1

**Phaåm 8: HOAÏCH ÍCH CHUÙC LUÏY**

Luùc Phaät thuyeát ñaïi phaùp moân naøy, trong chuùng hoäi coù haèng haø sa chö Ñaïi Boà-taùt ñaõ töøng nieäm Phaät, tö duy tu taäp trong nhieàu ñôøi ôû quaù khöù, nay nghe Phaät noùi caùc phöông tieän veà nieäm Phaät tu quaùn, lieàn ñöôïc chöùng ñaéc moân Nieäm Phaät Tam-ma-ñòa.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp xong ñeàu ñaéc moân Ñaø-la-ni Nhaát thieát ñònh maïng hoa man.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp ñeàu ñaéc moân Ñaø-la-ni Nhaát thieát Thuû-laêng-giaø-ma Ñieän quang y chæ.

Laïi coù voâ soá chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn ñöôïc Nhaát thieát phaùp töï taïi chuyeån quang minh y chæ thuaän nhaãn.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn xa lìa traàn caáu, ôû trong caùc phaùp sinh Phaùp nhaõn thanh tònh, ñaéc quaû Döï löu.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp ñaéc quaû Nhaát lai.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn chöùng quaû Baát hoaøn.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn chöùng quaû A-la-haùn toái thöôïng.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn mong caàu ñöôïc ra khoûi coõi lao nguïc trong tam giôùi, ñeå theo Phaät xuaát gia, höôùng vaøo chaùnh phaùp.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp, suoát ñôøi an truï trong möôøi nghieäp thieän ñaïo, nöông theo Thanh vaên thöøa, phaùt taâm khoâng thoaùi chuyeån.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp, an truï trong möôøi nghieäp thieän ñaïo, nöông theo phaùp Ñaïi thöøa phaùt taâm A- naäu-ña-la Tam-mieäu Tam-boà-ñeà, khoâng coøn thoaùi chuyeån.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp, ñaéc chaùnh kieán theá gian. Do chaùnh kieán naøy neân tröø dieät heát caùc nhaân ñöa ñeán coõi aùc cuøng caùc phieàn naõo nghieäp aùc, taêng tröôûng taát caû caùc nhaân höôùng ñeán coõi thieän vaø chaùnh nguyeän thieän nghieäp.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn thoï tam quy y, an truï trong tònh giôùi caän truï, caän söï, öa thích cuùng döôøng

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

chö Phaät, thích nghe giaùo phaùp, thích phuïng söï chö Taêng, ngaøy ñeâm chuyeân caàn khoâng heà boû pheá.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn xa lìa taát caû taø thuù, taø quy, yù aùc, nghieäp aùc, ôû trong phaùp Phaät coù loøng tin vöõng chaéc, lìa boû theá tuïc maø thanh tònh xuaát gia.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Ñaïi Boà-taùt Hö Khoâng Taïng:

–Naøy thieän nam! Nay ta ñem phaùp moân Ñòa taïng thaäp luaân ñaïi kyù naøy phoù chuùc cho oâng, oâng neân thoï trì laøm cho löu truyeàn roäng khaép. Neáu coù chuùng sinh naøo ñoái vôùi phaùp moân naøy coù theå ñoïc tuïng, suy nghó nghóa lyù, giaûng cho ngöôøi nghe an truï chaùnh haïnh thì oâng neân duøng möôøi phaùp sau ñeå hoä trì hoï, laøm cho hoï ñöôïc an laïc, lôïi ích laâu daøi.

Möôøi phaùp ñoù laø:

1. Baûo veä taát caû taøi vaät quaû vò cuûa ngöôøi aáy, khoâng cho hao toån, thieáu thoán.
2. Baûo veä khoâng ñeå cho oaùn thuø xaâm haïi ñeán ngöôøi aáy.
3. Baûo veä ñeå khieán cho ngöôøi aáy xaû boû heát taø kieán, taø quy, möôøi nghieäp ñaïo aùc.
4. Baûo veä ngöôøi ñoù thoaùt khoûi moïi söï traùch phaït veà thaân, ngöõ.
5. Baûo veä, ngaên chaän taát caû nhöõng lôøi huûy baùng khinh lôøn.
6. Baûo veä ñeå ngöôøi aáy khoâng phaïm taát caû caùc giôùi ñieàu.
7. Hoä trì cho ngöôøi aáy tröø dieät taát caû loaøi phi nhaân quaáy nhieãu, töù ñaïi choáng traùi, laõo beänh phi thôøi.
8. Baûo veä ñeå ngöôøi aáy khoâng gaëp taát caû nhöõng tai naïn phi thôøi, phi lyù laøm cho cheát yeåu.
9. Hoä trì ngöôøi aáy khi laâm chung ñöôïc thaáy taát caû saéc töôùng cuûa

Phaät.

1. Hoä trì cho ngöôøi aáy sau khi maïng chung ñöôïc sinh vaøo coõi

thieän, gaëp nhieàu lôïi ích an vui.

Naøy thieän nam! Neáu coù chuùng höõu tình naøo ñoái vôùi phaùp moân naøy, coù theå ñoïc tuïng, suy nghó nghóa lyù, giaûi noùi cho ngöôøi truï vaøo trong chaùnh haïnh thì oâng neân duøng möôøi phaùp treân ñaây ñeå hoä trì laøm cho hoï thöôøng ñöôïc lôïi ích an laïc.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Hö Khoâng Taïng baïch Phaät:

–Xin vaâng Theá Toân! Con seõ thoï trì phaùp moân naøy vaø laøm cho löu truyeàn roäng khaép. Neáu coù chuùng sinh naøo coù theå ñoïc tuïng, suy nghó

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

3

nghóa lyù kinh naøy, dieãn thuyeát cho ngöôøi nghe ñöôïc an truï chaùnh haïnh thì con seõ duøng möôøi phaùp treân ñeå hoä, laøm cho hoï thöôøng ñöôïc nhieàu lôïi ích an laïc.

Khi Ñöùc Theá Toân thuyeát kinh xong, trong chuùng hoäi, Ñaïi Boà-taùt Hö Khoâng Taïng, Ñaïi Boà-taùt Ñòa Taïng, Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Taïng, Ñaïi Boà-taùt Haûo Nghi Vaán, caùc vò Thieân Taïng, Ñaïi Phaïm vaø caùc Trôøi, Roàng, Döôïc-xoa, Kieàn-ñaït-phöôïc, A-toá-laïc, Yeát-loä-traø, Khaån-naïi-laïc, Maïc- hoâ-laïc-giaø, Nhaân phi nhaân taát caû ñaïi chuùng nghe Phaät thuyeát phaùp ñeàu raát hoan hyû tin töôûng, thoï laõnh phuïng haønh.

