**Phaåm 31: HÖÔNG AÂM THAÀN**

Bieát taâm nieäm cuûa chuùng hoäi, Ñöùc Theá Toân lieàn nhaäp ñònh yù Tam- muoäi voâ hình, theo aâm tieáng cuûa chuùng sinh maø ñeán cöùu hoä hoï.

Xöa ôû nhaân gian, ta laøm Höông AÂm thaàn vöông, coi giöõ moät coõi Dieâm- phuø-ñeà, hai coõi Dieâm-phuø-ñeà, cho ñeán haèng haø sa coõi Dieâm-phuø- ñeà. Quyeán thuoäc nam nöõ laáy höông thôm laøm thöùc aên. AÙo maëc phuïc söùc ñeàu xoâng öôùp höông thôm. Hoaëc sinh vaøo coõi Uaát-ñan-vieät ôû phöông Baéc, Caâu-da-ni, Phaát-vu-ñaõi, sinh nôi naøo cuõng laøm Höông AÂm thaàn vöông, soáng moät kieáp, hai kieáp, ba kieáp, cho ñeán voâ soá a-taêng-kyø kieáp. Bieát coù Phaät, coù Phaùp, coù Tyø-kheo Taêng, taâm luoân xa lìa, khoâng tham muoán. Vì sao? Vì tham ñaém naêm duïc, laáy höông thôm laøm vui, trong höông thôm khoâng nghe tieáng naøo khaùc, chæ nghe ca haùt vui thích veà naêm duïc, caû ngaøy laãn ñeâm khoâng bieát nhaøm chaùn. Coù tri thöùc thieän xöa tu caên laønh, töø ñaát voït leân, hieän nöûa thaân ngöôøi, noùi vôùi ta:

–Nôi naøy vui laém sao maø tham ñaém ñeán theá? Ñaây chaúng phaûi laø haïnh chaân thaät thanh tònh. Haõy vöùt boû höông xoâng öôùp ñeå ñöôïc choã an laïc. Höông thôm naøy laø soùng naéng, laø huyeãn, laø hoùa. Nay Phaät ñang ôû nôi ñôøi, haõy ñeán thoï giaùo ñeå ñöôïc höông thôm thanh tònh bay toûa khaép moïi nôi.

Nghe vaäy, Höông AÂm thaàn vöông raát vui möøng, noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Naøy baäc tri thöùc thieän, toâi muoán oâng ñöa toâi thaáy höông thôm thanh tònh. Nay trong luùc Phaät coøn ôû ñôøi haõy cuøng nhau ñeán leã laïy.

Khi aáy, Ñòa thaàn voït leân khoûi ñaát, noùi vôùi Höông AÂm thaàn vöông:

*Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Nay ñang ôû phöông Nam*

*Trong thai quaùn thanh tònh Quyeán thuoäc voâ bieân soá.*

*Xoâng ñoát caùc höông thôm Treo côø phöôùn, loïng baùu Cuùng döôøng nhö haèng sa Höông giôùi ñöùc*

*thaâm dieäu. Bay toûa khaép möôøi phöông Neáu ai ngöûi höông aáy Quyeát ñaéc ñaïo voâ thöôïng OÂng haõy ñöa quyeán thuoäc. Ñi ñeán Dieâm- phuø-ñeà*

*Nhaát taâm quy y Phaät Seõ ñöôïc dieän kieán Phaät*

*Ñöùc cuûa Phaät meânh moâng. Ñeàu theo caùc baûn haïnh Vöøa nghe nghóa ba caâu Thaønh ñaïo ngay taïi choã Ñònh löïc ba khoâng tueä.*

*Möôøi taùm phaùp baát coäng Töôùng ñaïi nhaân toát ñeïp Sau oâng cuõng ñaït ñöôïc Thaân maøu vaøng roøng ñoû. Meàm maïi khoâng dính buïi Phaùp thaân ñònh trí tueä OÂng seõ ñöôïc ñaàyñuû*

*Ñeán ñoù chôù sôï seät.*

*Chaùnh taâm, ñöøng nghi ngôø Duõng maõnh khoâng thoaùi lui Nhanh nhö sö töû böôùc Phaân bieät quaùn thaân taâm.*

*Hieåu ñeàu khoâng, töï taïi Nhaõn thöùc voán khoâng saéc Tröø ñoái khoâng taïo caáu*

*Neân haønh ba phaùp moân. Nay, sau vaø chaëng giöõa Ñaéc tònh ba thoâng*

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

*tueä Phaùp toång trì voâ ngaïi Töôûng voâ thöôøng, voâ laïc. Kieáp soá taïo baát thieän Löûa tueä thieâu choát laùt Vaøng baïc baùu löu ly*

*Tu-di baèng baûy baùu. Bò löûa kieáp thieâu ñoát*

*Haønh baùo khoâng theå maát Nhö Lai giaùo hoùa ñôøi Thöông hoï, khoâng vò kyû. Sinh baát cöù nôi naøo*

*Dieät raøng buoäc cho ngöôøi Nhö ngöôøi baén treân khoâng Cung teân rôi xuoángñaát.*

*Cuùng döôøng caùc ruoäng phöôùc Khoâng choïn laø Hieàn thaùnh Cuõng nhö uoáng thuoác ñoäc Tìm thuoác giaûi khaépnôi.*

*Khí ñoä caøng boác maïnh Khoâng laâu lieàn qua ñôøi Coù tri thöùc thieän xöa Trao cho thuoác giaûi ñoäc. Laàn löôït khoâng choïn löïa Gaëp ñöôïc phaùp giaûi ñoäc Boá thí laøm nghieäp phöôùc Khoâng löïa choïn cao thaáp.*

*Ñöôïc baäc Thaùnh khen ngôïi Laø toái toân baäc nhaát.*

Nghe Ñòa thaàn voït leân noùi nhö vaäy, Höông AÂm thaàn vöông taâm khai yù môû, laïy saùt ñaát, noùi:

–OÂng haõy laøm thaày toâi, chæ daïy söï toái taêm ngu doát cuûa toâi. Nay toâi

ngu meâ khoâng phaân bieät ñaâu laø chaân nguïy. Haõy nhaän söï saùm hoái lo laéng ngu si cuûa toâi.

Khi aáy, Ñòa thaàn lieàn voït leân, hieän thaân kim saéc Phaät vôùi ba möôi hai töôùng, phoùng ra aùnh saùng lôùn, duøng löïc thaàn tuùc ñoùn Höông AÂm thaàn vöông ñeán thai quaùn. Trong chuùng hoäi chaúng ai hieåu bieát gì caû.

Phaät baûo chuùng hoäi:

–Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp Ta töøng laø lôùn laø nhoû, nhaäp vaøo choã vi teá maø khoâng bò chöôùng ngaïi. Coù luùc ôû treân trôøi giaùo hoùa trong kieáp soá. Coù luùc ôû loaøi ngöôøi chòu khoå thay theá cho hoï. Coù luùc ôû trong loaøi suùc sinh, ngaï quyû, ñòa nguïc, phaân thaân giaùo hoùa, khoâng choã naøo maø khoâng vaøo.

Khi aáy Höông AÂm thaàn vöông vaø baûy möôi hai öùc quyeán thuoäc ñeàu phaùt taâm voâ thöôïng, truï vaøo ñòa Baát thoaùi chuyeån.



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