**SOÁ 262**

KINH DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Taàn, Tam taïng Phaùp sö Cöu-ma-la-thaäp, ngöôøi nöôùc Quy Tö.*

**QUYEÅN 1**

**Phaåm 1: TÖÏA**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï Ñöùc Phaät ôû nuùi Kyø-xaø-quaät thaønh Vöông xaù cuøng caùc ñaïi Tyø-kheo ñuû moät vaïn hai ngaøn ngöôøi. Caùc vò ñeàu laø baäc A-la-haùn, caùc laäu ñaõ heát, khoâng coøn phieàn naõo, vieäc lôïi mình ñaõ xong, döùt heát caùc raøng buoäc trong caùc coõi, taâm ñöôïc töï taïi. Teân cuûa caùc vò laø A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö, Ma-ha Ca-dieáp, Daø-gia Ca-dieáp, Na-ñeà Ca-dieáp, Xaù-lôïi-phaát, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, Ma-ha Ca-chieân-dieân, A-naäu-laâu-ñaø, Kieáp-taân-na, Kieàu-phaïm-ba-ñeà, Ly-baø-ña, Taát-laêng-giaø-baø-ta, Baïc-caâu-la, Ma-ha Caâu-si-la, Nan-ñaø, Toân-ñaø-la-nan-ñaø, Phuù-laâu-na Di-ña-la-ni Töû, Tu-boà-ñeà, A-nan, La-haàu-la… laø nhöõng ñaïi A-la-haùn ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán.

Laïi coù hai ngaøn baäc Höõu hoïc vaø Voâ hoïc, Tyø-kheo-ni Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà cuøng saùu ngaøn quyeán thuoäc, thaân maãu cuûa La-haàu-la laø Tyø-kheo-ni Gia-thaâu-ñaø-la cuøng caùc quyeán thuoäc.

Taùm vaïn Ñaïi Boà-taùt ñeàu laø baäc khoâng thoaùi chuyeån nôi quaû vò Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, chöùng phaùp Ñaø-la-ni, gioûi taøi bieän thuyeát, chuyeån phaùp luaân khoâng thoaùi chuyeån, töøng cuùng döôøng voâ löôïng traêm ngaøn chö Phaät, vun troàng coäi goác coâng ñöùc nôi caùc Ñöùc Phaät, thöôøng ñöôïc chö Phaät ngôïi khen, duøng ñöùc töø tu thaân, chöùng nhaäp trí tueä cuûa Phaät, thoâng ñaït ñaïi trí ñeán ñöôïc bôø kia, tieáng khen khaép voâ löôïng theá giôùi, ñoä ñöôïc voâ soá traêm ngaøn chuùng sinh.

Teân caùc vò ñoù laø Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi, Boà-taùt Quaùn Theá AÂm, Boà-taùt Ñaéc Ñaïi Theá, Boà-taùt Thöôøng Tinh Taán, Boà-taùt Baát Höu Töùc, Boà-taùt Baûo Chöôûng, Boà-taùt Döôïc Vöông, Boà-taùt Duõng Thí, Boà-taùt Baûo Nguyeät, Boà-taùt Nguyeät Quang, Boà-taùt Maõn Nguyeät, Boà-taùt Ñaïi Löïc, Boà-taùt Voâ Löôïng, Boà-taùt Vieät Tam Giôùi, Boà-taùt Baït-ñaø-baø-la, Boà-taùt Di-laëc, Boà-taùt Baûo Tích, Boà-taùt Ñaïo Sö… ñuû taùm vaïn Ñaïi Boà-taùt nhö vaäy.

Luùc baáy giôø coù Thích Ñeà-hoaøn Nhaân cuøng hai vaïn Thieân töû quyeán thuoäc. Laïi coù Thieân töû Nguyeät Minh, Thieân töû Phoå Höông, Thieân töû Baûo Quang, boán Ñaïi thieân vöông cuøng moät vaïn Thieân töû quyeán thuoäc, chuû coõi Ta-baø laø caùc Phaïm thieân vöông, Thi-khí Ñaïi phaïm, Quang Minh Ñaïi phaïm… cuøng moät vaïn hai ngaøn vò Thieân töû quyeán thuoäc.

Coù taùm Long vöông laø Nan-ñaø Long vöông, Baït-nan-ñaø Long vöông, Ta-giaø-la Long vöông, Hoøa-tu-kieát Long vöông, Ñöùc-xoa-ca Long vöông, A-na-baø-ñaït-ña Long vöông, Ma-na-tö Long vöông, Öu-baùt-la Long vöông caû thaûy ñeàu cuøng moät soá traêm ngaøn

quyeán thuoäc.

Coù boán vò Khaån-na-la vöông laø Phaùp Khaån-na-la vöông, Dieäu Phaùp Khaån-na-la vöông, Ñaïi Phaùp Khaån-na-la vöông, Trì Phaùp Khaån-na-la vöông ñeàu cuøng bao nhieâu traêm ngaøn quyeán thuoäc.

Coù boán vò Caøn-thaùt-baø vöông laø Nhaïc Caøn-thaùt-baø vöông, Nhaïc AÂm Caøn-thaùt-baø vöông, Myõ Caøn-thaùt-baø vöông, Myõ AÂm Caøn-thaùt-baø vöông ñeàu cuøng bao nhieâu traêm ngaøn quyeán thuoäc.

Coù boán vò A-tu-la vöông laø Baø Trĩ A-tu-la vöông, Khö-la-khieân-ñaø A-tu-la vöông, Tyø-ma-chaát-ña-la A-tu-la vöông, La-haàu A-tu-la vöông ñeàu cuøng bao nhieâu traêm ngaøn quyeán thuoäc.

Coù boán vò Ca-laàu-la vöông laø Ñaïi Uy Ñöùc Ca-laàu-la vöông, Ñaïi Thaân Ca-laàu-la vöông, Ñaïi Maõn Ca-laàu-la vöông ñeàu cuøng bao nhieâu quyeán thuoäc.

Vua A-xaø-theá, con baø Vi-ñeà-hy cuøng bao nhieâu traêm ngaøn quyeán thuoäc, taát caû ñeàu ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài lui ngoài moät beân.

Luùc baáy giôø Theá Toân, ñöôïc boán chuùng vaây quanh cung kính cuùng döôøng, toân troïng khen ngôïi, lieàn vì caùc Boà-taùt noùi kinh Ñaïi thöøa teân laø Voâ Löôïng Nghĩa Giaùo Boà-taùt Phaùp Phaät Sôû Hoä Nieäm.

Noùi kinh xong, Phaät ngoài kieát giaø nhaäp chaùnh ñònh “Voâ löôïng nghĩa xöù”, thaân taâm khoâng lay ñoäng. Khi ñoù trôøi möa hoa Maïn-ñaø-la, hoa Ma-ha maïn-ñaø-la, hoa Maïn-thuø-sa, hoa Ma-ha maïn-thuø-sa, raûi khaép Phaät cuøng ñaïi chuùng. Khaép caùc coõi Phaät vang leân saùu thöù chaán ñoäng. Luùc baáy giôø Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, Trôøi, Roàng, Daï- xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laàu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, Nhaân phi nhaân vaø caùc Tieåu vöông cuøng Chuyeån luaân thaùnh vöông, taát caû ñaïi chuùng trong chuùng hoäi ñöôïc troâng thaáy vieäc chöa töøng coù, chaép tay nhaát taâm hoan hyû chieâm ngöôõng Phaät.

Baáy giôø, töø loâng traéng giöõa chaân maøy Phaät phoùng haøo quang chieáu khaép moät vaïn taùm ngaøn coõi ôû phöông Ñoâng, döôùi chieáu ñeán ñòa nguïc A-tyø, treân thaáu ñeán trôøi Saéc cöùu caùnh. Töø nôi coõi naøy thaáy ñöôïc heát caû saùu loaøi chuùng sinh ôû caùc coõi kia. Laïi thaáy caùc Ñöùc Phaät hieän ôû caùc coõi kia vaø nghe ñöôïc caùc Ñöùc Phaät aáy giaûng noùi kinh phaùp. Cuõng thaáy ñöôïc caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di ôû caùc coõi kia tu haønh ñaéc ñaïo. Laïi thaáy caùc Ñaïi Boà-taùt duøng caùc nhaân duyeân, caùc tín giaûi, caùc töôùng maïo maø tu haïnh Boà-taùt. Laïi thaáy caùc Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn. Laïi thaáy sau khi chö Phaät nhaäp Nieát-baøn, xaù-lôïi cuûa Phaät ñöôïc döïng thaùp baèng baûy baùu ñeå phuïng thôø.

Khi aáy Boà-taùt Di-laëc nghĩ raèng: “Hoâm nay vì nhaân duyeân gì Ñöùc Theá Toân hieän thaàn bieán töôùng coù ñieàm laønh naøy? Vieäc Phaät nhaäp chaùnh ñònh thò hieän ñieàu hy höõu khoâng theå nghĩ baøn naøy neân ñem hoûi ai, ai coù theå ñaùp ñöôïc?”

Laïi nghĩ: “Phaùp vöông töû Vaên-thuø-sö-lôïi laø baäc ñaõ töøng gaàn guõi cuùng döôøng voâ löôïng chö Phaät thôøi quaù khöù chaéc ñaõ troâng thaáy töôùng hy höõu naøy, vaäy ta neân hoûi.”

Luùc ñoù caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn ñeàu nghĩ raèng: “Töôùng thaàn thoâng saùng choùi cuûa Phaät thò hieän ñaây neân ñem hoûi ai?”

Baáy giôø muoán töï giaûi quyeát choã nghi cuûa mình, Boà-taùt Di-laëc laïi quaùn saùt taâm nieäm cuûa boán chuùng Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di vaø caû Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn trong chuùng hoäi beøn hoûi Vaên-thuø-sö-lôïi raèng:

–Vì nhaân duyeân gì maø Phaät thò hieän töôùng thaàn thoâng laønh toát, phoùng aùnh saùng lôùn soi khaép moät vaïn taùm ngaøn coõi ôû phöông Ñoâng, thaáy ñöôïc taát caû caùc coõi Phaät trang nghieâm nhö vaäy?

Roài Boà-taùt Di-laëc muoán laøm roõ laïi yù nghĩa naøy, duøng keä hoûi:

*Vaên-thuø-sö-lôïi! Ñaïo sö côù chi*

*Loâng traéng giöõa maøy Chieáu saùng khaép soi? Möa hoa Maïn-ñaø Cuøng Maïn-thuø-sa Gioù thôm Chieân-ñaøn Ñeïp loøng ñaïi chuùng. Vì nhaân duyeân aáy Ñaïi ñòa nghieâm tònh, Vaø theá giôùi naøy*

*Saùu thöù vang leân. Baáy giôø boán chuùng Ñeàu raát vui möøng, Thaân taâm thö thaùi Thaät chöa töøng coù. AÙnh saùng giöõa maøy*

*Soi thaáu phöông Ñoâng, Vaïn taùm ngaøn coõi*

*Ñeàu nhö saéc vaøng. Töø nguïc A-tyø*

*Ñeán trôøi Höõu ñaûnh, Trong caùc theá giôùi Luïc ñaïo chuùng sinh, Soáng cheát veà ñaâu Nghieäp duyeân laønh döõ, Quaû baùo toát xaáu*

*Ñeàu thaáy roõ raøng. Laïi thaáy chö Phaät Thaùnh chuùa sö töû, Dieãn thuyeát kinh ñieån Nhieäm maàu baäc nhaát.*

*Tieáng giaûng thanh tònh, Gioïng noùi dòu eâm,*

*Daïy baûo Boà-taùt Voâ soá öùc vaïn.*

*Phaïm aâm thaâm dieäu, Khieán ngöôøi öa nghe ÔÛ moãi theá giôùi*

*Giaûng noùi chaùnh phaùp Duøng caùc nhaân duyeân Cuøng nhieàu thí duï, Laøm roõ Phaät phaùp Giaùc ngoä chuùng sinh.*

*Neáu ngöôøi beänh khoå Chaùn giaø, beänh, cheát, Phaät noùi Nieát-baøn Döùt saïch caùc khoå.*

*Neáu ngöôøi coù phuùc Töøng cuùng döôøng Phaät Chí caàu thaéng phaùp, Thì noùi Duyeân giaùc.*

*Neáu coù Phaät töû Tu taäp caùc haïnh*

*Caàu Tueä voâ thöôïng Thì noùi Tònh ñaïo. Vaên-thuø-sö-lôïi!*

*Nay toâi taïi ñaây Thaáy nghe nhö vaäy Vaø ngaøn öùc vieäc Cuõng nhieàu nhö theá, Xin noùi sô löôïc:*

*Toâi thaáy coõi kia Haèng sa Boà-taùt*

*Duøng caùc nhaân duyeân Maø caàu Phaät ñaïo.*

*Hoaëc tu boá thí Vaøng, baïc, san hoâ Ngoïc trai, nhö yù Xa cöø, maõ naõo, Kim cöông baùu vaät Toâi tôù, xe coä, Kieäu, caùn loäng laãy, Hoan hyû boá thí*

*Hoài höôùng Phaät ñaïo Nguyeän chöùng baäc aáy, Baäc nhaát ba coõi*

*Ñöôïc chö Phaät khen. Hoaëc coù Boà-taùt*

*Xe baùu boán ngöïa Trang trí taøng loïng Ñem ra boá thí.*

*Laïi thaáy Boà-taùt Boá thí thaân mình Keå caû vôï con*

*Caàu ñaïo Voâ thöôïng Laïi thaáy Boà-taùt Ñaàu maét thaân theå, Vui veû boá thí*

*Caàu trí tueä Phaät. Vaên-thuø-sö-lôïi! Toâi thaáy caùc vua Qua ñeán choã Phaät*

*Hoûi ñaïo Voâ thöôïng, Rôøi xa laïc thuù*

*Cung ñieän vöông phi Caïo boû toùc raâu*

*Maø maëc phaùp phuïc. Laïi thaáy Boà-taùt Hieän thaân Tyø-kheo ÔÛ nôi thanh vaéng*

*Thöôøng tuïng kinh ñieån. Laïi thaáy Boà-taùt*

*Duõng maõnh tinh taán Vaøo saâu trong nuùi Tö duy Phaät ñaïo.*

*Thaáy ngöôøi ly duïc ÔÛ nôi vaéng veû*

*Chuyeân tu thieàn ñònh Chöùng naêm thaàn thoâng. Laïi thaáy Boà-taùt*

*Chaép tay thieàn ñònh, Duøng ngaøn vaïn keä Khen caùc Phaùp vöông. Laïi thaáy Boà-taùt*

*Trí saâu chí beàn, Hay hoûi chö Phaät Nghe phaùp thoï trì. Laïi thaáy Phaät töû Ñònh tueä ñaày ñuû, Duøng nhieàu thí duï*

*Vì chuùng giaûng phaùp, Vui thích noùi phaùp Giaùo hoùa Boà-taùt*

*Phaù deïp ma binh Ñaùnh reàn troáng phaùp. Laïi thaáy Boà-taùt*

*Laëng yeân traàm maëc, Trôøi, Roàng cung kính Cuõng chaúng vui möøng. Laïi thaáy Boà-taùt*

*Nôi röøng phoùng quang, Cöùu khoå ñòa nguïc Khieán vaøo Phaät ñaïo.*

*Laïi thaáy Phaät töû Ít khi nguû nghæ,*

*Kinh haønh trong röøng Sieâng caàu Phaät ñaïo. Coù ngöôøi giôùi ñöùc*

*Uy nghi ñaày ñuû, Saïch nhö ngoïc baùu Ñeå caàu Phaät ñaïo. Laïi thaáy Phaät töû Chòu söùc nhaãn nhuïc, Keû taêng thöôïng maïn*

*Maéng nhieác ñaùnh ñaäp Cuõng chòu nhaãn nhòn Ñeå caàu Phaät ñaïo.*

*Laïi thaáy Boà-taùt*

*Traùnh chuyeän vui chôi Vaø haïng ngu si*

*Gaàn guõi ngöôøi trí, Taâm tröø loaïn ñoäng Nhieáp nieäm ôû röøng ÖÙc ngaøn vaïn naêm Ñeå caàu Phaät ñaïo. Laïi thaáy Boà-taùt*

*AÅm thöïc thònh soaïn Traêm thöù thuoác thang Ñem cuùng Phaät, Taêng, Y phuïc cao sang Ñaùng giaù ngaøn vaïn, Hoaëc thöù voâ giaù*

*Ñem cuùng Phaät, Taêng. Ngaøn vaïn öùc thöù*

*Nhaø baùu Chieân-ñaøn Giöôøng naèm haûo haïng Ñem cuùng Phaät, Taêng. Cuùng thí nhö vaäy*

*Quyù giaù bao nhieâu Cuõng vui khoâng tieác Caàu ñaïo Voâ thöôïng. Laïi coù Boà-taùt*

*Giaûng phaùp tòch dieät, Duøng bao lôøi daïy*

*Voâ soá chuùng sinh. Laïi thaáy Boà-taùt Quaùn taùnh caùc phaùp*

*Thaáy töôùng khoâng hai*

*Gioáng nhö hö khoâng. Laïi thaáy Phaät töû Taâm khoâng meâ ñaém, Duøng dieäu tueä naøy Caàu ñaïo Voâ thöôïng. Vaên-thuø-sö-lôïi!*

*Laïi coù Boà-taùt Phaät dieät ñoä roài*

*Cuùng döôøng xaù-lôïi. Laïi thaáy Phaät töû Xaây döïng thaùp mieáu Nhö caùt soâng Haèng Toân trí khaép nöôùc. Baûo thaùp cao ñeïp Naêm ngaøn do-tuaàn, Ngang roäng caân ñoái Hai ngaøn do-tuaàn, ÔÛ moãi thaùp mieáu*

*Coù ngaøn traøng phan, Maøn ngoïc treo ruû Chuoâng khaùnh hoøa reo. Caùc Trôøi, Roàng, Thaàn Ngöôøi cuøng Phi nhaân, Höông hoa kyõ nhaïc Hay ñeán cuùng döôøng.*

*Vaên-thuø-sö-lôïi! Caùc Phaät töû kia, Vì cuùng xaù-lôïi*

*Trang söùc thaùp mieáu Coõi nöôùc töï nhieân Ñaëc bieät ñeïp ñeõ, Nhö caây Thieân thoï Nôû ra hoa laï.*

*Khi Phaät phoùng quang, Toâi cuøng chuùng hoäi Thaáy coõi nöôùc naøy*

*Phi thöôøng toát ñeïp. Thaàn löïc chö Phaät Trí tueä hy höõu.*

*Phoùng quang thanh tònh Chieáu voâ löôïng coõi.*

*Chuùng toâi thaáy ñöôïc Ñieàu chöa töøng coù. Phaät töû Vaên-thuø*

*Xin giaûi chuùng nghi.*

*Boán chuùng ñeàu troâng Mong ngöôøi vaø toâi Vì sao Theá Toân*

*Phoùng quang nhö vaäy? Phaät töû neân ñaùp*

*Giaûi nghi chuùng möøng. Ñöôïc lôïi ích gì*

*Phoùng quang nhö vaäy? Phaät taïi ñaïo traøng, Dieäu phaùp ñaõ chöùng, Vì noùi phaùp ñoù,*

*Vì seõ thoï kyù,*

*Maø hieän coõi Phaät*

*Thanh tònh trang nghieâm Vaø thaáy chö Phaät.*

*Duyeân naøy khoâng nhoû. Vaên-thuø neân bieát*

*Boán chuùng Long, Thaàn Ñang chôø Toân giaû*

*Cho bieát theá naøo.*

Luùc baáy giôø Vaên-thuø-sö-lôïi noùi vôùi Ñaïi Boà-taùt Di-laëc cuøng caùc Ñaïi sĩ raèng:

–Caùc thieän nam! Theo toâi suy xeùt thì nay Ñöùc Phaät Theá Toân muoán noùi thôøi phaùp lôùn, möa côn möa phaùp lôùn, thoåi phaùp loa lôùn, ñaùnh troáng phaùp lôùn vaø dieãn phaùp nghĩa lôùn.

Caùc thieän nam! Toâi ñaõ töøng ôû nôi caùc Ñöùc Phaät thôøi quaù khöù ñaõ thaáy ñieàm laønh naøy. Ñöùc Phaät phoùng haøo quang nhö vaäy xong laø noùi phaùp lôùn. Cho neân bieát chaéc raèng hoâm nay Phaät hieän haøo quang xong cuõng seõ nhö vaäy. Phaät vì muoán chuùng sinh ñeàu ñöôïc nghe bieát giaùo phaùp maø taát caû theá gian khoù tin neân môùi hieän ñieàm laønh naøy.

Caùc thieän nam! Nhö voâ löôïng voâ bieân kieáp a-taêng-kyø veà tröôùc, luùc aáy coù Phaät hieäu Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Sĩ, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân giaûng noùi chaùnh phaùp, ñaàu, giöõa, roát sau ba chaëng ñeàu raát hoaøn thieän, nghĩa lyù saâu xa, ngoân ngöõ xaûo dieäu, thuaàn nhaát khoâng hoãn taïp, ñaày ñuû töôùng phaïm haïnh trong saïch.

Phaät, vì ngöôøi caàu ñaïo Thanh vaên, noùi phaùp Töù ñeá ñoä thoaùt sinh, giaø, beänh, cheát cöùu caùnh Nieát-baøn; vì ngöôøi caàu quaû Duyeân giaùc, noùi phaùp Möôøi hai nhaân duyeân; vì caùc Boà-taùt noùi saùu phaùp Ba-la-maät khieán chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc thaønh töïu Nhaát thieát chuûng trí.

Tieáp ñeán coù vò Phaät cuõng hieäu Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh, tieáp nöõa laïi coù vò Phaät cuõng hieäu Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh. Cöù nhö vaäy ñeán hai vaïn vò Phaät cuøng moät hieäu laø Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh vaø cuøng moät hoï laø Phaû-la-ñoïa.

Di-laëc neân bieát, vò Phaät tröôùc vò Phaät sau ñeàu cuøng moät teân laø Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh, ñaày ñuû möôøi hieäu vaø nhöõng phaùp ñöôïc noùi ra, ñaàu, giöõa, roát sau ñeàu hoaøn thieän.

Vò Phaät sau cuøng khi chöa xuaát gia coù taùm vöông töû. Ngöôøi thöù nhaát teân Höõu YÙ, thöù hai teân Thieän YÙ, thöù ba teân Voâ Löôïng YÙ, thöù tö teân Baûo YÙ, thöù naêm teân Taêng YÙ, thöù saùu teân Tröø Nghi YÙ, thöù baûy teân Höôùng YÙ, thöù taùm teân Phaùp YÙ.

Taùm vöông töû ñoù coù oai ñöùc töï taïi ñeàu thoáng laõnh boán chaâu thieân haï, nghe vua cha xuaát gia chöùng ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc ñeàu boû ngoâi vua xuaát gia theo, phaùt taâm Ñaïi thöøa thöôøng tu haïnh thanh tònh trôû thaønh Phaùp sö, vì thuôû tröôùc ñaõ töøng vun troàng coäi goác laønh nôi ngaøn vaïn Ñöùc Phaät.

Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh luùc ñoù noùi kinh Ñaïi thöøa teân Voâ Löôïng Nghĩa Xöù Giaùo Boà-taùt Phaùp Phaät Sôû Hoä Nieäm. Noùi kinh xong roài, Phaät lieàn ôû ngay giöõa ñaïi chuùng ngoài kieát giaø nhaäp chaùnh ñònh vaøo caûnh Voâ löôïng nghĩa xöù, thaân taâm khoâng lay ñoäng.

Khi aáy trôøi möa hoa Maïn-ñaø-la, hoa Ma-ha maïn-ñaø-la, hoa Maïn-thuø-sa, hoa Ma-ha maïn-thuø-sa raûi leân Phaät vaø ñaïi chuùng. Khaép caùc coõi Phaät noåi leân saùu thöù chaán ñoäng. Luùc ñoù trong hoäi, caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn- thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laàu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, Nhaân phi nhaân cuøng caùc tieåu vöông, Chuyeån luaân thaùnh vöông… taát caû ñaïi chuùng ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, nhaát taâm hoan hyû chaép tay chieâm ngöôõng Phaät.

Baáy giôø Ñöùc Nhö Lai töø töôùng loâng traéng giöõa chaân maøy phoùng haøo quang chieáu khaép moät vaïn taùm ngaøn coõi ôû phöông Ñoâng nhö nay ñang thaáy caùc coõi Phaät naøy vaäy.

Di-laëc neân bieát, khi ñoù trong hoäi coù hai möôi öùc Boà-taùt muoán nghe phaùp. Caùc Boà- taùt aáy thaáy aùnh saùng chieáu khaép caùc coõi Phaät, ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, ñeàu muoán bieát vì nhaân duyeân gì phoùng quang nhö vaäy.

Khi aáy coù Boà-taùt hieäu Dieäu Quang coù taùm traêm ñeä töû. Baáy giôø Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh töø trong chaùnh ñònh, vì Dieäu Quang Boà-taùt noùi kinh Ñaïi thöøa teân Dieäu Phaùp Lieân Hoa Giaùo Boà-taùt Phaùp Phaät Sôû Hoä Nieäm, suoát saùu möôi tieåu kieáp khoâng rôøi phaùp toïa.

Luùc aáy thính giaû trong phaùp hoäi cuõng ñeàu ngoài yeân taïi choã ñeán saùu möôi tieåu kieáp thaân taâm khoâng lay ñoäng, nghe Phaät noùi phaùp, cho laø nhö trong khoaûng moät böõa aên. Baáy giôø trong chuùng khoâng coù moät ai hoaëc thaân hoaëc taâm caûm thaáy moûi meät.

Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh trong saùu möôi tieåu kieáp noùi kinh xong roài lieàn ôû trong chuùng Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân vaø Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la maø tuyeân boá raèng:

–Hoâm nay vaøo luùc nöûa ñeâm, Nhö Lai seõ nhaäp Voâ dö Nieát-baøn.

Khi ñoù coù Boà-taùt teân Ñöùc Taïng ñöôïc Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh thoï kyù. Phaät baûo caùc Tyø-kheo raèng:

–Ñöùc Taïng Boà-taùt naøy tieáp ñeán seõ thaønh Phaät hieäu Tònh Thaân Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Giaùc.

Thoï kyù xong, vaøo nöûa ñeâm Phaät nhaäp Voâ dö Nieát-baøn.

Sau khi Phaät dieät ñoä, Boà-taùt Dieäu Quang thoï trì kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa traûi taùm möôi tieåu kieáp vì ngöôøi giaûng noùi.

Taùm ngöôøi con cuûa Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh ñeàu theo hoïc vôùi ngaøi Dieäu Quang, ñöôïc ngaøi Dieäu Quang daïy baûo khieán ñeàu kieân coá nôi ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Caùc vöông töû aáy cuùng döôøng voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc Phaät xong ñeàu thaønh Phaät ñaïo. Vò thaønh Phaät sau cuøng hieäu laø Nhieân Ñaêng.

Trong soá taùm traêm ñeä töû coù moät ngöôøi teân laø Caàu Danh. Ngöôøi naøy do tham lam danh lôïi, tuy coù ñoïc tuïng kinh ñieån nhöng chaúng thoâng thuoäc, phaàn nhieàu queân maát, neân goïi laø Caàu Danh. Ngöôøi naøy cuõng coù troàng caùc nhaân duyeân caên laønh neân ñöôïc gaëp voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc chö Phaät maø cuùng döôøng cung kính, toân troïng ngôïi khen.

Di-laëc neân bieát, luùc ñoù Boà-taùt Dieäu Quang khoâng phaûi ai khaùc maø laø toâi ñaây, coøn Boà-taùt Caàu Danh chính laø ngaøi vaäy. Nay thaáy ñieàm laønh naøy khoâng khaùc xöa kia neân toâi

xeùt nghĩ hoâm nay Nhö Lai seõ noùi kinh Ñaïi thöøa teân laø Dieäu Phaùp Lieân Hoa Giaùo Boà-taùt Phaùp Phaät Sôû Hoä Nieäm.

Baáy giôø Vaên-thuø-sö-lôïi Boà-taùt ôû trong ñaïi chuùng muoán laøm roõ nghĩa treân noùi baøi keä raèng:

*Toâi nhôù thuôû quaù khöù Voâ löôïng voâ soá kieáp, Coù Phaät ñöôïc toân kính*

*Hieäu Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh Theá Toân dieãn noùi phaùp*

*Ñoä voâ löôïng chuùng sinh, Voâ soá öùc Boà-taùt,*

*Khieán vaøo trí tueä Phaät. Khi Phaät chöa xuaát gia Coù sinh taùm vöông töû, Thaáy Ñaïi thaùnh xuaát gia Cuõng theo tu phaïm haïnh. Phaät noùi kinh Ñaïi thöøa Teân laø Voâ Löôïng Nghóa. ÔÛ trong caùc ñaïi chuùng Chæ daïy roäng phaân bieät. Phaät noùi kinh aáy roài, Lieàn ngay taïi phaùp toïa, Kieát giaø nhaäp chaùnh ñònh Teân Voâ Löôïng Nghóa Xöù. Trôøi möa hoa Maïn-ñaø Troáng trôøi töï nhieân vang.*

*Caùc Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn Cuùng döôøng Nhaân Trung Toân Taát caû caùc coõi Phaät*

*Töùc thôøi chaán ñoäng lôùn. Phaät phoùng quang giöõa maøy Hieän caùc vieäc hy höõu.*

*AÙnh saùng chieáu phöông Ñoâng Vaïn taùm ngaøn coõi Phaät,*

*Cho taát caû chuùng sinh Thaáy nghieäp baùo sinh töû Laïi thaáy caùc coõi Phaät*

*Duøng baûo vaät trang nghieâm, Maøu löu ly, pha leâ*

*AÙnh saùng Phaät chieáu soi. Laïi thaáy nhöõng Trôøi, Ngöôøi Roàng, Thaàn, chuùng Daï-xoa, Caøn-thaùt, Khaån-na-la*

*Ñeàu cuùng döôøng Phaät aáy. Laïi thaáy caùc Nhö Lai*

*Töï nhieân thaønh Phaät ñaïo, Saéc thaân nhö nuùi vaøng Ñoan nghieâm raát ñeïp ñeõ, Nhö ngoïc löu ly saïch Trong hieän ra töôïng vaøng. Theá Toân trong ñaïi chuùng*

*Giaûng daïy nghóa thaâm dieäu. Moãi moãi caùc coõi Phaät Chuùng Thanh vaên voâ soá, Nhôø Phaät quang soi saùng Thaáy heát ñaïi chuùng kia.*

*Hoaëc coù caùc Tyø-kheo ÔÛ taïi trong nuùi röøng, Tinh taán giöõ tònh giôùi*

*Nhö giöõ ngoïc minh chaâu. Laïi thaáy caùc Boà-taùt*

*Tu boá thí, nhaãn nhuïc, Ñoâng nhö caùt soâng Haèng Nhôø aùnh saùng Phaät soi. Laïi thaáy caùc Boà-taùt*

*Thaâm nhaäp caùc thieàn ñònh, Thaân taâm laëng chaúng ñoäng Ñeå caàu ñaïo Voâ thöôïng.*

*Laïi thaáy caùc Boà-taùt*

*Roõ töôùng phaùp tòch dieät, Ñeàu ôû taïi nöôùc mình Noùi phaùp caàu Phaät ñaïo. Baáy giôø boán boä chuùng*

*Thaáy Phaät Nhaät Nguyeät Ñaêng Hieän söùc thaàn thoâng lôùn Loøng ai naáy vui möøng,*

*Ngöôøi ngöôøi ñeàu töï hoûi Vieäc naøy nhaân duyeân gì? Ñaáng trôøi ngöôøi thôø phuïng Vöøa töø chaùnh ñònh xuaát, Khen Boà-taùt Dieäu Quang Laø maét cuûa theá gian,*

*Moïi ngöôøi ñeàu tin töôûng Vaâng giöõ ñöôïc Phaùp taïng. Nhö phaùp cuûa ta noùi*

*Chæ oâng chöùng bieát ñöôïc. Theá Toân ñaõ ngôïi khen*

*Cho Dieäu Quang vui möøng, Lieàn noùi kinh Phaùp Hoa Suoát saùu möôi tieåu kieáp,*

*Khoâng rôøi khoûi phaùp toïa. Phaùp nhieäm maàu giaûng noùi Ngaøi Dieäu Quang Phaùp sö Ñeàu coù theå thoï trì.*

*Phaät noùi kinh Phaùp Hoa Khieán ñaïi chuùng hoan hyû. Roài chính trong ngaøy aáy Baûo caùc trôøi ngöôøi hay: Caùc phaùp nghóa thaät töôùng Ñaõ vì caùc ngöôi noùi.*

*Ta ngay giöõa ñeâm naøy Seõ vaøo coõi Nieát-baøn. Haõy moät loøng tinh taán*

*Xa laùnh taùnh buoâng lung. Chö Phaät raát khoù gaëp*

*ÖÙc kieáp ñöôïc moät laàn. Caùc con cuûa chö Phaät Nghe Phaät saép dieät ñoä, Ai naáy ñeàu saàu naõo*

*Sao nhaäp dieät sôùm vaäy?*

*Ñaáng Thaùnh chuùa Phaùp vöông An uûi voâ löôïng chuùng:*

*Cho duø ta dieät ñoä Caùc ngöôi chôù lo sôï! Boà-taùt Ñöùc Taïng ñaây*

*Taâm ñaõ ñöôïc thoâng thaáu Nôi voâ laäu thaät töôùng; Keá tieáp seõ thaønh Phaät Teân hieäu laø Tònh Thaân Cuõng ñoä voâ löôïng chuùng. Ñeâm ñoù Phaät dieät ñoä Nhö cuûi taøn löûa taét.*

*Xaù-lôïi ñöôïc phaân chia Xaây döïng voâ löôïng thaùp. Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni*

*Soá nhö caùt soâng Haèng. Laïi caøng theâm tinh taán Ñeå caàu ñaïo Voâ thöôïng. Phaùp sö Dieäu Quang aáy Vaâng giöõ Phaät phaùp taïng Trong taùm möôi tieåu kieáp*

*Roäng giaûng kinh Phaùp Hoa. Taùm vò vöông töû ñoù*

*Ñöôïc Dieäu Quang daïy baûo, Kieân coá ñaïo Voâ thöôïng*

*Seõ thaáy voâ soá Phaät,*

*Cuùng döôøng chö Phaät xong Tuøy thuaän tu ñaïi ñaïo.*

*Noái tieáp nhau thaønh Phaät Laàn löôït thoï kyù nhau.*

*Vò sau cuøng thaønh Phaät Hieäu laø Phaät Nhieân Ñaêng. Ñaïo Sö cuûa Thieân, Tieân Ñoä thoaùt voâ löôïng chuùng. Phaùp sö Dieäu Quang aáy Coù moät ngöôøi ñeä töû*

*Taâm thöôøng oâm bieáng treã Tham ñaém voøng danh lôïi Caàu danh lôïi khoâng chaùn, Thöôøng ñeán choã giaøu sang, Pheá boû vieäc hoïc taäp,*

*Queân maát khoâng thoâng thuoäc. Do vì nhaân duyeân aáy*

*Neân goïi laø Caàu Danh. Cuõng tu caùc nghieäp laønh Ñöôïc thaáy voâ soá Phaät, Cuùng döôøng caùc Ñöùc Phaät Tuøy thuaän tu ñaïi ñaïo,*

*Ñuû saùu Ba-la-maät.*

*Nay gaëp Phaät Thích-ca, Sau naøy seõ thaønh Phaät Teân hieäu laø Di-laëc, Roäng ñoä caùc chuùng sinh Soá ñoâng khoâng keå xieát. Sau Phaät kia dieät ñoä Löôøi bieáng ñoù laø ngaøi.*

*Coøn Phaùp sö Dieäu Quang Nay chính laø toâi ñaáy.*

*Toâi thaáy Phaät Ñaêng Minh Ñieàm saùng tröôùc nhö theá. Cho neân bieát raèng nay Phaät muoán noùi Phaùp Hoa. Töôùng naøy gioáng ñieàm xöa Laø phöông tieän cuûa Phaät. Nay Phaät phoùng haøo quang Giuùp baøy nghóa thaät töôùng. Caùc ngöôøi nay neân bieát Chaép tay moät loøng chôø.*

*Phaät seõ röôùi möa phaùp Ñuû khaép ngöôøi caàu ñaïo.*

*Nhöõng ai caàu ba thöøa Coù choã nghi khoâng roõ, Phaät seõ döùt tröø cho*

*Khieán heát khoâng coøn thöøa.*

M