**SOÁ 265**

KINH TAÙT-ÑAØM PHAÂN-ÑAØ-LÔÏI

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, trích luïc trong baûn ñôøi Taây Taán.*

Nghe nhö vaày:

Baáy giôø, Ñöùc Phaät ngöï treân nuùi Kyø-xaø-quaät thuoäc thaønh Vöông xaù, cuøng vôùi chuùng ñaïi Tyø-kheo hoäi ñuû boán muoân hai ngaøn vò. Caùc baäc Boà-taùt nhö Phoå Hieàn, Vaên-thuø-sö- lôïi... coù taùm muoân boán ngaøn vò. Caùc baäc Boà-taùt nhö Di-laëc... trong hieàn kieáp naøy coù moät ngaøn vò. Ñeá Thích cuøng vôùi caùc vò trôøi coõi trôøi Ñao-lôïi nhieàu khoâng theå tính keå. Phaïm vöông cuøng vôùi caùc vò trôøi ôû coõi trôøi Phaïm thieân nhieàu khoâng theå keå heát. Vua A-xaø-theá cuøng caùc vò vua coõi ngöôøi ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà ñoâng khoâng theå tính keå.

Ñöùc Phaät ñang ôû tröôùc boán chuùng ñeä töû Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di maø noùi veà Taùt-ñaøm Phaân-ñaø-lôïi *(Haùn dòch laø Phaùp Hoa)* giaûng noùi voâ soá baøi keä. Khi aáy, moät ngoâi thaùp baèng baûy thöù chaâu baùu töø döôùi ñaát vuït leân, cao vuùt tôùi coõi Phaïm thieân, ôû giöõa ngoâi thaùp aáy coù moät giaûng ñöôøng lôùn cuõng ñöôïc caáu taïo baèng baûy thöù baùu, treo côø phöôùn, loïng ñeïp, höông thôm tinh khieát. Trong giaûng ñöôøng loäng laãy naøy coù chieác giöôøng baèng vaøng, treân giöôøng coù moät vò Phaät ñang ngoài, hieäu laø Baûo-löu-la-lan *(Haùn dòch laø Ñaïi Baûo)* khen ngôïi Ñöùc Phaät Thích-ca raèng:

–Laønh thay, laønh thay! Ta töø luùc nhaäp Neâ-hoaøn ñeán nay traûi qua soá kieáp nhieàu nhö caùt soâng Haèng, caùc coõi Phaät nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng, truï trong khoâng trung, nhôù nghó veà haèng sa chö Phaät thôøi quaù khöù, ta ñaõ traûi qua soá löôïng kieáp nhö theá, luùc ñaàu khoâng trôû laïi coõi aáy, ta thaáy Ñöùc Phaät Thích-ca tinh taán mong caàu Phaät ñaïo, vì lôïi ích cuûa moïi ngöôøi maø boá thí khoâng bieát nhaøm chaùn, khoâng heà tieác ñeán chi phaàn cuûa thaân maïng mình nhö tay chaân, maét muõi, ñaàu coå... caû vôï con vaø cuûa caûi nhö voi ngöïa, xe coä, chaâu baùu... cuõng ñeàu boá thí taát caû, khoâng heà coù taâm tham luyeán. Vì vaäy, ta xuaát hieän coõi naøy laø ñeå cuùng döôøng Ñöùc Phaät Thích-ca ñoàng thôøi hoùa ñoä caùc chuùng sinh thaáp keùm. Mong Phaät Thích-ca haõy an toïa treân giöôøng vaøng cuûa ta ñaây maø noùi kinh Taùt-ñaøm Phaân-ñaø-lôïi!

Baáy giôø, Ñöùc Phaät Thích-ca böôùc leân giaûng ñöôøng, ngoài treân chieác giöôøng vaøng vaø noùi Kinh Taùt-ñaøm Phaân-ñaø-lôïi. Laïi noùi voâ soá baøi keä:

*Nghe Phaät Laïc Baûo Bieát ñöôïc danh hieäu Chaúng sôï sinh töû Khoâng coøn lao khoå. Nghe Phaät Döôïc Vöông Bieát ñöôïc danh hieäu Taät beänh döùt tröø*

*Töï bieát tuùc maïng.*

Baáy giôø, Ñöùc Phaät Thích-Ca noùi voâ soá a-taêng-kyø kieáp, laïi noùi voâ soá a-taêng-kyø kieáp, luùc ta coøn haønh ñaïo Boà-taùt, caàu tìm kinh Taùt-ñaøm Phaân-ñaø-lôïi, boá thí cho ngöôøi caùc moùn hoï xin nhö thöùc aên, y phuïc, baûy thöù baùu, vôï con, taâm khoâng heà aùi luyeán. Coù luùc ta laøm vua, thôøi ñoù tuoåi thoï con ngöôøi raát laâu daøi, ta beøn laäp thaùi töû laøm vua, giao phoù moïi vieäc nöôùc, coøn ta thì gioùng troáng, khua chuoâng töï rao veà thaân mình raèng:

–Ai muoán möôùn ta laøm keû haàu haï, ta chæ mong caàu coù ñöôïc kinh Taùt-ñaøm Phaân-ñaø- lôïi, ta muoán thöïc haønh cuùng döôøng.

Luùc aáy, coù vò Baø-la-moân noùi vôùi ta:

–Haõy laøm keû haàu haï toâi! Toâi coù kinh Taùt-ñaøm Phaân-ñaø-lôïi.

Theá laø ta ñi theo vò Baø-la-moân, doác loøng laøm moät keû haàu haï, phuïc dòch ñuû moïi coâng vieäc nhö böng nöôùc, queùt doïn, haùi nhaët hoa quaû, cuøng lo chuyeän aên uoáng cho vò Baø-la-moân aáy, traûi qua haøng ngaøn naêm khoâng chuùt bieáng nhaùc, treã naûi.

Ñöùc Phaät lieàn noùi baøi keä:

*Gioáng troáng khua chuoâng nguyeän Töï rao raèng ai muoán*

*Möôùn ta laøm keû haàu*

*Ta muoán haønh cuùng döôøng Taâm toâi tôù, yù laønh.*

Ñöùc Phaät baûo:

–Vò vua baáy giôø nay chính laø ta, coøn vò Baø-la-moân thôøi aáy nay chính laø Ñieàu-ñaït. Vaäy nhôø aân ñöùc cuûa ai khieán cho ta ñöôïc ñuû saùu phaùp Ba-la-maät, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, ñoù ñeàu laø do phöôùc aân cuûa Ñieàu-ñaït, Ñieàu-ñaït laø baäc Thaày toát cuûa ta. Nhôø aân cuûa baäc Thaày toát khieán cho ta ñöôïc saùu phaùp Ba-la-maät, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, uy thaàn toân quyù, hoùa ñoä khaép möôøi phöông, taát caû ñeàu nhôø aân ñöùc cuûa Ñieàu-ñaït. Ñieàu ñaït traûi qua voâ soá kieáp veà sau naøy seõ ñöôïc thaønh Phaät, hieäu laø Ñeà-hoøa- la-da *(Haùn dòch laø Thieân Vöông Phaät)*, coù möôøi naêng löïc, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp.

Coõi nöôùc cuûa Phaät Thieân Vöông teân laø Ñeà-hoøa-vieät *(Haùn dòch laø Thieân ñòa quoác)*. Thieân Vöông Phaät seõ noùi phaùp cho moïi ngöôøi nghe, troïn kieáp khoâng moûi meät hay ngöøng nghæ. Trong laàn noùi phaùp thöù nhaát seõ ñoä chuùng sinh nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng chöùng quaû A-la-haùn, ñoä chuùng sinh nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng chöùng quaû Bích-chi-phaät, ñoä chuùng sinh nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Thôøi aáy, Phaät Thieân Vöông soáng laâu hai möôi kieáp môùi nhaäp Neâ-hoaøn, chaùnh phaùp toàn taïi trong hai möôi kieáp. Sau khi Phaät Thieân Vöông nhaäp Neâ-hoaøn, xaù-lôïi ñöôïc giöõ nguyeân vaø ñöôïc toân thôø trong ngoâi thaùp baèng baûy thöù baùu. Thaùp aáy roäng saùu möôi daëm, daøi taùm möôi daëm, taát caû daân chuùng coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu ñeán cuùng döôøng xaù-lôïi Phaät. Baáy giôø, coù voâ soá chuùng sinh chöùng quaû A-la-haùn, voâ soá chuùng sinh phaùt taâm Bích-chi- phaät, voâ soá chuùng sinh phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo ñöôïc nghe kinh Phaùp Hoa naøy sinh taâm tin töôûng, khoâng baøi baùc cheâ bai, seõ döùt tröø ñöôïc toäi loãi trong quaù khöù vaø vò lai, ñoùng cöûa ba ñöôøng aùc, môû cöûa ba ñöôøng laønh, sinh leân coõi trôøi laø baäc nhaát, sinh vaøo coõi ngöôøi cuõng laø baäc nhaát, sinh tröôùc caùc Phaät trong möôøi phöông, töï nhieân hoùa sinh trong hoa sen baèng baûy baùu.

Luùc ñoù, ôû phöông döôùi, vò Boà-taùt theo haàu Ñöùc Phaät Ña Baûo, teân laø Baùt-nhaõ Caâu, lieàn baïch vôùi Ñöùc Phaät Ña Baûo neân sôùm trôû veà coõi nöôùc cuûa mình.

Ñöùc Phaät Thích-ca beøn baûo Boà-taùt Baùt-nhaõ Caâu:

Ta coù vò Boà-taùt teân laø Vaên-thuø-sö-lôïi, caùc vò neân gaëp nhau roài haõy trôû veà.

Töùc thì Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi töø döôùi ao lôùn cuûa roàng ñaàu ñaøn Sa-kieät vuït hieän leân, ngoài treân hoa sen lôùn nhö baùnh xe, coù ñeán ngaøn caùnh, vôùi voâ soá caùc vò Boà-taùt cuøng ñi theo. Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi töø nôi ñoùa hoa sen böôùc xuoáng, ñaûnh leã Phaät Thích-ca vaø Phaät Ña Baûo, roài trôû laïi thaêm hoûi Boà-taùt Baùt-nhaõ Caâu. Boà-taùt Baùt-nhaõ Caâu hoûi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Boà-taùt xuoáng ao aáy hoùa ñoä ñöôïc bao nhieâu chuùng sinh? Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñaùp:

–Soá chuùng sinh ñöôïc toâi hoùa ñoä raát nhieàu, khoâng theå tính keå, neáu noùi baèng lôøi e taâm khoâng tin ñöôïc, xin chôø moät laùt seõ coù chöùng côù.

Lieàn ñoù, töø döôùi ao vuït hieän leân voâ soá hoa sen, taûn ra kín khaép maët ao roäng, vò naøo voán phaùt taâm Boà-taùt thì hoa seõ ôû trong hö khoâng, chæ noùi caùc phaùp Ñaïi thöøa, caùc vò voán phaùt taâm Thanh vaên thì hoa sen ôû trong hö khoâng, chæ noùi caùc phaùp döùt tröø sinh töû.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi thaáy hoa nhö vaäy lieàn duøng keä ñaùp Boà-taùt Baùt-nhaõ Caâu:

*Nhaân giaû duøng yù mình Töï bieát ñöôïc soá aáy.*

Boà-taùt Baùt-nhaõ Caâu laïi hoûi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Nhaân giaû ñaõ noùi phaùp gì maø hoùa ñoä ñöôïc chuùng sinh nhieàu nhö vaäy? Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñaùp:

–ÔÛ döôùi ao aáy, toâi chæ noùi veà Taùt-ñaøm Phaân-ñaø-lôïi. Boà-taùt Baùt-nhaõ-caâu laïi hoûi:

–Phaùp ñoù raát toân quyù, khoâng phaùp naøo baèng, vaäy coù ai ñaõ hoäi nhaäp ñeå chöùng quaû Phaät chaêng?

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñaùp:

–Roàng ñaàu ñaøn Sa-kieät coù moät ngöôøi con gaùi môùi taùm tuoåi, nhöng coù trí tueä roäng lôùn, yù nguyeän lôùn lao, coù khaû naêng chöùng quaû Phaät.

Boà-taùt Baùt-nhaõ Caâu noùi vôùi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Toâi thaáy Thaày cuûa Nhaân giaû laø Phaät Thích-ca vì caàu quaû vò Phaät, maø sieâng naêng khoå nhoïc, chöùa nhoùm coâng ñöùc, traûi qua nhieàu kieáp môùi ñaït ñöôïc, neân toâi khoâng tin laø vò Long nöõ kia coù khaû naêng thaønh Phaät.

Töùc thì töø döôùi ao, Long nöõ vuït hieän leân, ñi nhieãu quanh hai vò Phaät ba voøng, roài chaép tay baïch Phaät:

–Phaät coù töôùng toát khoâi ngoâ, coâng ñöùc voøi voïi, ñöôïc caùc trôøi toân thôø, ñöôïc taát caû roàng, quyû thaàn, daân chuùng khaép moïi nôi choán cung kính phaùp, Phaät noùi raát toân quyù, nay con phaùt nguyeän muoán ñöôïc thaønh Phaät.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát lieàn noùi vôùi Long nöõ:

–Thieän nöõ tuy phaùt nguyeän nhö vaäy nhöng khoâng theå thaønh Phaät, vì naøng coøn mang thaân nöõ, phaûi thöïc haønh chöùa nhoùm coâng ñöùc, traûi qua caùc haïnh thích hôïp cuûa baäc Boà-taùt.

Long nöõ lieàn caàm vieân ngoïc ma-ni giaù trò baèng caû moät nöôùc lôùn, daâng leân Ñöùc Phaät, Phaät lieàn thoï nhaän. Long nöõ hoûi Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Boà-taùt Baùt-nhaõ Caâu:

–Toâi daâng vieân ngoïc quyù leân Ñöùc Phaät, vieäc aáy laø mau hay chaäm? Ñaùp:

–Raát mau! Long nöõ laïi hoûi:

–Phaät nhaän haït chaâu laø mau hay chaäm? Ñaùp:

–Raát mau! Long nöõ noùi:

–Toâi daâng vieân ngoïc quyù leân Ñöùc Phaät, vieäc aáy laø chaäm. Ñöôïc Phaät thoï nhaän vieân ngoïc aáy, vieäc ñoù cuõng chaäm. Nay toâi ñaït ñöôïc quaû vò Phaät, vieäc naøy coøn mau hôn hai vieäc vöøa roài.

Töùc thì thaân Long nöõ lieàn bieán thaønh Boà-taùt, khieán cho taát caû caùc vò trong chuùng hoäi thaûy ñeàu kinh ngaïc. Roài laïi bieán thaønh thaân Phaät ñaày ñuû caùc töôùng toát, coõi nöôùc ñeä töû ñeàu nhö caùc Ñöùc Phaät. Taát caû chö vò trong chuùng hoäi goàm coù trôøi, roàng, quyû, thaàn cuøng voâ soá ngöôøi ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng chaùnh chaân, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi rung chuyeån saùu caùch, ba muoân ngöôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, ñöôïc khoâng thoaùi chuyeån.

