1

**Phaåm 35: PHAÙP TRUÏ**

Baáy giôø, thaáy chuùng hoäi tòch nhieân thanh tònh, thuaàn nhaát khoâng taïp loaïn, Ñöùc Theá Toân ñöa löôõi daøi roäng ñeán hai tai, phoùng ra aùnh saùng lôùn leân ñeán voâ löôïng a-taêng-kyø coõi. Thaáy aùnh saùng, chuùng hoäi raát vui möøng khoân xieát, ca ngôïi laø ñieàu chöa töøng coù.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân thaâu aùnh saùng laïi vaø noùi vôùi Ñaïi Boà-taùt Di-

laëc:

–Töø voâ soá kieáp ñeán nay, thaân, khaåu, yù cuûa Ta thanh tònh, khoâng coù veát dô, ñöôïc quaû baùo vôùi aùnh saùng thaät töôùng naøy. Ñaây laø do khoâng noùi doái.

Phaät laïi baûo Ñaïi Boà-taùt Di-laëc:

–Nay Ta giao phoù kinh ñieån Boà Taùt Thai Hoùa naøy cho oâng. OÂng haõy tuyeân giaûng, löu haønh roäng raõi. Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo ñoïc tuïng kinh naøy, ñem höông hoa cuùng döôøng, naøo höông vuïn, höông boät, the luïa, côø phöôùn, loïng baùu, ca xöôùng aâm nhaïc v.v… thì coâng ñöùc naøy raát nhieàu, raát nhieàu.

Neáu coù thieän nam, thieän nöõ khoâng theå roát raùo saùng chieàu ñoïc tuïng, duø chæ trong khoaûng choát laùt taâm nghó nhôù ñeán kinh naøy thì phöôùc ñöùc aáy cuõng khoâng theå tính keå. Vì sao? Vì thai kinh naøy laø cha meï cuûa chö Phaät, laø ñöùng ñaàu trong caùc kinh. Chö Phaät quaù khöù, hieän taïi, vò lai caàn y theo trong maãu thai kinh maø giaùo hoùa, cöùu ñoä chuùng sinh quaù hôn saéc thaân traêm laàn, ngaøn laàn, öùc vaïn laàn cuõng khoâng theå tính keå ñöôïc.

Phaät laïi baûo Ñaïi Boà-taùt Di-laëc:

–Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo leã baùi cuùng döôøng kinh ñieån naøy, muoán ñöôïc dieän kieán chö Phaät nôi möôøi phöông, neân nhaát taâm quy maïng, khoâng coù tö töôûng naøo khaùc, thì laäp töùc ñöôïc thaáy chö Phaät khaép möôøi phöông.

Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo phaùt ñaïi theä nguyeän: “Con muoán laøm cho ñòa nguïc ñöôïc chaám döùt, ngaï quyû, suùc sinh khoâng coøn beänh phieàn naõo”, roài nhaát taâm quy maïng ñoïc tuïng kinh naøy thì caùc chuùng sinh khoå naõo kia ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

Phaät baûo Ñaïi Boà-taùt Di-laëc:

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

–Duyeân Ta nay ñaõ taän, khoâng coøn giaùo hoùa ñöôïc nöõa. Kinh naøy ñöôïc löu giöõ ngaøn naêm, ñeán hai ngaøn naêm hoaëc ba ngaøn naêm. Nay neân phaân laøm ba phaàn:

* Moät phaàn giao cho A-nan, ñeä töû maø Ta ñeå laïi giaùo hoùa.
* Moät phaàn giao cho Long vöông Nan-ñaø-öu-baùt-la.
* Phaàn coøn laïi, Di-laëc cuøng Ta giaûng noùi ñeå cho taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc nghe bieát, khoâng ñöôïc ñeå giaùn ñoaïn.

Naøy Di-laëc! Khi oâng thaønh Phaät, oâng neân giaûng noùi roäng raõi kinh naøy. Chuùng sinh möôøi phöông thieân haï, cho ñeán loaøi coân truøng, loaøi ngöôøi ñeàu nhôø kinh naøy maø ñöôïc giaûi thoaùt.

Naøy Di-laëc! Sau khi oâng nhaäp Nieát-baøn, kinh naøy löu haønh treân ñôøi hai möôi moát kieáp, sau ñoù môùi ñoaïn maát. Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo ñoïc tuïng kinh naøy, taâm khoâng taùn loaïn, phaùt ñaïi theä nguyeän: “Muoán cho chuùng sinh ñeàu ñoàng moät theä nguyeän nhö ta, ñoàng thôøi ñeàu sinh vaøo nöôùc Thanh Tònh, phuïng thôø leã kính chö Phaät Theá Toân” thì ñaït ñöôïc nguyeän aáy, khoâng bò trôû ngaïi.

Phaät baûo Boà-taùt Di-laëc:

–OÂng neân vaâng giöõ giaùo phaùp cuûa Ta. Haõy nghó ñeán aân Phaät. Ai muoán baùo ñaùp aân Phaät thì phaûi nhaát taâm phuïng trì cuùng döôøng kinh Thai Hoùa, coâng ñöùc phöôùc lôïi naøy laø khoâng theå noùi heát ñöôïc. Vì sao?Vì kinh Thai Hoùa naøy laø kho baùu cuûa caùc phaùp, ñöôïc chö Phaät aán chöùng. Chæ coù 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 môùi coù theå môû baøy laøm roõ aán phong naøyñeå thò hieän cho chuùngsinh.

Naøy Di-laëc! OÂng neân bieát: Nhöõng gì maø Ta noùi tröôùc sau ñeàu ôû trong kinh thaâm dieäu Tam-muoäi toång trì, neáu oâng queân moät chöõ, moät caâu thì toäi naøy coøn nheï. Coøn nhö vôùi kinh naøy maø queân moät caâu, moät chöõ thì toäi aáy raát naëng. Vì sao? Vì kinh naøy laø cha meï cuûa chö Phaät Theá Toân.

Sau khi Ñöùc Theá Toân noùi xong, khaép maët ñaát chaán ñoäng ñuû saùu caùch. Caùc Boà-taùt trong chuùng hoäi noùi vôùi nhau:

–Ñöùc Phaät Thích Ca Vaên lìa phaùp taùnh khoâng laâu, chaéc chaén seõ hieän saéc töôùng trôû laïi nhö cuõ.

Khi aáy trong chuùng hoäi coù taùm möôi boán öùc chuùng sinh ñeàu phaùt taâm voâ thöôïng, truï Baát thoaùi chuyeån. Caùc Boà-taùt boãng nhieân bieán maát vaø

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

3

ñeàu lìa thai hoùa, cuùng döôøng kim quan xaù-lôïi cuûa Phaät Thích Ca Vaên.

