# SOÁ 801

PHAÄT THUYEÁT VOÂ THÖÔØNG KINH

# (KINH TAM KHAÛI)

*Haùn dòch: Ñôøi Ñöôøng, Tam taïng Phaùp sö Nghóa Tònh.*

*Cuùi ñaàu quy y Ñaáng Voâ Thöôïng Thöôøng khôûi hoaèng theä, taâm ñaïi bi Cöùu ñoä höõu tình thoaùt sinh töû Khieán ñeán Nieát-baøn, nôi an oån.*

*Ñaïi xaû ngaên aùc khoâng meät moûi*

*Thieàn ñònh phöông tieän, löïc chaùnh tueä Töï lôïi, lôïi tha ñeàu vieân maõn*

*Neân hieäu Ñieàu Ngöï, Thieân Nhaân Sö. Cuùi ñaàu quy y Phaùp taïng dieäu*

*Ba, boán, hai, naêm lyù troøn saùng Baûy, taùm môû baøy cöûa boán Ñeá Tu taäp cuøng ñeán bôø voâ vi.*

*Maây phaùp, möa phaùp thaám quaàn sinh Tröø ñöôïc phieàn naõo vaø caùc beänh Ñieàu phuïc nhöõng keû khoù hoùa ñoä*

*Tuøy cô daãn daét khoâng eùp buoäc. Cuùi ñaàu quy y chaân Thaùnh chuùng*

*Taùm baäc Thöôïng nhaân lìa caáu nhieãm Chaøy trí Kim cang phaù nuùi taø*

*Ñoaïn heát buoäc troùi töø voâ thæ. Ñaàu töø Loäc uyeån ñeán Song laâm*

*Theo Phaät moät ñôøi hoaèng chaân giaùo Tuøy nôi baûn duyeân haønh hoùa xong Xaû baùo thaân, trí chöùng voâ sinh.*

*Cuùi ñaàu ñaûnh leã Tam baûo toân Ñoù laø Chaùnh nhaân naêng cöùu ñoä Sinh töû ngu meâ bò chìm ñaém Ñeàu khieán giaûi thoaùt ñaït Boà-ñeà.*

*Coù soáng ñeàu phaûi cheát Hình saéc suy taøn daàn Beänh hao moøn söùc löïc*

*Khoâng ai traùnh khoûi ñöôïc. Ví nhö nuùi Dieäu cao*

*Kieáp taäp cuõng tan hoaïi Bieån saâu roäng khoâng ñaùy Ñeàu phaûi bò khoâ caïn.*

*Ñaát, maët trôøi, maët traêng Ñeán luùc, cuõng tieâu dieät Chöa töøng coù moät phaùp Khoâng bò voâ thöôøng phaù. Treân ñeán coõi Phi töôûng*

*Döôùi ñeán Chuyeån luaân vöông Baûy baùu luoân tuøy thaân*

*Ngaøn con thöôøng vaây quanh. Nhö theá thoï maïng heát*

*Choác laùt khoâng taïm döøng Troâi trong bieån sinh töû Tuøy duyeân thoï caùc khoå.*

*Luaân hoài nôi ba coõi Nhö baùnh xe laáy nöôùc Cuõng nhö taèm laøm keùn Nhaû tô töï troùi mình.*

*Chö Theá Toân Voâ Thöôïng Chuùng Thanh vaên, Ñoäc giaùc Coøn xaû thaân voâ thöôøng Huoáng gì caùc phaøm phu.*

*Cha meï vaø vôï con*

*Anh em cuøng quyeán thuoäc Thaáy soáng cheát xa lìa Sao laïi khoâng buoàn raàu! Vì theá khuyeân caùc ngöôøi*

*Laéng nghe phaùp chaân thaät Cuøng boû nôi voâ thöôøng Thöïc haønh neûo baát töû.*

*Phaùp Phaät nhö cam loà Tröø noùng, ñöôïc maùt meû Moät loøng haõy laéng nghe Dieät ñöôïc caùc phieàn naõo.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Theá Toân ôû taïi khu vöôøn röøng Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc thaønh Thaát- la-phieät. Khi aáy, Ñöùc Phaät baûo caùc Bí-soâ:

–Coù ba loaïi phaùp, ôû nôi caùc theá gian, thaät khoâng ñaùng öa, thaät khoâng töôi saùng, thaät khoâng ñaùng nhôù, thaät khoâng vöøa yù. Nhöõng gì laø ba? AÁy laø: giaø, beänh, cheát.

Naøy caùc Bí-soâ! Giaø, beïânh, cheát aáy ôû trong caùc theá gian, thaät khoâng ñaùng öa, thaät khoâng töôi saùng, thaät khoâng ñaùng nhôù, thaät khoâng vöøa yù. Neáu giaø, beänh, cheát khoâng coù ôû theá gian thì Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc khoâng xuaát hieän ôû ñôøi ñeå giaûng thuyeát

phaùp ñaõ chöùng ngoä vaø phöông thöùc ñieàu phuïc cho caùc chuùng sinh. Vì theá neân bieát giaø, beänh, cheát aáy ôû caùc theá gian laø thaät khoâng ñaùng öa, thaät khoâng töôi saùng, thaät khoâng ñaùng nhôù, thaät khoâng vöøa yù. Do ba vieäc naøy, neân Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc xuaát hieän ôû ñôøi vì caùc chuùng sinh, giaûng noùi phaùp ñaõ chöùng ñaéc vaø phöông thöùc nhaèm ñieàu phuïc.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi laïi baèng baøi tuïng: *Trang söùc beân ngoaøi ñeàu huûy hoaïi Trong thaân suy bieán cuõng nhö vaäy Chæ coù thaéng phaùp khoâng dieät maát Nhöõng ngöôøi coù trí neân xeùt kyõ.*

*Taát caû ñeàu gheùt giaø, beänh, cheát Hình daùng xaáu xí, raát ñaùng chaùn Tuoåi treû dung maïo truï taïm thôøi Khoâng laâu ñeàu phaûi bò khoâ gaày. Giaû nhö thoï maïng ñuû traêm naêm*

*Ñeàu khoâng khoûi voâ thöôøng böùc baùch Giaø, beänh, cheát khoå luoân theo ñuoåi Thöôøng gaây baát lôïi cho chuùng sinh.*

Luùc Ñöùc Theá Toân thuyeát giaûng kinh naøy xong, caùc Bí-soâ, taùm boä chuùng Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la… ñeàu raát vui veû, tín thoï phuïng haønh.

*Thöôøng mong caùc caûnh duïc Khoâng laøm caùc vieäc thieän Laøm sao giöõ maïng soáng Khoâng bò cheát xaâm haïi?*

*Maïng, hôi thôû muoán heát Tay chaân ñeàu phaân ly Caùc khoå cuøng cheát ñeán Hoái haän naøo ích gì!*

*Hai maét ñeàu trôïn ngöôïc Dao cheát, cheùm theo nghieäp YÙ töôûng raát hoaûng hoát Khoâng ai cöùu giuùp ñöôïc.*

*Thôû khoø kheø gaáp gaùp Hôi ngaén, hoïng khoâ khan*

*Soáng cheát tranh giaønh nhau Thaân thuoäc cuøng naém giöõ. Caùc thöùc ñeàu hoân meâ*

*Ñi vaøo trong thaønh hieåm Thaân quyeán ñeàu xa lìa Bò nghieäp troùi daét ñi.*

*Ñöa ñeán vua Dieâm-la Tuøy nghieäp maø thoï baùo. Nhaân toát sinh coõi thieän Nghieäp xaáu ñoïa ñòa nguïc. Trí tueä hôn maét saùng*

*Ngu si hôn boùng toái*

*Oan gia khoâng baèng beänh Sôï haõi khoâng baèng cheát. Coù soáng aét coù cheát*

*Laøm toäi khoå haïi thaân Neân saùch taán ba nghieäp Thöôøng tu caùc phöôùc tueä. Quyeán thuoäc ñeàu xa lìa Cuûa caûi trao ngöôøi khaùc Chæ giöõ thieän caên mình*

*Löông thöïc qua ñöôøng hieåm. Gioáng nhö caây beân ñöôøng Taïm nghæ chaúng döøng maõi Xe ngöïa vaø vôï con*

*Khoâng laâu ñeàu nhö vaäy. Gioáng nhö baày chim nguû Ñeâm tuï, saùng bay ñi Cheát bieät ly thaân thích Xa lìa cuõng nhö theá.*

*Chæ coù Phaät Boà-ñeà*

*Nôi nöông töïa chaân thaät Y kinh, Ta löôïc neâu Ngöôøi trí haõy tö duy.*

*Trôøi, Roàng, A-tu-la, Daï-xoa*

*Ñeán nghe giaùo phaùp haõy heát loøng Hoä trì Phaät phaùp khieán tröôøng toàn Thöôøng tinh taán haønh lôøi Phaät daïy.*

*Nhöõng ngöôøi ñeán nghe phaùp Phaät naøy ÔÛ nôi maët ñaát hoaëc hö khoâng*

*Thöôøng vôùi theá gian khôûi taâm Töø Baûn thaân ngaøy ñeâm soáng ñuùng phaùp. Nguyeän caùc theá giôùi thöôøng an oån Voâ bieân phöôùc trí lôïi quaàn sinh*

*Taát caû toäi nghieäp ñeàu tieâu tröø Xa lìa caùc khoå, veà Nieát-baøn.*

*Thöôøng duøng giôùi höông thoa khaép thaân Maëc aùo thieàn ñònh che cô theå*

*Trang söùc baèng hoa ñeïp Boà-ñeà Soáng ôû nôi naøo cuõng an laïc.*

M

**PHAÄT THUYEÁT VOÂ THÖÔØNG KINH**

Caùc Bí-soâ, Bí-soâ-ni, hoaëc Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, neáu thaáy coù ngöôøi saép maïng chung,

thaân taâm ñau khoå, neân phaùt khôûi taâm Töø cöùu giuùp, taïo nhieàu lôïi ích. Daïy hoï duøng nöôùc hoa thôm taém röûa saïch seõ, maëc y phuïc môùi, ngoài oån ñònh, chaùnh nieäm tö duy. Neáu ngöôøi beänh töï mình khoâng theå ngoài thì ngöôøi khaùc naâng ñôõ ngoài. Laïi khoâng theå ngoài ñöôïc thì baûo ngöôøi beänh naèm nghieâng beân phaûi, chaép tay, chí taâm quay maët veà phöông Taây. Tröôùc maët ngöôøi beänh, choïn moät khoaûng khoâng gian saïch seõ, duøng phaân boø troän höông thôm, buøn treùt nôi maët ñaát, lôùn nhoû tuøy yù, laøm ñaøn vuoâng goác, duøng hoa raûi treân ñaát, ñoát caùc höông thôm, ñoát ñeøn nôi boán goác. ÔÛ trong ñaøn aáy treo moät böùc töôïng Phaät nguõ saéc, khieán ngöôøi beänh taâm nieäm lieân tuïc, quaùn saùt töôùng haûo cuûa böùc töôïng roõ raøng, phaân minh ñeå phaùt taâm Boà-ñeà. Laïi vì ngöôøi beänh noùi roäng veà söï baát an trong ba coõi, khoå naïn trong ba ñöôøng, chaúng phaûi choã ñeå sinh ñeán, chæ coù söï giaùc ngoä cuûa Phaät laø choán quy y chaân chaùnh. Do quy y aét sinh veà coõi Phaät trong möôøi phöông, soáng chung vôùi Boà-taùt, thoï phaùp laïc vi dieäu.

Hoûi ngöôøi beänh:

–Ngöôøi thích sinh veà coõi Phaät naøo? Ngöôøi beänh ñaùp:

–YÙ cuûa toâi thích sinh veà coõi Phaät.

Khi thuyeát phaùp, phaûi theo yù muoán cuûa ngöôøi beänh maø baøy toû, noùi roõ nhaân duyeân cuûa möôøi saùu phaùp quaùn… veà coõi Phaät aáy. Ví nhö Ñöùc Nhö Lai Voâ Löôïng Thoï ôû coõi nöôùc Taây phöông, moãi moãi neân giaûng noùi ñaày ñuû, khieán ngöôøi beänh taâm vui thích sinh veà coõi Phaät.

Vì ngöôøi beänh thuyeát phaùp roài, laïi daïy quaùn saùt roõ tuøy theo coõi nöôùc phöông naøo maø quaùn töôùng haûo Phaät aáy. Quaùn saùt töôùng haûo roài laïi daïy thænh Ñöùc Phaät vaø caùc Boà- taùt, thöa theá naøy:

–Cuùi ñaàu laïy Ñaáng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc vaø caùc Ñaïi Boà-taùt. Nguyeän xin thöông xoùt cöùu giuùp taïo nhieàu lôïi ích cho con. Nay con phuïng thænh vì dieät tröø caùc toäi. Xin ñem ñeä töû ñi theo Phaät, Boà-taùt, sinh veà coõi Phaät.

*(Laàn thöù hai, thöù ba cuõng thöa nhö vaäy).*

Ñaõ daïy thænh xong, laïi baûo ngöôøi beänh xöng danh hieäu Ñöùc Phaät aáy. Möôøi nieäm ñöôïc thaønh töïu, cho thoï ba quy y, phaùt ñaïi saùm hoái. Saùm hoái xong roài laïi cho ngöôøi beänh thoï giôùi Boà-taùt. Neáu ngöôøi beänh meät nhoïc, khoâng theå noùi ñöôïc thì ngöôøi khaùc thay theá ñeå thoï vaø saùm hoái… caùc toäi ñeàu tieâu dieät, ñaéc Boà-taùt giôùi, ngoaïi tröø khoâng chí taâm.

Ñaõ thoï giôùi xong, ñôõ ngöôøi beänh quay ñaàu veà phöông Baéc maø naèm, maët höôùng phöông Taây, môû maét, nhaém maét, töôûng roõ ñeán ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp cuûa Phaät, cho ñeán möôøi phöông chö Phaät cuõng ñeàu nhö vaäy.

Laïi vì ngöôøi beänh thuyeát giaûng veà boán Ñeá, Nhaân quaû, möôøi hai Nhaân duyeân, voâ minh, laõo, töû; quaùn khoå, khoâng… Neáu hoï saép maïng chung, nhöõng ngöôøi nuoâi beänh khaùc chæ nieäm Phaät, moãi tieáng lieân tuïc khoâng ngöøng, nhöng nieäm danh hieäu Phaät tuøy theo sôû thích cuûa ngöôøi beänh, ñöøng nieäm danh hieäu Phaät khaùc, sôï ngöôøi beänh sinh taâm nghi hoaëc.

Ngöôøi beänh maïng soáng daàn daàn muoán heát, lieàn thaáy Phaät vaø Boà-taùt ñem höông hoa toát ñeïp ñeán ñoùn haønh giaû. Khi haønh giaû troâng thaáy, lieàn sinh taâm hoan hyû, thaân khoâng ñau khoå, taâm khoâng taùn loaïn, taâm sinh chaùnh kieán nhö nhaäp thieàn ñònh, töùc lieàn maïng chung, chaéc chaén khoâng bò ñoïa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, nöông nhôø giaùo phaùp daïy tröôùc, gioáng nhö khoaûng thôøi gian traùng só co duoãi caùnh tay, lieàn sinh veà coõi Phaät.

Hoaëc taïi gia Öu-baø-taéc, Öu-baø-di... sau khi maïng chung neân laáy y phuïc môùi, ñeïp

cuûa ngöôøi cheát vaø nhöõng vaät thöôøng duøng, coù theå phaân laøm ba phaàn, vì ngöôøi cheát aáy ñem cuùng döôøng Phaät, Phaùp, Taêng. Do ñaáy maø nghieäp chöôùng ngöôøi cheát chuyeån heát, ñöôïc phöôùc baùo lôïi ích, coâng ñöùc thuø thaéng. Khoâng neân maëc y phuïc toát ñeïp … cho töû thi ñeå mai taùng. Vì sao? Vì khoâng coù lôïi ích.

Ngöôøi xuaát gia Bí-soâ, Bí-soâ-ni vaø Sa-di… coù nhöõng y vaäy khoâng phaûi y vaät cuûa hoï, neân phaân xöû nhö Phaät daïy trong caùc boä Luaät. Nhöõng ñieàu khaùc gioáng nhö baïch y. Neáu ñöa ngöôøi cheát ñeán choã choân, neân ñeå döôùi gioù, khieán naèm nghieâng beân phaûi, maët höôùng veà aùnh saùng maët trôøi. ÔÛ treân ñaàu gioù neân ñaët toøa cao, boá trí caùc vaät ñeàu trang nghieâm. Thænh moät vò Bí-soâ bieát tuïng kinh, leân phaùp toøa vì ngöôøi cheát aáy ñoïc kinh Voâ thöôøng. Hieáu töû khoâng neân bi luïy, khoâng ñöôïc khoùc than vaø taát caû ngöôøi khaùc ñeàu phaûi chí taâm, vì ngöôøi cheát ñoát höông, raûi hoa cuùng döôøng toøa cao, kinh ñieån vi dieïâu vaø raûi treân Bí-soâ. Sau ñoù an toïa, chaép tay cung kính, nhaát taâm nghe kinh.

Bí-soâ töø töø ñoïc moät löôït, neáu ngöôøi nghe kinh ñeàu töï thaáy thaân mình voâ thöôøng, khoâng laâu bò tieâu dieät, chaùnh nieäm lìa theá gian, hoäi nhaäp Tam-ma-ñòa. Ñoïc kinh aáy xong, laïi raûi hoa, ñoát höông cuùng döôøng, laïi thænh Bí-soâ tuøy theo ñoù chuù nguyeän vaøo nöôùc khoâng coù truøng ñuû hai möôi moát bieán, raûy treân thaân ngöôøi cheát. Laïi nöõa, chuù nguyeän vaøo ñaát saïch, ñuû hai möôi moát bieán, raûi leân ngöôøi cheát, roài sau môùi tuøy yù hoaëc nhaäp thaùp, hoaëc thieâu ñoát, hoaëc ñeå trong röøng saâu thaúm, hay laø choân döôùi ñaát. Do söùc löïc cuûa nhaân duyeân coâng ñöùc naøy, khieán ngöôøi cheát aáy moät luùc tieâu dieät ñöôïc möôøi ñieàu aùc, boán troïng toäi, naêm toäi ñaïi nghòch, huûy baùng kinh Ñaïi thöøa, tröø dieät taát caû nghieäp chöôùng, baùo chöôùng… trong traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá kieáp, sinh veà Cöïc laïc, ñöôïc coâng ñöùc lôùn, phaùt khôûi trí tueä, ñoaïn tröø meâ hoaëc, ñöôïc saùu thaàn thoâng vaø ba minh trí, chöùng ñaéc Sô ñòa, ñi khaép möôøi phöông cuùng döôøng chö Phaät, nghe nhaän chaùnh phaùp, daàn daàn tu taäp voâ bieân phöôùc tueä, ñeàu chöùng ñaéc Voâ thöôïng Boà-ñeà, chuyeån chaùnh phaùp luaân, ñoä voâ soá chuùng sinh ñeán Nieát-baøn, thaønh töïu Chaùnh giaùc toái thöôïng.

