**Phaåm 23: CA NGÔÏI VEÀ CAÙC VIEÄC XÖA**

Baáy giôø, Ñöùc Phaät laïi baûo Boà-taùt Hyû Vöông:

–Veà thôøi quaù khöù xa xöa, coù Ñöùc Phaät hieäu laø Nhö Lai Voâ Löôïng Tinh Taán, laø Baäc Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc Voâ Thöôïng ñaày ñuû caùc toân hieäu Minh Haïnh Thaønh Vi, Thieän Tueä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Hieäu Theá Toân, ñaõ vì haøng traêm ngaøn öùc caùc ñeä töû cuøng caùc chuùng trôøi, roàng, quyû thaàn… maø thuyeát giaûng veà phaùp Ñònh yù aáy.

Luùc naøy, coù moät vò quoác vöông teân laø Ñöùc Hoa, ñöôïc nghe Phaät thuyeát giaûng veà yù nghóa cuûa phaùp Ñònh yù ñoù, neân ñaõ noùi vôùi taùm vaïn boán ngaøn caùc vò haäu phi, theå nöõ cuøng moät ngaøn ngöôøi con:

Phaùp Ñònh yù aáy thaät voâ cuøng saâu xa khoù coù theå nhaän roõ, dieäu nghóa maø noù nhaèm höôùng ñeán thaät meânh moâng, vôøi vôïi, raát khoù tieáp caän, maø neáu tieáp caän ñöôïc cuõng khoâng theå thoâng toû moät caùch troïn veïn. Tuy khoù coù theå thöïc haønh nhöng cuõng mong caàu coù ñöôïc hieåu bieát ñuùng ñaén. Chæ theä nguyeän, taâm tö, haønh ñoäng ñeàu neân doàn vaøo vieäc khuyeán trôï phaùp ñònh aáy. Bôûi vì nhöõng ñieàu Phaät dieãn giaûng laø heát söùc thích hôïp ñem laïi nieàm vui söôùng voâ haïn. Heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu neân doác taâm cuøng khuyeán trôï phaùp Ñònh yù kia. Nhöõng ñieàu Ñöùc Theá Toân giaûng daïy aáy thaät voâ cuøng toát ñeïp. Do söï khuyeán trôï aáy neân luoân vöôït qua ñöôïc moïi hoaïn naïn trong taùm möôi kieáp sinh töû. Ngay ôû nôi gia ñình cuõng ñaït ñöôïc phaùp Toång trì, teân laø Söï Nghieäp. Ñaõ khoâng coøn vöôùng ôû neûo nghi ngôø do döï maø thaûy ñeàu heát loøng tin töôûng ñuùng nhö lôøi Phaät chæ daïy. Töø goác coâng ñöùc ñöôïc vun ñaép aáy neân luoân ñöôïc gaëp gôõ haøng ba öùc trieäu chö Phaät, Theá Toân, ñeàu cuøng vôùi chö Phaät ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi aáy, khoâng bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc vôùi nhöõng neûo khoå ñau, phieàn naõo maõi vaây buûa, cuõng khoâng gaëp phaûi taùm naïn vôùi caùc aùch luoân ñeø naëng troùi buoäc. Nhaân ñaáy, moïi taïo taùc, haønh hoùa ñaõ thaønh töïu, chöùng ñaéc quaû vò Toái chaùnh giaùc cuûa ñaïo Giaùc ngoä voâ thöôïng, ñoä thoaùt chuùng sinh trong möôøi phöông khoâng loaøi naøo laø khoâng ñöôïc ñoäi aân cöùu giuùp, teá ñoä.

Naøy Boà-taùt Hyû Vöông! Boà-taùt coù yù nghó nhö theá naøo? Vò vua

teân laø Ñöùc Hoa aáy phaûi chaêng laø moät ngöôøi xa laï? Chôù neân nghó nhö vaäy. Vì sao? Vì vò vua aáy hieän taïi chính laø Ñöùc Nhö Lai Voâ Löôïng

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

Quang, coøn moät ngaøn ngöôøi con cuûa nhaø vua chính laø moät ngaøn vò Phaät öùng hieän trong Hieàn kieáp. Chæ doác taâm khuyeán trôï phaùp Ñònh aáy maø coù ñöôïc thaàn tuùc, oai ñöùc loàng loäng nhö theá, huoáng chi laø coøn nhaát taâm ñoïc tuïng, phuïng haønh, thöïc hieän, gìn giöõ ñuùng theo chaùnh phaùp ñaõ neâu daïy.

Ñöùc Phaät laïi baûo Boà-taùt Hyû Vöông:

–Veà thôøi quaù khöù xa xöa, trong voâ soá kieáp veà tröôùc, baáy giôø coù Ñöùc Phaät hieäu laø Laïc Voâ Löôïng Thí, cuøng vôùi chuùng quyeán thuoäc laø möôøi öùc trieäu vaây quanh vaø Ñöùc Phaät vì hoï maø thuyeát phaùp. AÙnh haøo quang maøu vaøng oùng toûa chieáu röïc rôõ nôi choã Phaät ñang giaûng noùi. Töø choã saùng choùi ñoù, aùnh haøo quang hoøa nhaäp vôùi muøi höông xích chieân-ñaøn cuøng caùc loaïi höông thuø dieäu khaùc quyeän toûa xoâng khaép möôøi phöông. Do chính baûn thaân Ñöùc Phaät luoân tinh taán sieâng naêng trong söï tu taäp, luoân thöông xoùt nhôù nghó ñeán heát thaûy chuùng sinh, phuïng haønh ñaïo phaùp thanh tònh, trong saùng neân môùi ñaït ñöôïc phöôùc baùo veà coâng ñöùc nhö vaäy.

Thôøi aáy coù vò Chuyeån luaân vöông teân laø Traïch Minh, töø vieäc so saùnh caùc hình töôïng treân maø bieát ñöôïc oai ñöùc cuûa Phaät, neân ñaõ doác taâm cuùng döôøng ñaày ñuû, phuïng haønh bình ñaúng Baäc Chaùnh Giaùc cuøng heát thaûy caùc vò trong Thaùnh chuùng, nôi moãi moãi tinh xaù ñeàu khieán ngöôøi chu caáp. Nhaø vua cuõng cuøng nghe veà phaùp Tam-muoäi Ñònh yù aáy, nhaân ñaáy maø moïi haønh ñoäng cuûa nhaø vua ñeàu coù aûnh höôûng ñeán khaép moïi nôi choán trong coõi, heát thaûy chaùnh phaùp do Phaät neâu baøy, giaûng daïy cuõng ñöôïc nhaø vua nhaát taâm tham vaán, thoï nhaän caùc yeáu nghóa. Coù vò thò giaû cuûa Ñöùc Phaät teân laø Voâ Toån Trí, laø baäc nghe roäng nhôù nhieàu chöa heà boû queân caùc ñieàu Phaät daïy, luoân thích nghi vôùi hoaøn caûnh nhöng khoâng traùi vôùi nhöõng chuaån möïc cuûa chaùnh phaùp.

Luùc aáy, Ñöùc Phaät noùi vôùi vò thò giaû: “Chö Phaät ñeàu lyù giaûi thoâng toû veà phaùp Tam-muoäi Ñònh yù aáy. Nhö ta voán tu taäp ñöôïc phaùp

Tam-muoäi ñoù trong hoaøn caûnh laø phaûi lìa khoûi nhöõng raøng buoäc cuûa gia ñình, nhôø ñaáy môùi coù theå laõnh hoäi thoâng suoát dieäu nghóa saâu xa cuûa noù.”

Vò Chuyeån luaân vöông ñöôïc nghe nhöõng lôøi daïy thaân thieát cuûa Ñöùc Phaät nhö theá beøn taâm nieäm: “ÔÛ nôi ñaát nöôùc ueá tröôïc laøm sao

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

tìm ñöôïc thanh tònh, chæ coù theå lìa khoûi ñaát nöôùc, ngoâi baùu, söï nghieäp, caïo boû raâu toùc, maëc laáy chieác ca-sa laøm vò Sa-moân, rôøi ñuïc theo trong thì môùi coù theå öùng hôïp vôùi lôøi Phaät daïy.”

Töùc thì nhaø vua thöïc hieän yù ñònh cuûa mình: Boû ñaát nöôùc, lìa ngoâi baùu, khoâng chuùt tham tieác ñoái vôùi boán phöông bôø coõi, laïi caïo saïch raâu toùc, maëc phaùp phuïc laø chieác ca-sa laøm vò Sa-moân, cuøng vôùi moät ngaøn ngöôøi con, taùm vaïn vò ñaïi thaàn, taùm vaïn boán ngaøn caùc haäu phi theå nöõ, thaûy ñeàu theo nhaø vua xuaát gia vaø cuøng laøm Sa-moân, taát caû ñeàu ñi ñeán nôi Ñöùc Phaät, cung kính ñaûnh leã döôùi chaân, quyø goái chaép tay thöa hoûi veà phaùp Tam-muoäi Ñònh aáy.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät ñaõ roõ caên taùnh cuûa hoï ñeán ñoä thuaàn thuïc, neân ñem phaùp Tam-muoäi aáy, ñaày ñuû trong baûy ngaøy giaûng daïy moät caùch töôøng taän. Taát caû caùc vò Sa-moân kia ñeàu doác taâm laõnh hoäi vaø laàn löôït cuøng baøy toû, ñaây laø phaùp Tam-muoäi, khoâng deã gì ñöôïc gaëp ñöôïc nghe, vaäy chuùng con xin ñem heát loøng thaønh ñeå bieân cheùp ra, vöøa giöõ gìn ñoïc tuïng, hoïc hoûi, laïi vì ngöôøi khaùc maø neâu giaûng.

Ñöôïc Ñöùc Phaät chaáp thuaän, hoï ñaõ bieân cheùp phaùp Tam-muoäi aáy vaø doác taâm cuùng döôøng, phuïng trì, moãi ngöôøi giöõ laáy moät quyeån ñeå coù theå ñoïc tuïng.

Sau khi maïng chung, caùc vò aáy thaûy ñeàu cuøng ñöôïc gaëp ñeán saùu möôi öùc trieäu chö Phaät ñeàu laø Baäc Chaùnh Giaùc, moãi ngöôøi ñeàu ôû choã chö Phaät ñeå ñöôïc nghe giaûng veà phaùp Tam-muoäi thaâm dieäu aáy. Do töø goác coâng ñöùc ñoù maø heát thaûy caùc vò Sa-moân kia ñeàu thaønh Phaät, ñuùng nhö baûn nguyeän chaân chaùnh cuûa mình ñoái vôùi chaùnh phaùp.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Boà-taùt Hyû Vöông! Haún Boà-taùt muoán bieát vò Chuyeån luaân thaùnh vöông thôøi aáy coù yù nguyeän roäng khaép ñoù laø ai, chính laø Ñöùc Nhö Lai Ñònh Quang. Coøn vò thò giaû cuûa Ñöùc Phaät thôøi aáy teân laø Tyø- kheo Voâ Toån Trí, chính laø Ñöùc Phaät Duy-veä. Veà moät ngaøn ngöôøi con cuûa nhaø vua thì ñoù chính laø moät ngaøn vò Phaät ñaõ laàn löôït öùng hôïp trong Hieàn kieáp, vì coù saùu möôi laêm kieáp seõ bò döùt ñoaïn, khoâng coù Phaät ra ñôøi, sau ñaáy coù moät kieáp hieäu laø Ñaïi danh xöng, moät ngaøn vò kia trong kieáp ñoù ñeàu cuøng ñaéc quaû vò Toái chaùnh giaùc. Coøn taùm vaïn vò ñaïi thaàn cuûa baäc Chuyeån luaân thaùnh vöông thôøi aáy, ôû trong kieáp Ñaïi danh xöng thaûy ñeàu doác taâm hoïc ñaïo, qua heát kieáp aáy thì coù moät

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

khoaûng thôøi gian bò döùt haún, laïi trong taùm möôi kieáp ñeàu khoâng coù Phaät ra ñôøi, sau ñaáy coù moät kieáp teân laø Duï tinh tuù, baáy giôø taùm vaïn vò ñaïi thaàn kia, ôû trong kieáp naøy ñeàu thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc. Heát kieáp Tinh tuù thì coù moät thôøi gian daøi bò döùt haún vì laïi coù ñeán ba traêm kieáp cuõng khoâng coù Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, sau ñaáy coù kieáp teân laø Troïng thanh tònh vaø soá löôïng taùm vaïn boán ngaøn caùc vò haäu phi, theå nöõ cuûa baäc Chuyeån luaân thaùnh vöông thôøi tröôùc, ôû trong kieáp naøy ñeàu cuøng ñaït quaû vò Toái chaùnh giaùc, moãi vò ñeàu coù danh hieäu rieâng.

Ñöùc Phaät noùi tieáp:

–Naøy Boà-taùt Hyû Vöông! Phaùp Tam-muoäi Ñònh aáy ñaõ ñem ñeán nhöõng phöôùc baùo thaät vôøi vôïi voâ bôø beán, vì theá hoâm nay Nhö Lai heát lôøi giao phoù daën doø ñoái vôùi heát thaûy caùc vò Boà-taùt: “Neáu coù nhöõng vò Boà-taùt tu taäp vaø theå hieän tính nhaân hoøa, taâm döùt moïi vöôùng baän raøng buoäc, khoâng tham luyeán thaân maïng mình, thì neân chuyeân nhôù nghó mong ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi ñònh aáy.

Neáu coù nhöõng vò Boà-taùt doác taâm tu taäp ñeå choùng ñaït ñeán quaû vò Toái chaùnh giaùc cuûa ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng, thì neân sieâng naêng tinh taán hoïc hoûi phaùp Tam-muoäi Ñònh yù naøy, laõnh hoäi, kính giöõ, ñoïc tuïng, nhaát taâm phuïng haønh, laïi vì ngöôøi khaùc maø giaûng giaûi roäng veà dieäu nghóa.”

Ñöùc Phaät beøn ñoïc tuïng:

*Mong caàu dieäu nghóa ñaïo Ñaït quaû vò Phaät-ñaø*

*Neân tinh caàn tu hoïc*

*Thieân Trung Thieân toân quyù Veà caùc neûo hoïc khaùc Chaúng ñöa ñeán giaùc ngoä Chæ neân laäp chaùnh truï*

*Tu taäp ñuùng neûo ñaïo Nhö tin, vui ñöùc aáy*

*Nôi choán sinh chaúng ñoåi Neûo theä nguyeän nhö theá Ñöôïc phöôùc baùo thích hôïp Do vaäy ñem taâm hoøa Khoâng mang yù dua nònh*

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

*Chuyeân tinh ñöôøng tu taäp Ñuùng theo lôøi chæ daïy.*

*Lôøi Phaät ngôïi khen ñieåm thuø thaéng Nhö muoán tieáp caän moïi uy thaàn Cuøng neâu roäng lôøi giaùo phaùp daïy Neân tu taäp ñuùng neûo ngöôøi tröôùc Nhö cuøng khuyeán trôï ñaày ñuû ñöùc Hay laïi chaáp trì cuøng ñoïc tuïng Chuùng sinh tö duy coøn khoù ñaït*

*Huoáng chi nghe, laõnh hoäi phuïng haønh Nhö phaân bieät giaûng, nhaèm giaùo hoùa Theå hieän coõi röïc rôõ cuûa ñaïo*

*Doác ñaït töôùng toát cuøng phaùp Phaät Thôøi neân ñaït phaùp Tam-muoäi aáy Tieâu tröø bao toäi cuøng dieät ma*

*Döùt saïch moïi kieán chaáp, tham, aùi An laïc, thanh tònh nôi coõi Phaät Theo phaùp ñònh aáy taát choùng ñaït Lieàn ñöôïc giaûi thoaùt, ñuû aùnh saùng Thu toùm naém giöõ moïi taïo taùc*

*Sôû nguyeän thaønh töïu ñaït Chaùnh giaùc Truï phaùp ñònh aáy, baùo öùng hôïp*

*Phaät luoân ngôïi khen neân chæ daïy. Caùc oâng nhö chaúng theo phaùp aáy Veà thôøi vò lai chôù mang giaän Raèng ta ñaùnh maát Nhaát thieát trí Nay choã khen ngôïi phaùp voâ cöïc Neáu coù moä tìm daáu ñaïo saùng*

*Nhö gaëp, khoù haønh ñuùng dieäu nghóa Döïa chaáp nôi thaân neân mòt môø*

*Vò lai ñôøi maït, laøm keû traùi Tieâu dieät caùc phaùp, ñoïa neûo aùc Caùc baäc Ñaïi trí thaûy neân lo*

*Luoân lìa buïi baëm, döùt phoùng daät.*

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

Ñöùc Phaät laïi baûo Boà-taùt Hyû Vöông:

–Nhö coù caùc vò Boà-taùt, trong haøng ngaøn kieáp phuïng haønh saùu phaùp Ñoä voâ cöïc, nhöng boû heát caùc phöông tieän quyeàn xaûo, chaúng baèng trong moät luùc ñöôïc nghe phaùp Tam-muoäi chaùnh ñònh aáy maø doác taâm khuyeán trôï. Töø thôøi xa xöa ñeán nay, choã taïo laäp caùc phöôùc ñöùc thöôøng laáy kinh ñieån laøm ñieåm cao cho söï so saùnh ñeå nöông theo ñoù maø vun troàng coâng ñöùc, ñoái vôùi phaùp Tam-muoäi aáy thì söï so saùnh coøn gaáp traêm ngaøn laàn vaïn laàn, hôn öùc vaïn laàn nöõa, khoâng theå duøng gì ñeå ví duï ñöôïc.

Vì sao nhö theá? Laø vì kinh aáy haøm chöùa nhöõng ñieàu voâ cuøng quan troïng, chö Phaät quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai ñeàu töø nôi aáy phaùt sinh vaø thaønh töïu. Caùc Ñöùc Nhö Lai nhö Ñaïi Muïc A-di-ñaø, Ñaïi Muïc A-suùc, moät ngaøn vò cuûa Hieàn kieáp, ba ñôøi khoâng haïn löôïng ñeàu töø phaùp ñònh aáy tu taäp ñaït quaû vò Phaät-ñaø. Gioáng nhö hö khoâng haøm chöùa thoï nhaän heát thaûy haøng vaïn chuûng loaïi hieän coù trong möôøi phöông, ba coõi, höõu hình hay voâ hình, phaùp ñònh aáy cuõng nhö theá. Coõi meânh moâng cuûa ñaïo Chaùnh giaùc Voâ thöôïng bao haøm moïi neûo tu taäp giaùc ngoä, töø ñaáy khai thò, giaùo hoùa muoân loaøi hoäi nhaäp vaøo phaùp thaân thöôøng truï.

Luùc Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh naøy, caùc vò Boà-taùt khoâng theå tính keå ñaõ laõnh hoäi moät caùch thaáu ñaùo vaø ñeàu ñöôïc ñöùng vöõng nôi ñòa Khoâng thoaùi chuyeån. Voâ soá ngöôøi thaûy cuõng phaùt taâm Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng, caùc chuùng hoäi trong möôøi phöông ñeàu cuøng ñöôïc ñoäi aân, nhöõng taùm möôi öùc chö Thieân, chuùng nhaân ñeàu xa lìa moïi thöù phieàn naõo caáu ueá, phaùt sinh phaùp nhaõn. Chö Thieân cuøng chuùng nhaân ñöôïc nghe Phaät thuyeát giaûng aáy, taâm thieän phaùt khôûi, taâm ñaïo saùng toû, neân ñaõ tung raûi hoa khaép caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, phuû leân thaân töôùng Phaät. Trong tam thieân theá giôùi cuõng hieän ra ñuû saùu caùch chaán ñoäng. Chö Thieân truï nôi hö khoâng hoøa taáu haøng traêm ngaøn thöù kyõ nhaïc, ñem laïi söï an vui thích thuù cho Phaät vaø caùc vò trong ñaïi chuùng, Boà-taùt Hyû Vöông cuøng vôùi ba möôi öùc vò khaùc thaûy ñeàu trong moät luùc ñaït ñöôïc phaùp Tam-muoäi aáy.

Baáy giôø, Thieân Ñeá Thích lieàn ñeán tröôùc Phaät, thöa:

–Sung söôùng thay phaùp giaùo hoùa vôùi yù nghóa voâ cuøng thaâm dieäu khoâng gì coù theå saùnh ñöôïc! Töø xöa tôùi nay chöa töøng ñöôïc nghe

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

thaáy nhöõng dieäu nghóa chaân chaùnh nhö vaäy. Caùc phaùp Ñoä voâ cöïc moãi moãi loaïi ñöôïc neâu baøy ñaày ñuû, roõ raøng, töøng phaåm töøng phaåm ñöôïc tuyeân giaûng khoâng gì laø khoâng thoâng suoát töôøng taän, trong ngoaøi, treân döôùi, caùc maët noåi chìm cuûa giaùo phaùp ñeàu ñöôïc môû ra, chæ roõ. Ba ñoäc, naêm aám vôùi möôøi hai neûo daãn daét, boán ñaïi, saùu traàn vôùi bao neûo che laáp meâ môø, ñeàu neân gaáp döùt tröø. Ñaõ neâu baøy chæ daãn veà boán taâm voâ löôïng, boán aân, saùu phaùp Ñoä voâ cöïc, ba caùnh cöûa giaûi thoaùt laø Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, taâm ñaïi Töø, ñaïi Bi vôùi vieäc kheùo duøng caùc phöông tieän ñeå dieãn ñaït giaûng giaûi roäng khaép ñaïo phaùp, giaùo hoùa muoân loaøi nhaèm tieâu tröø taùm vaïn boán ngaøn thöù phieàn naõo troùi buoäc chuùng sinh, laïi cuõng kòp thôøi dieät tröø boán thöù ma, khieán chuùng quy phuïc. Neûo ñaïo giaùc ngoä cuõng nhö thuoác hay chöõa trò laønh beänh cuûa chuùng sinh nôi ba coõi, duøng thuyeàn cuûa ba ñöùc thoâng ñaït maø chôû, ñoä caùc loaøi trong möôøi phöông. Chö Phaät ba ñôøi quaù khöù, hieän taïi, vò lai ñeàu töø söï tu taäp phaùp Tam-muoäi aáy maø thaønh töïu. Ca ngôïi taùn thaùn voâ soá chö Phaät thôøi quaù khöù laø ñieåm khôûi ñaàu ñeå caùc baäc tu hoïc töø ñaây trôû ñi phaùt taâm Boà-ñeà, vun ñaép caùc haïnh giaùc ngoä chaân chaùnh ñeå töï chöùng ñaéc quaû vò Phaät-ñaø. Ñöùc Theá Toân ñaõ neâu baøy veà quaù trình tu taäp cuûa moät ngaøn vò Phaät, töø luùc phaùt taâm cho ñeán khi thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc, cuøng vôùi caùc chi tieát veà ñaát nöôùc, cha meï, caùc con, thò giaû gaàn guõi, caùc baäc ñöùng ñaàu trong chuùng ñeä töû, neûo ñöôøng tu hoïc cuõng nhö daïy baûo ñeä töû…

Chuùng toâi ñöôïc nghe heát nhöõng ñieàu aáy nhö ôû choán toái taêm maø

boãng ñöôïc nhìn thaáy aùnh saùng. Neáu coù ngöôøi tu hoïc, laõnh hoäi vaø thöïc haønh nhöõng dieäu nghóa coát yeáu cuûa kinh Hieàn Kieáp Tam-muoäi naøy thì chuùng toâi cuøng vôùi ñaùm thuoäc haï seõ thaân haønh ñeán taän nôi ñeå hoä trì, seõ khieán cho taâm an yù ñònh, luoân minh maãn, chuùng toâi seõ thöôøng coù maët beân caïnh ñeå baûo veä, giöõ gìn, khieán chuùng taø ma quyû döõ töï nhieân tieâu tröø, nhôø vaäy maø caùc vò tu hoïc seõ doác taâm yù, theâm tinh taán, coù ñöôïc söï an oån laâu daøi.

Ñöùc Phaät noùi:

–Laønh thay, Thieân ñeá Thích! Nhö Lai nay thaät heát söùc hoan hyû! Nhö muoán khuyeán trôï, baûo veä ñaïo giaùc ngoä voâ thöôïng, cuõng laø choán phaùt sinh vaø thaønh töïu cuûa chö Phaät ba ñôøi, thì khoâng ngoaøi vieäc khuyeán trôï vieäc kheùo söû duïng caùc phöông tieän ñeå tu taäp saùu phaùp Ñoä

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

voâ cöïc vaø ba möôi baûy thöù trôï ñaïo, vì neáu boû caùc phaùp aáy ñi thì heát thaûy caùc phaùp khaùc seõ khoâng theå ñaït ñöôïc. Nhöõng ngöôøi tu hoïc caùc phaùp aáy seõ vöôït qua moïi neûo sinh töû, mau thaønh töïu quaû vò Chaùnh giaùc.

Baáy giôø, Töù Thieân vöông lieàn ñeán tröôùc Phaät, thöa:

–Kính thöa Theá Toân! Chuùng toâi seõ xin lìa boû caùc thuù vui an nhieân treân coõi trôøi, ñeå ñích thaân ñeán caùc nôi choán tu taäp cuûa caùc vò Phaùp sö maø doác taâm hoä trì. Trong khoaûng moät traêm do-tuaàn bao quanh nôi tu taäp aáy, khieán luoân ñöôïc an oån, thanh tònh, cuõng nhö luoân hoä trì caùc vò Phaùp sö trong vieäc truyeàn baù chaùnh phaùp roäng khaép ñeå hoùa ñoä muoân loaøi, laøm cho ñaïo phaùp cuûa Baäc Ñaïi Thaùnh maõi maõi tröôøng toàn. Chuùng toâi cuõng doác taâm hoä trì khieán cho quaù trình tu taäp cuûa moät ngaøn vò Phaät trong Hieàn kieáp ñöôïc löu haønh khaép möôøi phöông. Ñeå cho caùc baäc tu hoïc ôû ñôøi sau naøy haâm moä laõnh hoäi cuøng theo ñoù maø tu taäp thaønh töïu, khieán cho phaùp Tam-muoäi aáy luoân ñöôïc tieáp noái phaùt huy, Tam baûo ñöôïc höng thònh vaø taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc ñoäi aân teá ñoä.

M

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