PHAÄT BOÅN HAÏNH KINH

**(PHAÄT BOÅN HAÏNH TAÙN TRUYEÄN)**

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 21: PHAÄT LEÂN CUNG TRÔØI ÑAO-LÔÏI VÌ MAÃU THAÂN THUYEÁT PHAÙP**

*Ñem cam loä chaùnh phaùp* Laøm ngöôøi ñôøi no loøng Gieo haït gioáng giaûi thoaùt Ñeàu ñöôïc höôûng quaû baùo. Coâng ñöùc Phaät nhö nhaät Chaùnh phaùp nhö aùnh saùng Giôùi phaåm nhö nöôùc trong Coù ra töø suoái trôøi

*Meï nhö sen baùu maàu* Vaø hoa röøng caây trôøi Saép ñeán kyø nôû roä

*Neân Phaät leân Ñao-lôïi.* AÙnh maët trôøi chieáu saùng Ñeâm traêng toû ngôøi ngôøi Phaät soi trôøi theá gian Ngaàn aáy trang nghieâm ñeïp Vua maët trôøi nghó raèng: Vua maët trôøi ñeán nôi

*Vì ñôøi kính yù trôøi*

*Cuùi ñaàu leã chaân Phaät.* Vua maët traêng nghi ngôø Boû choã thaáy thaät saùng AÙnh saùng traêng toát ñeïp Quy veà traêng tueä ngöôøi Vaéng laëng hôn trôøi Phaïm Chieáu dòu nhö Thieân ñeá Saâu xa hôn bieån caû

*Baát ñoäng nuùi Tu-di.* Caây caùc baùu vua trôøi Teân laø Theå truù ñoä

*Ngoài döôùi vaàng aùnh saùng* Nuùi vaøng boùng caây baùu Thaáy meï hoaøng haäu maàu Troàng quaû phöôùc thaønh thuïc Hoaëc coù nôi neân troàng Hoaëc coù nôi neân boû

*Duøng ñöùc thanh tònh Phaät* Maët chieáu nhö chaâu saùng Ngöôøi thaáy taâm thanh tònh Nöôùc baùu döôùi nöôùc trong. Khi aáy Phaät Theá Toân

*Duøng tieáng Phaïm trong treûo* Möa thuoác phaùp cam loä

*Ñoái Töø maãu thuyeát phaùp:* “Rôi vaøo khoå chia lìa Sinh thieân coù hoïa aáy

*Tham caàu nhieàu cuõng cheát* Ñoù laø khoå theá gian.

*Ñòa nguïc naáu, thieâu ñoát* Quyû ñoùi khaùt chaùy khoâ Suùc sinh aên nuoát nhau Naêm caên khoå khoâng yeân ÔÛ nôi choã thoï thaân

*Caùc khoå thöôøng theo* Muoán rôøi caùc khoå naõo. Chæ coù dieät, voâ vi

*Neân bieát khoå ba coõi*

*Nhö veát thöông nhieãm truøng* Coøn hôn nung saét aùp Khoâng theå trò veát thöông Theá gian khoå nhö vaäy.

*Bieát nhaân duyeân khoå sinh* Bieát choã khoå kia dieät Bieát lyù do khoå tan

*Bieát khoå naêm aám thaïnh* Bieát lyù do traàn lao

*Bieát choã traàn lao dieät* Dieät ñoù goïi voâ vi.

*Cho neân ñöôøng dieät aáy* Goïi laø Baùt Thaùnh hieàn Caùc ñoäc traàn lao ñoù

*Ñeàu chaùy tieâu khoâng coøn* Sinh töû raát ñaùng sôï

*Tieán lui khoâng ñaùng nöông,* Nhö maët naï con haùt

*Côûi ra roài ñeo vaøo.* Hoaëc uoáng cam loä trôøi Laïi uoáng nöôùc ñoàng soâi Hoaëc aên cam loä trôøi Laïi aên hoøn saét noùng Hoaëc laïi ñeán nhaø trôøi

*Hoaëc keùo xe saét ñoát* Hoaëc vua hoaëc haønh khaát Quyû ñoùi roài suùc sinh Duyeân tröôùc ñaõ chæ ñònh Chaïy nhaûy nhö ñaùnh caàu Leân xuoáng khaép ba coõi Choïn töø coù ñeán khoâng.” Nghe noùi phaùp aáy roài Ngöôøi meï dieäu vua trôøi Taùm möôi taùm lao keát Taâm ngöôøi ñeàu dieät heát

*YÙ an truï phaùp maàu* Laïi khieán ba caáu saïch Ñoát tan traàn lao maïnh

*Hoaøng haäu chöùng tam ñaïo.* Trong ñaïi hoäi voâ soá

*Hoa sen coõi trôøi, ngöôøi* Ñeàu nôû ra cuøng luùc Nhö hoa gaëp maët trôøi. Baáy giôø hoaøng haäu daäy Vôùi loøng ñaày vui möøng

*Nhö vaàng döông qua nuùi* AÙnh saùng caøng saùng tröng Vôùi loøng thöông kính Phaät Leã chaân roài baïch raèng: “Xöa nay meï chöa töøng Ñöôïc con daâng troïng coáng Voâ soá kieáp nhôø daét

*Loøng chöa töøng thoûa maõn* Thieân duïc chaúng ñaày ñuû Khoâng nhö nay ñaày ñuû Bieát ñuû khieán ta ñuû

*Döùt ñaém khoâng coøn meâ* Nhaát thieát trí Ta ngoä Khoâng maàm döùt gioáng ngaõ. Baáy giôø voâ soá trôøi

*Nghe ñaïi phaùp nhieäm maàu* Lieàn gieo gioáng ñöùc laønh Gieo gioáng Phaät thanh khieát.

M