1

**Phaåm 10: UÛNG HOÄ**

Baáy giôø, trong hoäi, coù Ñöùc Phaät Theá Toân hieäu laø Maïn-ñaø-la Höông baïch vôùi Ñöùc Thích-ca Nhö Lai:

–Nhöõng Ñöùc Phaät quaù khöù kia, töø trong caùc loaïi quoác ñoä, khi ñeán ñaïi taäp hoäi ôû coõi Phaät ngöõ tröôïc, ñeàu cuøng uûng hoä phaùp moân naøy, cuõng khieán cho voâ löôïng Caâu-chi-ma chuùng töï nhieân thoaùi lui. Chö Phaät duøng maét Töø bi nhìn caùc chuùng sinh, ngöôøi coù aùc kieán, ñeàu khieán cho giaûi thoaùt. Ñuoác trí röïc saùng an trí chuùng sinh ôû ñaïo Caùt töôøng. Khi chö Phaät noùi phaùp moân Kim cang phaùp ñaúng duyeân phaùp taâm kieán laäp toài toaùi Ñaø-la-ni aán chöông cuù sai bieät moân kyù; laø khieán cho aùc ñaûng ñeàu luøi böôùc vieäc kieán laäp phaùp traøng. Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Möôøi phöông chö Phaät chuùng ta, hoâm nay truï theá, cuõng vì nuoâi döôõng, thöông xoùt caùc chuùng sinh, cuõng ôû coõi Phaät ngöõ tröôïc baån aùc naøy ñoàng laøm cuoäc ñaïi taäp hoäi, uûng hoä phaùp moân vi dieäu naøy cho ñeán kieán laäp phaùp traøng Voâ thöôïng. Sau khi Ñöùc Phaät Thích-ca dieät ñoä, ai coù theå ôû coõi naøy, seõ laøm ngöôøi ñeä nhaát hoä trì dieäu phaùp? Ai seõ khieán cho chaùnh phaùp röïc saùng roäng khaép? Ai seõ khieán cho khaép chuùng sinh ñeàu thaønh thuïc nhaäp vaøo soá Ñaïi taäp naøy? Chuùng ta ñem phaùp moân naøy phoù chuùc cho ai?

Ñöùc Thích-ca Nhö Lai baïch vôùi Ñöùc Maïn-ñaø-la Höông Nhö Lai:

–Ñaõ coù nhöõng ngöôøi truï laâu ôû coõi Phaät naøy, nhöõng Boà-taùt ñaéc nhaãn vaø Ñeá Thích, Phaïm vöông, Hoä theá Thieân vöông, vua trôøi, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø… caøng sieâng naêng uûng hoä phaùp moân vi dieäu naøy. Vaø chuùng sinh truï laâu trong boán thieân haï, cuûa theá giôùi naøy, ñoái vôùi phaùp moân naøy sinh nieàm tin thanh tònh; thì Ñeá Thích, Phaïm vöông, Hoä theá Thieân vöông cho ñeán vua Ma-haàu-la-giaø ñem phaùp moân Ñaø-la-ni aán thanh tònh naøy, phoù chuùc vaøo tay cuûa hoï.

Luùc ñoù, Ñöùc Maïn-ñaø-la Höông Nhö Lai duøng aâm thanh voâ chöôùng ngaïi vieân maõn laøm vang khaép coõi Phaät naøy, noùi lôøi nhö vaày:

–Naøy caùc thieän nam! Haõy laéng nghe! Haõy laéng nghe! Nhöõng ngöôøi ñaõ ñeán coõi Phaät naøy! Thaät laø khoù gaëp nhöõng Ñöùc Nhö Lai A-la- ha Tam-mieäu Tam-phaät-ñaø luùc höng theá. Vieäc taát caû caùc Ñöùc Phaät Theá Toân, trong khoaûnh khaéc moät saùt-na, ñaõ taäp hoïp ôû moät coõi Phaät, cuõng ñaõ raát laø khoù! Taát caû nhöõng Ñöùc Phaät Theá Toân naøy, vì thöông xoùt caùc oâng, neân ñeán taäp hoïp ôû ñaây, nhieáp thoï taát caû caùc chuùng sinh, hoä trì ñaïi phaùp moân chö Phaät, taïo laäp ñaïo Voâ thöôïng. Taát caû voâ soá chö Phaät ñaõ vaøo ba ñôøi; hoâm nay, hoä trì taát caû ñòa giôùi, taát caû thuûy giôùi, taát

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

caû hoûa giôùi, taát caû phong giôùi, taát caû khoâng giôùi; khieán cho dieäu phaùp naøy truï theá laâu daøi, khieán cho haït gioáng Tam baûo chaúng ñoaïn tuyeät, thaønh thuïc taát caû caùc chuùng sinh, cho ñeán qua khoûi bôø kia sinh töû.

Luùc baáy giôø, taát caû caùc Ñöùc Phaät Theá Toân vaø caùc vò Ñaïi Boà-taùt truï laâu ôû caùc coõi Phaät; Ñeá Thích, Phaïm vöông, Hoä theá Thieân vöông, vua Trôøi, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø… vaø trong caùc tinh khí khaùc, coù chuùng sinh ñaïi tinh khí, cho ñeán nhöõng ngöôøi cö truù trong theá giôùi cuûa boán thieân haï; taát caû chuùng naøy, ñoàng noùi:

–Naøy thieän nam! Chuùng ta, ñem chaùnh phaùp ñöôïc chö Phaät hoä trì naøy, moät laàn nöõa phoù chuùc cho oâng, khieán cho chuùng sinh ñeàu thaønh thuïc. Caùc oâng neân luoân laøm cho röïc saùng, chaúng laøm dieät hoaïi phaùp, chaúng laøm rôi maát phaùp. Neáu thieän nam, thieän nöõ coù tín taâm seõ cuøng chung thoï trì, ghi cheùp phaùp moân ñaïi taäp, cho ñeán Tyø-kheo, Tyø-kheo- ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, taát caû nhöõng thieän nam ñoù maø thoï trì, tuïng nieäm phaùp moân naøy thì caùc oâng luoân phaûi uûng hoä, cung caáp, ñem phaùp moân naøy theo ñuùng nhö phaùp phoù chuùc cho hoï. Neáu Phaùp sö öa caàu phaùp, öa thieàn ñònh, öa nghe phaùp, öa trì phaùp thì caùc oâng phaûi neân uûng hoä cho ñeán cung caáp. Vì sao? Vì caùc Ñöùc Nhö Lai A-la-ha Tam- mieäu Tam-phaät-ñaø coù trong quaù khöù, taát caû nhöõng Ñöùc Nhö Lai ñoù cuõng taäp hoïp ôû trong coõi Phaät nguõ tröôïc baån aùc, cuøng ñaõ duøng dieäu phaùp phoù chuùc cho Ñeá Thích, Phaïm vöông, Hoä theá Thieân vöông, neân khieán cho dieäu phaùp naøy, chaúng aån maát, hoä trì cho ngöôøi truyeàn phaùp ñôøi vò lai, cho ñeán thaønh thuïc taát caû chuùng sinh. Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Chö Phaät möôøi phöông, coù trong ñôøi ñöông lai, ôû trong ñôøi nguõ tröôïc, trong khoaûnh khaéc moät saùt-na, khaép nôi ñeàu vaân taäp; vì lôïi ích cho chuùng sinh, seõ noùi Ñaø-la-ni, seõ uûng hoä dieäu phaùp, seõ phoù chuùc cho Ñeá Thích, Phaïm vöông, Hoä theá Thieân vöông…, seõ chu caáp moïi nhu caàu. Chuùng ta hoâm nay cuõng laïi nhö vaäy.

Caùc oâng, nhöõng ngöôøi truï laâu ôû coõi Phaät naøy vaø Ñeá Thích, Phaïm vöông, Hoä theá Thieân vöông, vua cuûa Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø… cuûa boán thieân haï thì caøng theâm boäi phaàn phoù chuùc, ñôøi ñöông lai laïi caøng theâm boäi phaàn uûng hoä, theâm boäi phaàn cung caáp. OÂng cuõng caàn phaûi nhôù nghó nhö vaäy. Nhö phaùp Kim cang chaúng theå hoaïi, phaûi khieán cho röïc saùng roäng khaép. Neáu thieän nam, thieän nöõ, coù loøng tin hoä trì phaùp naøy vaø Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu- baø-taéc, Öu-baø-di thoï trì phaùp naøy, thaäm chí chæ ghi cheùp, giöõ gìn, kinh quyeån, ñaët yeân ôû trong nhaø; hoaëc coù ngöôøi hay noùi phaùp vaø ngöôøi öa

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

3

nghe phaùp, sieâng tu thieàn ñònh, thoï trì phaùp; thì caùc oâng ñeàu phaûi uûng hoä hoï, loøng laønh cuùng döôøng cung caáp cho hoï. Vì sao? Vì taát caû Ñöùc Phaät khaép nôi, ñeàu thoï trì phaùp moân naøy. Tuøy theo xöù sôû, hoaëc thoân, hoaëc thaønh, hoaëc trong nöôùc, hoaëc ngoaøi bieân ñòa, hoaëc beân trong cung vua, hoaëc choán A-la-nhaõ… neáu nhöõng nôi ñoù, löu thoâng phaùp moân naøy, hoaëc coù ngöôøi khai thò tuyeân noùi, hoaëc coù söï truyeàn trao cho ngöôøi, hoaëc trì tuïng thaäm chí hoaëc chæ ghi cheùp thaønh quyeån kinh, ñaët yeân trong nhaø. Nhöõng nôi ñoù, nhôø phaùp löïc naøy, neân coù theå khieán cho vò ñaát vaø tinh khí chuùng sinh ñeàu taêng tröôûng. Caùc oâng cuõng nhôø thaám nhuaàn aùnh saùng tinh khí ñoù, maø tinh taán duõng kieän caøng ñöôïc taêng tröôûng; ñoàng thôøi cuõng khieán cho quyeán thuoäc vaø ruoäng vöôøn cuûa hoï ñöôïc taêng tröôûng giaøu thònh; seõ khieán cho ngöôøi laøm vua thöôøng ñöôïc uûng hoä, naêng löïc töï taïi. Tinh khí ñoù, cuõng seõ uûng hoä cho söï giaùo hoùa cuûa vua, nhôø phaùp vò ñoù, maø thöôøng khieán cho sung tuùc. Nhöõng ngöôøi laøm vua beân trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, seõ sinh loøng lôïi ích, hoøa hôïp nhau, luoân luoân tin nghieäp baùo, gieo troàng caên laønh, loøng khoâng keo kieät, thöôøng ñoái vôùi taát caû chuùng sinh taùc, khôûi loøng lôïi ích, thöôøng ñoái vôùi taát caû chuùng sinh phaùt sinh loøng thöông xoùt, thaäm chí khieán cho vua coù theå sinh chaùnh kieán. Töøng vò vua, töøng vò vua ôû ñaát nöôùc cuûa mình, seõ töï phaùt sinh hoan hyû, coù theå khieán cho ngöôøi haønh thieän ñaày ñuû sung maõn. Ñaát nöôùc aáy giaøu thiïnh, an vui boäi phaàn, tinh vò ñaát ñai töï nhieân hôn gaáp boäi, hoa quaû, vaät laøm thuoác khoâng thöù naøo chaúng ngon ngoït, luùa gaïo, cuûa baùu cuõng boäi phaàn, nôi tieáp xuùc ñaùng öa thích, taát caû nhaân daân khoâng beänh khoå, taát caû oaùn ñòch phöông khaùc ñaáu tranh, muoãi moøng, raén ñoäc, aùc quyû, La-saùt, caàm thuù aùc, saøi lang, sö töû, gioù möa chaúng phaûi luùc nhöõng vieäc aùc nhö vaäy, ñieàu seõ tieâu dieät. Ngaøy ñeâm giöõ ñoä bình thöôøng, moät thaùng, nöûa thaùng, thôøi tieát, nieân tueá, ñieàu vaän haønh ñuùng. Nhöõng chuùng sinh ôû ñaát nöôùc ñoù phaàn nhieàu haønh thaäp thieän, sau khi maïng chung, ôû ñoù ñieàu sinh leân trôøi, roài trôû laïi cuøng vôùi caùc oâng laøm quyeán thuoäc. Raát nhieàu coâng ñöùc voâ löôïng nhö vaäy, ñeàu do xöng döông phaùp moân Ñaïi phaùp Ñaø-la-ni cuûa taát caû chö Phaät. Nhöõng chuùng sinh ñoù, ñeàu qua khoûi bôø sinh töû, ñöôïc vaøo Voâ dö teân laø Nghe taêng tröôûng quaû baùo ñaày ñuû, ñaõ gieo troàng thaân nöõ thì ñôøi naøy seõ nhaän laáy. Do phaùp löïc, neân nhöõng thaân nhö vaäy, taát caû ñeàu heát.

