LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 170

VĂN THỆ NGUYỆN CỦA THIÊN SƯ NAM NHẠC TƯ ĐẠI

**SỐ 1933**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SOÁ 1933**

**VAÊN THEÄ NGUYEÄN**

**CUÛA THIEÀN SÖ NAM NHAÏC TÖ ÑAÏI**

Toâi nghe nhö vaày, trong kinh Boån Khôûi phaåm Thích-ca Maâu-ni Phaät Bi Moân Tam Quaùn Chuùng Sinh cheùp: Phaät nhaäp khai töø ngaøy muøng baûy thaùng baûy naêm Quyù Söûu, ñeán ngaøy muøng taùm thaùng tö naêm Giaùp Daàn thì haï sinh, ñeán ngaøy muøng taùm thaùng hai naêm Nhaâm Thaân thì ngaøi möôøi chín tuoåi xuaát gia, ngaøy muøng taùm thaùng chaäp thaønh ñaïo, ngaøy möôøi laêm thaùng hai phöông tieän nhaäp Nieát-baøn.

Chaùnh phaùp trong khoaûng thôøi gian töø naêm Giaùp Tuaát ñeán naêm Giaùp Tî chæ truï troïn veïn 500 naêm. Töôïng phaùp trong khoaûng thôøi gian töù naêm Giaùp Ngoï ñeán naêm Quyù Daäu chæ truï troïn veïn moät ngaøn naêm. Maït phaùp trong khoaûng thôøi gian töø naêm Giaùp Tuaát ñeán naêm Quyù Söûu chæ truï troïn veïn moät muoân naêm. Vaøo thôøi Maït phaùp traûi qua 9800 naêm sau, Boà-taùt Nguyeät Quang ñeán möôøi chaân Ñan noùi phaùp Ñoä caùc chuùng sinh, maõi 52 naêm sau nhaäp vaøo Nieát-baøn, ñeán kinh Thuû-laêng-nghieâm Baøn chu Tam-muoäi dieät ñaàu tieân khoâng coøn, roài caùc kinh khaùc thöù lôùp dieät, kinh Voâ Löôïng Thoï veà sau truï ñöôïc moät traêm naêm, Ñoä caùc chuùng sinh sau ñoù dieät ñeán ñôøi cöïc aùc. Nay ta theà nguyeän thoï trì khieán cho khoâng bò dieät, giaùo hoùa chuùng sinh cho ñeán luùc Phaät Di-laëc ra ñôøi. Ñöùc Phaät sau khi nhaäp Nieát-baøn töø naêm Quyù Daäu, ñeán ñaàu kieáp ôû vò lai Hieàn, khi Di-laëc thaønh Phaät naêm traêm möôøi saùu öùc muoân naêm, ta ôû ñôøi maït phaùp môùi baét ñaàu laäp theä nguyeän roäng lôùn, tu taäp khoå haïnh. Nhö theá traûi qua naêm traêm möôøi saùu öùc muoân naêm, nguyeän aáy chaéc chaén ñaày ñuû coâng ñöùc Phaät ñaïo gaëp Phaät Di-laëc. Nhö trong nguyeän noùi lyù do nhaäp ñaïo ñeàu vì haïnh nguyeän, sôùm tu thieàn nghieäp ít huaán taäp roäng kinh, trong khoaûng

ñoù coù nhieàu chöôùng duyeân aùch naïn. Löôïc ñi boån nguyeän vöøa phaùt theä nguyeän vaø soaïn hai boä kinh ñieån baèng chöõ vaøng.

Cuùi ñaàu ñaûnh leã chö Phaät möôøi phöông Cuùi ñaàu ñaûnh leã möôøi hai boä kinh.

Cuùi ñaàu ñaûnh leã caùc ñaïi Boà-taùt, boán möôøi hai baäc caùc Hieàn Thaùnh Taêng.

Cuùi ñaàu ñaûnh leã taát caû Duyeân giaùc, Thanh vaên, chuùng Höõu hoïc, Voâ hoïc.

Laïi nöõa, cuùi ñaàu ñaûnh leã Trôøi Phaïm Vöông, Ñeá Thích, Boán vò Thieân Vöông, taùm boä trôøi roàng, Minh Khoâng Thieän Thaàn, Hoä Phaùp ñaïi Töôùng. Tueä Tö töï nghó, voán coù thaàn thöùc naøy töø voâ thæ ñeán nay, khoâng gieo troàng goác laønh voâ laäu, cho neân thöôøng bò aùi kieán loâi keùo, voâ minh che laép laøm cho luoáng doái, sinh töû khoå naõo moãi ngaøy theâm nhieàu, troâi laên chöa töøng ngöøng nghæ, qua laïi trong naêm ñöôøng, khieán saùu thöùc luaân hoài trong saùu ñöôøng, cho ñeán khoâng gaëp Phaät Thích-ca ra ñôøi, sau laïi chöa heà troâng mong gaëp Di-laëc ba hoåi, soáng töù ñaàu ñeán cuoái trong caùc naïn, laïi nöông nhôø chuùt oai löïc goác laønh xöa. Ñöùc Thích-ca veà sau ñöôïc thaân töôùng toát, nöông nhôø thaùnh giaùo caùc Phaät quaù khöù ñaõ giaûng noùi. Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni truï theá noùi phaùp hôn taùm möôi naêm, daãndaét laøm lôïi laïc chuùng sinh, hoùa duyeân xong beøn dieät ñoä. Sau khi ngaøi dieät ñoä, chaùnh phaùp truï theá khoaûng 500 naêm, chaùnh phaùp dieät roài töôïng phaùp truï theá khoaûng 1000 naêm, töôïng phaùp dieät roài maït phaùp truï theá khoaûng moät vaïn naêm, Tueä Tö ta chính laø naêm 812 ñôøi maït phaùp.

Toâi sinh vaøo ngaøy 11 thaùng 11 naêm AÁt Muøi, nieân hieäu Thaùi Tueá, ôû huyeän Voõ Taân, quaän Nhöõ Döông, chaâu Nam Döï, ñeán naêm möôøi laêm tuoåi xuaát gia tu hoïc, tuïng kinh Phaùp Hoa vaø caùc kinh Ñaïi thöøa, tinh taán tu khoå haïnh. Ñeán naêm hai möôi tuoåi thaáy chuùng sinh sinh giaø beänh cheát voâ thöôøng, lieàn töï nghó raèng: Thaân naøy voâ thöôøng, khoå, khoâng, khoâng coù ngaõ, thöôøng khoâng ñöôïc töï taïi, sinh dieät baïi hoaïi, caùc khoå khoâng ngöøng, thaät ñaùng kinh sôï. Phaùp luaät theá gian coù laïi khoù tin, ngöôøi chaáp aùi kia thì bò phieàn naõo löûa döõ thieâu ñoát, coøn ngöôøi naøo xaû boø thì ñeán ñöôïc Nieát- baøn, voâ vi vui möøng, taát caû chuùng sinh do meâ muoäi ñaùnh maát chaùnh ñaïo, taâm maõi bò lu môø. Ta vì chuùng sinh vaø vì thaân ta maø caàu giaûi thoaùt, neân phaùt taâm boà-ñeà maø laäp theä nguyeän roäng lôùn, mong caàu ñaït ñöôïc taát caû thaàn thoâng cuûa Nhö Lai, neáu khoâng töï mình chöùng thì laøm sao ñoä ñöôïc ngöôøi. Tröôùc hoïc roài chöùng sau ñoù thöïc haønh, töï caàu ñaïo quaû laø ñoä voâ löôïng chuùng sinh möôøi phöông, vì ñoaïn caùc phieàn naõo cuûa taát caû chuùng sinh möôøi phöông, neân khieán voâ löôïng chuùng sinh möôøi phöông thoâng

ñaït taát caû caùc phaùp moân. Vì muoán thaønh töïu ñaïo boà-ñeà cuûa voâ löôïng taát caû chuùng sinh möôøi phöông, neân caàu ñaïo voâ thöôïng, thöïc haønh Thuû- laêng-nghieâm traûi qua khaép caùc nöôùc, hoïc caùc ñaïi Thieàn sö vaø Ñaïi thöøa, ngaøi thöôøng ôû nôi nuùi röøng hoang vaéng ngoài thieàn, kinh haønh. Naêm ngaøi ba möôi boán tuoåi, luaän baøn nghóa Ñaïi thöùa ôû chaâu Duyeän, Haø Nam, bò caùc Tyø-kheo xaáu laáy thuoác ñoäc cho Tueä Tö aên, toaøn thaân baïi hoaïi, luïc phuû nguõ taïng nhö thieâu ñoát, giöõa luùc saép cheát maø ngaøi khoâng cheát ñöôïc. YÙ ban ñaàu muoán qua soâng tham vaán khaép caùc Thieàn sö, nhöng giöõa ñöôøng gaëp naïn thuoác ñoäc naøy, laïi bieát coù ngöôùi muoán haïi, ngaøi lieàn giaû trang moät ngöôøi khaùc trôû veà Tín chaâu khoâng qua soâng nöõa, nhaát taâm chuyeân nieäm vaøo trong röøng saâu. Giöõa luùc muoán boû ñi thì khi aáy Thöù Söû Tín chaâu, cuøng caùc caän veä muoán döøng bôùt caùi khoå, laäp ra Thieàn trai, noùi nghóa Ñaïi thöøa, traûi qua ba möôi naêm chua töøng ngöøng nghó. Veà sau, Höùa Xöông Löông Chaâu laïi ñeán thænh ngaøi, Thöù Söû Tín chaâu laïi cuõng muoán môû cöûa ñöa tieãn ngaøi ñi. Khi saép veà ñeán quaän Nghieäp, Tueä Tö yù nhaát quyeát khoâng muoán veà phöông Baéc, trong loøng muoán ñi veà phöông Nam, ngaøi lieàn lìa chuùng maø ñi, höôùng veà Hoaøi Nam roài, döøng nghæ trong nuùi. Töø naêm hai möôi ñeán naêm ngaøi ba möôi taùm tuoåi, luoân ôû Haø Nam hoïc taäp Ñaïi thöøa, gaàn guõi cuùng döôøng caùc Ñaïi Thieàn sö, du haønh caùc chaâu, löu truù nhieàu choå. Luùc baáy giôø, nhaø vua ban saéc keâu goïi taát caû caùc Thieàn sö trong nöôùc vaøo cung cuùng döôøng. Tueä Töï nghó töï löôïng mình ngu muoäi khoâng ñöùc ñoä, khoâng chòu vaâng saéc phöông tieän laùnh ñi, qua Hoaøi Nam vaøo trong nuùi. Ñeán naêm ngaøi ba möôi chín tuoåi laø naêm 120 thôøi maït phaùp. Thöù Söû Vónh Chaâu Hoaøi Nam vaø Löu Hoaøi Baûo cuøng daïo trong nuùi Vónh Chaâu môøi ngaøi ra giaûng veà nghóa Ñaïi thöøa. Khi aáy, laáy nghóa ra maø ñoái ñaùp vôùi nhau, neân coù moät soá Phaùp sö raát töùc giaän. Trong soá ñoù coù naêm luaän sö aùc laáy Sinh Kim Döôïc ñeå vaøo thöùc aên cho Tueä Tö aên. Neân chæ coù moät ngaøy ñaõ coù ñeán ba ngöôøi aên Sinh Kim Döôïc cheát, rieäng Tueä Tö baáy giôø thaân theå raát khoán ñoán, vaø caàm cöï ñöôïc ñeán ngaøy thöù baûy thì hôi thôû cuõng caïn daàn, beân bôø saép cheát ngaøi nhaát taâm chaép tay höôùng veà chö Phaät möôøi phöông saùm hoái, nieäm Baùt- nhaõ-Ba-la-maät-ña vaø noùi raèng: Neáu khoâng ñöôïc Tha taâm trì thì khoâng noùi phaùp. Cöù nieän nhö vaäy, luùc baáy giôø thuoác ñoäc Sinh Kim, lieàn ñöôïc tieâu tröø, bình phuïc laïi nhö cuõ, töø ñoù veà sau bò raát nhieàu laàn nhö vaäy. Ñeán naêm ngaøi boán möôi tuoåi töùc laø naêm 121 thôøi maït phaùp, ngaøi ñeán truï chuøa Khai Nhaïc ôû Quang Chaâu, baø con cuûa 500 ngoâi nhaø vaø Thöù söû Quang Chaâu, thænh ngaøi giaûng moät baøi kinh Ñaïi thöøa Baùt-nhaõ-ba-la-maät-Ña. Ñeán naêm ngaøi boán möôi moát tuoåi töùc naêm 122 ñôøi maït phaùp, ngaøi truï trong nuùi Ñaïi Toâ

ôû Quang Chaâu, giaûng moät baøi veà nghóa Ñaïi thöøa. Ñeán naêm ngaøi boán möôi hai tuoåi töùc laø naêm 123 ñôøi maït phaùp, ngaøi ñeán truï chuøa Quaùn AÁp ôû phía taây Thaønh Quang Chaâu, laïi giaûng moät baøi veà nghóa Ñaïi thöøa. Khi aáy coù nhieàu luaän sö xaáu aùc, sinh taâm ghen gheùt tranh nhau ñeán quaáy nhieãu, hoï ñeàu muoán gieát haïi ngaøi vaø huûy hoaïi nghóa Baùt- nhaõ- Ba- la- Maät. Luùc ñoù, ta khôûi taâm ñaïi Bi nghó veà caùc luaän sö xaáu aùc lieàn phaùt theä nguyeän maø noùi nhö vaày: Theä nguyeän taïo kinh Ma- ha- Baùt- nhaõ vaø caùc kinh Ñaïi thöøa baèng chöû vaøng, chaát ñaày trong hoøm baùu löu ly, hieän voâ löôïng thaân ôû caùc coõi nöôùc möôøi phöông giaûng noùi kinh naøy, khieán cho caùc luaän sö xaáu aùc, ñeàu coù ñöôïc loøng tin, truï khoâng lui suït.

Ñeán naêm Tueä Tö boán möôi ba tuoåi töùc laø naêm 124 ñôøi maït phaùp, ngaøi ôû Chaâu Nam Ñinh, Thöù söû chaâu naøy thænh giaûng moät baøi veà nghóa Ñaïi thöøa. Luùc baáy giôø, coù raát nhieàu chuùng luaän sö xaáu aùc, khôûi taâm aùc ñoäc, tranh nhau ñeán laøm ñaïi naõo loaïn. Laïi coøn baøy bieän caùc thöù phöông tieän aùc ñoäc, ngaên caûn caùc ñaøn vieät khoâng cho cuùng döôøng thöùc aên. Traûi qua naêm möôi ngaøy ngaøi chæ sai ñeä töû ñi hoùa duyeân ñeå nuoâi thaân. Khi aáy, ngaøi phaùt nguyeän raèng: Ta laøm nhöõng vieäc naøy laø vì taát caû chuùng sinh, nguyeän boä Ñaïi thöøa Baùt- nhaõ- ba- laø- Maät, duøng baûy baùu löu ly thanh tònh ñöïng kinh, laøm caùc toøa baùu cao vaø baûy baùu côø phöôùn, long baùu, maøn che keát noái nhau giaêng, höông hoa anh laïc moãi thöù ñeàu ñaày ñuû, cuùng döôøng Baùt- nhaõ-Ba-la-Maät. Sau ñoù, ta hieän khaép voâ löôïng saéc thaân trong möôøi phöông saùu ñöôøng, khoâng keå kieáp soá cho ñeán khi thaønh boà ñeà. Seõ vì taát caû chuùng sinh trong möôi phöông, giaûng noùi kinh Baùt- nhaõ-Ba-la-Maät. Cho neân, trong khoaûng thôøi gian ñoù neáu laøm Phaùp sö thì nhö maây khoâng cuøng taän, neáu laøm ñeä töû caàu phaùp thì nhö Taùt- ñaø-ba- luaân, sau khi phaùt nguyeän caùc Tyø kheo aùc ñeàu lui ra. Ngaøi phaùt nguyeän naøy xong thì laïi giaùo hoùa vaø noùi nhö vaày: kinh Ma- ha-baùt- nhaõ-ba-la- maät baèng chöõ vaøng laø do ta laøm.

Ñeán naêm Tueä Töï boán möôi boán tuoåi töùc laø naêm 125 ñôøi maït phaùp, cuõng laø naêm Maäu Daàn nieân hieäu Thaùi Teá, ngaøi veà truï nuùi Ñaïi Toâ ôû Quang Chaâu vaø noùi vôùi khaép nôi, ta muoán soaïn kinh Ma- ha- Baùt-nhaõ- ba-la-maät baèng chöõ vaøng, naøy caàn töïa ñeà kinh ai coù theå soaïn ñöôïc. Baáy giôù, coù moät Tyø kheo teân laø Taêng Hôïp boãng nhieân ñeán, noùi raèng: Toâi coù theå taïo ñeà teân kinh Baùt-nhaõ chöõ vaøng. Sau coù ñöôïc töïa ñeà kinh, ngaøi lieàn giaùo hoùa khaép caùc chaâu, Thöù Söû vaø daân chuùng taêng tuïc ôû Quang Chaâu, mang tieàn cuûa mính coù ñöôïc mua vaøng taïo kinh duøng.

Töø ngaøy 15 thaùng 1 ngaøi giaùo hoùa ñeán ngaøy 11 thaùng 11, truï chuøa Teà Quang ôû huyeän Quang Thaønh, Thaønh ñoâ ôû phía Nam Quang chaâu.

Môùi ñöôïc töï thaân baùo ñaùp thaønh töïu taâm nguyeän tröôùc. Phuïng taïo ñeà muïc kinh Ma-ha-Baùt-nhaõ-Ba-la-maät chöõ vaøng, vaø taïo hoøm baùu löu ly ñeå ñöïng. Luùc baáy giôø phaùt theä nguyeän roäng lôùn: Nguyeän kinh Ma-ha- Baùt-nhaõ-ba-la-maät chöõ vaøng vaø hoøm baûy baùu naøy, nhôø ñaïi nguyeän, neân taát caû caùc ma, caùc tai naïn duyeân aùc khoâng theå huûy hoaïi. Nguyeän vaøo ñôøi vò lai Phaät Di-laëc Theá Toân xuaát hieän ôû ñôøi, phoå bieán cho taát caû voâ löôïng chuùng sinh. Khi aáy, noùi kinh Baùt-nhaõ-ba-la-maät naøy:

*Nay ta theä nguyeän Oai löïc chöõ vaøng Neân khieán Di-laëc*

*Trang nghieâm theá giôùi Saùu thöù rung chuyeån Ñaïi chuùng sinh nghi Cuùi ñaàu hoûi Phaät*

*Coù nhaân duyeân gì Maët ñaát rung chuyeån? Cuùi mong Theá Toân Môû baøy noùi cho.*

*Baáy giôø, Di-laëc Baûo caùc ñeä töû Caùc oâng phaûi neân Nhaát taâm chaép tay Laéng nghe cho kyõ Quaù khöù coù Phaät Hieäu laø Thích-ca Xuaát hieän ôû ñôøi Noùi kinh Baùt-nhaõ Ba-la-maät naøy*

*Roäng ñoä chuùng sinh Phaät, Theá Toân kia Sau khi dieät ñoä*

*Chaùnh phaùp, töôïng phaùp Ñieàu ñaõ qua ñi,*

*Phaùp coøn ôû ñôøi, Chæ laø maït phaùp Baáy giôø ñôøi aùc Naêm tröôïc laãy löøng*

*Maïng ngöôøi ngaén nguûi*

*Khoâng troïn traêm naêm. Gaây möôøi nghieäp aùc Gieát haïi laãn nhau.*

*Khi aáy, Baùt- nhaõ Ba-la maät kinh, Höng thaïnh ôû ñôøi. Laïi coù Tyø-kheo Teân laø Tueä Tö Taïo kinh Ma- ha Ba-la maät naøy*

*Chöõ baèng vaøng roøng Hoøm baùu löu-ly Ñöïng kinh ñieån naøy Phaùt theä nguyeän roâng Ta seõ ñoä thoaùt*

*Voâ löôïng chuùng sinh, Kieáp Hieàn vò lai*

*Di-laëc ra ñôøi, Noùi kinh Ma-ha Baùt-nhaõ-ba-la. Kinh Ba-la-maät*

*Ta duøng theä nguyeän, Kinh vaøng hoøm baùu. Nhôø oai thaàn löïc Neân khieán Di-laëc Thôùi giôùi baûy baùu*

*Rungchuyeån saùu caùch Ñaïi chuùng sinh nghi Cuùi ñaàu hoûi Phaät Nguyeän xin noùi cho Vì sao ñaát rung?*

*Baáy giôø, Theá Toân Baûo caùc ñaïi chuùng Caùc oâng neân bieát Do Tyø-kheo kia*

*Nguyeän löïc nhaân duyeân Kinh vaøng hoâm baùu Nay muoán hieån baøy.*

*Ñaïi chuùng baïch Phaät Cuùi xin Theá Toân Duøng söùc thaàn thoâng Cho con ñöôïc thaáy Kinh vaøng hoâm baùu. Phaät baûo caùc oâng Phaûi neân nhaát taâm Leã Phaät quaù khöù Thích-ca Maâu-ni, Cuõng neân nhaát taâm Chuyeän nieäm Baùt-nhaõ Kinh Ba-La-maät*

*Phaät noùi vaäy roài Khaép maët ñaát laïi Rung chuyeån saùu caùch Phaùt ra röïc rôõ*

*Chieáu khaép möôøi phöông Voâ löôïng theá giôùi*

*Höông thôm maàu nhieäm Hôn caû chieân ñaøn*

*Traêm ngaøn muoân laàn Chuùng sinh ngöûi höông Phaùt taâm Boà-ñeà*

*Hoøm baùu löu ly*

*Hieän tröôùc ñaïi chuùng Chæ baèng maét thaáy Khoâng theå khai môû Baáy giôø, ñaïi chuùng Hôùn hôû vui möøng Ñeàu baïch Phaät raèng: Nguyeän xin Theá Toân Laøm sao thaáy ñöôïc Vaên kinh Baùt-nhaõ.*

Phaät Di-laëc noùi:

*Ngöôøi taïo kinh kia Coù theä nguyeän lôùn Caùc oâng phaûi neân Nhaát taâm nieäm ngaøi*

*Xöng danh hieäu Ngaøi Thì seõ thaáy ñöôïc.*

*Khi noùi lôøi aáy Taát caû ñaïi chuùng*

*Xöng danh hieäu ta, Nam moâ Tueä Tö.*

*Khi aáy, boán phöông Töø ñaït voït leân Khaép caû hö khoâng*

*Thaân maàu vaøng roøng Ba möôi hai töôùng Voâ löôïng aùnh saùng Ñeàu töø xa xöa.*

*Ngöôøi taïo kinh naøy Duøng thaàn löïc Phaät Hoøm baùu töï môû Phaùt aâm thanh lôùn*

*Rung chuyeån möôøi phöông Taát caû theá giôùi.*

*Khi aáy, kinh vaøng Phaùt saùng röïc rôõ Voâ löôïng saéc maàu. Nhö ñaùm maây lôùn*

*Lan khaép möôøi phöông Taát caû theá giôùi.*

*Moãi moãi aâm thanh Caùo khaép chuùng sinh, Laïi coù höông thôm Taâm chuùng öa thích. Khi aáy, chuùng sinh Nhôø thaàn löïc ta*

*Thaáy ñöôïc ñaát rung Laïi thaáy aùnh saùng Nghe tieáng höông baûo Ñöôïc chöa töøng coù.*

*Thaân taâm vui thích. Thöù nhö Tyø-kheo Nhaäp ñeä Tam thieàn*

*Ngay trong khi ñoù Ñeàu ñöôïc ñaày ñuû Ba thöøa thaùnh ñaïo, Cho ñeán ñaày ñuû*

*Trí nhaát thieát chuûng Nguyeän naøy khoâng troøn Khoâng thaønh Dieäu Giaùc. Laïi nguyeän möôøi phöông Chö Phaät, Theá Toân*

*Noùi hoäi Baùt-nhaõ Ba-la-maät naøy Taát caû ñeàu nhö Ñaïi hoäi Di-laëc.*

*Neáu khieán möôøi phöông Voâ löông chö Phaät Cuøng luùc noùi phaùp, Cuõng nguyeän kinh naøy Moät luùc ñeàu ñöôïc.*

*Hieän khaép tröôùc maët Moãi moät töôùng toát Ñaïi hoäi chö Phaät Ñaúng ñoä chuùng sinh Moãi Ñöùc Theá Toân Ñeàu xöng Thích-ca Vaø teân cuûa ta.*

*Cuõng nhö Di-laëc Ñaïi hoäi voâ löôïng Neáu khoâng nhö vaäy*

*Khoâng thaønh Dieäu Giaùc. Laïi nguyeän vò lai,*

*Coõi nöôùc möôøi phöông Hoøm vaø kinh quyeån Voâ löôïng teân goïi*

*Tuøy theo coõi nöôùc Löôïng ngöôøi lôùn nhoû: Ñoái thaân ngöôøi lôùn Hoøm vaø kinh quyeån Vaên töï cuõng lôùn,*

*Ñoái thaân ngöôøi nhoû Hoøm vaø kinh quyeån Vaên töï cuõng nhoû.*

*Tuøy coõi nöôùc aáy Caùc baùu tinh anh. Ngöôøi naøo quyù noù Vôùi söùc Nieát-baøn Hoøm vaø kinh quyeån Vaên töï bieán thaønh Chaâu baùu quyù giaù*

*Maõi khoâng thöôøng laøm Löu ly chöõ vaøng.*

*Giaáy cuûa saùch kinh Laøm toaøn Kim cöông Khoâng theå hö hoaïi. Ñeán ñôøi vò lai*

*Voâ löôïng kieáp soá Khoâng theå nghó baøn, Theá giôùi möôøi phöông Coù Phaät ra ñôøi*

*Noùi kinh Baùt-nhaõ. Ba-la-maät naøy, Cuõng gioáng nhö vaäy Neáu khoâng nhö theá*

*Khoâng thaønh Dieäu Giaùc. Nguyeän ôû vò lai*

*Coõi nöôùc möôøi phöông Chö Phaät caùc coõi*

*Ñeàu xöng danh hieäu Thích-ca Nhö Lai Kinh vaøng hoøm baùu Vaø teân cuûa con.*

*Cho neân aâm thanh Khaép ñeán möôøi phöông Taát caû theá giôùi*

*Chuùng sinh ñeàu nghe Ñeàu ñöôïc vaøo ñaïo.*

*Neáu coù chuùng sinh*

*Khoâng theå vaøo ñaïo Baèng moïi phöông tieän Thaàn tuùc bieán hoùa Maø ñieàu phuïc ñöôïc Thì seõ ñaéc ñaïo,*

*Neáu khoâng nhö vaäy Khoâng thaønh Dieäu Giaùc Laïi nöõa phaùt nguyeän Nay con vaøo nuùi*

*Saùm hoái taát caû Chöôùng ñaïo toäi naëng Ngoài thieàn kinh haønh Neáu ñöôïc thaønh töïu Naêm thoâng thaàn tieân Vaø saùu thaàn thoâng Thaàm tuïng Nhö Lai. Möôøi hai boä kinh*

*Vaø tuïng ba taïng Taát caû saùch ngoaøi*

*Tuïng nghóa Phaät phaùp Phaân thaân voâ löôïng Bay trong hö khoâng Vöôït saéc roát raùo*

*Ñeán Phi phi töôûng Nghe caùc vò trôøi Noùi cho phaùp moân Ta cuõng ôû ñoù*

*Noùi cho caùc trôøi Choå trì kinh Phaät. Trôû veà Dieâm-phuø Vì ngöôøi noùi roäng, Laïi vaøo ba ñöôøng Ñeán meù Kim cöông Noùi caùch trì phaùp. Bieán khaép ba ngaøn Theá giôùi ñaïi thieân*

*Coõi nöôùc möôøi phöông. Cuõng gioáng nhö vaäy*

*Cuùng döôøng chö Phaät Hoùa ñoä chuùng sinh Bieán hoùa töï taïi*

*Moät luùc ñeàu haønh Neáu khoâng nhö vaäy*

*Khoâng thaønh Dieäu giaùc.*

*Chieân ñaøn thöôïng dieäu laøm toøa cao Caùc tia saéc maàu ñeå trang nghieâm, Baûy baùu quyù giaù ñeå giaêng che*

*Caùc baùu trang nghieâm phaùt aùnh saùng Vaøng phuø-ñeà ñaøn laøm chöõ kinh*

*Löu ly thuûy tinh laøm hoøm kinh.*

*Kính chö Phaät phaùp xong cuùng döôøng Roài sau noùi phaùp ñoä chuùng sinh*

*Khoâng tröôùc, khoâng sau, khoâng khoaûng giöõa Moät nieäm trong taâm moät luùc haønh.*

*Nay ta vaøo nuùi hoïc laø theá*

*Chaúng vì huyeãn hoaëc doái chuùng sinh. Thaønh taâm saùm hoái*

*Töø voâ thæ kieáp*

*Ñeán thaân ngaøy nay, Gaây nhieàu toäi loãi Nhaân duyeân naõo ngöôøi Thaáy ngöôøi laøm laønh Gaây söï trôû ngaïi.*

*Hoaïi vieäc laønh ngöôøi Khoâng töï hay bieát Töï trì chuûng taùnh*

*Nhieàu naêm buoâng lung Caäy theá laán ngöôøi Khoâng nghó ñaïo lyù*

*Tin chaáp taø ñaûo Thôø thaày ngoaïi ñaïo. Ñoái vôùi Tam baûo Gaây nhieàu khoù deã Toäi chöùa laâu ngaøy*

*Nghieäp baùo thaân naøy. Cho neân cuùi ñaàu*

*Thaønh taâm saùm hoái Chö Phaät möôøi phöông Taát caû hieàn thaùnh Phaïm, Thích, töù vöông, Taùm boä trôøi roàng*

*Hoä phaùp thieän thaàn, Minh khoâng u hieån, Xin chöùng minh cho:*

*Tröø toäi chöôùng ñaïo Thaân taâm thanh tònh Töø nay veà sau*

*Vieäc laøm toát laønh Khoâng coù chöôùng ngaïi. Nguyeän ôû nuùi saâu*

*Suy nghó Phaät ñaïo. Nguyeän ñöôïc saâu xa Caùc thieàn giaûi thoaùt, Ñöôïc söùc thaàn thoâng Baùo aân chö Phaät, Theä vôùi thaân naøy Ñöôïc trí baát thoaùi, Neáu khoâng nhö vaäy*

*Theä khoâng thaønh Phaät.*

Laïi nguyeän taát caû möôøi phöông coõi nöôùc, neáu coù boán chuùng Tyø kheo vaø caùc baäc trí khaùc, thoï trì, ñoïc tuïng kinh Ma-ha-Baùt-nhaõ-ba-la- maät. Nhö ôû nôi nuùi röøng ñoàng vaéng yeân tónh, thaønh aáp xoùm laøng, vì caùc ñaïi chuùng môû baøy giaûng noùi, laïi coù caùc chuùng ma tranh nhau ñeán naõo loaïn, phaù hoaïi kinh Baùt-nhaõ-ba-la-maät, ngöôøi aáy nhaát taâm chaép tay xöng danh hieäu con, thì ñöôïc voâ löôïng thaàn thoâng. Baáy giôø con cuõng hoùa laøm ngöôøi trong chuùng aáy, hieän laøm quyeán thuoäc, xöng laø ñeä töû cuûa vò aáy, haøng phuïc caùc chuùng ma, phaù caùc ngoaïi ñaïo, khieán cho baäc trí kia ñöôïc noåi tieáng. Khi aáy, con laïi hoùa thaønh boán chuùng, nuùi röøng xoùm laøng nôùi nôi ñeàu hieän laøm hoä veä, hoaëc laøm Ñaïi Löïc Quyû Thaàn Vöông, hoaëc laøm Sa-moân, hoaëc laøm Cö só, hoaëc laøm vua chuùa, Ñaïi thaàn, Teå töôùng, saéc ban trong nöôùc trò phaït taát caû ngöôøi aùc phaù giôùi. Neáu coù ngöôøi ngang böôùng taâm khoâng söûa ñoåi, hoaëc khieán hoï hieän vaøo ñòa nguïc A-tyø, chòu moïi thöù böùc baùch ñeå söûa ñoåi taâm, trôû veà quy phuïc roài noùi phaùp cho hoï nghe, ñeán khi hoï cuùi ñaàu caàu xin laøm ñeä töû thì môùi buoâng tha, khieán caùc

vieäc aùc bieán thaønh toát ñeïp, neáu khoâng nhö vaäy, thì khoâng thaønh Dieäu giaùc. Con töø luùc phaùt taâm coù bao nhieâu phöôùc nghieäp ñeàu ban boá heát cho chuùng sinh, ñeán ñôøi vò lai khi Phaät Di-laëc ra ñôøi, ñaày ñuû möôøi ñòa nhaäp Voâ Caáu vò. ÔÛ trong soá ngöôøi thoï kyù, con laø ngöôøi thöù nhaát, ôû ñôøi vò lai traûi qua bao kieáp soá khi thaønh Phaät ñaïo, khoâng theå nghó baøn, Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi laøm moät coõi Phaät, vöôït hôn möôøi phöông theá giôùi thanh tònh. Ngoaøi caùc coõi naøy ra coøn coù moät coõi ueá, nhôø nguyeän löïc cuûa con khieán caùc chuùng sinh tuy truï ôû moät choã thaáy moãi moãi khaùc nhau, ñieàu phuïc keû aùc phaùt taâm Boà-ñeà. Laïi phaùt taâm roài thaáy caùc ueá aùc taát caû ñeàu thanh tònh, baûy baùu hoa quaû khaùc. Ñaõ truï coõi nöôùc thuoäc trôøi, ngöôøi thì cuøng moät maàu vaøng, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, ñaày ñuû saùu moùn thaàn thoâng gioáng nhö Phaät, tröø nhöõng vò Phaät trí tueä thì khoâng theå bieát ñöôïc, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu Giaùc.

Neáu con ñöôïc thaønh Phaät, taát caû chuùng sinh möôøi phöông phaùt nguyeän sinh veà nöôùc con, taát caû ñaày ñuû ñaïo Phoå Hieàn, tuøy theo boån nguyeän cuûa moïi ngöôøi ngaén daøi ñeàu töï taïi, saéc thaân töôùng toát, trí tueä thaàn thoâng, giaùo hoùa chuùng sinh v.v... khoâng coù söï khaùc nhau, aên uoáng y phuïc nghó ñeán lieàn hoùa hieän khoâng caàn taïo taùc, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu Giaùc.

Neáu con ñöôïc thaønh Phaät, chuùng sinh möôøi phöông nghe teân con, trì giôùi tinh taán, tu haønh saùu Ñoä, thoï trì nguyeän con, xöng danh hieäu con, nguyeän thaáy thaân con, tu haønh trong baûy ngaøy, cho ñeán hai möôi moát ngaøy, lieàn ñöôïc thaáy con vaø taát caû caùc nguyeän laønh ñaày ñuû, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu Giaùc.

Neáu con ñöôïc thaønh Phaät, caùc theá giôùi möôøi phöông neáu coù chuùng sinh, ñaày ñuû naêm toäi nghòch ñaùng ñoïa ñòa nguïc, khi saép qua ñôøi gaëp ñöôïc thieän tri thöùc daïy xöng danh hieäu con, ngöôøi maéc toäi aáy nghe roài, chaép tay xöng töøng caâu töøng caâu khoâng döùt, traûi qua khoaûnh khaéc möôøi nieäm, khi saép qua ñôøi, lieàn ñöôïc thaáy con, vaø con noùi cho hoï nghe phaùp Ñaïi thöøa, ngöôøi aáy nghe phaùp roài ñaéc phaùp nhaãn Voâ sinh, khoâng bao giôø lui suït, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu con ñöôïc thaønh Phaät, theá giôùi thanh tònh khoâng coù ba ñöôøng aùc cuõng khoâng coù ngöôøi nöõ, taát caû chuùng sinh ñeàu hoùa sinh, ba möôi hai töôùng bay ñi töï taïi, aùnh sang chieáu khaép khoâng coù maët trôøi, maët traêng, baûy baùu coõi nöôùc khoâng coù ueá aùc, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu coù chuùng sinh ôû ñòa nguïc lôùn, nghe danh hieäu con lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu coù chuùng sinh ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû, traêm ngaøn muoân kieáp cho ñeán khoâng nghe noùi côm nöôùc, luoân bò ñoùi khaùt, löûa höøng höïc ñoát, chòu khoå naõo, döõ doäi, nghe danh hieäu con lieàn ñöôïc no ñuû, ñaéc löïc chaùnh nieäm, boû thaân ngaï quyû sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi, phaùt taâm Boà-ñeà ñeán choã khoâng lui suït, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu coù chuùng sinh vì nghieäp aùc, neân ñoïa vaøo loaøi suùc sinh, chòu caùc thöù khoå, nghe ñeán teân con thì caùc khoå khoâng coøn, lieàn ñöôïc thaân xinh ñeïp trôøi ngöôøi, laïi nghe chaùnh phaùp, ñaày ñuû thaùnh ñaïo, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu coù chuùng sinh lao nguïc giam caàm roi voït ñaùnh ñaïp ñau ñôùn, xöng danh hieäu con, phaùt taâm Boà ñeà, maø ñöôïc giaûi thoaùt, caùc thöông cuõng heát, do ñoù phaùt taâm truï khoâng lui suït, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu coù chuùng sinh bò troùi buoäc, gaëp tai hoïa, neáu coù toäi hoaëc khoâng coù toäi, khi saép haønh hình maø xöng goïi teân con, thì nhöõng thöù dao gaäy xieàng xích goâng cuøm khoùa kia, ñeàu gaõy vuïn lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, roài phaùt taâm Boà-ñeà truï khoâng lui suït, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Taát caû voâ löôïng chuùng sinh, ôû möôøi phöông traêm ngaøn beänh khoå cho ñeán nghieäp chöôùng caùc caên khoâng ñuû, xöng danh hieäu con chaáp trì khoâng queân, chaùnh nieäm suy nghó, beänh khoå lieàn heát, caùc caên ñaày ñuû ñeàu ñöôïc binh phuïc, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu coù Tyø-kheo ôû trong nuùi röøng, ñoïc tuïng kinh Baùt-nhaõ vaø caùc kinh Ñaïi thöøa, tu hoïc thieàn ñònh vaø naêng löïc thaàn thoâng, vì toäi chöôùng xöa neân tu khoâng ñöôïc, trong moãi ngaøy ñeâm neân ba thôøi xöng danh hieäu Phaät möôøi phöông vaø danh hieäu con, thì taâm ngöôøi aáy nguyeän caàu nhöõng gì ñeàu ñöôïc ñaày ñuû, neáu khoâng nhö vaäy thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu con ñöôïc thaønh Phaät, saùu ñöôøng chuùng sinh ôû caùc theá giôùi nghe möôøi phöông teân con, lieàn phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, truï khoâng lui suït, neáu khoâng nhö nguyeän thì con khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Khi con ñöôïc thaønh Phaät, voâ löôïng aùnh saùng thöôøng chieáu taát caû, neáu trong boán chuùng coù ngöôøi naøo caàu Phaät ñaïo, nghe teân con, tu haønh haïnh nguyeän cuûa con, khi aáy lieàn ñaéc Thaäp ñòa, ñaày ñuû trí tueä, vaøo haøng Nhö Lai. Neáu khoâng nhö nguyeän thì con khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Neáu con ñöôïc thaønh Phaät, caùc theá giôùi ôû möôøi phöông taát caû chö Phaät ñeàu xöng döông, noùi boån nguyeän cuûa con vaø coâng ñöùc cuûa chö Phaät. Chuùng sinh naøo nghe ñöôïc boån nguyeän vaø coâng ñöùc aáy lieàn ñöôïc thoï kyù, nguyeän naøy khoâng vieân maõn con thì khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Khi con ôû ñôøi vò lai thaønh Phaät, vì ñaïi chuùng noùi Baùt-nhaõ-ba-la- maät, caùc theá giôùi ôû möôøi phöông rung chuyeån, kinh vaøng hoøm baùu hieän ra tröôùc maët. Con vì ñaïi chuùng noùi nhaân duyeân boån nguyeän, gioáng nhö chö Phaät trong hoäi khoâng khaùc, neáu khoâng nhö nguyeän thì con khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Nhö caùc lôøi nguyeän caàu Phaät ñaïo cuûa con vöøa neâu treân khoâng theå keå soá sieâng tu phöông tieän, hoïc taäp moïi thöù phaùp moân maàu nhieäm, vì chuùng sinh neân khôûi taâm ñaïi Bi thöôøng khoâng meät moûi, coâng ñöùc trí tueä thaûy ñeàu ñaày ñuû. Nhö caùc nguyeän treân chaéc chaén nhö vaäy, khoâng luoáng doái, neáu khoâng nhö nguyeän thì con khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Con theä ôû ñôøi naøy ñöôïc saùu moùn thaàn thoâng cuûa baäc Ñaïi tieân, moãi moãi bieán hoùa saéc thaân, hieän khaép trong saùu ñöôøng ôû möôøi phöông cuøng luùc noùi phaùp, chuùng sinh naøo nghe ñeàu ñöôïc khoâng lui suït, mau choùng thaønh Boà-ñeà. Neáu khoâng nhö nguyeän thì con khoâng thaønh Dieäu giaùc.

Theo sau nguyeän kinh chöõ vaøng hoøm baùu löu ly laø noùi veà baûy thöù baùu: côø phöôùn, long baùu, vaøng, baïc, chuoâng, löôùi, toøa baùu, vaø taát caû caùc duïng cuï cuùng döôøng. Neáu coù ngöôøi xaáu aùc khi aáy taâm ñau ñôùn buoàn böïc maõi khoâng thoâi, hoaëc laïi noùi lôøi ñieân cuoàng vaø toäi cuûa mình. Vôùi taâm xaáu duøng tay chaïm vaøo vaät ñoù thì tay lieàn bò gaõy; vôùi ñoâi maét xaáu aùc nhìn thì hai maét lieàn bò muø; vôùi lôøi hung aùc huûy baùng thì lieàn khieán mieäng ngöôøi aùc aáy bò caâm khoâng noùi ñöôïc; neáu vôùi taâm aùc ñeán muoán laøm naõo loaïn vaøo gaây ra caùc ñieàu chöôùng ngaïi, thì hai chaân lieàn gaõy; hoaëc laïi beänh huûi, hoaëc ñoïa vaøo ñòa nguïc A-tyø, phaùt ra tieáng cöïc aùc truyeàn khaép boán phöông, ñeå cho caùc ngöôøi aùc ñeàu thaáy vieäc naøy, khieán cho phaùp toàn taïi laâu daøi maø hoä trì chaùnh phaùp, hoùa ñoä chuùng sinh, neân môùi phaùt nguyeän nhö vaäy. Con khoâng coù taâm xaáu aùc, cuõng khoâng coù loøng ganh gheùt, Hieàn Thaùnh möôøi phöông töï seõ chöùng bieát, vì muoân noùi laïi yù nguyeän, neân noùi keä raèng:

*Nguyeän chöùng ñöôïc thaân taâm Baùt-nhaõ-ba-la-maät*

*Ñaày ñuû voâ löôïng nghóa Noùi roäng chuùng sinh nghe.*

*Nguyeän chöùng ñaéc thaân taâm Baùt-nhaõ-ba-la-maät*

*Kieáp Hieàn vò lai*

*Ñöôïc gaëp Phaät Di-laëc. Trong soá ngöôøi thoï kyù Danh hieäu cao toät nhaát*

*Ñaày ñuû caùc thieàn ñònh Thaàn thoâng Ba-la-maät Nguyeän con töø ñoù sinh Tu taát caû khoå haïnh.*

*Vì muoán caàu Phaät ñaïo, Neân queân caû thaân mình, Qua naêm möôi öùc muoân Trong soá kieáp nhö vaäy. Vì tu ñaïo khoå haïnh*

*Laïi qua saùu öùc muoân Roài môùi ñeán kieáp Hieàn Ñöôïc gaëp Phaät Di-laëc Ñuû taát caû chuûng trí Thoï kyù cao toät nhaát.*

*Quyeát theä kieáp Hieàn sau Ñuû saùu Ba-la-maät*

*Söùc thaàn thoâng töï tai*

*Ngang baèng Phaät möôøi phöông. Theä ôû ñaàu kieáp Hieàn*

*Noùi phaùp ñoä chuùng sinh Ñem söùc theä nguyeän naøy Xoay baùnh xe voâ thöôïng Truï thoï voâ löôïng kieáp Thöôøng truï khoâng Nieát-baøn ÖÙng hoùa khaép möôøi phöông Chòu khoå vì chuùng sinh.*

*Theá giôùi ñeàu thanh tònh Chuùng sinh ñeàu hoùa sinh Khoâng coù ba ñöôøng aùc Cuõng khoâng coù ngöôøi nöõ, Trôøi, ngöôøi ñoàng moät loaøi Töôùng toát nhö Theá Toân Ñeàu ñuû nhö yù thoâng*

*Trí tueä cuõng ñoàng vaäy. Sinh ra lieàn bay ñöôïc Cuõng ñaày ñuû caùc thieàn Ngang baèng Phaät, Boà-taùt*

*Khoâng Thanh vaên, Nhò thöøa.*

*Trong theá giôùi möôøi phöông Caùc coõi ueá baát tònh*

*Ba chöôùng chuùng sinh aùc Khoâng nghe teân Tam Baûo Ñem söùc theä nguyeän lôùn Töø bi bình ñaúng ñoä Chuyeån ueá thaønh tònh ñoä*

*Chuùng sinh cuõng ngang baèng Trôøi, ngöôøi ñeàu nhö nhau Bay ñi phaùt aùnh saùng*

*Ngöôøi Nöõ bieán thaønh nam Döùt teân ba ñöôøng aùc.*

*Ñòa nguïc lôùn möôøi phöông Con ñeàu ñi trong ñoù*

*Giaùo hoùa caùc ngöôøi toäi Khieán ñeàu sinh trôøi, ngöôøi, Lieàn baèng baäc Boà-taùt Khoâng laøm ngöôøi Nhò thöøa Suùc sinh vaø ngaï quyû Chuyeån baùo cuõng nhö vaäy Trong theá giôùi möôøi phöông Neáu coù moät coõi nöôùc Chuùng sinh khoâng nhö theá*

*Theä khoâng thaønh Chaùnh Giaùc. Trong theá giôùi möôøi phöông Neáu coù coõi nöôùc aùc*

*Chuùng sinh ñeàu taø kieán Ngang böôùng, taâm baát thieän Con duøng söùc theä nguyeän Thaàn thoâng haøng phuïc hoï Moïi thöù khoå eùp ngaët*

*Khieán quy veà Tam baûo. Hoaëc tröôùc ñoàng vieäc hoï Duøng phöông tieän daãn daét Roài laøm hoï vui loøng*

*Quay veà nhaäp Phaät ñaïo. Trong theá giôùi möôøi phöông Chuùng sinh aùc öông ngaïnh,*

*Ba ñöôøng vaø taùm naïn, Ñieàu nghe ñöôïc teân con Deã ñoä vaø heát khoå*

*AÉt haún nhaäp Phaät ñaïo. Hoaëc tröôùc thuaän yù hoï Sau khieán döùt phieàn naõo.*

*Trong theá giôùi möôøi phöông Neáu coù naïn binh ñao*

*Caùc nöôùc gieát haïi nhau Nhaân daân ñeàu maât muøa. Hoaëc hieän laøm töôùng maïnh Haøng phuïc khieán an hoøa Nguõ coác ñeàu ñaày ñuû,*

*Loøng muoân daân an oån. Hoaëc laïi phöông tieän ñoä Laøm trôøi, roàng, quyû, thaàn, Phöông tieän trò vua aùc*

*Vaø daân aùc cuûa vua. Traûi khaép coõi nöôùc aùc*

*Tuøy boån nguyeän con haønh Haøng phuïc Nhaát - Xieån - Ñeà Ñeàu phaùt taâm Boà ñeà.*

*Trong theá giôùi möøoi phöông Tònh ñoä caùc Nhö Lai*

*Ñeàu ôû trong ñaïi chuùng Khan ngôïi danh hieäu con Nôi caùc Phaät, Theá Toân Con ñeàu ñeán nôi ñoù Cuùng döôøng vaø vaâng giöõ*

*Khoâng tröôùc, sau, khoûang giöõa. ÔÛ trong moät nieäm taâm*

*Hieän taát caû saéc thaân Daâng taát caû cuùng döôøng. Cuùng döôøng caùc Theá Toân Thoï trì taïng Phaät phaùp Vaø hoùa ñoä chuùng sinh, Cuùng döôøng caùc Boà-taùt Vaø cuùng döôøng Thanh vaên*

*Nhôø söùc phöông tieän naøy Nguyeän mau thaønh Boà-ñeà Ñaàu kieáp Hieàn vò lai*

*Gaëp Di-laëc Theá Toân.*

*Theä nguyeän trong kieáp hieàn Ñuû ba möôi baûy phaåm Ñöôïc söùc thaàn thoâng lôùn*

*ÔÛ trong soá kieáp hieàn Con töø môùi phaùt taâm Cho ñeán ñaéc Boà-ñeà*

*ÔÛ trong khoaûng giöõa aáy Vì ñaïo hoïc khoå haïnh Boû tieáng taêm lôïi döôõng Lìa taát caû quyeán thuoäc Thöôøng ôû trong nuùi saâu Saùm hoái toäi chöôùng ñaïo Neáu ñaéc söùc thaàn thoâng*

*Baùo aân Phaät möôøi phöông Nguyeän trì phaùp Nhö Lai Thöôøng truï khoâng dieät taän Ñeán Di-laëc ra ñôøi*

*Ñoä chuùng sinh khoâng döùt Theä sinh laø ôû ñaây*

*Tieân soáng laâu naêm thoâng Tu taäp caùc thieàn ñònh Hoïc thaàn thoâng thöù saùu Ñaày ñuû caùc phaùp moân Thaønh töïu baäc Ñaúng giaùc*

*Dieäu Giaùc thöôøng saùng suûa Duøng ñoù ñoä chuùng sinh Chö Phaät khoâng hôn keùm Haønh chæ theo boån nguyeän Tuøy chö Phaät phöông tieän Thò hieän caùc teân goïi.*

Nay con vaøo nuùi tu taäp khoå haïnh, saùm hoái toäi naëng phaù giôùi chöôùng ñaïo, saùm hoái taát caû toäi thaân naøy vaø thaân tröôùc, nguyeän caùc vò Hieàn Thaùnh giuùp ñôõ con, ñöôïc thuoác hay vaø Ñan sa linh nghieäm, ñieàu trò beänh chuùng sinh döùt ñoùi khaùt, thöôøng ñöôïc kinh haønh tu taäp caùc thieàn. Con

nguyeän ôû trong nuùi saâu vaéng veû, ñaày ñuû thuoác Ñan sa môùi tu nguyeän naøy, ngoaøi möôïn oai löïc Ñan sa, trong tu luyeän Ñan sa. Vì muoán an oån chuùng sinh neân tröùôc töï an oån mình, thaân mình coøn troùi buoäc thì laøm sao môû troùi buoäc cho ngöôøi, neáu môû laø ñieàu voâ lyù.

*Nhôø söùc theä nguyeän caàu ñaïo naøy Laøm tieân soáng laâu gaëp Di-laëc*

*Khoâng tham thaân maïng phaùt nguyeän naøy Ñaõ laø phaøm phu chöa ñaéc ñaïo*

*Ñeâm raèng xaû thaân sinh ñöôøng khaùc Luaân hoài saùu neûo chöôùng ñaïo tu Taùnh töôùng caùc phaùp tuy vaéng laëng, Haønh nghieäp thieän aùc coù quaû baùo. Theä nguyeänvaøo nuùi hoïc thaàn tieân Ñaéc löïc tröôøng thoï, caàu Phaät ñaïo Neáu ñaéc nguyeän naøy nhaäp Long Cung Thoï trì kinh baûy Phaät Theá Toân*

*Quaù khöù, vò lai, chö Phaät nay Taát caû kinh taïng con ñeàu trò*

*Trong taát caû theá giôùi möôøi phöông Neáu choã coù Phaät phaùp saép dieät*

*Con nguyeän trì tuïng khieán khoâng dieät Vì ngöôøi coõi nöôùc kia noùi roäng.*

*Tyø kheo aùc theá giôùi möôøi phöông Cho ñeán ngöôøi tuïc aùc taø kieán*

*Thaáy ngöôøi haønh phaùp ganh quaáy nhieãu Con seõ giuùp ñôõ haøng phuïc hoï*

*Khieán ngöôøi noùi phaùp ñöôïc an oån, Haøng phuïc ngöôøi aùc ñoä chuùng sinh Cuùi laïy Phaät möôøi phöông hieän taïi Boà-taùt, Duyeân giaùc vaø Thanh vaên*

*Phaïm Vöông, Ñeá-thích, Boán Thieân Vöông Hoä phaùp Ñaïi Töôùng vaø Kim cöông,*

*Tieân Naêm thaàn Thoâng vaø thaàn ñaát Luïc Trai Söù Giaû vaø Minh quan Taát caû Hoä phaùp caùc Thieän thaàn. Nay con saùm hoái toäi chöôùng ñaïo Xin chöùng minh cho döùt loài laàm Vì caàu ñaïo neân sôùm thaønh tieân*

*Tuyeân döông noùi roäng phaùp Thích-ca Khoâng keå kieáp soá baùo aân Phaät*

*Vì giöõ chaùnh phaùp phaùt nguyeän naøy Neân taïo kinh Baùt-nhaõ chöõ vaøng*

*Vì Ñaïi thöøa neân vaøo nuùi saâu*

*Nguyeän mau thaønh töïu Ñaïi Tin Nhaân Maïng thoï daøi laâu ñuû thaàn thoâng*

*Cuùng döôøng caùc Theá Toân möôøi phöôøng Kieáp Hieàn vò lai Phaät Di-laëc*

*Noùi kinh Baùt-nhaõ cho chuùng nghe, Nhôø söùc thaàn thoâng theä nguyeän con Kinh vaøng hoøm baùu hieän tröôùc chuùng Töø ñaát voït leân truï hö khoâng*

*Maët ñaát rung chuyeån phaùt aùnh saùng, Chieáu khaép caùc theá giôùi möôøi phöông Moïi thöù dieäu aâm baûo chuùng sinh Xöng döông, khen ngôïi phaùp Thích-ca Ba ñöôøng, taùm naïn ñeàu giaûi thoaùt Hoäi Di-laëc tröôùc hieän vieäc naøy*

*Phaät möôøi phöông tröôùc cuõng nhö vaäy. Nguyeän caùc Theá Toân noùi nguyeän con Duøng nhaân duyeân naøy ñoä chuùng sinh Phaùt theä nguyeän lôùn tu haïnh naøy.*

*Nguyeän mau thaønh töïu Nhaân Ñaïi Tieân Vì giöõ chaùnh phaùp caàu nguyeän naøy.*

*Xin Phaät thöông xoùt giuùp mau thaønh Chö Phaät, Theá Toân ñoàng chöùng bieát, Phaïm, Thích, Töù Vöông chöùng minh cho Maët trôøi, traêng sao vaø tinh tuù*

*Kim cöông Ñaïi só vaø Thaàn tieân Naêm nuùi, boán bieån vaø danh Sôn*

*Caùc Ñaïi Thaùnh vöông cuõng chöùng minh Nguyeän duøng Töø bi uûng hoä con*

*Ñeå nguyeän naøy sôùm ñöôïc thaønh töïu.*

Neân thöôøng nieäm boån nguyeän xaû boû caùc vieäc höõu vi, danh voïng, lôïi döôõng, ñeä töû aùc trong ngoaøi ñeàu phaûi xaû boû. Chuyeân caàu boán Nhö YÙ, taùm thöù: töï taïi ngaõ, naêm nhaõn (maét thòt, maét trôøi, maét trí tueä, maét phaùp, maét Phaät) vaø chuûng trí. Vì Nhaát thieát trí Phaät neân khôûi ñaïi tinh taán, ñaày

SOÁ 1933 - VAÊN THEÄ NGUYEÄN CUÛA THIEÀN SÖ NAM NHAÏC TÖ ÑAÏI 89

ñuû naêng löïc thaàn thoâng, coù khaû naêng hoùa ñoä chuùng sinh. Laïi neân nieäm bieån trí tueä cuûa Phaät vaø caùc Ñaïi só möôøi phöông. Taát caû theá gian coù ñaïo tuïc aân caàn thænh giaûng cuùng döôøng, cho ñeán naøi thænh khieán ngöôøi giaûng kinh. Haøng ñaïo tuïc naøy chaúng phaûi laø thieän tri thöùc maø laø aùc trí thöùc. Vì sao? vì ñeàu do aùc ma ñaõ khieán, ban ñaàu giaû laøm keû coù loøng toát aân caàn giuùp ñôõ, sau ñoù laïi khôûi phaãn noä. Hai ma thieän aùc chaúng phaûi laø keû toát ñeå toân thôø, töø nay veà sau khoâng neân tin vaøo ñoù nöõa, choã coù hoïc só cuõng gioáng nhö vaäy, ñeàu khoâng ñaùng tin, nhö keû thuø giaû laøm thaân thuoäc. Khoå thay! Khoå thay, khoâng theå nghó baøn, ôû caùc nôi vua Saùt-lôïi cuõng ñeàu nhö vaäy, khoâng bieát phaân bieät choïn löïa sao ñaây?