**PHAÀN 10: TAM-MUOÄI NIEÄM PHAÄT**

Baáy giôø, taát caû caùc loaøi roàng ñeàu tin lôøi Boà-taùt Quang Vò, chí taâm quy y Phaät, Phaùp, Taêng. Thaáy vaäy, ma Ba-tuaàn caøng khoå saàu, töùc giaän, böùc toùc, noùi:

*Ha ha, troâng ngöôi thaät ñaùng cöôøi Gian traù, hö doái Sa-moân kia*

*Duï daãn loaøi roàng quy y mình Meâ hoaëc taát caû moïi quaàn sinh. Giaû hieän an oån trong meâ hoaëc Hö doái cho laø phaùp mình thaät Khi ñaõ ñaït phaùp chaân thaät Maõi maõi khoâng heà ñeå maát ñi.*

Nghe lôøi aáy, ma nöõ Ly AÙm, töøng gieo troàng coâng ñöùc noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm laø baäc Phöôùc ñöùc. Chuùng sinh naøo nghe teân Phaät, chí taâm quy y thì khoâng sôï ma haïi, huoáng chi laø con ñöôïc thaáy Phaät, nghe phaùp, troàng caên laønh trí tueä. Phuï vöông muoán toån haïi Phaät vaø ngöôøi tu hoïc Phaät nhöng khoâng theå laøm ñöôïc.

Ma vöông noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm hieåu thaáu chaân nhö, trí tueä roäng lôùn, an ñònh trong phaùp roãng laëng, töï giaûi thoaùt vaø giaûi thoaùt chuùng sinh ra khoûi bieån sinh töû.

Ma nöõ thöa:

–Nhö cha noùi: Neáu ngöôøi giaùc ngoä phaùp roãng laëng thì duø ngaøn vaïn öùc quaân ma vaãn khoâng theå haïi. Hieän nay Nhö Lai môû ñaïo Nieát-baøn, con muoán ñeán quy y Phaät.

Lieàn noùi keä:

*Toái thaéng theá gian khoâng chaáp töôùng Nhö nhö an truï, vua chö Thieân*

*Ñaït ñeán bôø giaùc thaønh trí tueä Con muoán quy y Ñöùc Nhö Lai. Tu hoïc chaùnh phaùp ba ñôøi Phaät Ñoä thoaùt chuùng sinh keû khoå naõo Töï taïi thaáu ñaït taát caû phaùp Nguyeän con ñôøi sau seõ nhö Phaät.*

Nghe lôøi aáy, naêm traêm ma nöõ ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà. Thaáy vaäy, Ma

vöông caøng saàu khoå, töùc giaän, lo sôï, töï nghó: Ta phaûi vaän heát thaàn thoâng oai löïc cuûa moät vò vua ma, tuoân ñaù löûa xuoáng nôi coù caùc loaøi roàng ñang taäp hôïp, laøm cho chuùng phaûi chaïy taùn loaïn, neáu nhö vaäy, cung ma cuûa ta môùi an oån. Nghó theá roài, Ma vöông lieàn tuoân xuoáng voâ soá ñaù löûa. Nhö Lai duøng thaàn löïc bieán caùc thöù ñaù löûa aáy thaønh hoa trôøi, hoa tuoân ñaày caû nôi Phaät, Boà-taùt, treân nuùi khieán taát caû caùc loaøi roàng ñeàu vui möøng khoân taû.

Thaáy möa ñaù tuoân xuoáng choã Thaùnh nhaân, Ma vöông noùi vôùi naêm traêm ma nöõ:

Caùc ngöôi xem! Nôi taát caû loaøi roàng quy y Sa-moân Cuø-ñaøm ñeàu ñaõ bò ta phaù tan nhö buïi, huoáng gì laø cung ñieän ñaây. Neáu ngöôøi naøo trong cung naøy muoán quy y Sa-moân Cuø-ñaøm thì seõ nhö loaøi roàng kia. Nghe theá, naêm traêm ma nöõ noùi keä:

*Nhöõng ai quy y Ñöùc Theá Toân Khoâng heà lo sôï tröôùc ngaøn ma Huoáng gì ngöôøi muoán thoaùt sinh töû Ñaït bôø Nieát-baøn nôi an laïc.*

*Ngöôøi daâng hoa höông leân Tam baûo Taâm maïnh, kieân ñònh, khoâng bò haïi Huoáng gì ngöôøi quyeát caàu ñaïo Phaät? Sieâng naêng thaønh thaät giöõ moät giôùi. Hoaëc laø thaønh taâm ñeán beân Phaät Laéng nghe moät caâu phaùp vi dieäu*

*Seõ khoâng thoaùi chuyeån ñaïo Boà-ñeà Nhaát ñònh thaønh töïu quaû thuø thaéng. Ñaït thaân Kim cang cuûa chö Phaät Dieät tröø taát caû boán quaân ma*

*Phuï vöông haõy xem caùc loaøi roàng Heát thaûy ñeàu raûi höông hoa quyù. Chæ Phaät Nhö Lai môùi hieåu ñöôïc Vöôït ngoaøi khaû naêng cuûa Ma vöông Rieâng moät baäc thaày ôû theá gian Thuyeát phaùp vi dieäu khoù nghó baøn. Moïi vieäc Phaät laøm ñeàu toát ñeïp*

*Giuùp moïi chuùng sinh tröø nghieäp chöôùng*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Voâ soá nghieäp aùc cuûa ta xöa*

*Ñeàu ñöôïc tieâu tröø khoâng sinh khôûi. Thaønh kính chuyeân taâm quy y Phaät Boà-ñeà voâ thöôïng nhaát ñònh ñaït.*

Ma vöông nghe caùc ma nöõ noùi keä laïi caøng töùc giaän, saàu khoå, moät mình böïc boäi trong cung caám.

Nghe Phaät thuyeát giaûng boán Phaïm haïnh, ñoaïn caùc duyeân, Boà-taùt Quang Vò töø hö khoâng xuoáng choã Phaät. Ñeán nôi, laïy Phaät, ñi quanh choã Phaät ba voøng, lui ñöùng moät beân, thöa Phaät:

–Ñaø-la-ni maø vò töù thieàn nöông töïa nhö Phaät daïy coù oai ñöùc lôùn. Con nhôù ngaøy xöa coù hai Baø-la-moân phaïm toäi daâm duïc, bò quan baét, giam vaøo lao nguïc ñôïi ngaøy xöû traûm. Cöù moãi nöûa thaùng, cai nguïc caáp cho hoï moät böõa aên. Hoï bò troùi caû chaân tay, ñoùi khaùt raát khoù chòu, laïi lo sôï ñeán caùi cheát neân thaønh taâm quy y Phaät, mong Ñöùc Nhö Lai Maïn-ñaø- la Hoa Höông cöùu thoaùt. Luùc aáy, vì thöông chuùng sinh vaø ñaïi chuùng neân Phaät hieän thaàn thoâng, bieán caûnh giôùi Phaät ngoài ngay taïi toøa, noùi Ñaø-la- ni An taâm cuûa vò ñaït töù thieàn, baûo:

–Ta duøng dieäu löïc cuûa Phaät, laøm cho hai Baø-la-moân ôû trong nguïc kia nghe ñöôïc Ñaø-la-ni naøy, neáu chuyeân taâm hoan hyû nhôù nghó thì moïi nghieäp aùc cuûa hoï seõ ñöôïc tieâu tröø. Taát caû caùc chöôùng ngaïi cuûa ñôøi naøy hoaëc nhieàu ñôøi nhö phieàn naõo, phaùp, chuùng sinh, xaû thí, trí tueä, söï soáng, tuoåi thoï chöa heát nhöng laïi cheát, khoâng toaïi nguyeän, khoâng ñöôïc sinh veà coõi Phaät nhö loøng mong muoán. Nghe Ñaø-la-ni naøy, moïi goâng cuøm töï nhieân gaõy, hai Baø-la-moân ñöôïc an oån naèm treân ñaát, ñuû oai löïc cuûa Ñaø-la-ni, thoaùt khoûi lao nguïc, bay leân hö khoâng, ñeán choã Phaät Maïn-ñaø-la Hoa Höông, leã baùi, cuùng döôøng, cho ñeán khi qua ñôøi, ñöôïc sinh veà coõi Phaät Sôn Quang, caàu xin xuaát gia trong phaùp cuûa Phaät Vaân Saéc. Töø ñoù veà sau khoâng sinh vaøo coõi khoâng coù Phaät, luoân ñöôïc gaëp Phaät. Ñöùc Phaät laïi giaûng Ñaø-la-ni an taâm cuûa vò ñaït töù thieàn cho taát caû chuùng sinh töø maët ñaát ñeán hö khoâng trong tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc, tröø heát ba nghieäp aùc, dieät toäi nôi ba ñôøi, ñaït Ñaø-la-ni Tam-muoäi nhaãn, seõ ñöôïc sinh veà coõi Phaät thanh tònh nhö loøng mong moûi, sieâng naêng haønh möôøi ñieàu laønh, khoâng ñoïa vaøo ba coõi aùc, tu taäp saùu phaùp Ba-la-maät, boán Nhieáp phaùp, ñöôïc gaëp Phaät, ñöôïc nghe phaùp, thöôøng cuùng döôøng chö Taêng, ñaït boán Thieàn vaø naêm Thaàn thoâng, haønh troïn veïn boán phaïm haïnh, ñôøi ñôøi soáng trong chaùnh phaùp cho ñeán khi ñaït ñöôïc Nieát-baøn.

Phaät noùi:

–Hay thay, hay thay! Thieän nam! Vì ñem laïi lôïi ích cho moïi loaøi oâng ñaõ giaûng noùi phaùp aáy. Thieän nam! Haõy laéng nghe! Tyø-kheo, Tyø- kheo-ni, Cö só nam, Cö só nöõ, thieän nam, tín nöõ muoán sôùm ñaït Nieát-baøn, thoaùt moïi khoå naõo, laøm thanh tònh ba nghieäp, ñuû trí nhôù, baûo hoä phaùp Phaät, caàu lôïi laïc, ñöôïc moïi vaät duïng, töï taïi, ñoan nghieâm, coù uy löïc, baø con ñoâng, ñaát nöôùc an oån giaøu coù, chöùc vò cao ñöôïc moïi ngöôøi toân kính, thoâng minh taøi trí, ñuû boán oai nghi, thích tu thí, giôùi, thieàn, ñaït Tam- muoäi, haønh trì boán Phaïm haïnh trong ba thöøa, nhöng vì bò caùc chöôùng nhö nghieäp aùc, phieàn naõo, khoâng ñöôïc sinh veà coõi Phaät thanh tònh, khoâng ñuû phaùp laønh ñuùng nhö yù gaây trôû ngaïi, neáu muoán nhanh choùng tröø heát chöôùng ngaïi ñoù thì neân thanh tònh thaân taâm, aên chay, nieäm Phaät, ñeán ñaïo traøng trang nghieâm, kinh haønh hoaëc thieàn toïa quaùn thaân töôùng Phaät, khoâng loaïn taâm. Chuyeân taâm nieäm Phaät nhö theá suoát baûy ngaøy, neáu thích thaáy ít, thaáy nhieàu, thaáy voâ soá Phaät thì ñeàu ñöôïc nhö yù. Thaân töôùng Phaät coù ba möôi hai töôùng toát, neân quaùn saùt thaáy roõ moãi töôùng cuûa Phaät, chuyeân taâm khoâng taùn loaïn tröôùc moãi töôùng vaø haøo quang.

Laïi ñoïc chuù:

–Ñaùt ñieät tha, tì thò laâm baø, tì thò laâm baø, uaát ñaàu baø ñaø tò da tì thò laâm baø, tö na baø pha, la tö na baø ñaàu, la a naäu na ña tha di a naäu na ña tha, di phuïc hö ña caâu trí tì thò laâm baø, tì thò laâm baø, ta ha.

Laïi nieäm töôùng haøo quang maøu xanh cuûa Phaät, ñi vaøo ñænh ñaàu cuûa haønh giaû. Haønh giaû neân an ñònh taâm, chôù kinh sôï. Thaáy aùnh saùng lan toûa khaép cô theå, laïi thaáy löûa ñoát trong thaân, ñoát xong chæ coøn laïi tro buïi bò goù thoåi ñi. Quaùn nhö theá seõ khoâng coøn thaáy töôùng naøo cuûa thaân, chæ coù söï roãng laëng. Möôøi phöông cuõng theá, taát caû ñeàu roãng laëng, khoâng moät saéc töôùng. Thieän nam! Coù chuùng sinh chuyeân taâm khoâng taùn loaïn, hoïc Ñaø-la-ni An taâm cuûa vò ñaït töù thieàn, nhöng taát caû chöôùng nghieäp, phieàn naõo, phaùp, toäi ñeàu heát, rieâng toäi nghòch huûy baùng chaùnh phaùp, huûy baùng Hieàn thaùnh vaãn coøn. Coù chuùng sinh laïi chuyeân taâm nieäm Tam-muoäi cuûa Phaät, moãi ngaøy ñeâm ñoïc tuïng taát caû phaùp Phaät vaø taùm möôi luaän thuyeát cuûa ngoaïi ñaïo, nhôù roõ töøng caâu töøng nghóa, moãi ngaøy ñeâm thaønh töïu boán Thieàn, boán Thaàn thoâng, boán Haïnh voâ löôïng, boán Bieän taøi, boán Tam-ma-baït-ñeà cuûa coõi Voâ saéc; trong moät khoaûnh khaéc coù theå ñeán moät coõi Phaät hoaëc voâ löôïng coõi Phaät. Laïi duøng moät chaân chuyeån ñoäng voâ soá coõi nöôùc; chæ moät thaân an toïa thieàn ñònh nhöng laïi hieän baøy khaép bao nhieâu coõi nöôùc; laïi laøm cho caùc coõi nöôùc aáy ngaäp trong nöôùc, bieát roõ soá buïi trong coõi nöôùc möôøi phöông, soá baûy

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

baùu trang nghieâm nôi coõi nöôùc, bieát roõ nghieäp baùo sinh töû, taâm taùnh cuûa chuùng sinh trong ba ñôøi, töø moät thaân hoùa thaønh voâ soá thaân Phaät, caùc thaân Ñeá Thích, Phaïm thieân, Na-la-dieân, Ma-heâ-thuû-la, Töù Thieân vöông, Chuyeån luaân thaùnh vöông. Laïi bieán hieän voâ soá hoa, höông, baûy baùu, phöôùn, loïng, y phuïc, anh laïc ñaày caû coõi nöôùc. Coù chuùng sinh chuyeân taâm tu taäp Tam-muoäi Phaät vaø Ñaø-la-ni an truï töù thieàn, bieát roõ söï khaùc bieät, tröø heát moïi nghieäp aùc, sôùm vieân maõn phöôùc ñöùc, söùc tinh taán, Tam-muoäi, Ñaø-la-ni, nhaãn, naêm Thaàn thoâng trong caùc thöøa, nhanh choùng ra khoûi bieån sinh töû, tröø hôïp phaïm naêm toäi nghòch. Suoát boán möôi chín ngaøy ñeâm, chuyeân taâm trong Tam-muoäi aáy, tu taäp khoâng rôøi, taát caû toäi chöôùng ñeàu tröø heát. Neáu khoâng chuyeân taâm thì toäi tröø trong hai laàn, neáu chuyeân taâm thì moät laàn laø döùt heát. Ngöôøi aáy, caàn coù taâm tinh taán, thuaàn tín môùi ñoaïn heát caùc nghieäp aùc. Coù chuùng sinh giaûng Ñaø-la-ni töù thieàn Tam-muoäi Phaät naøy trong coõi trôøi, coõi ngöôøi. Haøng trôøi, ngöôøi naøo chuyeân taâm nghe hoïc, tö duy, hoan hyû, thì seõ thoaùt khoå nôi ñòa nguïc hoaëc khoå löu ñaøy, tröø heát nghieäp kinh sôï nhö sinh keá, caàu taøi vaät, ñaùnh, ñoát, chìm, uoáng thuoác ñoäc, keû thuø xaâm haïi, huyeãn hoaëc, vua quan, tranh chaáp, ngöôøi hung döõ, sôï cheát, sôï ñoïa vaøo coõi aùc, sau ñoù ñöôïc sinh vaøo coõi trôøi, ngöôøi. Coù chuùng sinh nghe ñöôïc Tam-muoäi aáy, chuyeân taâm tin thoï, vì Tam-muoäi aáy coù oai löïc taïo lôïi ích lôùn, chæ duïng taâm chuùt ít coøn ñaït quaû toát, huoáng gì laø chuyeân taâm khoâng nghi ngôø.

Luùc giaûng phaùp naøy, coù taùm möôi saùu taàn-baø-la na-do-tha traêm ngaøn trôøi, ngöôøi töøng tu taäp Ñaø-la-ni naøy trong quaù khöù, giôø ñeàu ñaït quaû nhö treân, taùm möôi boán na-do-tha chuùng sinh ñaït nhaãn bieát khoå, voâ löôïng chuùng sinh ñaït Tam-muoäi hoaëc ñaït boán quaû Sa-moân, voâ soá chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà, naêm traêm ma nöõ nöông thaàn löïc Phaät, ngay trong cung ma ñaït ñöôïc Tam-muoäi aáy, boû thaân nöõ chuyeån thaønh thaân nam. Vì hoï ñaõ töøng tu hoïc Tam-muoäi aáy trong quaù khöù. Sau ñoù, naêm traêm vò naøy ñònh ñeán choã Phaät, hoùa laøm thaân Ñaïi phaïm, moãi vò daét theo voâ soá quyeán thuoäc, coù vò hoùa laøm thaân Ñeá Thích, troåi caùc aâm nhaïc, ñem voâ soá vaät trang nghieâm, rôøi cung ma, ñeán choã Phaät, thieát leã cuùng döôøng, laïy Phaät, ñi quanh ba voøng, lui ngoài moät beân.

M