**Phaåm 25: CHUÙC LUÏY CHAÙNH PHAÙP**

Baáy giôø, Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû baïch Phaät:

–Cuùi xin Theá Toân duøng thaàn löïc gia trì khieán cho chaùnh phaùp naêm traêm naêm veà sau ñöôïc löu truyeàn roäng raõi trong Dieâm-phuø-ñeà naøy.

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Ñaïi bí maät chuû! Ta coù caâu thaàn chuù bí maät maät hoä chaùnh phaùp, oâng coøn nhôù chaêng? Caâu thaàn chuù aáy, ta xöa töøng ôû choã Ñöùc Baûo nguyeät Nhö Lai, gaàn guõi laéng nghe.

Boà-taùt Kim Cang Thuû baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, con vaãn coøn nhôù! Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Bí maät chuû! OÂng nay neân vì chuùng hoäi naøy, maät hoä chaùnh phaùp khieán cho toàn taïi laâu daøi ôû theá gian. Vaäy haõy noùi caâu thaàn chuù xöa kia!

Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû chaép tay ñaûnh leã taát caû chö Phaät trong möôøi phöông roài noùi ñaïi thaàn chuù:

–Ñaùt naõnh ñaø. Nhaï daõ. Nhaï daõ maït ñeá. Nhaï daõ thieát ñoã loã. A leâ. A maït leâ. A loã löïc ñeá. Maït di na maït maït taùn ñeà. OÂ ñeá. OÂ ñaùt maït ñeá. OÂ ñaùt la ni. A rò a la ma ni. A rò ñaùt ma ni. A maâu leâ. Maâu la phöôïc thaát ñeá. Maâu la noã nga ñeá. A traát. Maït traát. Maït traát ñeá. A ni. Mani. Ma ni ñeá. Khoâ loã. Khoâ loã taùn ñeà. Ñaït rò ma. Noã nga ñeá. Ñaït rò ma ñaùt sí. Ñaït rò ma baùt la vó thi. Taùt rò. Taùt la taùt rò. A tyø nó. Tyø na taùn ñeà. Y hyù. Y haït nó. Y na noã nga di. Nó nga la hyù ma la noaõn. Nó rò giaø ñaùt nó ñeå rò tha daõ nam. Maâu haït na ñaït rò ma naïi vó thi noaõn. Vó ñaø maït na ngaät leâ xaù nam. OÂ nhaäp phöôïc la na ñaït rò ma nó ñeå rò noaûn. A laïc xoa ñaït rò ma caùt theå ca nam. A vó thieát na nó rò phöôïc noa taû. Baùt la nga la hoâ maïo ñeà baùt rò taû rò ca nam. Baùt rò tam taéc ñaø baùt na baùt rò sa na. Ca daï noã baùt la na nam. Ñaït rò ma thieát la phöôïc ni ca nam. Tam maõn aùn haït la ñaùt söu. Taùt mieäu nga ña nam. A phöôïc loä caùt nam. Taùt mieäu caùt baùt la ñeá baùt na nam. A muïc kheá baø phöôïc ñaùt söu. Maõn ñaùt la baùt na næ ma baùt la noa thieåm toâ. Maõn ñaùt la taùn ñeà la di na oâ na haït lan noa. Ngheâ daõ na a soâ noa ña. A na phöôïc maät rò naõnh ña nó xaù na sa baø phöôïc ñaùt söu.

Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû noùi caâu ñaïi thaàn chuù bí maät aáy xong, töùc thôøi

tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu chaán ñoäng, taát caû ma chuùng cuøng vôùi quyeán thuoäc trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, ñoàng thôøi ñeán choã Phaät Theá Toân, ñeàu cuùi mình chaép tay ñeàu baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Neáu caùc Phaùp sö noùi ra caâu ñaïi thaàn chuù naøy, caùc ma chuùng con ñeàu ñeán thöøa söï cung kính, laøm cho ñaïi chuù oai löïc toái thaéng naøy, taát caû trôøi, ngöôøi khoâng theå phaù hoaïi. Chuùng con luoân aâm thaàm hoä veä, khieán cho taát caû khoâng tìm ñöôïc sô hôû.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân quaùn saùt khaép chuùng hoäi roài noùi caâu ñaïi thaàn chuù bí maät:

–Nhaï dueä noät rò nhaï dueä. Nhaï daõ maït ñeá. Thieát di. Thieát ñoã loã nó rò giaø ñaùt nó. A maâu leâ. Maâu la baùt rò thaân nó. Ma la taéc naõnh. Vó ñaùt la taùt nó. Muïc keát ñeå. Muïc keát ña phöôïc ñeá. Thuù ñeà. A tyø nó. Baø daõ maâu taû nó. Baø loã haït ni. Nam ñeá vó naïi dueä. Vó naõnh baùt la ngaät la maâu.

Roài noùi keä raèng:

*Chaùnh phaùp nhieáp phuïc lôøi ngöôøi khaùc Ñem chaùnh phaùp daïy kheùo nhieáp thoï*

*Thöôøng hay hoä trì phaùp baûo taïng Nhö Lai ñaõ noùi ñaïi thaàn chuù.*

Laïi noùi ñaïi chuù:

–A di. Maït di. Maït maït thaân nó. A rò theå. A rò ñaø næ taùt ña la ni. Caâu ñaïi thaàn chuù naøy laø thaàn chuù trieäu môøi Töù Thieân vöông. Laïi noùi ñaïi chuù:

–Ñeà rò. Ñeà la phöôïc ñeá. Hoã baùt ñeá. Thuù tyø. Thuù baø phöôïc ñeá. Thieát di. Caâu ñaïi thaàn chuù naøy laø thaàn chuù môøi trieäu chuùa trôøi Ñeá Thích.

Lieàn noùi keä:

*Ñuû Töø kheùo thuaän ñaïi nhaãn löïc Vì loøng thöông xoùt noùi ñaïi chuù Hai phaùp Hyû, Xaû ñeàu vieân maõn*

*Phaïm vöông, Ñeá Thích ñeàu trieäu môøi.*

Laïi noùi ñaïi chuù:

–A la ni. Phöôïc la ni. Kha kheâ. A maâu leâ. Maâu la du ñaø nó. Caâu ñaïi thaàn chuù naøy laø thaàn chuù nhieáp phuïc caùc quaân ma. Theá Toân noùi keä:

*Nay ñaïi thaàn chuù bí maät naøy Chaán ñoäng haøng phuïc taát caû ma Nhaân Trung Thaùnh chuû löïc gia trì Kheùo noùi kinh naøy roäng löu boá Nhö Lai ñaõ noùi chaùnh phaùp naøy Neân bieát veà sau khi maït theá Tuyeân noùi thaàn chuù maät gia trì*

*Chaán ñoäng cuõng nhö ngaøy hoâm nay.*

Khi aáy chuùng ma ñeàu tuï taäp, noùi keä:

*Caùc Thuyeát phaùp sö, baäc Ñaïi trí Caùc ma chuùng con phaûi maät hoä Khieán cho veà sau khi maït theá*

*Chaùnh phaùp naøy ñaây maõi löu truyeàn.*

Khi aáy Theá Toân baûo Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû:

–OÂng neân bieát! Nay chaùnh phaùp naøy, ñaõ ñöôïc oai thaàn cuûa Nhö Lai gia trì neân khoâng coù moät ngöôøi naøo ôû trong chaùnh phaùp naøy maø coù söï ñoäng chuyeån. Vì sao? Vì ta nhôù vaøo thôøi quaù khöù xa xöa, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Baûo Nguyeät Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân. Theá giôùi teân laø Voâ huûy, kieáp cuõng teân laø Voâ huûy. Trong phaùp Phaät aáy, coù hai vi Phaùp sö, coù ñaïi oai ñöùc danh xöng, theá löïc. Moät vò teân laø Tueä Thöông; moät vò teân laø Ñeá Thoï. Hai vò Phaùp sö aáy ôû choã Ñöùc Phaät Baûo Nguyeät laéng nghe thoï trì caâu ñaïi thaàn chuù naøy, troïn maõn nöûa kieáp, Ñöùc Baûo Nguyeät Nhö Lai chuyeån chaùnh phaùp luaân, khieán cho traêm ngaøn öùc ma chuùng trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu thaønh töïu Thaùnh phaùp Boà-ñeà.

Boà-taùt Tòch Tueä baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Ñöùc Baûo Nguyeät Nhö Lai hieän ñang noùi phaùp, hay laø ñaõ Nieát-baøn

roài?

Ñöùc Phaät ñaùp:

–Naøy Tòch Tueä! Caùch ñaây traêm vaïn öùc coõi Phaät phöông Ñoâng coù moät coõi Phaät teân laø Voâ huûy, Phaät hieäu laø Baûo Nguyeät, hieän ñang noùi phaùp. Tuoåi thoï cuûa Ñöùc Phaät aáy ñeán möôøi ngaøn kieáp. Trong coõi Phaät aáy, coù caùc ma chuùng raát hung aùc khoù ñieàu phuïc. Nhöng Ñöùc Phaät aáy noùi caâu ñaïi thaàn chuù naøy, neân boïn chuùng ñeàu bò ñieàu phuïc; ñöôïc ñieàu phuïc roài, taát caû ñeàu thaønh thuïc vieân maõn phaùp Boà-ñeà.

Naøy Bí maät chuû nay oâng neân bieát! Ta cuõng töøng ôû trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc Baûo Nguyeät Nhö Lai, tu phaïm haïnh thanh tònh, thaønh töïu Thaùnh phaùp Boà-ñeà. Phaùp Sö Tueä Thöôïng thuôû ñoù nay chính laø ta ñaây, coøn Phaùp sö Ñeá Thoï thuôû ñoù, nay chính laø Boà-taùt Kim Cang Thuû.

Tòch Tueä neân bieát! Thuôû ñoù ta cuøng vôùi Boà-taùt Kim Cang Thuû sieâng naêng tinh taán, taâm khoâng buoâng lung. Ta ôû choã Ñöùc Theá Toân aáy, toân troïng cung kính roäng cuùng döôøng, laéng nghe Ñöùc Phaät tuyeân noùi caâu thaàn chuù bí maät, haøng phuïc caùc ma nhieáp hoä chaùnh phaùp.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân quaùn saùt khaép chuùng hoäi, roài noùi vôùi chuùng hoäi:

–Naøy caùc nhaân giaû! Sau khi Nhö Lai nhaäp Nieát-baøn, ai coù theå kham nhaän thoï trì, hoä veä chaùnh phaùp toái thöôïng Boà-ñeà thaéng haïnh maø ta ñaõ tích taäp trong voâ löôïng a-taêng- kyø kieáp khoâng cho dieät maát?

Khi aáy, coù moät vaïn hai ngaøn Boà-taùt trong hoäi, vì muoán hoä veä chaùnh phaùp, neân töø choã ngoài ñöùng daäy chaép tay ñaûnh leã höôùng leân Phaät Theá Toân noùi keä raèng:

*Neáu ngöôøi xaû boû thaân maïng naøy Xaû roài khoâng caàu caùc quaû baùo Chæ vì thoï trì lôøi Phaät daïy*

*Chaùnh phaùp thanh tònh thaät toái thöôïng.*

Laïi coù naêm ngaøn vò Thieân töû thuoäc chuùng Hieàn vöông chaép tay ñaûnh leã, ñeán tröôùc Ñöùc Phaät baïch:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con ñeàu nguyeän thoï trì Thaùnh phaùp Boà-ñeà cuûa Nhö Lai. Caùc Thieân töû lieàn noùi keä:

*Roäng vì taát caû moïi chuùng sinh Phaùt khôûi taâm ñaïi Bi kieân coá Con seõ thoï trì phaùp moân naøy*

*Toái thöôïng thaäm thaâm Phaät ñaõ noùi.*

Khi aáy vua trôøi Ñeá Thích, Phaïm vöông Thi-khí, Tyø-sa-moân Thieân vöông noùi keä:

*Nay chaùnh phaùp naøy nhö thuoác hay Trò lieäu taát caû beänh chuùng sinh Ñöông lai chuùng con ñeàu hoä trì Xin Phaät bieát taâm yù chuùng con.*

Luùc baáy giôø Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû ôû tröôùc Ñöùc Phaät baïch:

–Baïch Theá Toân! Con caàn phaûi thoï trì Thaùnh phaùp Boà-ñeà Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc maø Ñöùc Nhö Lai ñaõ tích taäp trong voâ löôïng kieáp.

Roài noùi keä:

*Caùc phaùp xöa nay khoâng vaên töï Nhöng laïi möôïn vaên töï ñeå noùi Thaùnh Toân thöông xoùt neân tuyeân baøy Con neân thoï trì truyeàn löu maõi.*

Luùc ñoù Ñöùc Theá Toân baûo Phaïm vöông Thi-khí:

–Phaïm vöông neân bieát! Boà-taùt coù ba loaïi thöøa söï cuùng döôøng toái thöôïng. Ñöùc Nhö Lai cuõng töø vieäc thöøa söï cuùng döôøng toái thöôïng maø ñöôïc phöôùc voâ löôïng. Moät laø phaùt khôûi taâm höôùng ñeán quaû vò Giaùc ngoä; hai laø giöõ gìn chaùnh phaùp cuûa chö Phaät; ba laø tuøy theo phaùp maø do mình ñaõ nghe tu haønh nhö thaät.

Naøy Ñaïi phaïm! Ba vieäc cuùng döôøng toái thöôïng nhö vaäy. Nhö Lai truï moät kieáp cho ñeán kieáp taän, hoaëc soáng ñeán voâ löôïng, phöôùc baùo cuùng döôøng ñoù, duø coù noùi roäng ra cuõng khoâng theå heát ñöôïc. Vì sao? Vì neáu ngöôøi muoán cuùng döôøng cho caùc Ñöùc Nhö Lai moät caùch toái thöôïng, thì neân tu ba phaùp cuùng döôøng thanh tònh roäng lôùn toái thöôïng naøy.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi phaïm! Neáu coù ngöôøi ñoái vôùi chaùnh phaùp maø Nhö Lai ñaõ noùi, thoï trì moät trong boán caâu keä, thì töùc laø hoä trì Thaùnh phaùp Boà-ñeà cuûa chö Phaät quaù khöù, vò lai, hieän taïi. Vì sao? Vì chö Phaät laø töø phaùp maø phaùt sinh giaùc ngoä. Theá neân, cuùng döôøng Phaùp sieâu xuaát hôn söï cuùng döôøng tieàn taøi ôû theá gian. Phaùp cuùng döôøng laø toái thaéng toái thöôïng ñeä nhaát trong caùc vieäc cuùng döôøng toái thaéng.

Naøy Ñaïi phaïm! Ta nhôù thôøi quaù khöù trong doøng hoï Quang Minh Vöông, coù moät thaùi töû teân laø Cuï Tueä, trong moät ñeâm noï chôït moäng nghe noùi hai baøi keä, nghe roài ghi nhôù, ñeán khi thöùc giaác suy nghó: “Ta nay ñöôïc baûo taøng lôùn”, lieàn la lôùn leân raèng: “Ta nay ñöôïc baûo taøng lôùn.”

Luùc ñoù, vua cha vaø maãu haäu hoûi lyù do. Thaùi töû lieàn trình baøy ñaày ñuû vieäc treân roài noùi laïi hai baøi keä cho cha meï nghe:

*Taøi baûo theá gian truï roài tan*

*Vua quan, nöôùc, löûa, giaëc, troäm caép Chö Phaät ña vaên dieäu phaùp taøi*

*Daãu traêm ngaøn kieáp khoâng hoaïi maát. Phaùp cam loä thöôøng khoâng phoùng daät Phaùt taâm Boà-ñeà lôïi chuùng sinh*

*Taâm vaéng laëng kieân coá cuõng theá Khoâng chaáp vaøo caùi vui taàm thöôøng.*

Ñaïi phaïm! Khi thaùi töû noùi laïi hai baøi keä trong moäng cho cha meï nghe, coù taùm ngaøn ngöôøi thaønh thuïc taâm Boà-ñeà, boán vaïn hai ngaøn chuùng sinh ñöôïc sinh Thieân. Vì lyù do ñoù, cho neân nôi naøo coù ña vaên thanh tònh phaùp taøi, thì phaûi sieâng naêng tinh taán nöông phaùp maø tu haønh chaùnh phaùp, thì môùi coù theå nhieáp thoï ngöôøi khaùc.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi phaïm! Coù hai phaùp coù theå laøm nhieàu vieäc. Moät laø khoâng khôûi leân söï toån haïi ñoái vôùi taát caû chuùng sinh. Hai laø sieâng caàu ña vaên khoâng bieát nhaøm chaùn. Neáu ai coù theå haønh trì hai phaùp naøy, thì ñoái vôùi Chaùnh phaùp nhaõn taïng khoâng bò ñoaïn dieät.

Naøy Ñaïi phaïm! OÂng ôû nôi chö Phaät trong hieàn kieáp khuyeán thænh thuyeát phaùp, hoä trì chaùnh phaùp. Chö Phaät Nhö Lai trong hieàn kieáp aáy, neáu coù chuùng sinh thanh tònh thì môùi gaëp Phaät xuaát theá. Theá neân, nay oâng chôù neân nhaøm chaùn. Vì sao? Naøy Ñaïi phaïm! Trong thôøi aùc tröôïc, neáu coù ngöôøi thoï trì chaùnh phaùp trong moät ngaøy ñeâm, thì ñöôïc phöôùc nhieàu hôn ngöôøi thoï trì chaùnh phaùp traêm ngaøn kieáp ôû coõi Phaät thanh tònh. Theá neân, naøy Ñaïi phaïm! OÂng neân phaùt khôûi söùc tinh taán roäng lôùn, trong thôøi aùc tröôïc, hoä trì kieân coá chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai.

Ñöùc Theá Toân quay sang baûo Toân giaû A-nan:

–Nay oâng neân thoï trì kieân coá Boä Nhaï-la Ñaø-la-ni moân, phaåm Nhö Lai Bí Maät Kim Cang Thuû, vaøo ñôøi maït theá veà sau vì ngöôøi khaùc maø roäng tuyeân noùi. Ta nay ñem chaùnh phaùp naøy phoù chuùc cho oâng, trong ñôøi maït theá ñoái vôùi nhöõng chuùng sinh tin hieåu yeáu keùm

thì khoâng neân noùi phaùp moân naøy, khieán hoï si meâ. Vì sao? Vì ñoái vôùi chaùnh phaùp naøy khoâng thaáu hieåu ñöôïc taän nguoàn goác cuûa noù. Neáu coù ngöôøi töï taïi trong chaùnh phaùp, ñaõ thaønh töïu caùc söï nghieäp toái thaéng, ngöôøi aáy laø phaùp khí, thì neân ñem chaùnh phaùp naøy trao truyeàn cho hoï, nghe roài maø khoâng sinh kinh sôï. Vì sao? Vì phaùt sinh chaùnh phaùp vaäy.

Luùc ñoù Toân giaû A-nan ôû tröôùc Ñöùc Phaät baïch:

–Baïch Theá Toân! Nay con nhôø oai löïc cuûa Theá Toân, thoï trì phaùp naøy tuøy theo khaû naêng maø tuyeân noùi löu boá.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–OÂng nay coù thaáy Ñaïi só Boà-taùt Kim Cang Thuû sieâng naêng hoä trì chaùnh phaùp cuûa Phaät khoâng?

A-nan baïch Phaät:

–Con ñaõ thaáy, thöa Theá Toân! Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Nay oâng cuõng neân nhö vaäy, ñoái vôùi chaùnh phaùp naøy tuøy nghi maø nhieáp thoï, hoä trì kieân coá, tuøy öùng maø tuyeân noùi.

A-nan baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Kinh naøy teân laø gì? Vaø chuùng con thoï trì nhö theá naøo? Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Kinh naøy goïi laø phaåm Kim Cang Thuû; cuõng goïi laø Tuyeân Thuyeát Bí Maät Nhö Lai; cuõng goïi laø Phaùp Phaät Chaúng Nghó Baøn; cuõng goïi laø Voâ Löôïng Phöôùc Tuï. Nhöõng danh töï nhö vaäy oâng neân nghi nhaän.

Laïi nöõa, naøy A-nan! Nay oâng neân bieát! Neáu coù ngöôøi truï Boà-taùt thöøa, duøng maét Phaät maø quaùn saùt, coù ngöôøi ñem caùc chaâu baùu ñaày caùc coõi Phaät, cho ñeán chöùa töø ñaát leân tôùi ñaûnh, ñem ra boá thí khaép taát caû, maø khoâng mong baùo ñaùp laïi. Neáu laïi coù ngöôøi khoâng ñem taâm taøi lôïi, laøm theo ñieàu thieän vì ngöôøi khaùc dieãn noùi chaùnh phaùp naøy, phöôùc cuûa ngöôøi naøy hôn ngöôøi kia. Ñaây goïi laø Nhö Lai Bí Maät Voâ Löôïng Phöôùc Tuï.

Khi Phaät noùi phaåm Chuùc luïy naøy, trong hoäi coù ngaøn öùc ngöôøi phaùt taâm höôùng ñeán quaû vò Giaùc ngoä, chín vaïn saùu ngaøn Boà-taùt ñöôïc phaùp nhaãn, taùm vaïm boán ngaøn ngöôøi ñöôïc Phaùp nhaõn tònh, moät ngaøn saùu traêm Tyø-kheo taâm ñöôïc giaûi thoaùt, moät ngaøn saùu traêm Tyø- kheo-ni cuõng ñöôïc taâm giaûi thoaùt. Möôøi phöông voâ löôïng coõi Phaät thaûy ñeàu chaán ñoäng, traêm ngaøn trôøi, ngöôøi ôû trong hö khoâng troåi caùc Thieân nhaïc, möa xuoáng caùc hoa ñeïp cuùng döôøng roài ñoàng noùi nhö vaày:

–Mong sao chaùnh phaùp naøy toàn taïi maõi ôû theá gian, löu truyeàn roäng raõi ôû coõi Dieâm- phuø-ñeà naøy.

Phaät noùi kinh naøy xong, Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû vaø Boà-taùt Tòch Tueä... cuøng caùc chuùng Boà-taùt, Hieàn Vöông..., caùc chuùng Thieân töû, vua A-xaø-theá... caùc ñaïi Quoác vöông, cuøng caùc Boà-taùt khaùc, A-nan vaø caùc ñaïi Thanh vaên, cho ñeán taát caû theá gian, Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la, Caøn-thaùt-baø... nghe Phaät noùi ñeàu sinh taâm hoan hyû tín thoï phuïng haønh.

