**Phaåm 18: TAÙN PHAÄT**

# Luùc baáy giôø, coù voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc chuùng Boà-taùt, töø theá giôùi naøy ñi ñeán coõi nöôùc cuûa Ñöùc Kim Baûo Caùi Sôn Nhö Lai. Khi ñeán nôi roài, toaøn thaân raïp xuoáng ñaát laøm leã Ñöùc Phaät vaø lui ñöùng moät beân, chaép tay höôùng veà phía Phaät. Taát caû ñoàng thanh noùi lôøi taùn thaùn:

*Thaân cuûa Nhö Lai* Saéc vaøng vi dieäu AÙnh saùng röïc rôõ Nhö nuùi vaøng lôùn. Thaân theå dòu daøng Nhö hoa sen vaøng Voâ löôïng töôùng toát

*Töï trang nghieâm thaân.* Neùt ñeïp theo hình Thaân hình thanh tònh Saùng suoát voâ ngaàn Nhö nuùi vaøng roøng, Trong saïch khoâng dô Nhö vöøng traêng saùng Tieáng noùi roãng rang Nhö tieáng Phaïm Thieân, Nhö tieáng Sö töû

*Nhö tieáng saám vang* Saùu thöù thanh tònh AÂm thanh vi dieäu.

*Ca-laêng-taàn-giaø*

*Tieáng chim Khoång töôùc* Thanh tònh voâ caáu

*Oai ñöùc ñaày ñuû,*

*Traêm phöôùc töôùng haûo* Trang nghieâm thaân Phaät AÙnh saùng chieáu xa Khoâng coù giôùi haïn.

*Trí tueä vaéng laëng* Khoâng coøn aùi nhieãm Theá Toân thaønh töïu Voâ löôïng coâng ñöùc. Ví nhö bieån lôùn

*Nuùi baùu Tu-di*

*Vì caùc chuùng sinh* Sinh taâm thöông xoùt. ÔÛ ñôøi vò lai

*Ban cho an laïc* Lôøi Nhö Lai noùi

*Nghóa saâu ñeä nhaát.* Khieán cho chuùng sinh Vaéng laëng an oån

*Ban cho chuùng sinh* Voâ löôïng vui söôùng. Giaûng dieãn dieäu phaùp Cam loà voâ thöôïng Roäng môû phaùp moân Cam loà voâ thöôïng, Vaøo khaép taát caû

*Nhaø cöûa an vui* Khieán cho chuùng sinh Ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. Qua khoûi voâ löôïng Bieån khoå ba coõi

*An truù chaùnh ñaïo* Khoâng coøn lo khoå. Nhö Lai Theá Toân Coâng ñöùc trí tueä Löïc ñaïi Töø bi

*Tinh taán, phöông tieän,* Voâ löôïng nhö vaäy Khoâng theå tính keå Chuùng con ngaøy nay Khoâng theå noùi heát.

*Chö Thieân, loaøi ngöôøi* ÔÛ voâ löôïng kieáp

*Heát söùc nghó löôøng* Khoâng theå bieát ñöôïc. Nhö Lai ñaõ coù

*Coâng ñöùc trí tueä* Bieån lôùn voâ löôïng Con nay khen ngôïi. Coâng ñöùc Nhö Lai Nhö moät gioït nhoû Traêm ngaøn öùc phaàn Khoâng theå noùi moät. Neáu nhö con ñöôïc Goùp phaàn coâng ñöùc

*Hoài höôùng chuùng sinh* Chöùng Voâ thöôïng ñaïo.

# Baáy giôø, Boà-taùt Tín Töôùng ôû trong phaùp hoäi naøy lieàn rôøi toøa ñöùng daäy, tròch vai aùo phaûi, quyø goái saùt ñaát, chaép tay höôùng Phaät maø taùn thaùn raèng:

*Theá Toân traêm phöôùc* Töôùng haûo nhieäm maàu

*Coâng ñöùc cao saâu* Trang nghieâm thaân theå. Thaân tònh chieáu xa Nhìn hoaøi khoâng chaùn Nhö maët trôøi saùng Chieáu khaép hö khoâng. AÙnh saùng röïc rôõ

*Voâ löôïng, voâ bieân* Cuõng nhö voâ soá

*Traân baûo chaát choàng,* AÙnh saùng naêm saéc Xanh, hoàng, ñoû, traéng Nhö khoái löu ly

*Pha leâ vaøng roøng,* Saùng röïc hö khoâng Thaáu ñeán caùc nuùi Coù theå chieáu xa Voâ löôïng coõi Phaät. Hay dieät voâ löôïng

*Khoå naõo chuùng sinh* Laïi hay ban cho Nieàm vui tuyeät dieäu. Caùc caên thanh tònh Nhieäm maàu baäc nhaát Chuùng sinh öa thaáy

*Khoâng coù nhaøm chaùn,* Toùc xanh möôùt, meàm Nhö loâng Khoång töôùc Nhö caùc ong chuùa Ñaäu treân hoa sen.

*Thanh tònh ñaïi Bi*

*Coâng ñöùc trang nghieâm* Voâ löôïng chaùnh ñònh Vaø ñöùc ñaïi Töø.

*Coâng ñöùc nhö vaäy* Ñeàu ñaõ ñaày ñuû Töôùng toát ñeïp ñeõ

*Trang nghieâm thaân theå,* Taát caû coâng ñöùc

*Giuùp thaønh Chaùnh giaùc* Nhö Lai coù theå

*Ñieàu phuïc chuùng sinh.* Khieán taâm meàm moûng Höôûng thoï vui söôùng Taát caû coâng ñöùc

*Thaâm dieäu trang nghieâm.* Cuõng ñöôïc möôøi phöông Chö Phaät taùn thaùn

*Haøo quang chieáu saùng* Khaép caû muoân nôi, Nhö aùnh maët trôøi Chieáu khaép hö khoâng Coâng ñöùc thaønh töïu Nhö nuùi Tu-di.

*Thò hieän khaép cuøng* Khaép caû theá giôùi Raêng traéng kín baèng Gioáng nhö ngoïc tuyeát, Ñöùc nhö maët trôøi

*Chieáu saùng treân khoâng* Haøo töôùng giöõa maøy Xoaùy voøng beân phaûi, AÙnh saùng choùi ngôøi Nhö ngoïc löu ly

*Thaân töôùng vi dieäu* Saùng nhö maët trôøi.

# Luùc aáy thaàn caây Ñaïo traøng Boà-ñeà laïi taùn thaùn:

*Nam-moâ Thanh tònh* Voâ löôïng Chaùnh giaùc Phaùp maàu saâu xa Tuøy thuaän bieát heát.

*Xa lìa taát caû*

*Phi ñaïo, phi phaùp* Töï vöôït ra khoûi

*Thaønh Phaät Chaùnh giaùc.* Bieát höõu, Phi höõu

*Baûn taùnh thanh tònh* Hy höõu! Hy höõu!

*Coâng Ñöùc Nhö Lai.* Hy höõu! Hy höõu!

*Bieån lôùn Nhö Lai* Hy höõu! Hy höõu! Nhö nuùi Tu-di.

*Hy höõu! Hy höõu!* Haïnh Phaät voâ bieân Hy höõu! Hy höõu!

*Ñöùc Phaät ra ñôøi.* Nhö hoa Öu-ñaøm Moät laàn xuaát hieän Hy höõu! Nhö Lai

*Voâ löôïng ñaïi Bi.* Thích-ca Maâu-ni Maët trôøi giöõa ngöôøi Vì muoán ích lôïi

*Cho caùc chuùng sinh.* Neân thuyeát toân kinh Nhieäm maàu nhö vaäy Hay thay! Nhö Lai Caùc caên vaéng laëng Maø laïi ñi vaøo

*Thaønh lôùn thieän tòch.* Voâ caáu thanh tònh Tam-muoäi saâu xa Vaøo choã chö Phaät Ñaõ töøng tu haønh.

*Taát caû Thanh vaên* Thaân ñeàu vaéng laëng Ñaáng Löôõng Tuùc Toân Haønh xöù cuõng khoâng. Taát caû caùc phaùp

*Voâ löôïng nhö theá* Suy thaáu taùnh töôùng Cuõng ñeàu vaéng laëng. Taát caû chuùng sinh

*Taùnh töôùng cuõng khoâng* Vì taâm cuoàng ngu Khoâng theå bieát roõ.

*Con thöôøng nieâïm Phaät* Öa thaáy Theá Toân

*Laïi thöôøng theä nguyeän* Khoâng xa Ñöùc Phaät Thöôøng ôû döôùi ñaát, Quyø thaúng chaép tay Heát loøng luyeán moä Muoán thaáy Ñöùc Phaät Con thöôøng tu haønh, Toái thöôïng Ñaïi bi, Buoàn khoùc rôi leä, Muoán ñöôïc thaáy Phaät,

*Con thöôøng khaùt ngöôõng* Muoán ñöôïc thaáy Phaät

*Vì leõ aáy neân* Löûa lo thieâu ñoát Cuùi xin Theá Toân Ban cho Töø bi,

*Nöôùc Phaùp trong maùt* Ñeå dieät löûa phieàn, Theá Toân töø maãn

*Bi taâm voâ bieân* Xin khieán cho con

*Thöôøng ñöôïc thaáy Phaät.* Theá Toân thöôøng hoä

*Taát caû trôøi, ngöôøi* Theá neân con nay

*Khaùt ngöôõng muoán thaáy* Thaân cuûa Thanh vaên Gioáng nhö hö khoâng, Naéng, huyeãn, vang, hoùa Nhö traêng trong nöôùc. Taùnh cuûa chuùng sinh Nhö trong giaác moäng Nhö Lai haønh xöù

*Tònh nhö löu ly* Vaøo nôi phaùp xöù Cam loà voâ thöôïng.

*Hay ban chuùng sinh* Voâ löôïng an laïc Haønh xöù Nhö Lai Nhieäm maàu saâu xa Taát caû chuùng sinh Khoâng theå bieát ñöôïc Thaàn Tieân nguõ thoâng Vaø caùc Thanh vaên, Taát caû Duyeân giaùc Cuõng khoâng theå bieát. Con nay khoâng nghi Vieäc laøm cuûa Phaät Xin nguyeän Nhö Lai Vì con hieän thaân

*Khi aáy Theá Toân*

*Töø Tam-muoäi khôûi,* Duøng tieáng nhieäm maàu Maø taùn thaùn raèng: Laønh thay! Laønh thay! Thaàn caây Thieän nöõ!

*Ngöôi hoâm nay ñaây* Thích noùi nhö vaäy Taát caû chuùng sinh Neáu nghe phaùp naøy, Ñeàu nhaäp phaùp moân

*Cam loà Voâ sinh.*

M

**Phaåm 19: CHUÙC LUÏY**

# Baáy giôø, Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni töø chaùnh ñònh khôûi, hieän ñaïi thaàn löïc, ñöa caùnh tay phaûi, xoa ñaàu caùc vò Ñaïi Boà-taùt vaø caùc vò Thieân vöông, cuøng caùc Long vöông, hai möôi taùm boä quyû thaàn Taùn Chæ, caùc ñaïi töôùng quaân maø baûo lôøi raèng:

–Ta ôû voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc haèng haø sa kieáp tu taäp theo kinh ñieån nhieäm maàu Kim Quang Minh naøy. Caùc vò caàn phaûi thoï trì, ñoïc tuïng, ôû coõi Dieâm-phuø truyeàn baù roäng raõi phaùp maàu nhieäm naøy, chôù ñeå ñoaïn tuyeät. Neáu coù nhöõng vò thieän nam hoaëc thieän nöõ naøo ôû ñôøi vò lai thoï trì, ñoïc tuïng kinh ñieån naøy thì chö Thieân caùc vò caàn phaûi uûng hoä. Neân bieát ngöôøi ñoù voâ löôïng ñôøi sau thöôøng ñöôïc haïnh phuùc trong coõi trôøi, ngöôøi vaø seõ gaëp ñöôïc möôøi phöông chö Phaät, mau ñöôïc chöùng thaønh Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

# Khi aáy caùc vò Ñaïi Boà-taùt vaø chö Thieân, Long vöông, Ñaïi töôùng Taùn Chæ, hai möôi taùm boä lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy ñi ñeán phía tröôùc Ñöùc Phaät ñaûnh leã saùt ñaát, ñoàng thanh thöa raèng:

–Nhö Theá Toân daïy, chuùng con xin phuïng haønh ñaày ñuû! (Thöa ba laàn nhö theá: “Nhö lôøi Theá Toân daïy chuùng con ñeàu xin phuïng haønh ñaày ñuû.”)

# Baáy giôø, caùc vò Ñaïi töôùng Taùn Chæ ñoàng baïch:

–Nhö lôøi Theá Toân daïy, neáu ñôøi vò lai coù ngöôøi naøo thöôøng thoï trì kinh naøy, hoaëc töï vieát cheùp, hoaëc baûo ngöôøi cheùp, chuùng con cuøng vôùi hai möôi taùm boä caùc vò quyû thaàn thöôøng phaûi theo haàu, aån hình uûng hoä ngöôøi thuyeát phaùp naøy, khieán hoï tieâu tröø caùc ñieàu tai aùc, ñöôïc söï an laïc, khoâng coøn lo ngaïi.

# Khi aáy, Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni hieän ñaïi thaàn löïc, möôøi phöông voâ löôïng theá giôùi thaûy ñeàu chaán ñoäng saùu caùch. Luùc aáy chö Phaät ñeàu raát vui veû, vì söï phoù chuùc kinh naøy ñoàng thôøi khen ngöôøi tu trì ñuùng theo phaùp moân, cho neân hieän ra voâ löôïng thaàn löïc.

Baáy giôø, voâ löôïng, voâ bieân voâ soá chuùng Boà-taùt vaø Boà-taùt Tín Töôùng, Kim Quang, Kim Taïng, Thöôøng Bi, Phaùp Thöôïng … Töù Ñaïi Thieân vöông, möôøi ngaøn Thieân töû cuøng vôùi thaàn caây Ñaïo traøng Boà-ñeà, ñòa thaàn Kieân Lao vaø taát caû theá gian Thieân, Nhaân, Tu la nghe lôøi Phaät daïy ñeàu phaùt ñaïo taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, vui möøng phaán khôûi, ñaûnh leã lui ra.

# 