**Phaåm 2: PHAÄT LOÂ-XAÙ-NA (Phaàn 1)**

Khi aáy caùc chuùng Boà-taùt vaø vua chuùa caùc theá giôùi ñeàu suy nghó: “Theá naøo laø ñòa vò cuûa taát caû chö Phaät? Caûnh giôùi cuûa chö Phaät? Gia trì cuûa Phaät? Haønh ñoäng cuûa Phaät? Naêng löïc cuûa Phaät? Söï khoâng sôï cuûa Phaät? Tam-muoäi cuûa Phaät? Töï taïi cuûa Phaät? Thaéng phaùp thò hieän giaùc ngoä cuûa Phaät? Caùc caên maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù cuûa Phaät? AÙnh saùng vaø aâm thanh cuûa Phaät? Bieån trí cuûa Phaät? Bieån theá giôùi? Bieån chuùng sinh? Bieån phöông tieän phaùp giôùi? Bieån giaùc ngoä? Bieån Ba-la-maät? Bieån phaùp moân? Bieån hoùa thaân? Bieån danh hieäu Phaät? Bieån tuoåi thoï cuûa Phaät? Bieån söï tu haønh cuûa taát caû Boà-taùt? Söï phaùt taâm Ñaïi thöøa? Phaùt sinh taïng nguyeän trí tueä cuûa caùc Ba-la-maät?” Caàu xin Ñöùc Nhö Lai baèng Töø bi phöông tieän laøm cho taâm yù con ñöôïc hieåu bieát.

Khi aáy, do thaàn löïc cuûa caùc Boà-taùt, trong taát caû vaät cuùng döôøng phaùt ra aâm thanh cuøng vôùi baøi keä raèng:

*Nhö Lai tu haønh voâ löôïng kieáp*

*Töï nhieân chaùnh phaùp hieän theá gian Vaø trong voâ soá kieáp töông lai*

*ÖÙng thaân khaép nôi nhö maây lôùn Dieät heát nghi ngôø cho chuùng sinh Phaùt sinh thaéng löïc ñöôïc giaûi thoaùt Dieät tröø voâ löôïng khoå cho ñôøi*

*Cho chuùng sinh ñöôïc vui Chaùnh giaùc. Voâ soá Boà-taùt nhö buïi traàn*

*Nhaát taâm, chaép tay nhìn Toái Thaéng Tuøy nguyeän cuûa hoï theo caûnh giôùi Daïy phaùp moân ñoaïn tröø nghi hoaëc. Nhöõng gì laø ñòa vò chö Phaät?*

*Caûnh giôùi vaø hoä trì cuûa Phaät? Trí, Löïc, khoâng sôï cuûa Nhö Lai? Nguyeän giaûng roõ cho caùc Phaät töû Voâ löôïng caùc Tam-muoäi nhö thaät Caùc haïnh thanh tònh, phaùp vi dieäu Thaàn löïc Ñaïi Thaùnh thaät voâ bieân Noåi maây saám lôùn möa khaép chuùng*

*Ñeàu vaøo chaùnh ñaïo cuûa Phaùp Vöông Khoâng coøn thoaùi chuyeån caûnh toái thaéng Caùc coâng ñöùc cuûa voâ löôïng Phaät*

*Xin Phaät Töø bi cho ñöôïc thaáy Nhaõn caên Nhö Lai khoâng giôùi haïn Tai muõi löôõi thaân cuõng nhö vaäy*

*YÙ Phaät nhö thaät khoù nghó baøn Nguyeän cho chuùng sinh ñeàu thaáy bieát. Bieån caùc coõi Phaät, bieån chuùng sinh*

*Bieån caùc phaùp giôùi, bieån thu phuïc Bieån Phaät meânh moâng khoâng bôø beán Nguyeän cho Phaät töû ñeàu ñöôïc thaáy, Bieån Ba-la-maät khoù nghó baøn*

*Bieån phaùp moân phöông tieän voâ thöôïng Bieån phaùp moân voâ löôïng, voâ bieân*

*Xin Phaät giaûng roõ taïi ñaïo traøng.*

Baáy giôø, bieát yù nghó cuûa caùc Boà-taùt, töø nôi mieäng vaø giöõa caùc keõ raêng cuûa Ñöùc Phaät ñeàu phoùng ra nhieàu haøo quang nhö soá buïi caû theá giôùi. Ñoù laø caùc haøo quang phöôùn baùu chieáu, trang nghieâm baèng dieäu aâm khaép phaùp giôùi, maây toûa sinh hyû laïc.

Möôøi Löïc cuûa Phaät laøm nghieâm tònh ñaïo traøng, maây röïc saùng taát caû baùu, thanh tònh khoâng ngaïi khaép caû phaùp giôùi, laøm thaønh taát caû theá giôùi. Phöôùn maët trôøi nhö kim cang baùu trong suoát, ñi ñeán ñaïi chuùng Boà-taùt, dieãn thuyeát ngöõ luaân cuûa chö Phaät.

Töøng haøo quang nhö vaäy cuõng ñeàu coù nhieàu haøo quang nhö soá buïi caû theá giôùi keøm theo. Moãi moät haøo quang chieáu taän caùc coõi khaép möôøi phöông nhieàu nhö buïi.

Thaáy caùc haøo quang naøy, caùc Boà-taùt ñöôïc troâng thaáy bieån theá giôùi Lieân hoa taïng trang nghieâm.

Do thaàn löïc cuûa Phaät, töø trong haøo quang nghe baøi keä raèng:

*Voâ löôïng bieån kieáp tu coâng ñöùc*

*Cuùng döôøng taát caû Phaät möôøi phöông Giaùo hoùa voâ soá bieån chuùng sinh*

*Phaät Loâ-xaù-na thaønh Chaùnh giaùc.*

*Phoùng haøo quang lôùn chieáu möôøi phöông Chaân loâng hieän thaân Phaät nhö maây*

*Tuøy loaïi chuùng sinh maø giaùo hoùa Khieán ñöôïc ñaïo thanh tònh phöông tieän. Phaät trong sinh töû thôøi quaù khöù*

*Giaùo hoùa taát caû caùc chuùng sinh Chæ trong moät nieäm ñeàu giaûi thoaùt Theá Huøng voâ löôïng ñöôïc töï taïi,*

*Trang nghieâm baèng thaâm taâm chaùnh tín Quaù khöù tu khaép Ba-la-maät*

*Nhö laø soá buïi trong caùc coõi*

*Kieân coá ñöùng vöõng trong caùc Löïc, Phaùt ra tieáng dieäu vang möôøi phöông Ñuû trí thaät, maõn nguyeän taâm chuùng Voâ löôïng phöông tieän daïy chuùng sinh Roáng tieáng sö töû thuyeát phaùp tònh.*

*Theá Toân nhö vaäy, ñöùc voâ löôïng*

*Ñöôïc ñeán cuùng döôøng nghe nhaän phaùp Voâ soá Phaät töû nhö buïi traàn*

*Trong caùc theá giôùi ñeán gaëp Phaät, Ñeàu möa taát caû vaät cuùng döôøng Nhaát taâm cung kính nhìn Ñaïo Sö*

*Trong moät lôøi phaùp cuûa Phaät noùi Dieãn ra voâ bieân bieån Kheá kinh.*

*Möa phaùp cam loä cho ñaïi chuùng Cung kính ñeán gaëp Löôõng Tuùc Toân Ba ñôøi chö Phaät nguyeän voâ thöôïng Ñaïi Thaùnh giaûng roõ taïi ñaïo traøng Chaúng caàn ôû ñaây, ngay töùc khaéc Mau ñeán gaëp Phaät cho ñuùng luùc, Bieån ñaïi trí Phaät Loâ-xaù-na*

*Haøo quang chieáu khaép thaät khoân löôøng Nhö thaät quaùn saùt phaùp Chaân ñeá Chieáu khaép taát caû caùc phaùp moân.*

Phöông Ñoâng cuûa bieån theá giôùi Lieân hoa taïng trang nghieâm laïi coù bieån theá giôùi Tònh lieân hoa thaéng quang trang nghieâm. Trong aáy, coù coõi Phaät teân laø Chuùng baûo kim cang taïng, Ñöùc Phaät hieäu laø Phaùp Thuûy Giaùc Hö Khoâng Phaùp Vöông.

Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Nhö Lai aáy, coù Boà-taùt Quaùn Thaéng Phaùp Dieäu Thanh Tònh Vöông ñöôïc aùnh saùng cuûa Ñöùc Phaät khai ngoä cho neân cuøng caùc Boà-taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö soá buïi trong bieån theá giôùi, cuøng nhau ñi ñeán Ñöùc Phaät, ñaày caû hö khoâng khaép möôøi phöông. Hoï noåi leân möôøi loaïi maây hoa saùng röïc maøu saéc quyù baùu che khaép caû hö khoâng. Möôøi loaïi maây nuùi Tu-di baùu ñeïp, möôøi loaïi maây nhaät luaân, möôøi loaïi maây hoa baùu, möôøi loaïi maây chöùa laàu ñaøi baùu ñeïp, möôøi loaïi maây caây hoa, möôøi loaïi maây höông thôm hieän caùc maøu saéc, möôøi loaïi maây taát caû aâm thanh tuyeät dieäu. Caùc loaïi maây naøy ñeàu che khaép hö khoâng. Ñeán nôi, caùc vò ñeàu cung kính leã baùi cuùng döôøng Ñöùc Phaät roài ngoài kieát giaø treân toøa Sö töû taïp hoa quang taïng ôû phöông Ñoâng.

Phöông Nam cuûa bieån theá giôùi naøy, coù bieån theá giôùi Chuùng baûo nguyeän quang trang nghieâm taïng. Trong ñoù, coù coõi Phaät teân laø Voâ löôïng quang nghieâm, Ñöùc Phaät hieäu laø Phoå Trí Quang Thaéng Tu-di Sôn Vöông. Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Ñöùc Nhö Lai aáy, coù Boà-taùt Thanh Tònh Haûi Tueä ñöôïc khai ngoä baèng haøo quang cuûa Phaät. Vò aáy vaø chuùng Boà-taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö soá löôïng buïi trong bieån theá giôùi cuøng nhau ñi ñeán choã Phaät. Hoï noåi leân möôøi loaïi maây vua teân laø Nhaát thieát dieäu trang nghieâm taïng chuùng baûo baùu noåi leân che khaép hö khoâng.

Laïi coù möôøi loaïi maây vua baùu trang nghieâm khaép; möôøi loaïi maây nuùi baùu taïng baùu ñeïp chieáu saùng röïc rôõ khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät; möôøi loaïi maây nuùi baùu dieäu aâm sung maõn khen ngôïi, möôøi loaïi maây nuùi baùu caây Boà-ñeà trang nghieâm ñaïo traøng; möôøi loaïi maây nuùi baùu aùnh saùng toaøn dieän do Phaät bieán hoùa; möôøi loaïi maây nuùi baùu hieän roõ aùnh saùng khoâng phaù hoaïi chuùng; möôøi loaïi maây nuùi baùu höông ñeøn chieáu khaép ñeán caùc coõi; möôøi loaïi maây nuùi baùu cung ñieän cuûa Nhö Lai ñeàu hieän roõ trong nhieàu coõi khoâng theå nghó baøn; möôøi loaïi maây nuùi baùu aùnh saùng Phaùp thaân chö Phaät trong ba ñôøi nhö nhieàu loaïi baùu. Chuùng ñeàu che khaép caû hö khoâng. Ñeán nôi, hoï cung kính cuùng döôøng leã baùi Ñöùc Phaät, roài ngoài kieát giaø treân toøa Sö töû hoa sen xanh ôû phöông Nam.

Phöông Taây cuûa bieån theá giôùi naøy laïi coù bieån theá giôùi Baûo quang laïc. Trong ñoù, coù theá giôùi Nhaát thieát thaéng quaùn vaø Ñöùc Phaät hieäu laø Höông Quang Vöông Coâng Ñöùc Baûo Trang Nghieâm. Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Nhö Lai aáy, coù Boà-taùt Höông Dieãm Bình Ñaúng Trang Nghieâm Nguyeät Quang ñöôïc haøo quang cuûa Phaät khai ngoä, cuøng caùc Boà-taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö buïi trong bieån theá giôùi ñoàng ñi ñeán Ñöùc Phaät.

Hoï noåi leân möôøi loaïi maây laàu ñaøi, vôùi taát caû chaâu baùu höông hoa noåi leân che khaép caû hö khoâng. Möôøi loaïi maây laàu ñaøi taát caû saéc baûo vöông trang nghieâm; möôøi loaïi maây laàu ñaøi taát caû phöôùn baùu höông thôm röïc rôõ; möôøi loaïi maây laàu ñaøi taát caû giaûi thoaùt trang nghieâm; möôøi loaïi maây laàu ñaøi taát caû voøng hoa quyù; möôøi loaïi maây laàu ñaøi taát caû voøng hoa baùu vaø vaät baùu xinh ñeïp; möôøi loaïi maây laàu ñaøi chöùa taát caû aùnh saùng chieáu taát caû trang nghieâm; möôøi loaïi maây laàu ñaøi taát caû baùu trang nghieâm voâ löôïng trang nghieâm ñeàu hieän ra; möôøi loaïi maây laàu ñaøi taát caû trang nhieâm khaép nôi; möôøi loaïi maây voâ löôïng hoa. Ñi ñeán nôi, hoï cung kính cuùng döôøng leã baùi Ñöùc Phaät, roài ngoài kieát giaø treân toøa Sö töû Kim saéc taïp baûo trang nghieâm lieân hoa taïng hoùa ôû phöông Taây.

Phöông Baéc cuûa bieån theá giôùi naøy laïi coù bieån theá giôùi Löu ly baûo quang sung maõn taïng. Trong ñoù, coù coõi Phaät teân laø Hoùa thanh lieân hoa trang nghieâm vaø Ñöùc Phaät hieäu laø Voâ Löôïng Trí Tueä AÂm Vöông. Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Nhö Lai aáy coù Boà-taùt Sö Töû Quang Trang Nghieâm ñöôïc haøo quang cuûa Phaät khai ngoä, cuøng Boà-taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö buïi trong bieån theá giôùi ñoàng ñi ñeán choã Phaät.

Taát caû noåi leân möôøi loaïi maây taát caû muøi thôm giaêng kín caû hö khoâng; möôøi loaïi maây taát caû hoa maøu xanh; möôøi loaïi maây taát caû caây baùu ñeïp; möôøi loaïi maây taát caû caùc loaïi hoa; möôøi loaïi maây taát caû baùu trang nghieâm; möôøi loaïi maây taát caû tieáng saám baùu, möôøi loaïi maây aâm thanh vi dieäu. Taát caû maây aáy ñeàu giaêng kín caû hö khoâng. Ñi ñeán nôi, caùc vò aáy cung kính cuùng döôøng leã baùi Ñöùc Phaät, roài ngoài kieát giaø treân toøa Sö töû nhö ñeøn lôùn bieán hoùa ôû phöông Baéc.

ÔÛ phöông Ñoâng nam cuûa bieån theá giôùi naøy, laïi coù bieån theá giôùi Dieâm-phuø-ñaøn ba- leâ saéc traøng. Trong ñoù, coù theá giôùi Baûo trang nghieâm taïng, Ñöùc Phaät hieäu laø Nhaát Thieát Phaùp Ñaêng Voâ Sôû UÙy.

Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Ñöùc Phaät, coù Boà-taùt Voâ Taän Thaéng Ñaêng Coâng Ñöùc Phaùp Taïng ñöôïc haøo quang cuûa Phaät khai ngoä vaø caùc Boà-taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö buïi trong bieån theá giôùi cuøng nhau ñi ñeán Ñöùc Phaät.

Taát caû hieän ra möôøi loaïi maây toøa Sö töû; taïng hoa sen voâ löôïng maøu saéc noåi leân giaêng kín caû hö khoâng. Coù möôøi loaïi maây toøa Sö töû, möôøi loaïi maây toøa Sö töû xinh ñeïp vôùi taát caû vaät trang trí; möôøi loaïi maây toøa Sö töû vôùi ñeøn saùng; möôøi loaïi maây toøa Sö töû phaùt xuaát ra taát caû vaät baùu phaép möôøi phöông; möôøi loaïi maây toøa Sö töû coù taát caû voøng hoa thôm; möôøi loaïi maây toøa Sö töû trang nghieâm vôùi taát caû chö Phaät bieåu hieän; möôøi loaïi maây toøa Sö töû trang nghieâm vôùi taát caû ñaøi baùu coù lan can; möôøi loaïi maây toøa Sö töû trang nghieâm vôùi taát caû caây baùu; möôøi loaïi maây toøa Sö töû trang nghieâm vôùi maët trôøi ñeàu noåi leân giaêng kín caû hö khoâng. Ñeán nôi, caùc vò naøy cuùng döôøng, cung kính, leã baùi Ñöùc Phaät roài ngoài kieát giaø treân toøa Sö töû Daï quang traøng baûo taïng ôû phöông Ñoâng nam.

Phöông Taây nam cuûa bieån theá giôùi naøy laïi coù bieån theá giôùi Phoå chieáu trang nghieâm. Trong ñoù coù theá giôùi Höông thaéng ly caáu quang minh, Ñöùc Phaät hieäu laø Nhaát Thieát Chuùng sinh Phoå Hoan Hyû Vöông. Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Ñöùc Phaät aáy, coù Boà- taùt Phoå Trí Quang Minh Tueä ñaêng ñöôïc haøo quang cuûa Phaät khai ngoä neân cuøng caùc Boà- taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö buïi trong bieån theá giôùi, ñoàng ñi ñeán choã Ñöùc Phaät.

Taát caû hieän möôøi loaïi maây Nhö yù baûo vöông noåi leân giaêng kín caû hö khoâng; möôøi loaïi maây baùu maøu xanh, möôøi loaïi maây coù taát caû muøi thôm; möôøi loaïi maây taát caû phöôùn; möôøi loaïi maây trang nghieâm baèng taát caû saéc ñeïp ñeàu noåi leân che kín caû hö khoâng. Ñeán nôi, sau khi cuùng döôøng, cung kính, leã baùi Ñöùc Phaät, caùc vò aáy ngoài treân toøa Sö töû baèng caùc baùu ôû phöông Taây nam.

Phöông Taây baéc cuûa bieån theá giôùi naøy, coù bieån theá giôùi Thieän quang chieáu. Trong ñoù coù theá giôùi YÙ nhaäp, Ñöùc Phaät hieäu laø Phoåø Moân Trí Tueä Yù Nhaäp Minh Tònh AÂm. Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Nhö Lai aáy, coù Boà-taùt Voâ Löôïng Hoa Chieáu Thuøy Keá ñöôïc haøo quang cuûa Ñöùc Phaät khai ngoä, cuøng vôùi caùc Boà-taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö buïi trong bieån theá giôùi cuøng nhau ñi ñeán Ñöùc Phaät.

Taát caû hieän ra möôøi loaïi maây loïng lôùn baèng taát caû caùc loaïi chaâu baùu che kín caû hö khoâng; möôøi loaïi maây loïng hoa, möôøi loaïi maây loïng giaûi thoaùt; möôøi loaïi maây loïng chuùa baùu, möôøi loaïi maây loïng baùu xen nhau; möôøi loaïi maây loïng baèng caùc loaïi baùu; möôøi loaïi maây loïng löu ly baùu; möôøi loaïi maây loïng coù muøi thôm ñeàu giaêng kín caû hö khoâng. Ñeán nôi, sau khi cuùng döôøng, cung kính, leã baùi Ñöùc Phaät, hoï ñeàu ngoài kieát giaø treân toøa Sö töû phöôùn röïc saùng baèng caùc thieän ôû phöông Taây baéc.

Phöông Ñoâng baéc cuûa bieån theá giôùi naøy, coù bieån theá giôùi Baûo chieáu quang minh taïng. Trong ñoù, coù theá giôùi Höông trang nghieâm laïc thaéng taïng, Ñöùc Phaät hieäu laø Voâ Löôïng Coâng Ñöùc Haûi.

Trong bieån ñaïi chuùng cuûa Ñöùc Phaät aáy, coù Boà-taùt Voâ Thieäu laø Taän Thanh Tònh Quang Minh Vöông ñöôïc haøo quang cuûa Ñöùc Phaät khai ngoä, neân cuøng vôùi caùc Boà-taùt quyeán thuoäc nhieàu nhö buïi trong moät bieån theá giôùi ñoàng ñi ñeán Ñöùc Phaät. Hoï coù möôøi loaïi maây taát caû vaàng saùng quyù baùu noåi leân che khaép caû hö khoâng; möôøi loaïi maây vaàng saùng röïc; möôøi loaïi maây hoa, möôøi loaïi maây vaàng Nhö Lai bieán hoùa; möôøi loaïi maây vaàng taát caû caûnh giôùi cuûa Phaät; möôøi loaïi maây taát caû baùu coâng ñöùc; möôøi loaïi maây thò hieän taát caû hyû laïc cuûa chuùng sinh khoâng cuøng taän; möôøi loaïi maây hieän roõ yù nguyeän cuûa taát caû chö Phaät ñeàu noåi leân che phuû caû hö khoâng.

Ñeán nôi, sau khi cuùng döôøng, cung kính, leã baùi Ñöùc Phaät, hoï ñeàu ngoài kieát giaø treân toøa Sö töû thanh tònh saùng suoát khoâng cuøng taän ôû phöông Ñoâng baéc.

