâ nghóa, thöôøng nghó ñeán caùc Ñöùc Phaät, taâm taâm tieáp noái nhau thaäm chí khoâng coù moät nieäm naøo maø chaúng thaáy Phaät. Do taâm chuyeân chuù neân chaúng lìa khoûi maët trôøi Phaät. Thuôû quaù khöù xa xöa coù Ñöùc Phaät Theá Toân hieäu laø Phaät Tyø-baø-thi, thaân cao lôùn saùu möôi do-tuaàn. Vaàng aùnh saùng troøn cuûa Ñöùc Phaät aáy roäng ñeán moät traêm hai möôi do-tuaàn, thaân maøu vaøng roøng vôùi taùm muoân boán ngaøn töôùng. Trong moãi töôùng coù taùm muoân boán ngaøn veû ñeïp. Trong moãi veû ñeïp coù voâ soá aùnh saùng vaøng. Trong moãi aùnh saùng coù caùc Hoùa Phaät nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Moãi vò Hoùa Phaät coù aùnh saùng maøu nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Trong moãi aùnh saùng coù voâ soá caùc trôøi, Thanh vaên Tyø-kheo, ñaïi chuùng Boà-taùt laøm thò giaû. Moãi vò ñeàu caàm moät caønh hoa baùu lôùn. Treân hoa ñeàu coù haøng traêm ngaøn öùc löôùi baùu ma-ni röïc rôõ. Löôùi ngoïc röïc rôõ tieáp theo nhau cao ñeán moät traêm ngaøn tröôïng duøng laøm aùnh saùng cuûa Phaät. Luùc ñoù thaân Phaät caøng theâm saùng rôõ nhö haøng traêm ngaøn maët trôøi chieáu soi nuùi vaøng roøng. AÙnh saùng röïc rôõ toûa leân, coù caùc Hoùa Phaät nhieàu voâ soá. Moãi vò Hoùa Phaät gioáng nhö haøng traêm öùc maët trôøi, maët traêng xuaát hieän, khieán cho haønh giaû thaáy Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi söûa laïi aùo vai phaûi, ñöa ra caùnh tay vaøng, xoa ñænh ñaàu haønh giaû maø baûo raèng: “Naøy Phaùp töû! OÂng tu haønh Tam-muoäi Quaùn Phaät, ñöôïc taâm

nieäm Phaät neân ta ñeán laøm chöùng cho oâng! OÂng nay coù theå quan saùt saéc thaân chaân thaät cuûa ta. OÂng haõy tuaàn töï theo töøng töôùng maø quaùn töôûng. OÂng phaûi chí taâm laäp lôøi theà Kim cöông! Chuùng ta thuôû xa xöa khi laøm Phaät ñaïo so vôùi oâng khoâng khaùc gì.”

Baáy giôø, Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi an uûi haønh giaû roài, töùc thôøi hoùa ra hoa sen baùu lôùn nhö nuùi Tu-di. Ñöùc Phaät ngoài kieát giaø treân hoa vì haønh giaû giaûng noùi nieäm Phaät, nieäm Phaùp vaø noùi haøng traêm öùc Ñaø- la-ni Toaøn. Haønh giaû thaáy roài, caøng voâ cuøng hoan hyû, kính leã Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo raèng: “Neáu coù chuùng sinh nghe teân ta, leã baùi ta thì tieâu tröø ñöôïc toäi sinh töû trong naêm traêm öùc kieáp. OÂng nay thaáy ñöôïc ta thì tieâu tröø ñöôïc caùc chöôùng ngaïi, ñöôïc voâ löôïng öùc Ñaø-la-ni Toaøn, ôû ñôøi vò lai seõ ñöôïc laøm Phaät.

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Luùc aáy, haønh giaû thaáy Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi, loøng vui möøng neân ta cuøng saùu Ñöùc Phaät hieän ra ôû tröôùc maët ngöôøi aáy. Ñöùc Phaät Tyø-baø- thi ngoài treân toøa vì Phaùp töû naøy giaûng noùi Tam-muoäi Nieäm Phaät. Ñöùc Theá Toân Thi-khí, thaân lôùn boán möôi hai do-tuaàn, thaân maøu vaøng tía, vöøng haøo quang troøn roäng boán möôi laêm do-tuaàn, aùnh saùng toaøn thaân toûa ra moät traêm do-tuaàn. Trong löôùi aùnh saùng aáy coù voâ soá vò Hoùa Phaät vaø caùc ñaïi chuùng Boà-taùt, Thanh vaên, chö Thieân laøm quyeán thuoäc vaây quanh, ñi theo sau Ñöùc Phaät, uyeån chuyeån xoay quanh veà beân phaûi. Luùc ñoù, haønh giaû thaáy Ñöùc Phaät Thi-khí laïi caøng taêng theâm voâ löôïng moân Ñaø-la-ni, laïi caøng ñöôïc thaáy theâm traêm ngaøn voâ soá vò Hoùa Phaät. Vaøo ñôøi vò lai qua voâ soá kieáp, ôû trong khoaûng thôøi gian aáy haønh giaû luoân luoân ñöôïc gaëp caùc Ñöùc Phaät Theá Toân vaø sinh vaøo nhaø Boà-taùt.” Khi noùi lôøi ñoù, laïi coù voâ soá traêm ngaøn vò Thieân töû nghe ñöôïc, taát caû ñeàu thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät ñoan nghieâm vi dieäu. Ñoàng thôøi hoï ñeàu phaùt taâm Tam-boà-ñeà.

Ñöùc Theá Toân Tyø-xaù, toaøn thaân phoùng ra aùnh saùng ôû tröôùc maët

haønh giaû. Thaân Ñöùc Phaät aáy lôùn ba möôi hai do-tuaàn, vaàng saùng troøn roäng boán möôi hai do-tuaàn, aùnh saùng toaøn thaân toûa ra saùu möôi hai do-tuaàn, thaân maøu vaøng tía, töôùng aùnh saùng uy nghieâm nhö vò Phaät tröôùc khoâng khaùc. Haønh giaû thaáy Ñöùc Phaät naøy roài, laïi caøng tinh taán tu caùc moân Ñaø-la-ni Tam-muoäi, vaøo ñôøi vò lai nhaát ñònh seõ sinh vaøo nhaø cuûa chö Phaät, chaúng coù gì trôû ngaïi.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Ñöùc Phaät Caâu-löu-toân cuõng phoùng ra aùnh saùng ôû tröôùc maët haønh giaû. Thaân Ñöùc Phaät aáy lôùn hai möôi laêm do-tuaàn, vöøng saùng troøn roäng ba möôi hai do-tuaàn, aùnh saùng toaøn thaân toûa ra naêm möôi do-tuaàn, töôùng toát ñaày ñuû nhö nuùi vaøng tía. Ngöôøi thaáy Ñöùc Phaät naøy thì thöôøng sinh vaøo coõi nöôùc thanh tònh, chaúng ôû trong baøo thai, luùc saép qua ñôøi, caùc Ñöùc Phaät Theá Toân nhaát ñònh ñeán ngheânh tieáp.

Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni phoùng ra aùnh saùng lôùn ôû tröôùc maët haønh giaû. Thaân Ñöùc Phaät aáy lôùn hai möôi do-tuaàn, vöøng saùng troøn roäng ba möôi do-tuaàn, aùnh saùng toaøn thaân toûa ra boán möôi do- tuaàn, töôùng toát aùnh saùng ñaày ñuû. Ngöôøi thaáy Ñöùc Phaät naøy thì lieàn ñöôïc traêm öùc caùc moân Tam-muoäi, voâ soá moân Ñaø-la-ni. Neáu khi xuaát ñònh thì thöôøng ñöôïc Tam-muoäi chö Phaät hieän tieàn, Tam-muoäi naøy laø chöùng minh cho haønh giaû; sôû dó goïi laø Tam-muoäi Chö Phaät hieän tieàn laø vì ngöôøi ñöôïc Tam-muoäi naøy, duø xuaát ñònh hay nhaäp ñònh, ñi, ñöùng, ngoài, naèm, luoân luoân ñöôïc nhìn thaáy taát caû caùc Ñöùc Phaät, vì chö Phaät hieän ra saéc thaân vi dieäu tröôùc maët ngöôøi aáy.

Ñöùc Theá Toân Ca-dieáp phoùng ra aùnh saùng lôùn ôû tröôùc maët ngöôøi aáy. Thaân Ñöùc Phaät aáy lôùn möôøi saùu tröôïng, thaân maøu vaøng tía, töôùng toát ñaày ñuû. Ngöôøi thaáy Ñöùc Phaät naøy, ñöôïc Tam-muoäi Tòch dieät quang voâ ngoân töôùng, vaøo ñôøi vò lai, luoân luoân ñöôïc ôû trong bieån Tam-muoäi Ñaïi khoâng.

Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni thaân moät tröôïng saùu, phoùng ra aùnh saùng vaøng tía, ôû tröôùc maët haønh giaû. Ñöùc Theá Toân Di-laëc, thaân lôùn möôøi saùu tröôïng... Nhö vaäy chö Phaät ñeàu nhaäp vaøo Tam-muoäi Phoå hieän saéc thaân ñeå thò hieän tröôùc maët ngöôøi aáy, khieán cho haønh giaû, taâm ñöôïc hoan hyû. Do hoan hyû neân caùc vò Hoùa Phaät ñoù ñeàu duoãi tay phaûi xoa ñænh ñaàu haønh giaû. Haønh giaû thaáy baûy Ñöùc Phaät roài, thaáy ñeán Ñöùc Di-laëc; thaáy Ñöùc Di-laëc roài, thaáy Boà-taùt cuûa Hieàn kieáp, thaáy töøng vò töøng vò theo thöù lôùp cho ñeán Ñöùc Laâu-chí. Caùc vò aáy ñeàu phoùng ra aùnh saùng truï ôû tröôùc maët haønh giaû. Moät ngaøn vò Boà-taùt, moãi vò ñeàu khen ngôïi Tam-muoäi Nieäm Phaät vaø vì haønh giaû dieãn noùi taâm taùnh cuûa caùc Boà-taùt, dieãn noùi söï giaûi thoaùt cuûa caùc Boà-taùt, dieãn noùi tueä cuûa caùc Boà-taùt. Ñoù goïi laø nhôø quaùn töôûng hình töôïng maø taâm ñöôïc Tam-muoäi Nieäm Phaät.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Sau khi Phaät dieät ñoä, caùc ñeä töû cuûa Phaät quaùn töôûng nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn. Ngöôøi tu Tam-muoäi naøy tuy coù ñuû phieàn naõo nhöng chaúng bò phieàn naõo sai khieán. Do naêng löïc cuûa Tam-muoäi Nieäm Phaät naøy neân chö Phaät möôøi phöông phoùng aùnh saùng lôùn thò hieän tröôùc maët ngöôøi aáy. AÙnh saùng naøy ñaëc bieät toân quyù, ba coõi khoâng gì saùnh baèng.

Ñöùc Phaät noùi lôøi noùi ñoù roài, vua trôøi Phaïm laïi thænh caàu:

–Nguyeän xin Ñöùc Phaät Theá Toân noùi veà chö Phaät khaép möôøi phöông truï ôû tröôùc maët haønh giaû, hieän saéc töôùng aùnh saùng!

# M

**Phaåm 11: NIEÄM MÖÔØI PHÖÔNG PHAÄT**

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Sao goïi laø haønh giaû quaùn töôûng chö Phaät khaép möôøi phöông? Quaùn töôûng Phaät möôøi phöông thì tröôùc heát laø phöông Ñoâng. Phöông Ñoâng coù theá giôùi coõi nöôùc teân laø Baûo an oån, do voâ löôïng öùc vaät baùu vôùi haøng ngaøn öùc maøu saéc hôïp thaønh. Ñöùc Phaät ôû ñoù hieäu laø Thieän Ñöùc cuõng phoùng ra voâ soá aùnh saùng soi khaép traêm ngaøn nöôùc, cuõng cuøng vôùi voâ soá öùc nhöõng Hoùa Phaät phaân thaân, ôû tröôùc maët haønh giaû. Thaân saéc nhö nuùi vaøng, trang nghieâm khoâng gì so saùnh ñöôïc, ngoài trong ñoäng Kim cöông lôùn vôùi nhaø cöûa laàu ñaøi trang trí baèng voâ soá aùnh saùng cuûa caùc chaâu baùu. Tröôùc moãi nhaø, gaùc coù voâ löôïng traêm öùc caùc caây baùu nhieàu nhö buïi traàn. Döôùi moãi caây baùu coù taùm muoân boán ngaøn toøa Sö töû, treân moãi toøa Sö töû coù moät Ñöùc Phaät phaân thaân ngoài kieát giaø, nhaäp vaøo Tam-muoäi ngoài döôùi caây baùu. Ñöùc Phaät Theá Toân Thieän Ñöùc, thaân cao lôùn hai traêm naêm möôi öùc na-do-tha do-tuaàn. Moãi loã chaân loâng treân thaân Ngaøi ñeàu coù voâ soá öùc taát caû caùc töôùng toát ñeïp nhieàu nhö buïi traàn. Trong moãi töôùng toát coù voâ soá vò Hoùa Phaät. Moãi Hoùa Phaät ñeàu cao lôùn vôøi vôïi nhö nuùi Tu-di, ngoài nôi toøa hoa sen baùu ôû giöõa hö khoâng vaø phoùng ra aùnh saùng. Caùc Ñöùc Phaät phaân thaân ñeàu toûa ra aùnh saùng vi dieäu, hieån hieän ra voâ soá traêm ngaøn vò Hoùa Phaät. Moãi Hoùa Phaät ñeàu ngoài treân hoa sen baùu. Moãi hoa sen baùu coù haøng ngaøn côø phöôùn. Moãi côø phöôùn dieãn noùi voâ löôïng öùc aâm thanh vi dieäu. Trong caùc aâm thanh aáy ñeàu daïy quaùn töôûng voâ soá thaân

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Phaät khaép möôøi phöông. Khi töôùng naøy hieän, caùc coõi khaép möôøi phöông ñeàu gioáng nhö kim cöông, haøng traêm öùc maøu saéc baùu khoâng hoaïi khoâng dieät. Haønh giaû thaáy töôùng naøy roài, ôû tröôùc chö Phaät, ñöôïc nhaän quaû vò Phaùp vöông töû. Caûnh giôùi nhö vaäy goïi laø Boà-taùt Taùnh ñòa.

Ñöùc Phaät Chieân-ñaøn Ñöùc ôû phöông Nam, thaân töôùng cao lôùn. Coõi Phaät naøy ñaát baèng löu ly, coù caùc maøu saéc baùu nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Trong aùnh saùng cuûa Phaät cuõng coù voâ soá traêm ngaøn laàu ñaøi, döôùi caùc caây baùu coù traûi baøy toøa Sö töû. Chö Phaät treân toøa ñeàu ngoài kieát giaø. Caùc côø, phöôùn, loïng baùu ñeàu phaùt ra aâm thanh thuyeát phaùp… nhö ñaõ dieãn noùi trong Tam-muoäi Phaät haûi.

Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Minh ôû phöông Taây, coõi nöôùc thanh tònh, ñaát baèng vaøng roøng. AÙnh saùng thaân Phaät coù naêm traêm öùc maøu saéc baùu. Döôùi caùc caây baùu thaúng haøng nhö ôû giaûng ñöôøng Truøng caùc ñeàu coù caùc toøa Sö töû. Chö Phaät phaân thaân ngoài kieát giaø döôùi nhöõng caây baùu aáy. Trong caùc côø phöôùn baùu cuõng dieãn noùi veà phaùp Nieäm Phaät.

Ñöùc Phaät Töôùng Ñöùc ôû phöông Baéc, coõi aáy ñaát coù maøu pha leâ Phaät coù naêm traêm öùc aùnh saùng baùu. Caây baùu thaúng haøng, toøa Sö töû baùu nhö ôû giaûng ñöôøng Truøng caùc, côø phöôùn, aùnh saùng... ñeàu nhö treân ñaõ noùi.

Ñöùc Phaät Voâ Öu Ñöùc ôû phöông Ñoâng nam, coõi aáy, ñaát coù maøu baûy baùu, treân moãi maøu laïi coù baûy traêm öùc khaùc, caây baùu thaúng haøng nhö ôû giaûng ñöôøng Truøng caùc, coù traêm öùc vaïn aùnh saùng, moãi aùnh saùng ñeàu dieãn noùi bieån coâng ñöùc cuûa Phaät, nhö trong phaàn Phaät haûi ñaõ noùi.

Ñöùc Phaät Baûo Thí ôû phöông Taây nam, ñaát coõi aáy coù maøu naêm loaïi chaâu baùu, treân moãi maøu baùu coù naêm traêm öùc aùnh saùng. Moãi aùnh saùng hoùa ra naêm traêm öùc ñaùm maây hoa sen. Treân moãi ñaùm maây hoa sen coù traêm öùc laàu ñaøi. Treân moãi laàu ñaøi ñeàu nhö traêm ngaøn vaïn cung ñieän Phaïm vöông. Trong moãi cung ñieän Phaïm vöông coù voâ soá giöôøng toøa do caùc aùnh saùng cuûa hoa sen hôïp thaønh. Treân caùc toøa aáy ñeàu coù caùc Ñöùc Phaät phaân thaân ngoài kieát giaø, dieãn noùi veà phaùp Ñaïi Töø bi cuûa chö Phaät, aùnh saùng, côø phöôùn… cuõng dieãn noùi veà bieån caùc Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät Hoa Ñöùc ôû phöông Taây baéc, coõi aáy ñaát coù maøu löu ly,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

pha leâ. Treân moãi maøu coù voâ soá traêm ngaøn aùnh saùng. Moãi aùnh saùng hoùa ra naêm traêm öùc hang baùu. Trong moãi hang baùu coù voâ soá loïng baùu. Trong moãi loïng baùu coù traêm öùc aùnh saùng. Trong aùnh saùng aáy dieãn noùi Tam-muoäi Nieäm Phaät. Nhôø ôû trong Tam-muoäi Nieäm Phaät, haønh giaû laïi ñöôïc thaáy voâ soá caùc Ñöùc Phaät.

Phöông Ñoâng baéc coù Ñöùc Phaät Tam Thöøa Haïnh. Coõi nöôùc cuûa Ñöùc Phaät aáy toaøn moät maøu baïch ngaân vôùi haøng traêm öùc vaïn aùnh saùng. AÙnh saùng aáy coù haøng ngaøn maøu saéc trang nghieâm khaép giôùi haïn coõi nöôùc raát thanh tònh. Phaân thaân hoùa Phaät, caây baùu, côø phöôùn... thaúng haøng, trang nghieâm... chaúng theå tính bieát ñöôïc.

Phöông Treân coù Ñöùc Phaät Quaûng Chuùng Ñöùc. Ñaát cuûa coõi Phaät aáy coù naêm traêm öùc maøu baùu. Moãi maøu baùu coù voâ soá aùnh saùng. Moãi aùnh saùng hoùa ra voâ soá traêm öùc vò Hoùa Phaät. Trong moãi aùnh saùng Phaät coù voâ löôïng caây baùu thaúng haøng trang nghieâm. Döôùi moãi caây coù haøng traêm öùc toøa Sö töû baùu, caùc Ñöùc Phaät ngoài kieát giaø ôû beân treân vôùi voâ soá Boà-taùt laøm thò giaû. Taát caû ñaïi chuùng ñeàu ôû trong ñaùm maây aùnh saùng cuûa Ñöùc Phaät.

Phöông Döôùi coù Ñöùc Phaät Minh Ñöùc. Ñaát cuûa coõi Phaät aáy maøu vaøng, aùnh saùng vaøng, maây vaøng... Trong maây aùnh saùng coù voâ soá nhaø vaøng, laàu gaùc baèng baûy baùu, haøng caây baèng traêm loaïi chaâu baùu thaúng haøng trang nghieâm, soá côø phöôùn, loïng baùu coù ñeán öùc ngaøn vaïn. Döôùi moãi caây coù traêm öùc toøa baùu. Nhöõng nhaø cöûa laàu gaùc, voâ soá toïa cuï hình daïng nhö hoa baùu... voâ soá taát caû caùc Ñöùc Phaät phaân thaân ngoài treân toøa löu ly döôùi goác caây baùu. ÔÛ vuøng nhöõng maøu hoa coù voâ soá Ñöùc Phaät. Nhöõng Ñöùc Theá Toân ñoù ñeàu giaûng noùi phaùp haïnh cuûa Boà- taùt.

Möôøi phöông nhö vaäy coù voâ soá vò Hoùa Phaät, moãi vò Hoùa Phaät ñeàu hieån hieän aùnh saùng. Caùc Ñöùc Phaät khaép möôøi phöông, moãi moãi ñeàu ngoài trong hang ñoäng kim cöông maø thaân löôïng, aùnh saùng ñeàu nhö Ñöùc Phaät Thieän Ñöùc vaø nhöõng vò Hoùa Phaät, uy thaàn, ñaát nöôùc... khieán cho haønh giaû nhìn thaáy nhö ôû tröôùc göông saùng töï nhìn thaáy hình daùng maët mình. Haønh giaû thaáy chö Phaät möôøi phöông roõ raøng phaân minh, loøng vui möøng neân chaúng ñaém nhieãm caùc phaùp, truï ôû sô taâm (loøng trong saïch ban ñaàu). Luùc ñoù, caùc Ñöùc Phaät ôû möôøi phöông ñeàu noùi gioáng nhau cho haønh giaû veà saùu phaùp Ba-la-maät.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Nghe phaùp ñoù roài, möôøi caûnh giôùi taâm ôû döôùi baäc Sô ñòa, haønh giaû khoâng coøn gì nghó ngôïi nghi ngôø. Ngöôøi thaáy söï vieäc naøy thì nhaát ñònh nghe caùc Ñöùc Phaät dieãn noùi Baùt-nhaõ ba-la-maät, nghe Ñeä nhaát nghóa khoâng, loøng chaúng kinh haõi, nghi ngôø. ÔÛ trong caùc phaùp, ngöôøi aáy ñöôïc vaøo Tam-muoäi Khoâng. Ñoù goïi laø Tam-muoäi Töông tôï khoâng töôùng.

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Sau khi Phaät dieät ñoä, nhöõng ñeä töû cuûa Phaät muoán quaùn töôûng chö Phaät ôû möôøi phöông, ôû trong Tam-muoäi Nieäm Phaät chæ bieát töôùng thoâ, roài seõ töï nhieân bieát ñöôïc voâ löôïng töôùng vi dieäu. Ngöôøi quaùn töôûng nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn. Ngöôøi ñaït ñöôïc söï quaùn töôûng naøy thì thaáy Phaät nhieàu voâ soá, khoâng theå haïn löôøng. Ngöôøi nhaäp vaøo ñònh naøy goïi laø ngöôøi thaáy saéc thaân cuûa taát caû chö Phaät, cuõng ñöôïc daàn daàn vaøo cöûa ba Khoâng. Ngöôøi ñi daïo cöûa ba Khoâng naøy, nhôø thaàn löïc cuûa chö Phaät, neân loøng chaúng chaáp tröôùc Khoâng, vaøo ñôøi vò lai seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, ñöôïc chaúng thoaùi chuyeån. Ñoù goïi laø taâm chaúng queân Boà-ñeà, tuøy thuaän chaân chaùnh Phaät ñaïo. Khi noùi phaùp quaùn töôûng chö Phaät möôøi phöông thì Phaät möôøi phöông ngoài trong hang traêm baùu ôû nuùi Kim cöông ñeàu duoãi tay phaûi xoa ñænh ñaàu A-nan maø baûo raèng: “Naøy Phaùp töû! OÂng ñem lôøi noùi cuûa Ñöùc Phaät dieãn noùi cho caùc chuùng sinh ñôøi vò lai, caån thaän chôù löu truyeàn sai. OÂng phaûi vì ngöôøi kieân coá phaùt taâm Tam-boà-ñeà, tu haønh ñònh Nieäm Phaät maø tuyeân noùi.”

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Tam-muoäi Nieäm Phaät naøy, neáu muoán thaønh töïu thì coù naêm nhaân duyeân. Nhöõng gì laø naêm?

1. Trì giôùi chaúng phaïm.
2. Chaúng khôûi taø kieán.
3. Chaúng sinh kieâu maïn.
4. Chaúng saân nhueá, chaúng ganh gheùt.
5. Duõng maõnh tinh taán nhö cöùu löûa chaùy treân ñaàu.

Thöïc haønh naêm vieäc naøy, chaùnh nieäm veà saéc thaân vi dieäu cuûa caùc Ñöùc Phaät, khieán cho loøng chaúng thoaùi lui, cuõng phaûi ñoïc kinh ñieån Ñaïi thöøa. Do naêng löïc cuûa coâng ñöùc nieäm Phaät naøy neân nhanh

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

choùng ñöôïc thaáy voâ löôïng caùc Ñöùc Phaät. Ngöôøi thaáy chö Phaät, moät loøng thanh tònh chaúng cuøng ngöôøi khaùc chung ñuïng, phaûi cuùng döôøng caùc Ñöùc Phaät möôøi phöông.

Sao goïi laø cuùng döôøng?

Ngöôøi ñoù ra khoûi ñònh, vaøo thaùp thaáy töôïng, khi nieäm trì kinh, hoaëc ñaûnh leã moät Ñöùc Phaät phaûi nghó raèng: “Taâm trí chö Phaät Chaùnh Bieán Tri, khoâng coù gì ngaên ngaïi! Con nay ñaûnh leã moät Ñöùc Phaät töùc laø ñaûnh leã taát caû caùc Ñöùc Phaät.” Neáu tö duy moät Ñöùc Phaät lieàn thaáy taát caû Phaät thì haønh giaû thaáy tröôùc moãi Ñöùc Phaät coù moät haønh giaû tieáp tuïc ñaûnh leã ñeàu chính laø thaân mình.

Neáu khi duøng moät caønh hoa cuùng döôøng, phaûi nghó raèng: “Phaùp thaân chö Phaät coâng ñöùc khoâng löôøng, chaúng truï, chaúng hoaïi, saùng rôõ thöôøng an. Con nay duøng hoa daâng cuùng chö Phaät! Nguyeän xin Phaät nhaän cho.” Nghó vaäy roài haønh giaû laïi phaûi khôûi leân yù töôûng: “Hoa cuûa con caàm laø töø coû caây sinh ra. Con ñem hoa naøy cuùng döôøng thì coù theå duøng yù töôûng gioáng nhö hoa.”

Haønh giaû lieàn khôûi yù töôûng ôû caùc loã chaân loâng cuûa thaân, khieán cho moãi loã chaân loâng hieän ra voâ soá maây hoa. Haønh giaû duøng maây hoa naøy vaän duïng yù töôûng moâ phoûng theo hoa maø cuùng döôøng taát caû Phaät. Beân treân moãi Ñöùc Phaät hoùa thaønh ñaøi hoa maø caùc Ñöùc Phaät ñaõ nhaän. ÔÛ möôøi phöông theá giôùi ñeå thi haønh Phaät söï, khi haønh giaû cuùng döôøng höông thôm cuõng vaäy. Khoùi höông, maây höông laøm Phaät söï ôû theá giôùi möôøi phöông, khi laøm Phaät söï xong roài, chuùng laïi bieán thaønh ñaøi vaøng ôû tröôùc maët haønh giaû.

Neáu ngöôøi phaøm phu muoán cuùng döôøng thì tay böng loø höông, caàm caønh hoa cuùng döôøng cuõng phaûi khôûi leân yù laøm “hoa höông töôûng”, phaûi phaùt nguyeän raèng: “Nguyeän cho hoa höông naøy ñaày trong theá giôùi möôøi phöông, cuùng döôøng taát caû Phaät, Hoùa Phaät cuøng Boà-taùt vaø voâ soá chuùng Thanh vaên. Nguyeän chö Phaät thoï nhaän maây höông hoa naøy ñeå laøm ñaøi aùnh saùng roäng ñeán voâ bieân theá giôùi, laøm Phaät söï nhieàu khoâng löôøng.” Ngöôøi ñaûnh leã Phaät hoaëc ngoài thieàn maø khôûi leân taâm cuùng döôøng ñoù thì phaûi phaùt lôøi nguyeän naøy.

Neáu haønh giaû cuùng döôøng taùn che, côø phöôùn baèng luïa naêm maøu saéc, aâm nhaïc, keä tuïng thì phaûi phaùt nguyeän raèng: “Con nay thieát baøy moät phaàn ít phaåm vaät cuùng naøy, nguyeän ñem nhöõng phaåm vaät cuùng

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

naøy cuùng döôøng khaép taát caû caùc Ñöùc Phaät ôû möôøi phöông. Caùc Ñöùc Phaät thoï nhaän phaåm vaät cuùng ñoù thì ôû trong côø phöôùn hoùa ra maây aùnh saùng, trong aâm nhaïc, trong keä tuïng dieãn ra aâm thanh dieäu phaùp.” Phaùt nguyeän ñoù roài, khi ngoài neân töôûng nieäm ñeán loã chaân loâng cuûa thaân, khieán cho trong moãi loã taïo ra voâ löôïng côø phöôùn trong yù töôûng. Trong moãi côø phöôùn, taïo ra voâ löôïng maây keä tuïng trong yù töôûng. Khi khôûi töôûng naøy, loøng nhö loø höông tuoân ra khoùi höông, maây höông maøu vaøng. Trong loã chaân loâng cuûa thaân nhö caây hoa ñeïp voït ra a- taêng-kyø voâ löôïng maây caùc loaïi hoa. Nhöõng ñaùm maây hoa ñoù ôû beân treân caùc Ñöùc Phaät cuûa theá giôùi möôøi phöông hoùa ra taát caû nhöõng phaåm vaät cuùng döôøng.

Baáy giôø, ôû trong töøng phaàn thaân taâm seõ khôûi leân yù töôûng veà taát caû ñoà cuùng döôøng. Neáu ñöôïc aên uoáng hoaëc boá thí cho ngöôøi moät tieàn, haønh giaû phaûi khôûi leân tö töôûng Khoâng, voâ ngaõ Ñaøn-na ba-la- maät. Nhö vaäy... voâ löôïng söï cuùng döôøng ñeàu do taâm khôûi leân, ñeàu töø taâm töôûng xuaát hieän ñeå cuùng döôøng taát caû caùc Ñöùc Phaät möôøi phöông. Ñoù goïi laø khi ngoài maø voâ löôïng coâng ñöùc töø bieån taâm töôûng sinh ra.

Nhö vaäy, khi ngoài, nhaäp vaøo thieàn ñònh saâu xa thì voâ löôïng caûnh giôùi, bieån caùc Tam-muoäi chæ ôû trong loøng. Thôû ra hít vaøo, nieäm nieäm, töôûng töôûng noái tieáp nhau chaúng döùt. ÔÛ trong moät loøng vaän duïng taâm yù mình taïo ra maây voâ soá phaåm vaät cuùng döôøng ñeå treân cuùng döôøng caùc Ñöùc Phaät, döôùi boá thí cho taát caû.

Ngöôøi khôûi yù nieäm ñoù goïi laø ngöôøi hoïc Boá thí khaép cuøng. Khi töôûng nieäm naøy thaønh töïu, thì daàn daàn giaûm thieåu caùc phieàn naõo keát söû, haønh giaû quaùn phaùp voâ töôùng. Roài nhôø söùc cuûa voâ töôùng neân haønh giaû seõ ñöôïc saùu phaùp Ba-la-maät saâu xa.

# M

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)