LÖÔNG HOAØNG BAÛO SAÙM

# ÑAÀU QUYEÅN BA

*Ñaêng hoaûng dieäu,*

*Oanh hoaøng lieät baûo ñaøi,*

*Quang minh bieán chieáu chaâu sa giôùi, Hoân cuø chieáu dieäu caâu voâ ngaïi.*

*Dieäm Ma chieâm leã töû kim ñaøi. Nhieân Ñaêng Phaät thaønh ñaïo, Taèng thoï nhaân thieân baùi.*

Nam Moâ Phoå HieànVöông Boà-taùt Ma Ha Taùt (3 laàn)

# CUNG VAÊN :

Tam kyø quaû maõn, hieän xuaát theá chi Öu ñaøm, Tam loaïi hoùa thaân dieãn nan tuyeân chi giaùo haûi, Tam xa duï daån taân löông ö tam giôùi haøm linh,

Tam quaùn tröøng minh tuyeân döông ö tam thieân giôùi noäi. Nghòch haïnh thuaän haïnh voâ phi Phaät söï. Cöû tuùc haï tuùc töùc thò Ñaïo Traøng. Duy nguyeän Töø Toân giaùm thöû ñôn thaønh.

Thöôïng lai caàu saùm ñeä töû ñaúng … khôûi kieán Töø Bi Ñaïo Traøng Saùm Phaùp, kim ñöông ñeä tam quyeån, nhaäp ñaøn duyeân khôûi ngaõ chö chuùng ñaúng… Kieàu caàn taùc leã, khaån thieát ñaàu thaønh, quaùn töôûng Töø Dung, xöng döông Giaùc hieäu; phuïng Höôgn Tích chi traân tu, hieán danh vieân chi hoa quaû, voïngchö Phaät dó thuøy töø, Xaù ña sanh chi toäi caáu. Thieát nieäm caâu saùm ñeä töû ñaúng… töï tuøng coâ thæ ñaõi chí kim sanh, tam haûi meâ taâm, taïo tam höõu thaêng traàm chi coát moät. Tam khoâng vò ngoä, taùc tam ñoà khoå thuù chi nhaân do khôûi tam hoaëc taâm, nhi tam nghieäp di thaâm, traàn traàn caùch ngaïi ; muoäi tam tu taäp nhi tam nghieäp vi tieâu. Nieäm nieäm phan duyeân nhö taøn taùc kieån, loïai töôïng nòch neâ, traàm truïy oanh trieàn, voâ do giaûi thoùat. Kim taéc giaùc thaân taâm chi thò khoå, tín nghieäp quaû chi nan ñaøo, phaùt loä höôùng ö Chaân Töø phi thaønh ñaàu ö Giaùi Haûi. Nguyeän Phaät nhaät dó ñöông khoâng, chieáu u ñoà chi khoå thuù. Cöu taam hoïc chi truy löu, leã tam

thieân chi Ñaïo giaùc. Ngaõ taâm caùnh caùnh, Phaät ñöùc nguy nguy, kyø khaáu Hoàng töø, minh huaân gia bò.

*Tam thieân giôùi noäi Töø Bi Chuû, Baùch öùc saùt trung Ñaïi Phaùp Vöông,*

*Nguyeän khai lieân muïc giaùm phaùp tình… Chuùng sanh höõu caàu giai caûm öùng.*

Khôûi vaän töø Bi Ñaïo Traøng Saùm Phaùp, nhaát taâm quy maïng Tam Theá chö Phaät:

Nam Moâ Quaù Khöù Tyø Baø Thi Phaät. Nam Moâ Thi Khí Phaät.

Nam Moâ Tyø Xaù Phuø Phaät. Nam Moâ Caâu Löu Toân Phaät.

Nam Moâ Caâu Na Haøm Maâu Ni Phaät. Nam Moâ Ca Dieáp Phaät.

Nam Moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät.

Nam Moâ Ñöông Lai Haï Sanh Di Laëc Toân Phaät.

# CHÖÔNG THÖÙ BAÛY: NOÙI ROÕ QUAÛ BAÙO

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng tröôùc ñaõ thuaät roõ toäi baùo cuûa aùc nghieäp. Vì hoaïn luïy cuûa aùc baùo cho neân traùi nghieäp thuø thaéng toát ñeïp. Vì aùc nghieeäp neân phaûi ñoïa trong ba ñöôøng döõ traûi khaép aùc thuù vaø sanh ra ôû nhôn gian ñeå chòu traû quaû bao ñau khoå. Quaû baùo ñau khoå nhö theá ñeàu do nhôn duyeân tuùc ñoái ñôøi tröôùc ñem laïi. baây giôø xaû thaân naøy chòu thaân khaùc ñeå chòu traû quaû baùo maõi khoâng thoâi.

Bôûi theá chö Phaät vaø chö Ñaïi Boà-taùt duøng söùc thaàn thoâng thieân nhaõn, thaát heát thaûy chuùng sanh trong ba coõi khi heát phöôùc roài, cöù theo nghieäp baùo maø ñaïo vaøo caùc choã khoå. Thaáy chuùng sanh töø coõi trôøi voâ saéc giôùi, do taâm ñaém tröôùc thieàn ñònh, thoaëc vaäy maïng chung, heát phöôùc ñoïa xuoáng coõi trôøi duïc giôùi. Vì heát phöôùc neân cuõng coù khi ñoïa laøm caàm thuù. Nhöõng chuùng sanh ôû coõi trôøi saéc giôùi, khi heát phöôùc cuõng phaûi sa ñoïa nhö vaäy. Töø choã thanh tònh ñoïa xuoáng duïc giôùi laø choã khoâng thanh tònh, vì ôû choã khoâng thanh tònh neân trôû laïi thoï laáy duïc laïc. Chuùng sanh ôû saùu coõi trôøi duïc giôùi khi heát phöôùc ñoïa xuoáng ñòa nguïc chòu voâ löôïng khoå.

Chö Phaät vaø Boà-taùt laïi thaáy chuùng sanh ôû trong nhôn ñaïo, nhôø söùc tu thaäp thieän ñöôïc sanh laøm ngöôøi. Ngay trong thaân ngöôøi cuõng coù laém khoå, khi maïng chung phaàn nhieàu laïi ñoïa vaøo caùc ñöôøng aùc.

Laïi thaáy chuùng sanh trong ñöôøng suùc sanh chòu laém khoå naõo, bò ñaùnh ñaäp xua ñuoåi, chôû naëng, ñi xa, ñau ñôùn khoán khoå, traày vaïi trôït coå, saét noùng thieâu thaân.

Laïi thaáy chuùng sanh trong ñöôøng ngaï quyû thöôøng bò ñoùi khaùt khoå sôû, bò löûa thieâu thaân nhö ôû thôøi maït kieáp. Neáu khoâng nhôø moät maûy caên laønh ñeå cöùu vôùt thì vónh kieáp khoâng theå giaûi thoaùt. Neáu coù ñöôïc chuùt phöôùc thì ñöôïc sanh leân laøm ngöôøi, nhöng thaân hình oám yeáu, nhieàu taät beänh vaø soáng yeåu cheát non.

Vaäy ñaïi chuùng neân bieát thieän aùc nhö hai baùnh xe theo nhau, chöa töøng taïm nghæ, thì quaû baùo cuõng do ñoù maø lieân tieáp khoâng thoâi, xoay vaàn nhö sôïi daây xích chuyeàn noái maõi maõi.

Sang heøn giaøu ngheøo ñeàu tuøy haïnh nghieäp cuûa moãi ngöôøi maø chòu traû quaû baùo.

Khoâng phaûi sang heøn nhö vaäy maø khoâng coù nguyeân nhôn, khoâng leõ voâ côù maø coù quaû baùo sang heøn nhö vaäy, thì raát phi lyù.

Trong kinh Phaät daïy raèng:

* Laøm ngöôøi giaøu sang, quoác vöông, tröôûng giaû laø do caùi nhôn ñôøi

tröôùc leã baùi phuïng söï Tam baûo maø ra.

* Laøm ngöôøi giaøu coù to lôùn laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc boá thí maø ra.
* Laøm ngöôøi soáng laâu laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc khoâng saùt sanh maø

ra.

* Laøm ngöôøi ñoan chaùnh laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc nhaãn nhuïc maø

ra.

* Laøm ngöôøi sieâng tu laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc khoâng bieáng nhaùc

maø ra.

* Laøm ngöôøi coù taøi ba saùng suoát, hieåu roäng thaáy xa laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc tu trí hueä maø ra.
* Laøm ngöôøi coù aâm thanh trong treûo laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc ca vònh taùn thaùn Tam baûo maø ra.
* Laøm ngöôøi saïch seõ khoâng taät beänh laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc töø taâm maø ra.
* Laøm ngöôøi thaân hình cao lôùn toát ñeïp laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc kính nhöôøng ngöôøi maø ra.
* Laøm ngöôøi thaân hình thaáp heøn nhoû beù laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc khinh khi ngöôøi maø ra.
* Laøm ngöôøi thaân hình xaáu xa laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc hay giaän hôøn maø ra.
* Laøm ngöôøi voâ tri khoâng hieåu bieát gì heát laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc khoâng hoïc hoûi maø ra.
* Laøm ngöôøi ngu xuaån ñaàn ñoän laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc khoâng daïy baûo ngöôøi maø ra.
* Laøm ngöôøi caâm ngoïng laø do caùi nhôn ñôø tröôùc hay huûy baùng ngöôøi maø ra.
* Laøm ngöôøi hay bò keû khaùc sai khieán laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc maéc nôï ngöôøi khoâng traû maø ra.
* Laøm ngöôøi da ñen xaáu xí laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc che aùnh quang minh cuûa Phaät maø ra.
* Laøm ngöôøi sanh vaøo nöôùc loõa hình laø do cai nhôn ñôøi tröôùc aên maëc quaàn aùo moûng manh, suoàng saõ, cho mình laø hôn ngöôøi maø ra.
* Laøm ngöôøi sanh ra trong nöôùc moùng ngöïa laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc ñi giaøy deùp töôûng mình laø hôn ngöôøi, giaønh ñi tröôùc maø ra.
* Laøm ngöôøi sanh vaøo nöôùc xuyeân ngöïc laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc boá thí laøm phöôùc, roài sanh taâm hoái haän tieác cuûa maø ra.
* Laøm ngöôøi sanh trong loaøi höôu nai laø do cai nhôn ñôøi tröôùc doïa naït ngöôøi, laøm ngöôøi khieáp sôï maø ra.
* Laøm ngöôøi sanh trong loaøi roàng laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc öa giôõn côït muùa nhaûy maø ra.
* Laøm ngöôøi thaân hình sinh lôõ gheû döõ laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc hay ñaùnh ñaäp chuùng sanh maø ra.
* Laøm ngöôøi ñöôïc ngöôøi thaáy mình lieàn sanh taâm hoan hyû laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc thaáy ngöôøi cuõng sanh taâm hoan hyû.
* Laøm ngöôøi hay bò quan baét giam caàm laø do caùi nhôn ñôøi tröôùc hay baét giam caàm chuùng sanh trong loøng trong chaäu maø ra.
* Laøm ngöôøi ngoài nghe thuyeát phaùp maø noùi chuyeâïn laøm loaïn ñoäng taâm ngöôøi khaùc, sau seõ ñoïa trong loaøi choù traäp trai.
* Laøm ngöôøi ngoài nghe thuyeát phaùp maø khoâng ñeå yù nghe cho hieåu sau seõ ñoïc trong loaøi löøa daøi tai.
* Laøm ngöôøi tham aên moät mình, keo rít, boûn xeûn, sau seõ ñoïa loaøi quyû ñoùi. Heát kieáp quyû ñoùi sanh laøm ngöôøi baàn cuøng ñoùi khaùt.
* Laøm ngöôøi ñem ñoà aên dôû cho ngöôøi khaùc, sau sanh laøm heo lôïn, loaøi boï hung.
* Laøm ngöôøi hay cöôùp giöït cuûa keû khaùc, sau ñoïa laøm deâ, bò keû khaùc loät da aên thòt.
* Laøm ngöôøi öa troäm cöôùp cuûa keû khaùc, sau ñoïa laøm traâu ngöïa, bò ngöôøi sai khieán.
* Laøm ngöôøi öa noùi voïng ngöõ, tuyeân truyeàn ñieàu xaáu cuûa keû khaùc, sau ñoïa ñòa nguïc, bò quyû söù roùt nöôùc ñoàng soâi vaøo mieäng, keùo daøi löôõi ra cho traâu caøy. Toäi heát roài, ngöôøi aáy sanh laøm chim cuø duïc, chim cuù, ngöôøi nghe tieáng noù keâu, ai cuõng sôï haõi, cho laø yeâu quaùi, ñeàu nguyeàn ruûa cho noù cheát.
* Laøm ngöôøi öa uoáng röôïu say, sau ñoïa vaøo ñòa nguïc phaát xí. (Nöôùc phaån soâi traøo) toäi heát roài ngöôøi aáy sinh vaøo loaøi tinh tinh.

Heát nghieäp tinh tinh ñöôïc sanh laøm ngöôøi, ngoan ñoän, ngu si, khoâng ai ñeám xæa ñeán.

* Laøm ngöôøi tham löôøng söùc maïnh cuûa keû khaùc, sau seõ ñoïa laøm

voi.

Than oâi! ÔÛ ñòa vò giaøu sang, laøm ngöôøi treân tröôùc maø ñaùnh ñaäp keû

döôùi. Keû döôùi khoâng bieát thöa kieän vôùi ai. Nhöõng ngöôøi nhö theá, cheát vaøo ñòa nguïc, keå caû ngaøn vaïn naêm chòu quaû baùo ñau khoå.

Töø ñòa nguïc ra, laïi ñoïa laøm traâu, bò xaâu xoû muõi mieäng daét thuyeàn keùo xe, roi gaäy to lôùn ñaùnh ñaäp khoå sôû, ñeå ñeàn laïi nôï ngaøy xöa.

Laïi nöõa, ngöôøi aên ôû dô baån laø töø trong loaøi heo maø ñaàu thai ra. Ngöôøi xan tham keo kieát, khoâng töï xeùt mình laø töø trong loaøi choù

maø ñaàu thai ra.

Nhöõng ngöôøi gaàm göø, töï duïng moät mình, laø töø trong loaøi deâ maø

ra.

* Ngöôøi coù taùnh taïo baïo, noùng naûy, khoâng hay nhaån nhuïc laø töø

trong loaøi khæ, vöôïn, haàu maø ñaàu thai ra.

* Ngöôøi coù thaân hình tanh hoâi laø töø trong loaøi caù traïch maø ñaàu thai

ra.

* Ngöôøi coù taâm thaâm hieåm, ñoäc aùc laø töø trong loaøi raén ñoäc maø ñaàu

thai ra.

* Ngöôøi khoâng coù töø taâm, taøn nhaãn, baïo haïi laø töø trong loaøi hoå baùo, saøi lang maø ñaàu thai ra.

Ngay nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng, ñaõ sanh ra laøm ngöôøi trong theá gian bò nhieàu beänh, cheát sôùm, bieát bao thoáng khoå khoâng theå keå xieát, nhö theá laø do ba nghieäp gaây ra, neân khieán ngöôøi “tu haønh” phaûi maéc laáy quaû baùo trong ba ñöôøng döõ.

Sôû dó coù ba ñöôøng döõ laø vì coù tham saân si. Vaû laïi cuõng vì coù ba ñoäc tham saân si aáy maø ngöôøi töï thieâu ñoát laáy mình, mieäng thöôøng noùi aùc, taâm thöôøng nghó aùc, thaân thöôøng laøm aùc.

Do caùc ñieàu aáy laøm cho thaân ngöôøi thöôøng chòu caùc khoå naõo, khoâng cuøng taän. Ñeán khi maïng chung, hoàn coâi bô vô. Mình laøm mình chòu, cha meï vôï con khoâng theå cöùu ñöôïc.

Thoaït vaäy trong nhaùy maét ñeán choán dieâm vöông, ngöu ñaàu nguïc toátôû trong ñòa nguïc khoâng keå toân ti, chæ xeùt soå toäi phöôùc, kieåm ñieåm naëng nheï, thieän aùc nhieàu ít, trong luùc sanh tieàn ñaõ laøm theá naøo thì thaàn thöùc töï thuù toäi, khoâng daùm che giaáu. Do vì nhôn duyeân aáy neân phaûi theo nghieäp maø chòu traû quaû baùo, ñeán choã khoå hay vui laø do mình laøm mình chòu, môø môø mòt mòt ly bieät laâu daøi, ñöôøng ai naáy ñi, khoâng bao giôø gaëp nhau trôû laïi.

Vaû laïi, caùc vò thieân thaàn ghi cheùp thieän aùc cuûa ngöôøi khoâng thieáu soùt maûy may. Ngöôøi thieän laøm laønh ñöôïc phöôùc theâm tuoåi, ngöôøi aùc laøm döõ, giaûm thoï theâm khoå. Cöù xoay vaàn nhö vaäy, maõi maõi roài laïi ñoïa laøm quyû ñoùi. Heát kieáp quyû ñoùi, thoaùt ra laøm suùc sanh. Toäi khoå voâ löôïng khoâng theå chòu noåi, khoâng bao giôø cuøng.

Ngaøy nay ñaïi chuùng trong ñaïo traøng ñeàu neân phaûi töï tænh ngoä maø sanh taâm hoå theïn.

Trong kinh Phaät daïy raèng: “Laøm laønh gaëp laønh, laøm döõ gaëp döõ”. Nhöng trong ñôøi nguõ tröôïc aùc theá, chuùng ta khoâng neân laøm aùc; laøm laønh khoâng maát quaû laønh, laøm aùc töï röôùc laáy tai hoïa.

Chôù cho khinh thoaùt laäp ra phaùp saùm naøy.

Kinh daïy raèng: “Chôù khinh ñieàu thieän nhoû cho laø khoâng phöôùc, gioït nöôùc tuy nhoû, chaûy laâu cuõng ñaày baùt to”.

Khoâng chöùc thieän nhoû laáy gì coù phöôùc to ñeå thaønh Thaùnh thaønh Phaät, chôù khinh aùc nhoû maø noùi laø khoâng coù toäi. AÙc nhoû chöùc laïi laâu ngaøy cuõng ñuû maát thaân.

Ñaïi chuùng neân bieát: Laønh döõ hoïa phöôùc ñeàu do taâm taïo. Neáu khoâng taïo nhôn thì khoâng coù keát quaû. “Öông hoïa chöùa laïi, toäi thaønh to lôùn”. Chuùng ta maét thòt khoâng theå thaáy. Ñoù laø lôøi Phaät daïy ai daùm khoâng tin.

Chuùng con ñaõ cuøng nhau voâ phöôùc, sanh vaøo ñôøi maït phaùp, neáu khoâng sieân naêng hoïc taäp tu haønh, khoâng töï söùc mình laøm laønh, ñeán phuùt cuoái cuøng, taét thôû, khi aáy aên naên ñaõ muoän. Tuy vaäy baây giôø ñaõ cuøng nhau thaáy bieát heát thaûy toäi loãi nhö trong kinh Phaät ñaõ daïy: Ngöôøi ñaõ bieát toäi mình haù laïi khoâng bieát boû aùc theo laønh hay sao?

Ñôøi nay neáu khoâng duïng taâm xaû thaân caàu ñaïo quyeát phaûi ñoïa ñòa nguïc. Vì sao maø bieát?

Vì trong luùc laøm toäi oâm loøng ñoäc aùc, maïnh meõ noùng naûy, giaän hôøn, gaét gao, saâu saéc. Nhö giaän moät ngöôøi naøo quyeát muoán cho ngöôøi aáy cheát. Neáu gheùt moät ngöôøi naøo, khoâng öa thaáy ñieàu toát cuûa ngöôøi aáy. Neáu huûy baùng moät ngöôøi naøo, quyeát khieán cho ngöôøi aáy laâm vaøo caûnh khoå. Neáu ñaùnh moät ngöôøi naøo, quyeát khieán cbho ngöôøi aáy ñau thaáu trôøi thaáu ñaát.

Khi giaän hôøn taøn baïo tai haïi thì khoâng theå keå toân ti thöôïng haï, duøng lôøi xaáu hoå, maéng nhieác ñuû ñieàu; coù khi la vang nhö saám daäy, maét nhö ñoå löûa. Coøn khi laøm phöôùc thì thieän taâm raát yeáu ôùt. Luùc ñaàu muoán laøm nhieàu, sau laàn laàn giaûm ít laïi.

Luùc ñaàu muoán kinh doanh cho mau choùng, sau laïi thaû loûng buoâng

troâi.

Taâm ñaõ khoâng chí quyeát ngaøy thaùngtroâi qua, laàn löôït tôùi lui cho

ñeán khi queân maát vieäc thieän laø xong. Xeùt nhö theá thì bieát luùc laøm toäi taâm löïc raát maõnh lieät cöôøng thaïnh; luùc laøm phöôùc thì chí yù baïc nhöôïc yeáu heøn.

Nay ñem caùi nhôn laøm phöôùc yeáu heøn aáy maø caàu xa lìa quaû baùo laøm aùc maõnh lieät cöông cöôøng kia thì khoâng theå ñöôïc.

Kinh daïy raèng: “Saùm hoái thì toäi gì cuõng tieâu dieät heát”.

Nhöng than oâi! Ñeán luùc saùm hoái, quyeát phaûi ñaàu thaønh ñaûnh leã, naêm voùc saùt ñaát nhö nuùi Thaùi Sôn suïp ñoå, khoâng tieác thaân maïng thì môùi

mong dieät ñöôïc toäi.

Vì dieät ñöôïc toäi neân phaûi aân caàn, thaønh khaån cuøng nhau xeùt mình töø khi sinh ra cho ñeán ngaøy nay ñaõ gaây ra bao nhieâu toäi loãi. Phaûi töï xeùt traùch nhö theá môùi khoâng tieác thaân maïng, chòu khoù nhoïc maø saùm hoái.

Thoaït vaäy giaän hôøn, saân taâm lieàn khôûi, taäp thaønh taùnh quen, khoù coù theå söûa ñoåi mau choùng, khoâng theå buoâng taâm phoùng yù maø khoâng ngaên ngöøa.

Neáu hay ñeø neøn nhaãn nhòn thì phieàn naõo coù theå tröø. Ngöôøi naøo giaõi ñaõi löôøi bieáng, buoâng lung thì khoâng theå teá ñoä ñöôïc.

Ñeä töû chuùng con teân… ngay nay mong nhôø söùc töø bi hoä nieäm cuûa chö Phaät, chö ñaïi Boà-taùt, söùc boån theä nguyeän löïc maø noùi kinh: “TOÄI NGHIEÄP, BAÙO ÖÙNG, ÑÒA NGUÏC” neân chuùng con heát loøng laéng nghe. “Ta nghe ñöùc A Nan thuaät laïi nhö theá naøy: Moät hoâm Phaät ôû thaønh Vöông xaù, trong nuùi Kyø xaø Quaät, cuøng vôùi chö Ñaïi Boà-taùt ma ha taùt, caùc vò Thanh vaên vaø quyeán thuoäc cuûa Ngaøi ñoâng ñuû; cuõng coù caùc vò Tyø kheo, Tyø kheo ni, Öu baø taéc, Öu baø di, chö thieân, quyû thaàn, thaûy ñeàu ñeán

döï ñoâng ñuû”.

Luùc baáy giôø coù Ngaøi Tín Töôùng Boà-taùt baïch Phaät raèng:

“Baïch ñöùc Theá Toân! Hoâm nay coù ñuû chuùng sanh ôû caùc ñöôøng ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh, sang, heøn, giaøu, ngheøo khoâng bieát bao nhieâu chuûng loaïi … Phaøm coù chuùng sanh naøo ñöôïc nghe Phaät thuyeát phaùp thì cuõng nhö con thô gaëp meï, nhö beänh gaëp thuoác, nhö laïnh coù aùo, nhö toái coù ñeøn. Theá Toân thuyeát phaùp lôïi ích cho chuùng sanh cuõng nhö theá”.

Luùc baáy giôø Phaät thaáy thôøi cô ñaõ ñeán; bieát caùc vò Boà-taùt khuyeán môøi Phaät thuyeát phaùp raát aân caàn, Phaät lieàn phoùng ñaïo haøo quang traéng giöõa hai chaân maøy, soi khaép möôøi phöông voâ löôïng theá giôùi, ñòa nguïc khoâng coøn, thoáng khoå cuõng heát.

Luùc baáy giôøi heát thaûy chuùng sanh ñang chòu toäi, tìm aùnh saùng quang minh cuûa Phaät maø tôùi; nhieãu quanh Phaät baûy voøng, nhaát taâm laïy Phaät, khuyeán môøi Phaät thuyeát phaùp, roäng giaùo hoùa chuùng sanh, khieán chuùng sanh mong nhôø nghe phaùp maø ñöôïc giaûi thoaùt.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng cuõng neân chí thaønh khuyeán môøi chö Phaät thuyeát phaùp nhö vaäy; nguyeän cho chuùng sanh ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

Chuùng con cuøng nhau, moät loøng tha thieát, ñaûnh leã Theá Toân, naêm voùc saùt ñaát nhö nuùi Thaùi sôn suïp ñoå, maø khuyeân thænh möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy chö Phaät thuyeát phaùp. Nguyeän Phaät ñem söùc töø bi, cöùu caùc khoå naõo cho chuùngsanh ñöôïc an vui.

Laïi xin khuyeán thænh quy y Theá gian Ñaïi Töø Bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Phaïm Thieân Phaät.

Nam moâ Baát Thoái Chuyeån Luaân Thaønh Thuû Phaät. Nam moâ Ñaïi Höng Quang Vöông Phaät.

Nam moâ Phaùp Chuûng Toân Phaät.

Nam moâ Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh Phaät. Nam moâ Tu Di Phaät.

Nam moâ Ñaïi Tu Di Phaät.

Nam moâ Sieâu Xuaát Tu Di Phaät. Nam moâ Duï Nhö Tu Di Phaät.

Nam moâ Höông Töôïng Phaät.

Nam moâ Vi Nhieãu Höông Huaân Phaät. Nam moâ Tònh Quang Phaät.

Nam moâ Phaùp Toái Phaät.

Nam moâ Höông Töï Taïi Vöông Phaät. Nam moâ Ñaïi Taäp Phaät.

Nam moâ Höông Quang Minh Phaät. Nam moâ Hoûa Quang Minh Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Quang Minh Phaät. Nam moâ Sö Töû Du Hí Boà-taùt.

Nam moâ Sö Töû Phaán Taán Boà-taùt. Nam moâ Kieân Doõng Tinh Taán Boà-taùt. Nam moâ Kim Cang Hueä Boà-taùt.

Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt. Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt. Nam moâ Phaät Ñaø.

Nam moâ Ñaït Maï. Nam moâ Taêng Giaø.

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö giôùi heát thaûy Tam baûo. Ngueän xin Tam baûo cöùu hoä heát thaûy chuùng sanh, dieät tröø heát thaûy khoå naõo, khieán caùc chuùng sanh lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, boû aùc theo laønh khoâng laøm aùc nöõa; töø nay trôû ñi khoâng coøn ñoïa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh nöõa; thaân khaåu yù ñeàu thanh tònh; khoâng nghó ñeán vieäc aùc cuûa ngöôøi; xa lìa caùc nghieäp chöôùng; ñöôïc caùc nghieäp thanh tònh; heát thaûy taø ma

khoâng theå lay chuyeån; thöôøng tu boán moùn voâ löôïng taâm; tinh tieán doõng maõnh, troàng caùc caên laønh voâ löôïng voâ bieân; xaû thaân aøny thoï thaân khaùc ñeàu ñöôïc thöôøng sanh nôi phöôùc ñòa; nhôù ba ñöôøng khoå, phaùt taâm boà ñeà, tu ñaïo Boà-taùt khoâng thoâi khoâng döùt. Luïc ñoä, töù ñaúng thöôøng ñöôïc hieän tieàn. Tam minh luïc thoâng, thöôøng ñöôïc nhö yù töï taïi. Ra vaøo caûnh giôùi cuûa chö Phaät, chôi giôõn töï do cuøng caùc vò Boà-taùt thaønh baäc Chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng neân sanh taâm sôï haõi, sanh taâm töø bi nhaát taâm nhaát yù, laéng loøng maø nghe vaø suy nghó cho kyõ:

Luùc baáy giôø ñöùc Theá Toân phoùng ñaïi baïch haøo töôùng quang ôû giöõa hai chaân maøy soi saùng khaép heát thaûy chuùng sanh trong saùu ñöôøng. Khi aáy Ngaøi Tín Töôùng Boà-taùt vì thöông xoùt heát thaûy chuùng sanh, lieàn töø toøa ngoài ñöùng daäy ñeán tröôùc Phaät quyø goái chaép tay, baïch Phaät raèng:

“Baïch ñöùc Theá Toân! Nay coù chuùng sanh bò caùc nguïc toát caét chaët baèm cheùm thaân theå töø ñaàu ñeán chaân. Chuùng sanh aáy bò chaët vaø cheát ngaát thì coù gioù xaûo phong thoåi soáng laïi. Soáng roài laïi bò chaët, chòu khoå baùo nhö theá voâ cuøng voâ taän khoâng bao giôø ngöøng laø vì toäi gì vaäy?

Phaät baûo: “Nhöõng chuùng sanh aáy ôû caùc ñôøi tröôùc khoâng tin Tam baûo, khoâng bieát cuùng döôøng, baát hieáu vôùi cha meï, sanh taâm aùc nghòch; laøm ngheà haøng thòt, caét chaët chuùng sanh, ví caùc nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh, thaân theå saàn söôïng teâ cöùng caû ngöôøi, maøy raâu ruïng heát, toaøn thaân baàm ñoû, baïn vôùi chim muoâng, vaéng veû boùng ngöôøi, baø con xa boû, khoâng ai muoán thaáy. AÙc baùo nhö theá laø beänh phong huûi. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc ngöôøi aáy khoâng tin Tam baûo, baát hieáu vôùi cha meï, phaù thaùp huûy chuøa, boùc loät cuûa ngöôøi tu haønh, cheùm baén Thaùnh Hieàn, toån thöông sö tröôûng, chöa töøng bieát quaáy; vong ôn boäi nghóa, haønh ñoäng nhö caåu khuyeån (choù) laøm xaáu ngöôøi treân, khoâng keå thaân sô, khoâng bieát hoå theïn, vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh thaân hình daøi lôùn, tai ñieác, chaân khoâng coù, quaèn quaïi boø leát maø ñi, chæ aên ñaát caùt maø soáng, bò caùc saâu truøng nhoû nhieäm caén röùt, ngaøy ñeâm chòu khoå voâ cuøng khoâng giaùn ñoaïn; vì nhôn duyeân gì maéc phaûi toäi aáy?

Phaät daïy: “Vì ñôøi tröôùc laøm ngöôøi chæ bieát coù mình, khoâng tin lôøi hay, lôøi laønh cuûa keû khaùc. Baát hieáu vôùi cha meï, traùi yù phaûn nghòch, hoaëc laøm ñòa chuû hay laøm quan to, traán nhaäm boán phöông, hoaëc laøm chaâu tröôûng quaän tröôûng cai trò ñoác suaát daân chuùng maø caäy oai yû theá, xaâm

ñoaït cuûa ngöôøi moät caùch voâ lyù, khoâng ñaïo ñöùc, laøm cho daân chuùng cuøng khoå. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh ñui caû hai maét, khoâng thaáy bieát gì, hoaëc bò caây ñeø, hoaëc sa haàm hoá maø cheát, cheát roài soáng laïi, soáng laïi roài cheát, cöù nhö theá maõi. Vì nhôn duyeân gì maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc khoâng tin toäi phöôùc, che aùnh saùng cuûa Phaät, may bít maét ngöôøi, giam nhoát chuùng sanh, laáy bao laáy ñaõy bao ñaáu chuùng sanh, khoâng cho trong thaáy. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe lôøi kinh daïy nhö vaäy raát ñaùng sôï haõi.

Chuùng con cuõng coù theå ñaõ laøm nhöõng toäi nhö theá. Nhöng vì voâ minh che laáp taâm taùnh neân khoâng töï nhôù bieát ñoù maø thoâi.

Nhöõng toâi nhö vaäy voâ löôïng voâ bieân ñeán ñôøi sau seõ chòu khoå

baùo.

Ngaøy nay chí taâm, moät loøng tha thieát, ñaàu thaønh ñaûnh leã, naêm voùc

saùt ñaát nhö nuùi Thaùi sôn suïp ñoå, caàu xin saùm hoái , hoå theïn aên naên, caûi ñoåi taâm taùnh. Nhöõng toäi ñaõ laøm roài, nhôø saùm hoái maø tröø dieät. Nhöõng toäi chöa laøm, töø nay thanh tònh. Nguyeän xin quy y heát thaûy möôøi phöông chö Phaät:

Nam moâ Di Laëc Phaät.

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät. Nam moâ Khai Quang Minh Phaät. Nam moâ Nhaät Nguyeät Quang Phaät.

Nam moâ Nhaät Nguyeät Quang Minh Phaät. Nam moâ Hoûa Quang Minh Phaät.

Nam moâ Taäp AÂm Phaät. Nam moâ Toái Oai Nghi Phaät.

Nam moâ Quang Minh Toân Phaät. Nam moâ Lieân Hoa Quaân Phaät. Nam moâ Lieân Hoa Höôûng Phaät. Nam moâ Ña Baûo Phaät.

Nam moâ Sö Töû Hoáng Phaät.

Nam moâ Sö Töû AÂm Vöông Phaät. Nam moâ Tinh Taán Quaân Phaät.

Nam moâ Kim Cang Doõng Döôïc Phaät.

Nam moâ Ñoä Nhaát Theá Thuyeàn Tuyeät Chuùng Nghi Phaät.

Nam moâ Baûo Ñaïi Thò Tuøng Phaät. Nam moâ Voâ Öu Phaät.

Nam moâ Ñaïi Löïc Trì Doõng Phaät. Nam moâ Toái Doõng Döôïc Phaät.

Nam moâ Sö Töû Taùc Boà-taùt. Nam moâ Khí AÁm Caùi Boà-taùt . Nam moâ Tòch Caên Boà-taùt .

Nam moâ Thöôøng Baát Ly Theá Boà-taùt . Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt .

Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt . Nam moâ Phaät Ñaø.

Nam moâ Ñaït Maï. Nam moâ Taêng Giaø.

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöong taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam Baûo, nguyeän xin Tam baûo duõ loøng ñaïi töø ñaïi bi, gia hoä cöùu vôùt, khieán caùc chuùng sanh lieàn ñöôïc giaûi thoaùt. Vì caùc chuùng sanh maø dieät tröø nhöõng nghieäp ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh, khieán caùc chuùng sanh roát raùo khoâng chòu caùc quaû baùo döõ nöõa, khieán caùc chuùng sanh boû khoå trong ba ñöôøng aùc, ñoàng ñeán choã trí tueä, ñeàu ñöôïc yeân oån, hoaøn toaøn an vui.

Nguyeän xin Tam baûo ñem aùnh saùng ñaïi quang minh, dieät tröø meâ môø raát si aùm cho chuùng sanh, phaân bieät roäng raõi, giaûi thích roõ raøng phaùp moân vi dieäu, thaäm thaâm nhieäm maàu, cho chuùng sanh nghe, khieán chuùng sanh ñeàu ñöôïc chöùng quaû voâ thöôïng boà ñeà, thaønh baäc chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng laïi neân chí thaønh nhaát taâm maø nghe, suy nghó cho kyõ:

Tín Töôùng Boà-taùt baïch Phaät raèng:

Baïch Ñöùc Theá toân! Laïi coù chuùng sanh ngoïng lòu aám aù, mieäng khoâng theå noùi, daàu coù noùi cuõng khoâng roõ raøng. Vì nhaân duyeân gì, maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc ngöôøi aáy phæ baùng Tam baûo, khinh huûy Thaùnh ñaïo, baøn luaän vieäc xaáu toát cuûa ngöôøi, tìm vieäc hay dôõ cuûa ngöôøi, vu oan cho keû löông thieän, ghen gheùt ngöôøi hieàn. Vì nhaân duyeân aáy, neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh buïng lôùn nhö troáng, coå nhoû nhö kim, khoâng theå aên nuoát ñöôïc. Neáu coù ñoà aên, ñoà aên bieáng thaønh maùu muõ, vì nhaân duyeân gì maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc ngöôøi aáy troäm cöôùp ñoà aên cuûa chuùng.

Khi coù ñaïi hoäi saém caùc thöùc aên, thöùc aên ngon, ngöôøi aáy laáy rieâng maø aên, hoaëc laáy meø muoái, gaïo côm ra choã khuaát maø aên. Laïi theâm keo rít, tieác cuûa mình, tham cuûa ngöôøi, thöôøng oâm loøng ñoäc aùc, cho ngöôøi uoáng thuoác ñoäc, ngheït thôû khoâng thoâng. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh thöôøng bò nguïc toát thieâu ñoát, doäi nöôùc saét noùng vaøo thaân, ñoùng roài töï nhieân hoûa boùc thieâu chaùy thaân theå thaûy ñeàu phoûng ñoû. Vì nhôn duyeân gì maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “ Vì ñôøi tröôùc laøm thaày chaâm, leã, toån thöông thaân theå cuûa ngöôøi. Chaâm chích khoâng laønh, gaït ngöôøi laáy cuûa, laøm cho ngöôøi ñau khoå. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh thöôøng ôû trong caùi vaïc (caùi chaûo naáu) nöôùc soâi ngöu ñaàu nguïc toát, tay caàm xao saét, moùc boû vaøo vaïc naáu chín ruïc, roài thoåi cho soáng laïi. Soáng laïi roài naáu nöõa. Vì nhôn duyeân gì neân maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc ngöôøi aáy laøm ngheà haøng thòt, gieát chuùng sanh truïng nöôùc soâi, nhoå saïch loâng gieát haïi raát nhieàu khoâng theå keå xieát. Vì nhôn duyeân aùc nghieäp aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe lôøi kinh daïy nhö vaäy raát ñaùng sôï haõi.

Chuùng con khoâng bieát ôû trong ñöôøng aùc naøo ñaõ laøm voâ löôïng toäi nghieäp nhö theá. Ñôøi sau quyeát phaûi maéc quaû baùo aùc nghieät aáy. Ngay trong ñôøi hieän taïi chuùng con cuõng coù theå maéc phaûi quaû baùo aùc nghieät aáy. AÁp uùng, ngoïng lòu, mieäng khoâng theå noùi, hoaëc buïng lôùn coå nhoû, khoâng theå aên nuoát, maïng soáng voâ thöôøng. Ngaøy nay tuy an vui, ngaøy mai theá naøo khoâng theå bieát ñöôïc.

Thình lình gaëp phaûi quaû baùo ñeán, khoâng theå thoaùt ñöôïc.

Moïi ngöôøi ñeàn neân hieåu roõ yù aáy, nhaát taâm chaùnh nieäm, chôù tö töôûng gì nöõa, chæ moät loøng tha thieát, naêm voùc saùt ñaát, ñaàu thaønh ñaûnh leã, nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh trong boán loaøi saùu ñöôøng, ngaøy nay ñang chòu khoå, hay seõ chòu khoå maø quy y Theá gian Ñaïi Töø Bi Phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät .

Nam moâ Thích ca Maâu Ni Phaät . Nam moâ Töï Taïi Vöông Phaät .

Nam moâ Voâ Löôïng AÂm Phaät . Nam moâ Ñònh Quang Minh Phaät . Nam moâ Baûo Quang Minh Phaät .

Nam moâ Baûo Caùi Chieáu Khoâng Phaät . Nam moâ Dieäu Baûo Phaät .

Nam moâ Ñeá Traøng Phaät . Nam moâ Phaïm Traøng Phaät . Nam moâ A Di Ñaø Phaät .

Nam moâ Thuø Thaéng Phaät . Nam moâ Taäp AÂm Phaät .

Nam moâ Kim Cang Boä Tinh Taán Phaät . Nam moâ Töï Taïi Vöông Thaàn Thoâng Phaät . Nam moâ Baûo Hoûa Phaät .

Nam moâ Tònh Nguyeät Traøng Xöng Quang Minh Phaät . Nam moâ Dieäu Laïc Phaät .

Nam moâ Voâ Löôïng Traøng Phan Phaät . Nam moâ Voâ Löôïng Phan Phaät .

Nam moâ Ñaïi Quang Phoå Chieáu Phaät . Nam moâ Baûo Traøng Phaät .

Nam moâ Hueä Thöôïng Boà-taùt .

Nam moâ Thöôøng Baát Ly Theá Boà-taùt . Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt .

Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt . Nam moâ Phaät Ñaø.

Nam moâ Ñaït Maï. Nam moâ Taêng Giaø.

Laïi quy y nhövaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam baûo, nguyeän xin chö Phaät, chö Ñaïi Boà-taùt, ñem söùc ñaïi töø ñaïi bi, cöùu ñoä heát thaûy chuùng sanh ñang chòu khoå, duøng söùc thaàn thoâng dieät tröø aùc nghieäp cho caùc chuùng sanh, hoaøn toaøn khoâng trôû laïi trong ba ñöôøng khoå, ñeán ñöôïc choã an vui thanh tònh, sanh ra choã naøo cuõng ñöôïc thanh tònh, coâng ñöùc ñaày ñuû khoâng theå cuøng taän. Xaû thaân thoï thaân haèng gaëp chö Phaät, ñoàng vôùi caùc vò Ñaïi Boà-taùt thaønh ñaúng chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng laïi gia taâm löïc laéng tai nghe kyõ.

Tín Töôùng Boà-taùt laïi baïch Phaät raèng:

“Baïch ñöùc Theá Toân! Laïi coù chuùng sanh ôû trong hoõa thaønh taâm can bò thieâu ñoát, boán cöûa thaønh tuy môû, nhöng chaïy ñeán thì cöûa lieàn töï ñoùng, chaïy khaép ñoâng taây cuõng khoâng ra ñöôïc, bò löûa thieâu saïch. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?”

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc laøm ngöôøi thieâu ñoát röøng nuùi, phaù vôõ bôø ñeâ, chieân raùn caùc thöù tröùng gaø vòt laøm chuùng sanh bò thieâu, bò ñoát maø cheát neân phaûi maéc toäi nhö vaäy.”

* Laïi coù chuùng sanh thöôøng ôû nuùi Tuyeát sôn bò gioù laïnh thoåi, da thòt nöùt nôû, caàu soáng khoâng ñöôïc, caàu cheát khoâng ñöôïc, khoå sôû voâ cuøng khoâng theå chòu noåi. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Ngöôøi aáy ñôøi tröôùc laøm giaëc, ñoùn ñöôøng boùc loät aùo quaàn cuûa ngöôøi khaùc ñeå töï tö döôõng, muøa ñoâng giaù laïnh loät truoàng hình ngöôøi khaùc, laøm cho hoï phaûi cheát laïnh vaø loät da xeû thòt traâu deâ, laøm cho chuùng sanh ñau khoå voâ löôïng. Vì nhôn duyeân aáy neân phaûi maéc toäi nhö vaäy.”

* Laïi coù chuùng sanh thöôøng ôû treân nuùi dao, röøng kieám, rôø ñuïng vaøo ñaâu thì lieàn bò caét ñöùt ñoù, thaân theå tay chaân ñeàu bò chaët naùt, ñau ñôùn khoå sôû, khoâng theå chòu noåi. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ngöôøi aáy ñôøi tröôùc laøm ngheà saùt sanh, phanh thaây xeû thòt chuùng sanh, caét xeûo boùc loât, coát nhuïc chia lìa, ñaàu mình tan raõ, treøo leân treân cao, caân löôøng maø baùn, hoaëc treo soáng maø baùn, ñau ñôùn voâ cuøng chuùng sanh khoâng theå chòu noåi. Vì nhôn duyeân aùc nghieäp aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy.”

* Laïi coù chuùng sanh tai maét v.v… naêm caên khoâng ñuû. Vì nhôn duyeân gì maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc nuoâi chim bay choù chaïy ñeå saên baén. Baén chim baén thuù, hoaëc baén beå ñaàu, hoaëc baãy ñöùt chaân, nhoå soáng loâng caùnh, laøm chuùng sanh ñau khoå voâ cuøng khoâng theå chòu noåi. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy.”

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe lôøi kinh daïy nhö vaäy raát ñaùng sôï haõi. Cuøng nhau chí taâm, moät loøng tha thieát, naêm voùc saùt ñaát, ñaàu thaønh ñaûnh leã, nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh trong möôøi phöông hoaëc ñaõ chòu khoå, hoaëc ñang chòu khoå, hoaëc seõ chòu khoå maø quy y Theá gian Ñaïi Töø Bi phuï:

Nam moâ Di Laëc Phaät .

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät . Nam moâ Tònh Quang Phaät .

Nam moâ Baûo Vöông Phaät .

Nam moâ Thoï Caên Hoa Vöông Phaät . Nam moâ Duy Veä Trang Nghieâm Phaät . Nam moâ Khai Hoùa Boà-taùt Phaät .

Nam moâ Kieán Voâ Khuûng Cuï Phaät . Nam moâ Nhaát Thöøa Ñoä Phaät .

Nam moâ Ñöùc Noäi Phong Nghieâm Vöông Phaät .

Nam moâ Kim Cang Kieân Cöôøng Tieâu Phuïc Hoïai Taùn Phaät . Nam moâ Baûo Hoûa Phaät .

Nam moâ Baûo Nguyeät Quang Minh Phaät . Nam moâ Hieàn Toái Phaät .

Nam moâ Baûo Lieân Hoa Boä Phaät .

Nam moâ Hoaïi Ma La Voõng Ñoäc Boä Phaät . Nam moâ Sö Töû Hoáng Löïc Phaät .

Nam moâ Bi Tinh Taán Phaät .

Nam moâ Kim Baûo Quang Minh Phaät . Nam moâ Voâ Löôïng Toân Phong Phaät.

Nam moâ Voâ Löôïng Toân Ly Caáu Vöông Phaät . Nam moâ Ñöùc Thuû Phaät .

Nam moâ Döôïc Vöông Boà-taùt . Nam moâ Döôïc Thöôïng Boà-taùt . Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt . Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt .

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam baûo, nguyeän xin Tam Baûo ñem loøng ñaïi töø, ñaïi bi cöùu hoä heát thaûy chuùng sanh trong möôøi phöông khieán caùc chuùng sanh hieän ñang chòu khoå lieàn ñöôïc giaûi thoaùt; chuùng sanh seõ chòu khoå hoaøn toaøn ñoaïn tröø phieàn naõo, roát raùo khoâng sa ñoïa trôû laïi trong ba ñöôøng aùc nöõa.

Töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät, tröø saïch ba nghieäp chöôùng, dieät heát naêm sôï haõi; hoaøn toaøn ñaày ñuû coâng ñöùc trang nghieâm; nhieáp hoùa heát thaûy chuùng sanh höôùng veà voâ thöôïng ñaïo, thaønh baäc chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng laïi laéng loøng maø

nghe:

Tín Töôùng Boà-taùt baïch Phaät : “Baïch ñöùc Theá Toân! Laïi coù chuùng

sanh queø treät, löng cong tay chaân co quaép, khoâng theå caàm naém, khoâng theå ñi ñöùng. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc laøm ngöôøi ñoäc aùc, ñeå binh klhí giöõa ñöôøng, ñaët suùng, ñaët göôm, ñaøo haàm, ñaøo hoá, haõm haïi chuùng sanh. Vì aùc nghieäp aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy.”

* Laïi coù chuùng sanh bò caùc nguïc toát troùi buoäc thaân theå, goâng cuøm khoå aùch, khoâng theå thoaùt ñöôïc. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc ngöôøi aáy chaøi löôùi chuùng sanh, buoäc nhoát luïc suùc, hoaëc laøm chuû teå, quyeàn haønh ñòa phöông, cai trò daân chuùng, tham lam vô veùt, giam oan ngöôøi voâ toäi, löông thieän oaùn haän khoâng bieát keâu ai. Vì aùc nghieäp aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh hoaëc ñieân, hoaëc si, hoaëc cuoàng, hoaëc sôï, khoâng phaân bieät ñöôïc toát xaáu. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc laøm ngöôøi uoáng röôïu say söa, loaïn trí loaïn taâm, phaïm ba möôi saùu loãi neân sanh laøm ngöôøi ngu si, cuõng nhö ngöôøi say khoâng phaân bieät ñöôïc toát xaáu, thöôïng haï, toân ty. Vì aùc nghieäp aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy”.

* Laïi coù chuùng sanh thaân luøn, hình nhoû, aâm taïng raát lôùn, thaû xuoáng thì thaân ñau, phaûi vaét ra sau löng maø ñi, ñi ñöùng naèm ngoài ñeàu bò trôû ngaïi. Vì nhôn duyeân maéc phaûi toäi aáy?

Phaät ñaùp: “Vì ñôøi tröôùc luoân baùn vaøng ngoïc, khen cuûa baùu cuûa mình, cheâ vaät baùu cuûa ngöôøi, thay ñoåi thaêng ñaáu vaën caân beû moùc, (gian laän thöôùc taác). Vì aùc nghieäp aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy.”

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe lôøi Phaät daïy nhö vaäy raát ñaùng sôï haõi. Cuøng nhau nhaát taâm, moät loøng tha thieát, naêm voùc saùt ñaát, ñaàu thaønh ñaûnh leã, nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh ñaõ chòu khoå ; heát thaûy chuùng sanh seõ phaûi chòu khoå, heát thaûy chuùng sanh hieän ñang chòu khoå trong saùu ñöôøng ; vaø nguyeän vì cha meï, sö tröôûng, tín th1i ñaøn vieät, thieän aùc tri thöù, roäng ra cho ñeán heát thaûy chuùng sanh khaép trong möôøi phöông maø quy y Theá gian Ñaïi Töø Bi phuï.

Nam moâ Di Laëc Phaät .

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät .

Nam moâ Voâ Soá Tinh Taán Höng Phong Phaät . Nam moâ Voâ Ngoân Thaéng Phaät .

Nam moâ Voâ Ngu Phong Phaät . Nam moâ Nguyeät Anh Phong Phaät .

Nam moâ Voâ Dò Quang Phong Phaät .

Nam moâ Nghòch Khoâng Quang Minh Phaät. Nam moâ Toái Thanh Tònh Voâ Löôïng Phan Phaät . Nam moâ Hieáu Ñeá Truù Duy Vöông Phaät .

Nam moâ Thaønh Töïu Nhaát Theá Chö Saùt Phong Phaät . Nam moâ Tònh Hueä Ñöùc Phong Phaät .

Nam moâ Tònh Luaân Phan Phaät .

Nam moâ Löu Ly Quang Toái Phong Phaät .

Baûo.

Nam moâ Baûo Ñöùc Boä Phaät .

Nam moâ Toái Thanh Tònh Ñöùc Baûo Truù Phaät . Nam moâ Ñoä Baûo Quang Minh Thaùp Phaät .

Nam moâ Voâ Löôïng Taøm Quyù Kim Toái Phong Phaät . Nam moâ Vaên Thuø Sö Lôïi Boà-taùt .

Nam moâ Phoå Hieàn Vöông Boà-taùt . Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt .

Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt .

- Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng heát thaûy Tam Ñeä töû chuùng con teân …... ngaøy nay mong nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc,

Boà-taùt löïc, nguyeän vì heát thaûy chuùng sanh maø ñaûnh leã quy y caàu xin saùm hoái.

Nhöõng chuùng sanh ñaõ chòu khoå roài, xin nhôø söùc ñaïi töø bi cuûa chö Phaät, chö Boà-taùt lieàn ñöôïc giaûi thoaùt.

Nhöõng chuùng sanh chöa chòu khoå, töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh ñaïo, roát raùo khoâng ñoïa trôû laïi trong caùc ñöôøng aùc, xa lìa taùm naïn khoå; baåm thoï taùm phöôùc sanh; ñöôïc caùc caên laønh, thaønh töïu bìnnh ñaúng ñaày ñuû trí tueä, thaønh töïu bieän taøi, thanh tònh töï taïi, cuøng vôùi chö Phaät thaønh baäc chaùng giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng neân bieát duïng taâm, laéng loøng maø nghe, Tín Töôùng Boà-taùt baïch Phaät raèng: “Baïch ñöùc Theá Toân! Laïi coù chuùng sanh hình traïng raát xaáu, thaân ñen nhö möïc, hai tai laïi xanh, hai vai noåi leân, maët phaúng, muõi deïp, maét ñoû vaøng ngaàu, raêng nöôùu thöa suùn, hôi mieäng tanh hoâi, veá ngaén vaø ung thuûng; buïng lôùn löng nhoû, tay chaân co quaép xöông söôøn, xöông soáng noåi leân, toán vaûi; aên nhieàu gheû döõ tanh hoâi, maùu muû nhô nhôùp; beänh thuûy thuûng, caøn tieâu, phung huûi ung thö, bao nhieâu ñieàu aùc ñoäc hung döõ ñeàu doàn vaøo thaân. Daàu muoán thaân caän ngöôøi khoâng ñeå yù. Neáu ngöôøi khaùc laøm toäi voâ côù mình cuõng lieân can mang hoïa. Haèng khoâng ñöôïc thaáy Phaät, nghe Phaùp, khoâng bieát Boà-taùt, khoâng bieát Thaùnh Hieàn. Ra vaøo nôi ñau khoå, khoâng bao giôø cuøng. Vì nhôn duyeân gì maéc phaûi toäi aáy?

Phaät daïy: “ Vì ñôøi tröôùc laøm con baát hieáu vôùi cha meï, laøm toâi khoân trung chaùnh vôùi vua, laøm ngöôøi treân khoâng thöông keû döôùi, laøm ngöôøi döôùi khoâng bieát kíng keû treân, khoâng thaønh thaät, khoâng thuû tín vôùi baïn beø, khoâng nhôn nghóa vôùi laøng xoùm, khoâng chöùc töôùc vôùi trieàu ñình, khoâng ñaïo ñöùc trong söï xöû ñoaùn, khoâng ñoä löôïng maø loøng daï ñaûo ñieân,

saùt haïi quaàn thaàn, khinh khi toân tröôûng , baùn nöôùc buoân daân, phaù thaønh phaù luõy, cöôùp giöït troäm caép, aùc nghieäp voâ luôïng.

Laïi khen mình cheâ ngöôøi, xaâm laán giaø nua, laán hieáp coâ ñoäc, baùng boå ngöôøi hieàn, khinh maïn sö tröôûng, khi doái keû haïn tieän.

Toùm laïi laø phaïm heát thaûy toäi. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi aùc baùo, toäi nghieäp nhö vaäy”.

Luùc baáy giôø nhöõng ngöôøi bò toäi nghe Phaät daïy nhö vaäy, khoùc loùc ñoäng ñòa, nöôùc maét traøo nhö möa, beøn baïch Phaät raèng: “Nguyeän xin Theá Toân soáng maõi ôû ñôøi, thuyeát phaùp giaùo hoùa cho chuùng con mong ñöôïc giaûi thoaùt”.

Phaät ñaùp: “Neáu ta soáng maõi ôû ñôøi, nhöõng ngöôøi baïc phöôùc, khoâng troàng caên laønh. Hoï baûo ta coøn soáng maø khoâng nghó ñeán voâ thöôøng, töï do taïo voâ löôïng toäi aùc sau aên naên khoâng kòp.”

Thieän nam töû oâi! Ví nhö con thô, meï thöôøng ôû beân mình con khoâng nghó ñeán söï gaëp meï laø khoù. Luùc naøo meï ñi vaéng, con môùi lieàn sanh taâm nhôù töôûng, khao khaùt luyeán meï. Luùc aáy meï trôû laïi con môùi vui möøng.

Thieän nam töû oâi! Ta nay cuõng nhö vaäy. Ta bieát chuùng sanh khoâng tìm caàu söï thaät, thöôøng truù chôn taâm, cho neân ta nhaäp Nieát baøn.

Luùc baáy giôø Phaät ñoái tröôùc nhöõng chuùng sanh ñang chòu toäi ñoù maø noùi baøi keä raèng:

*Nöôùc chaûy khoâng thöôøng ñaày, Löûa maïnh khoâng thöôøng ñoát, Maët trôøi moïc roài laën,*

*Maët traêng troøn roài khuyeát, Söï toân troïng giaøu sang, Caøng voâ thöôøng hôn nöõa, Nghó laïi phaûi sieâng naêng, Ñaûnh leã ngoâi Tam Baûo.*

Luùc baáy giôø Phaät noùi lôøi keä aáy roài, caùc ngöôøi toäi kia thaûy ñeàu buoàn raàu maø baïch Phaät raèng: “ Heát thaûy chuùng sanh laøm nhöõng vieäc laønh gì maø xa lìa ñöôïc nhöõng toäi khoå aáy?”

Phaät daïy: “Naøy, thieän nam töû! Phaûi sieâng naêng hieáu döôõng cha meï, phuïng söï sö tröôûng, quy y Tam baûo, sieâng tu haïnh boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä, töø bi, hyû xaû, xem keû oaùn ngöôøi thaân nhö nhau, khoâng coù thaân sô, khoâng khinh ngöôøi giaø nua, coâ quaû, khoâng khinh keû ngheøo heøn, uûng hoä ngöôøi giuùp ñôõ mình, khoâng coù taâm aùc ñoái vôùi ngöôøi.

Neáu caùc ngöôøi hay tu haønh ñöôïc nhö vaäy thôøi cuõng ñaõ baùo ñöôïc ôn

chö Phaät; haèng xa lìa ba ñöôøng aùc, khoâng coøn ñau khoå nöõa”.

Phaät daïy kinh naøy roài caùc vò ñaïi Boà-taùt lieàn ñöôïc quaû voâ thöôïng boà ñeà. Caùc haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc lieàn chöùng ñöôïc luïc thoâng, tam minh vaø taùm phaùp giaûi thoaùt. Coøn caùc ñaïi chuùng khaùc ñeàu ñöôïc phaùp nhaõn tònh.

Neáu coù chuùng sanh naøo, nghe ñöôïc kinh naøy thì khoâng ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, vaø khoâng maéc phaûi taùm naïn, ñòa nguïc troáng roãng roãng, thoáng khoå khoâng coøn.

Tín Töôùng Boà-taùt baïch Phaät raèng:

“Baïch ñöùc Theá Toân! Kinh naøy goïi laø kinh gì? Boà-taùt ma ha taùt phaûi phuïng trì baèng caùch naøo?’

Phaät baûo Tín Töôùng Boà-taùt: “Thieän nam töû! Kinh naøy goïi laø “Baùo öùng giaùo hoùa ñòa nguïc kinh”. Caùc ngöôi neân phuïng trì vaø löu truyeàn cuøng khaép, coâng ñöùc voâ löôïng.”

Baáy giôø ñaïi chuùng nghe Phaät daïy lôøi aáy roài heát loøng vui möøng, ñaûnh leã vaâng lôøi laøm theo.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe lôøi Phaät daïy nhö vaäy, raát ñaùng sôï haõi, sanh taâm töø bi, nöông nhôø thaàn löïc cuûa chö Phaät, tu ñaïo Boà-taùt, nhôù ñòa nguïc khoå, phaùt taâm boà ñeà, vì heát thaûy chuùng sanh hieän ñang chòu khoå ôû ñöôøng ñòa nguïc, heát thaûy chuùng sanh ñang chòu khoà ôû ñöôøng ngaï quyû, heát thaûy chuùng sanh hieän ñang chòu khoå ôû ñöôøng suùc sanh; roäng ra cho ñeán heát thaûy chuùng sanh ôû trong möôøi phöông hieän ñang chòu khoå trong saùu ñöôøng ; nhaát taâm nhaát yù vì nhöõng chuùng sanh aáy maø saùm hoái, khieán chuùng sanh ñöôïc giaûi thoaùt.

Neáu ñaïi chuùng khoâng sieâng laøm phöông tieän, chuyeån hoïa thaønh phöôùc, thì ôû trong moãi moãi ñòa nguïc, ñaïi chuùng ñeàu coù toäi phaàn.

Cuøng nhau chí taâm nghó ñeán cha meï, sö tröôûng, baø con thaân thích seõ chòu khoå baùo veà sau vaø cuõng nghó ñeán töï thaân ñaïi chuùng hieän taïi vaø vò lai cuõng phaûi chòu khoå baùo nhö vaäy. Cho neân ñaïi chuùng phaûio cuøng nhau nhaát taâm tha thieát, naêm voùc saùt ñaát, chí thaønh aân caàn vaän duïng tö töôûng, nguyeän xin moät nieäm caûm thaáu möôøi phöông Phaät; moät laïy ñoaïn tröø voâ löôïng toäi khoå. Nhöõng chuùng sanh ñaõ chòu khoå trong saùu ñöôøng, xin nhôø Phaät löïc, phaùp löïc, Hieàn Thaùnh löïc khieán caùc chuùng sanh aáy lieàn ñöôïc giaûi thoaùt. Neáu trong saùu ñöôøng chuùng sanh naøo chöa chòu khoå, xin nhôø Phaät löïc, Phaùp löïc, Hieàn Thaùnh löïc laøm cho chuùng sanh aáy vónh vieãn ñoaïn tröø saùu ñöôøng ñau khoå. Töø nay trôû ñi roát raùo khoâng trôû laïi trong caùc ñöôøng aùc; tröø ba nghieäp chöôùng, tuøy yù vaõng sinh dieät tröø naêm ñieàu sôï haõi, töï taïi giaûi thoat, sieâng tu ñaïo nghieäp, khoâng thoâi khoâng nghæ. Dieäu

haïnh trang nghieâm quaù Phaùp vaân ñòa, vaøo Kim cang taâm, thaønh ñaúng chaùnh giaùc.

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng laïi nhaát taâm löu yù, laéng loøng maø nghe vaø suy nghó cho kyõ:

Kinh Taïp Taïng cheùp: Baáy giôø coù moät con quyû baïch vôùi Ngaøi Muïc Kieàn Lieân raèng:

“Thaân toâi hai vai coù maét, ngöïc coù muõi coù mieäng maø khoâng coù ñaàu.

Vì nhôn duyeân gì maéc phaûi toäi aáy?”

Ngaøi Muïc Lieân ñaùp: “Ñôøi tröôùc ngöôi laøm hoïc troø, nhaø haøng thòt khi gieát traâu boø thì ngöôi vui möøng, laáy daây troùi buoäc maø loâi keùo. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy. Ñoù laø toäi baùo môùi nuï hoa, keát quaû seõ ôû ñòa nguïc”.

* Laïi coù moät con quyû khaùc baïch Ngaøi Muïc Lieân raèng: “Thaân hình toâi nhö coù khoái thòt, khoâng coù tay chaân, tai, maét, muõi, löôõi,.v.v... Thaân thöôøng bò truøng ruùc chim moå, caén röùt maø aên, ñau ñôùn voân cuøng, khoâng theå chòu noåi. Vì nhôn duuyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?”

Ngaøi Muïc Lieân ñaùp: “Ñôøi tröôùc ngöôi cho ngöôøi uoáng thuoác ñoäc ñoïa thai, phaù saûn, khieán chuùng sanh maïng soáng khoâng hoaøn toaøn. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy.”

* Laïi coù moät con quyû baïch Ngaøi Muïc Lieân raèng: “Buïng toâi thaät lôùn, yeát haàu nhö kim. Cuøng naêm maõn kieáp khoâng theå aên uoáng. Vì nhôn duyeân gì maø maéc phaûi toäi aáy?”

Ngaøi Muïc Lieân ñaùp: “Ñôøi tröôùc ngöôi laøm chuû laøng xoùm, töï yû mình haøo quyù, say söa tung hoaønh, khinh khi keû khaùc, cöôùp giöït thöùc aên uoáng cuûa ngöôøi laøm cho ñoùi khaùt, khoán khoå heát thaûy nhôn daân. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy. Ñoù laø quaû baùo môùi ñôm hoa, keát quaû ôû ñòa nguïc”.

* Laïi coù moät con quyû baïch Ngaøi Muïc Lieân raèng: “Toâi moät ñôøi laïi ñaây, coù hai vaønh saét noùng ôû döôùi hai naùch, toaøn thaân chaùy ruïi. Vì toäi gì ñeán noãi nhö theá?

Ngaøi Muïc Lieân ñaùp: “Ñôøi tröôùc ngöôi chia baùnh cho chuùng, ngöôi laáy troäm hai caùi keïp döôùi hai naùch. Vì nhôn duyeân aáy neân maéc phaûi toäi nhö vaäy. Ñoù laø toäi môùi ñôm hoa, keát quaû seõ ôû ñòa nguïc.”

* Laïi coù moät con quyû baïch Ngaøi Muïc Lieân raèng: “Toâi thöôøng laáy ñoà töï bao boïc ñaàu laïi, sôï ngöôøi ñeán gieát, sanh taâm sôï haõi. Vì toäi gì ñeán noãi nhö theá?”

Ngaøi Muïc Lieân ñaùp: “Ñôøi tröôùc ngöôi daâm phaïm hoaïi saéc, thöôøng sôï ngöôøi thaáy, hoaëc sôï choàng con ngöôøi baét ñöôïc troùi traên, ñaùnh gieát,

thöôøng oâm loøng sôï haõi, cho neân maéc phaûi toäi naøy. Ñoù laø toäi môùi ñôm hoa, noù seõ keát quaû ôû ñòa nguïc.”

Ngaøy nay ñaïi chuùng ñoàng nghieäp trong ñaïo traøng nghe lôøi kinh daïy, ñaâu ñöôïc khoâng sôï haõi.

Töø voâ thæ trôû laïi cho ñeán ngaøy nay chuùng con cuõng ñaõ laøm voâ löôïng toäi aùc nhö theá. Nhöõng toäi aáy ñeàu do vì khoâng coù taâm töø bi, yû maïnh hieáp yeáu, toån haïi chuùng sanh, cho ñeán toäi troäm caép Phaät cuûa ngöôøi, meâ hoaëc, voâ ñaïo, nònh hoùt, baøi baùng ngöôøi hieàn laønh, gaây bieát bao toäi loãi.

Nhöõng toäi baùo nhö vaäy ôû trong ñòa nguïc, quyeát phaûi chòu thoáng khoå trong ba ñöôøng döõ.

Ngaøy nay chí taâm moät loøng tha thieát, naêm voùc saùt ñaát, ñaàu thaønh ñaûnh leã thay theá cho chuùng sanh khaép möôøi phöông, ñaõ chòu khoå baùo trong saùu ñöôøng, ñang chòu khoå baùo trong saùu ñöôøng maø caàu xin saùm hoái.

Cuõng nguyeän xin thay theá cho cha meï, sö tröôûng vaø heát thaûy baø con quyeán thuoäc maø caàu xin saùm hoái vaø cuõng töï vì baûn thaân maø caàu xin saùm hoái.

Nhöõng toäi ñaõ laøm, nguyeän xin tröø dieät heát. Nhöõng toäi chöa laøm, khoâng daùm laøm nöõa.

Nguyeän xin quy y Theá gian Ñaïi Töø Bi phuï.

Nam moâ Di Laëc Phaät .

Nam moâ Thích Ca Maâu Ni Phaät . Nam moâ Lieân Hoa Toân Phong Phaät . Nam moâ Tònh Baûo Höng Phong Phaät .

Nam moâ Ñieän Ñaêng Phan Vöông Phaät . Nam moâ Phaùp Khoâng Ñaêng Phaät .

Nam moâ Nhaát Theá Chuùng Ñöùc Thaønh Phaät . Nam moâ Hieàn Phan Traøng Vöông Phaät .

Nam moâ Nhaát Theá Baûo Trí Saéc Trì Phaät . Nam moâ Ñoaïn Nghi Baïc Duïc Tröø Minh Phaät .

Nam moâ YÙ Voâ Khuûng Cuï Oai Mao Baát Thoï Phaät . Nam moâ Sö Töû Phaät .

Nam moâ Danh Xöng Vieãn Vaên Phaät. Nam moâ Phaùp Danh Hieäu Phaät .

Nam moâ Phuïng Phaùp Phaät . Nam moâ Phaùp Traøng Phaät .

Nam moâ Tu Di Ñaêng Quang Minh Phaät .

SOÁ 1909 - LÖÔNG HOAØNG BAÛO SAÙM, Quyeån Thöù Ba 596

Nam moâ Baûo Taïng Trang Nghieâm Phaät . Nam moâ Chieân Ñaøn Ma Ni Quang Phaät . Nam moâ Kim Haûi Töï Taïi Vöông Phaät . Nam moâ Ñaïi Bi Quang Minh Vöông Phaät . Nam moâ Öu Baùt La Lieân Hoa Thaéng Phaät .

Nam moâ Lieân Hoa Tu Trang Nghieâm Vöông Phaät . Nam moâ Kim Cang Kieân Cöôøng Töï Taïi Vöông Phaät . Nam moâ Thuø Thaéng Nguyeät Vöông Phaät .

Nam moâ Nhaät Nguyeät Quang Vöông Phaät . Nam moâ Ñaïi Theá Chí Boà-taùt .

Nam moâ Thöôøng Tinh Taán Boà-taùt . Nam moâ Baát Höu Töùc Boà-taùt .

Nam moâ Hö Khoâng Taïng Boà-taùt . Nam moâ Voâ Bieân Thaân Boà-taùt . Nam moâ Quaùn Theá AÂm Boà-taùt .

Laïi quy y nhö vaäy möôøi phöông taän hö khoâng giôùi heát thaûy Tam baûo, nguyeän xin Tam baûo duõ loøng ñaïi töø, ñaïi bi cöùu hoä heát thaûy chuùng sanh, hieän ñang chòu khoå vaø seõ chòu khoå trong saùu ñöôøng, khieán caùc chuùng sanh aáy lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, ñem söùc thaàn thoâng dieät tröø ba ñöôøng aùc vaø nghieäp ñòa nguïc, khieán caùc chuùng sanh aáy töø nay trôû ñi cho ñeán ngaøy thaønh Phaät hoaøn toaøn khoâng ñoïa trôû laïi trong ba ñöôøng aùc, xaû thaân khoå baùo ñöôïc thaân kim cang, töù voâ löôïng taâm, luïc Ba-la-maät, thöôøng ñöôïc hieän tieàn, töù voâ ngaïi bieän, saùu söùc thaàn thoâng nhö yù töï taïi, doõng maõnh tinh taán, khoâng thoâi khoâng nghó, cho ñeán khi maõn haïnh Thaäp ñòa, trôû laïi ñoä thoaùt heát thaûy chuùng sanh .

TÖØ BI ÑAÏO TRAØNG SAÙM PHAÙP QUYEÅN THÖÙ BA (HEÁT)