**SOÁ 695**

KINH QUAÙN TAÅY PHAÄT HÌNH TÖÔÏNG

*Haùn dòch: Taây Taán, Sa-moân Thích Phaùp Cöï.*

Baáy giôø, Phaät baûo Ma-ha-saùt-ñaàu, chö Thieân, loaøi ngöôøi nhaát taâm laéng nghe:

–Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, ñaïo giaûi thoaùt cuõng vaäy. Phaät xuaát hieän ôû ñôøi khoù gaëp. Töø voâ löôïng kieáp xa xöa, ta laøm Cö só tích ñöùc nhieàu ñôøi, thöôøng sinh qua laïi trong naêm ñöôøng, khoâng tham cuûa caûi, boû caû thaân maïng ñeå boá thí khoâng chuùt luyeán tieác. Cho ñeán luùc laøm Thaùi töû, ta choïn ngaøy moàng taùm thaùng tö, luùc sao mai vöøa xuaát hieän, sinh ra ôû theá gian, ñi baûy böôùc, ñöa tay phaûi leân, noùi: “Treân trôøi, döôùi ñaát, chæ coù ta laø toân quyù nhaát. Ta seõ vì haøng trôøi, ngöôøi laøm Baäc Ñaïo Sö Voâ thöôïng.”

Luùc Thaùi töû sinh ra, maët ñaát chaán ñoäng. Töù Thieân vöông ôû taàng trôøi thöù nhaát cho ñeán Phaïm thieân, Thieân vöông Ñao-lôïi, chö Thieân trong aáy ñeàu ñem möôøi hai loaïi höông vaø caùc thöù nöôùc hoa thôm ñeå taém Thaùi töû. Thaùi töû chöùng ñaéc Phaät ñaïo, dieãn baøy Thaùnh phaùp, cöùu ñoä chuùng sinh. Phaät baûo trôøi, ngöôøi:

–Chö Phaät möôøi phöông ñeàu choïn luùc raïng saùng ngaøy moàng taùm, thaùng tö ñeå haï sinh ôû ñôøi. Chö Phaät möôøi phöông ñeàu choïn luùc raïng saùng ngaøy moàng taùm, thaùng tö ñeå xuaát gia, vaøo nuùi hoïc ñaïo. Chö Phaät möôøi phöông ñeàu choïn luùc raïng saùng ngaøy moàng taùm, thaùng tö ñeå thaønh Phaät. Chö Phaät möôøi phöông ñeàu choïn luùc raïng saùng ngaøy moàng taùm, thaùng tö ñeå nhaäp Nieát-baøn.

Phaät noùi:

–Sôû dó choïn ngaøy moàng taùm, thaùng tö laø vì luùc Xuaân, Haï giao nhau, moïi thöù toäi loãi ñeàu döùt saïch, vaïn vaät ñeàu sinh, khí ñoäc chöa hoaønh haønh, khí haäu ñieàu hoøa, khoâng noùng, khoâng laïnh, chính laø ngaøy Phaät ñaûn sinh. Sau khi Phaät dieät ñoä, thieän nam, tín nöõ neân chí taâm nieäm söùc coâng ñöùc voâ löôïng cuûa Phaät, taém töôïng Phaät nhö luùc Phaät coøn ôû ñôøi thì ñöôïc phöôùc voâ löôïng khoâng theå tính keå. Luùc ta haønh ñaïo Boà-taùt, ba möôi saùu laàn qua laïi laøm Thieân vöông, ba möôi saùu laàn qua laïi laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, ba möôi saùu laàn qua laïi laøm Phi haønh Hoaøng ñeá. Caùc vò Phaät töû coù tín taâm, thieän yù neân nieäm coâng ñöùc chö Phaät ôû möôøi phöông, hoaëc duøng caùc thöù höông, hoa taém töôïng Phaät thì coù mong caàu ñieàu gì ñeàu ñöôïc thaønh töïu. Chö Thieân, Long thaàn ñeàu ghi nhaän vaø uûng hoä.

Phaät baûo caùc ñeä töû:

–Khoù ñöôïc laøm thaân ngöôøi, khoù ñöôïc nghe giaùo phaùp. Vò trôøi, ngöôøi naøo coù theå giaûm bôùt phaàn chi tieâu cuûa vôï, con, naêm loaïi taøi vaät trong nhaø duøng ñeå taém hình töôïng Phaät nhö luùc Phaät coøn ôû ñôøi thì söï mong caàu ñöôïc thaønh töïu: Mong vöôït thoaùt theá gian, ñaït ñaïo giaûi thoaùt, ñôøi ñôøi khoâng gaëp phaûi söï cheát choùc, ñeàu ñaït ñöôïc; mong caàu tinh taán duõng maõnh nhö Phaät Thích-ca thì coù theå thaønh töïu; mong caàu, Boà-taùt Baát thoaùi chuyeån nhö Vaên-thuø-sö-lôïi ñeàu ñaït ñöôïc; mong caàu laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, töï taïi giaùo

hoùa ñeàu ñaït ñöôïc; mong caàu Bích-chi-phaät, A-la-haùn ñeàu ñaït ñöôïc; mong caàu lìa khoûi ba ñöôøng aùc ñeàu ñaït ñöôïc, mong caàu sinh ôû coõi trôøi, ngöôøi giaøu coù, sung söôùng ñeàu ñaït ñöôïc; mong caàu con chaùu ñoâng ñuùc ñeàu ñaït ñöôïc; mong caàu soáng laâu khoâng beänh ñeàu ñaït ñöôïc.

Tham muoán cuûa ngöôøi ñôøi nhö bieån, thaø caét moät mieáng thòt treân thaân chöù khoâng chòu boû ra moät tieàn, moät vaät cho ngöôøi. Luùc sinh khoâng ñem theo moät ñoàng, cheát cuõng khoâng caàm theo moät tieàn. Cuûa caûi vaãn ôû taïi theá gian, ngöôøi cheát phaûi ñôn ñoäc ra ñi trong söï luyeán tieác nhö theá. Ngöôøi taém hình töôïng Phaät thì luùc soáng, luùc cheát, coâng ñöùc aáy luoân theo beân mình khoâng bao giôø döùt maát. Ngöôøi naøo coù moät taâm nieäm thieän, taïo coâng ñöùc naøy thì chö Thieân, Thieän thaàn, Thieân, Long, Baùt boä, Töù Thieân vöông ñeàu uûng hoä. Taém töôïng Phaät ñöôïc sinh phöôùc baùu, thöôøng ñöôïc thanh tònh. Do nhaân duyeân naøy ñöôïc thaønh Phaät ñaïo.

Phaät noùi:

–Ngöôøi duøng höông hoa taém hình töôïng Phaät thì ñöôïc phöôùc, trí, hieän taïi ñöôïc thanh tònh, danh tieáng, phöôùc ñöùc. Ngöôøi duøng hoa thôm raûi cuùng döôøng Phaät thì ñöôïc phöôùc baùu ñeïp ñeõ, ñoan chaùnh khoâng ai saùnh baèng. Ngöôøi ñem phöôùn luïa che treân Ñöùc Phaät thì ñöôïc phöôùc baùo, taïi choã sinh ra, töï nhieân thöôøng coù y phuïc ñeïp voâ cuøng.

Töø muoân kieáp tröôùc, ta tích chöùa coâng ñöùc, chí thaønh haønh thieän, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä cho ñeán luùc ñöôïc thaønh Phaät ñaïo. Ngaøy nay, caùc haønh giaû cuøng duøng taâm Töø, yù toát tin töôûng Phaät ñaïo, mong caàu giaûi thoaùt thì neân ñem caùc loaïi höông, hoa taém hình töôïng Phaät, neân vì cha, meï baûy ñôøi vaø quyeán thuoäc, vôï con, anh, em ñang chòu khoå naïn, neân vì chuùng sinh khoán khoå trong naêm ñöôøng, ôû möôøi phöông, neân vì nhöõng ngöôøi ngu si khoâng tin Phaät ñaïo, laøm cho hoï ñôøi sau ñöôïc sinh laøm ngöôøi ñeïp ñeõ, thanh baïch, ñöôïc moïi ngöôøi toân kính, khoâng nhieãm buïi traàn; ôû choã sinh ra thöôøng ñöôïc gaëp Phaät, ôû choã sinh ra thöôøng ñöôïc nghe phaùp, ôû choã sinh ra thöôøng gaëp Tyø-kheo taêng laøm cho caùc hieàn giaû trí tueä saùng suoát, thoâng hieåu kinh ñieån: Möôøi hai boä loaïi kinh vaên, boán boä A-haøm, quaùn nieäm hôi thôû, ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo, boán YÙ chæ, boán YÙ ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Giaùc chi, taùm Thaùnh ñaïo. Ngöôøi naøo chí taâm caàu Phaät ñaïo thì mau ñaït ñöôïc quaû vò Baát thoaùi chuyeån, laøm cho hoï coù ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, thaân saéc vaøng roøng nhö traùi Ma-töû, coù möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp Baát coäng; mieäng phaùt ra taùm loaïi aâm thanh, bay ñi, nhìn suoát ôû choã ñi ñeán. Quyeán thuoäc, chö Thieân, Roàng, Quyû thaàn, Quyû töû maãu ñeàu uûng hoä, laøm cho hoï ñi laïi an oån, hoaëc ñi trong nuùi thì khoâng gaëp thuù döõ, hoaëc vaøo quaân traän thì khoâng bò binh ñao, hoaëc ñi treân soâng ngoøi thì khoâng gaëp soùng gioù, laøm cho hoï khoâng bò gaày oám naèm treân giöôøng, laøm cho quan huyeän khoâng goïi hoï ñeán. Neáu coù vôï con khoù sinh thì laøm cho ñöôïc an oån. Neáu ñi buoân baùn thì taøi lôïi gaáp traêm phaàn. Taø ma, aùc khí khoâng xaâm nhaäp ñöôïc. Nöôùc, löûa, troäm cöôùp, oan gia traùi chuû khoâng gaây toån haïi. Laøm cho nhöõng keû mieäng löôõi ñeàu ñieàu phuïc, chöøa boû, tinh taán, aên naên hoái caûi, haønh nhö Boà-taùt, ñaéc ñaïo nhö Phaät.

