**Phaåm 27: DIEÄU TRANG NGHIEÂM VÖÔNG BAÛN SÖÏ**

Baáy giôø Phaät baûo ñaïi chuùng raèng:

–Thuôû xöa caùch ñaây voâ löôïng, voâ bieân a-taêng-kyø kieáp soá khoâng theå nghó baøn, coù Phaät hieäu Vaân Loâi AÂm Tuù Vöông Hoa Trí Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri. Nöôùc teân laø Quang Minh Trang Nghieâm, kieáp teân Hyû kieán.

Trong phaùp hoäi cuûa Phaät ñoù coù moät nhaø vua teân Dieäu Trang Nghieâm, phu nhaân cuûa vua ñoù teân laø Tònh Ñöùc coù hai ngöôøi con, moät teân Tònh Taïng, hai teân Tònh Nhaõn. Hai ngöôøi coù söùc thaàn thoâng lôùn, phöôùc ñöùc trí tueä, töø laâu tu taäp ñaïo Boà-taùt nhö Thí ba-la- maät, Giôùi ba-la-maät, Nhaãn nhuïc ba-la-maät, Tinh taán ba-la-maät, Thieàn ba-la-maät, Trí tueä ba-la-maät, Phöông tieän ba-la-maät, Töø, Bi, Hyû, Xaû cho ñeán ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo phaùp taát caû ñeàu hieåu roõ thoâng suoát.

Laïi ñöôïc caùc phaùp moân Tam-muoäi cuûa Boà-taùt nhö Nhaät tinh tuù Tam-muoäi, Tònh quang Tam-muoäi, Tònh saéc Tam-muoäi, Tònh chieáu minh Tam-muoäi, Tröôøng trang nghieâm Tam-muoäi, Ñaïi oai ñöùc taïng Tam-muoäi vaø cuõng thoâng suoát caùc phaùp moân Tam- muoäi naøy.

Luùc ñoù, Ñöùc Phaät kia vì muoán daãn daét vua Dieäu Trang Nghieâm vaø nghó thöông chuùng sinh neân noùi kinh Phaùp Hoa naøy.

Baáy giôø Tònh Taïng, Tònh Nhaõn hai ngöôøi con ñeán choã cuûa meï, chaép tay thöa meï

raèng:

–Xin meï ñeán haõy ñeán nôi Phaät Vaân Loâi AÂm Tuù Vöông Hoa Trí, chuùng con seõ cuøng

ñi theo gaàn guõi leã baùi cuùng döôøng. Vì sao vaäy? Vì Ñöùc Phaät ñoù noùi kinh Phaùp Hoa cho taát caû trôøi vaø ngöôøi, neân phaûi nghe vaø tin thoï.

Meï baûo con raèng:

–Cha con tin theo ngoaïi ñaïo, raát meâ ñaém phaùp Baø-la-moân, caùc con neân qua thöa cha cuøng ñi.

Tònh Taïng, Tònh Nhaõn chaép tay thöa meï:

–Chuùng con laø Phaùp vöông töû maø laïi sinh vaøo nhaø taø kieán naøy! Meï baûo con:

–Caùc con neân nghó thöông cha caùc con, haõy vì cha con maø hieän thaàn thoâng bieán hoùa. Neáu cha con troâng thaáy ñöôïc aét loøng seõ thanh tònh coù theå chòu nghe lôøi chuùng ta maø qua choã Phaät.

Luùc aáy hai ngöôøi con vì thöông cha, bay leân hö khoâng cao baèng baûy caây ña-la hieän caùc thaàn thoâng bieán hoùa. ÔÛ treân hö khoâng, ñi, ñöùng, ngoài, naèm, treân thaân ra nöôùc, döôùi thaân ra löûa, döôùi thaân ra nöôùc, treân thaân ra löûa, hoaëc hieän thaân lôùn ñaày trong hö khoâng roài laïi hieän nhoû, nhoû laïi hieän lôùn, aån maát trong hö khoâng, boãng nhieân hieän treân ñaát, vaøo ñaát nhö vaøo nöôùc, ñi treân nöôùc nhö ñi treân ñaát, hieän caùc thaàn thoâng bieán hoùa nhö vaäy khieán taâm vua thanh tònh tin hieåu.

Baáy giôø, ngöôøi cha thaáy caùc con coù söùc thaàn thoâng nhö vaäy, loøng vui möøng ñöôïc vieäc chöa töøng coù, chaép tay höôùng veà caùc con maø noùi raèng:

–Thaày cuûa caùc con laø ai? Caùc con laø ñeä töû cuûa ai? Hai ngöôøi con thöa raèng:

–Ñaïi vöông! Ñöùc Phaät Vaân Loâi AÂm Tuù Vöông Hoa Trí kia hieän nay ñang ngoài treân phaùp toïa döôùi caây Boà-ñeà baûy baùu noùi kinh Phaùp Hoa roäng raõi cho taát caû trôøi, ngöôøi trong theá gian. Ñoù laø Thaày chuùng con. Caùc con laø ñeä töû.

raèng:

Ngöôøi cha baûo caùc con:

–Ta nay cuõng muoán ra maét Thaày cuûa caùc con. Ta neân cuøng ñi.

Khi ñoù hai ngöôøi con töø treân khoâng trung xuoáng, ñeán choã meï chaép tay thöa meï

–Phuï vöông nay ñaõ tin hieåu, coù theå phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Chuùng con ñaõ vì cha laøm vieäc Phaät söï roài, xin meï baèng loøng cho chuùng con xuaát gia tu haønh Phaät ñaïo nôi Ñöùc Phaät kia.

Luùc ñoù hai ngöôøi con muoán laøm roõ laïi yù mình, noùi baøi keä thöa meï:

*Xin meï cho caùc con Xuaát gia laøm Sa-moân. Chö Phaät raát khoù gaëp,*

*Chuùng con theo Phaät hoïc, Nhö hoa Öu-ñaøm-baùt, Gaëp Phaät coøn khoù hôn, Khoûi caùc naïn cuõng khoù, Xin cho con xuaát gia.*

Ngöôøi meï lieàn baûo:

–Meï cho caùc con xuaát gia. Vì sao? Vì Phaät khoù gaëp. Baáy giôø hai ngöôøi con thöa cha meï raèng:

–Hay thay cha meï, xin haõy qua choã Phaät Vaân Loâi AÂm Tuù Vöông Hoa Trí ñeå gaàn guõi cuùng döôøng! Vì sao vaäy? Vì Phaät khoù gaëp, nhö hoa Öu-ñaøm-baùt-la, nhö ruøa moät maét gaëp ñöôïc boïng caây noåi. Theá maø chuùng ta nhôø phöôùc ñôøi tröôùc saâu daøy neân sinh ra ñôøi gaëp Phaät. Xin cha meï cho chuùng con ñöôïc xuaát gia. Vì sao vaäy? Vì chö Phaät khoù gaëp, thôøi cô gaëp ñöôïc cuõng khoù.

Luùc ñoù nôi haäu cung cuûa vua Dieäu Trang Nghieâm coù taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi ñeàu coù theå thoï trì kinh Phaùp Hoa naøy. Boà-taùt Tònh Nhaõn töø laâu thoâng ñaït Phaùp hoa Tam- muoäi. Boà-taùt Tònh Taïng töø voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc kieáp ñaõ thoâng ñaït phaùp moân Ly chö aùc thuù Tam-muoäi, neân muoán laøm cho taát caû chuùng sinh thoaùt ly caùc ñöôøng aùc.

Phu nhaân nhaø vua ñöôïc phaùp moân Chö Phaät taäp Tam-muoäi, coù theå bieát ñöôïc taïng phaùp bí maät cuûa chö Phaät. Hai ngöôøi con duøng söùc phöông tieän kheùo leùo hoùa ñoä vua cha nhö theá, khieán ngöôøi cha sinh loøng tin hieåu yeâu meán Phaät phaùp.

Baáy giôø, vua Dieäu Trang Nghieâm cuøng quaàn thaàn quyeán thuoäc, phu nhaân Tònh Ñöùc cuøng caùc theå nöõ quyeán thuoäc nôi haäu cung, hai ngöôøi con cuûa vua, cuøng boán vaïn hai ngaøn ngöôøi cuøng nhau qua choã Ñöùc Phaät, ñeán nôi ñaàu maët laøm leã döôùi chaân, ñi quanh Phaät ba voøng roài ñöùng qua moät beân.

Luùc ñoù Ñöùc Phaät vì nhaø vua noùi phaùp, chæ daïy laøm vieäc lôïi ích vua raát vui loøng.

Baáy giôø, vua Dieäu Trang Nghieâm cuøng phu nhaân côûi chuoãi ngoïc nôi coå, giaù trò traêm ngaøn, raûi treân Ñöùc Phaät. Chuoãi ñoù hoùa ra moät caùi ñaøi coù boán truï ôû giöõa hö khoâng, treân ñaøi coù giöôøng baùu traûi traêm ngaøn vaïn Thieân y, treân coù Phaät ngoài kieát giaø phoùng haøo quang lôùn.

Luùc ñoù, vua Dieäu Trang Nghieâm nghó raèng: “Thaân Phaät toát ñeïp ñaëc thuø ít coù, thaønh töïu saéc thaân vi dieäu baäc nhaát.”

Baáy giôø, Phaät Vaân Loâi AÂm Tuù Vöông Hoa Trí baûo boán chuùng:

–Caùc ngöôøi troâng thaáy vua Dieäu Trang Nghieâm chaép tay ñöùng tröôùc ta ñoù khoâng? Vò vua naøy ôû trong phaùp ta laøm Tyø-kheo sieâng naêng tu taäp caùc phaùp trôï ñaïo, seõ ñöôïc

thaønh Phaät hieäu Ta-la Thoï Vöông, nöôùc teân Ñaïi quang, kieáp teân Ñaïi cao vöông. Phaät Ta-la Thoï Vöông kia coù voâ löôïng chuùng Boà-taùt vaø voâ löôïng Thanh vaên, nöôùc ñoù baèng phaúng. Coâng ñöùc laø nhö vaäy.

Vua Dieäu Trang Nghieâm lieàn giao nöôùc cho em, roài cuøng phu nhaân, hai con vaø caùc quyeán thuoäc xuaát gia tu haønh trong Phaät phaùp.

Vua xuaát gia roài trong taùm vaïn boán ngaøn naêm thöôøng sieâng tinh taán tu haønh kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, sau khi traûi qua thôøi gian naøy ñöôïc phaùp moân Nhaát thieát tònh coâng ñöùc trang nghieâm Tam-muoäi. Roài bay leân hö khoâng cao baûy caây Ña-la maø baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Hai ngöôøi con cuûa con ñaây ñaõ laøm Phaät söï, duøng thaàn thoâng bieán hoùa thay ñoåi taâm taø cuûa con laøm cho con ñöôïc an truï trong Phaät phaùp, ñöôïc thaáy Theá Toân. Hai ngöôøi con naøy laø Thieän tri thöùc cuûa con, vì muoán phaùt khôûi caên laønh ñôøi tröôùc lôïi ích cho con neân môùi sinh vaøo nhaø con.

Luùc ñoù Phaät Vaân Loâi AÂm Tuù Vöông Hoa Trí baûo vua Dieäu Trang Nghieâm:

–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy, nhö lôøi oâng noùi! Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo troàng caên laønh thì ñôøi ñôøi ñöôïc gaëp Thieän tri thöùc. Vò Thieän tri thöùc naøy hay laøm Phaät söï chæ daïy lôïi ích khieán ñöôïc vaøo ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Ñaïi vöông neân bieát, vò Thieän tri thöùc ñoù laø nhaân duyeân lôùn, giaùo hoùa dìu daét laøm cho ñöôïc thaáy Phaät, phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Ñaïi vöông! Coù thaáy hai ngöôøi con naøy khoâng? Hai ngöôøi con naøy ñaõ töøng cuùng döôøng saùu möôi laêm traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha haèng haø sa chö Phaät, gaàn guõi cung kính, thoï trì kinh Phaùp Hoa nôi chö Phaät, nghó thöông chuùng sinh taø taâm maø laøm cho truï trong chaùnh kieán.

Vua Dieäu Trang Nghieâm lieàn töø khoâng trung xuoáng baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Nhö Lai raát ít coù. Do coâng ñöùc trí tueä maø nhuïc keá treân ñænh chieáu saùng röïc rôõ. Maét Phaät roäng daøi maø saéc xanh bieác, töôùng loâng traéng giöõa chaân maøy nhö ngoïc kha nguyeät, raêng traéng, baèng thaúng vaø khít thöôøng boùng saùng, moâi ñoû ñeïp nhö quaû taàn-baø.

Luùc ñoù vua Dieäu Trang Nghieâm khen ngôïi Phaät coù voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc coâng ñöùc nhö theá roài, nhaát taâm chaép tay tröôùc Nhö Lai maø baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, baäc chöa töøng coù! Phaùp cuûa Nhö Lai thaønh töïu ñaày ñuû coâng ñöùc vi dieäu khoâng theå nghó baøn, daïy doã tu haønh raát hoaøn thieän an oån. Con töø hoâm nay khoâng coøn laøm theo taâm yù mình, khoâng sinh loøng aùc, kieâu maïn, noùng giaän, taø kieán.

Nhaø vua thöa Phaät lôøi ñoù roài leã Phaät maø lui ra. Phaät baûo ñaïi chuùng:

–YÙ caùc oâng nghó sao? Vua Dieäu Trang Nghieâm ñaâu phaûi ngöôøi naøo laï, chính laø Boà- taùt Hoa Ñöùc hieän ñang ôû tröôùc Phaät. Hai ngöôøi con vì thöông vua Dieäu Trang Nghieâm vaø caùc quyeán thuoäc neân sinh vaøo trong cung vua, nay chính laø Boà-taùt Döôïc Vöông vaø Boà-taùt Döôïc Thöôïng ñoù.

Boà-taùt Döôïc Vöông vaø Döôïc Thöôïng naøy thaønh töïu caùc coâng ñöùc lôùn nhö vaäy, ñaõ ôû nôi voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc chö Phaät troàng caùc coäi coâng ñöùc vaø thaønh töïu caùc coâng ñöùc laønh toát khoâng theå nghó baøn. Neáu coù ngöôøi bieát danh töï cuûa hai vò Boà-taùt naøy thì taát caû Trôøi, Ngöôøi, nhaân daân treân theá gian ñeàu neân leã baùi.

Khi Phaät noùi phaåm Dieäu Trang Nghieâm Vöông Baûn Söï naøy, coù taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi xa lìa buïi traàn oâ nhieãm, ñoái vôùi caùc phaùp ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh.

M