Phaåm 6: LONG NÖÕ ÑÖÔÏC THOÏ KYÙ

# Baáy giôø coù chín öùc saùu ngaøn vaïn Long nöõ thaáy chö A-tu-la vaø chö Ca-laâu-la cuùng döôøng Theá Toân vaø ñöôïc thoï kyù roài sinh loøng möøng vui hôùn hôû vöøa yù phaùt khôûi taâm cuùng döôøng Theá Toân. Hoï lieàn hoùa hieän chín öùc saùu ngaøn vaïn loïng baûy baùu, löôùi Tyø-löu-ly truøm treân loïng, vieàn baèng löôùi xích traân chaâu, nan loïng baèng vaøng, traêm ngaøn loïng con baèng Tyø-löu-ly vaø löu toâ baûy baùu buoâng ruõ boán phía. Chö Long nöõ laïi hoùa hieän chín öùc saùu ngaøn vaïn ngöïa quyù, ngöïa xanh maøu xanh thaân xanh aùnh saùng xanh, taát caû ñoà trang söùc ñeàu xanh, baùu Tyø-löu-ly laøm cöông khôùp. Laïi hoùa hieän treân khoâng xe baùu ma-ni ñaïi oai ñöùc, treân xe aáy coù ñieän baùu ngang roäng ñeàu saùu möôi do-tuaàn, ñieän baùu aáy che truøm khaép caû chuùng taïi ñaïi hoäi. Boán maët ñieän coù chín öùc saùu ngaøn vaïn löu toâ baèng nhöõng chaâu baùu xuoáng khaép nôi vi dieäu raát laï, maøu saùng choùi maét. Coù löôùi baùu truøm treân ñieän baùu aáy. Laïi coù linh baùu treo boán maùi ñieän hoùa laøm caùc thöù chim baûy baùu thöù töï bay lieäng, nhieãu voøng boán maët ñieän baùu aáy. Laïi hoùa hieän chín öùc saùu ngaøn vaïn thöù aâm nhaïc roàng. Chö Long nöõ aáy ngoài treân ngöïa xanh neùm loïng baùu leân hö khoâng töï nhieân bay ñi. Chö Long nöõ ñeàu caàm nhaïc khí hoøa taáu nhieãu quanh Phaät ba voøng, duøng boät thôm chieân- ñaøn vaø traàm thuûy coõi trôøi vaø boät laù ña-ma-la, boät vaøng chaân kim coõi trôøi cuøng caùc thöù hoa raûi leân treân Ñöùc Phaät, laïi ñem caùc thöù hoa öu-baùt-la, löu toâ, hoa nhieàu maøu, voâ löôïng caùc loaïi höông thôm, caùc thöù y phuïc quyù laï, caùc thöù anh laïc raûi leân treân Ñöùc Phaät ñeå cuùng döôøng.

Luùc chín öùc saùu ngaøn vaïn Long nöõ taáu nhaïc, do thaàn löïc cuûa Phaät, aâm thanh aáy

# vang khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Chuùng sinh ñöôïc nghe aâm thanh aáy thì ñöôïc chaúng thoaùi chuyeån Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Trong ñieän baùu ñaïi oai ñöùc aáy vaø trong khoaûng keõ cuûa löu toâ baûy baùu, caùc chim baûy baùu, nhöõng chuoâng baùu do gioù nheï thoåi ñoäng phaùt ra aâm thanh vi dieäu hoøa nhaõ raát ñaùng öa thích. Ví nhö traêm thöù nhaïc do caùc nhaïc coâng gioûi cuøng hoøa taáu, aâm thanh phaùt ra töø ñieän ñaïi oai ñöùc cho ñeán töø caùc löôùi chuoâng cuõng theá. AÂm thanh aáy do thaàn löïc cuûa Phaät, cuõng vang khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, chuùng sinh ñöôïc nghe cuõng ñeàu ñöôïc chaúng thoaùi chuyeån Voâ thöôïng Boà-ñeà.

# Caùc Long nöõ laïi möa caùc thöù hoa trôøi, caùc thöù höông trôøi cuøng nöôùc thôm. Hôi thôm aáy baát luaän gioù nghòch gioù thuaän ñeàu bay ñi voâ ngaïi. Do nöôùc thôm möa xuoáng aáy maø caû thaønh Ca-tyø-la ngang roäng saùu möôi do-tuaàn ñeàu thaønh buøn thôm. Hôi thôm aáy xoâng khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Chuùng sinh ñöôïc ngaén hôi thôm aáy cuõng ñeàu ñöôïc khoâng thoaùi chuyeån Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Chín öùc saùu ngaøn vaïn Long nöõ aáy cuùng döôøng Ñöùc Phaät roài vaø cuøng chín öùc saùu ngaøn vaïn loïng baùu, chín öùc saùu ngaøn vaïn ngöïa baùu, chín öùc saùu ngaøn vaïn aâm nhaïc baùu, taát caû caùc baùu trang nghieâm ôû treân hö khoâng ñaûnh leã Phaät, nhieãu quanh Phaät ba voøng roài döøng ôû moät phía cung kính noùi keä taùn thaùn:

*Haøng Long nöõ coù trí tueä toát* Taâm yù hôùn hôû sinh möøng vui

*Cuùng döôøng Thích-ca Maâu-ni Phaät* Nguyeän caàu an oån ñaïi Boà-ñeà.

*Hoùa laøm chín öùc saùu ngaøn vaïn* Loïng baùu vaø caùc trang nghieâm ñeïp

*Cuùng döôøng Ñöùc Phaät kheùo ñieàu taâm*

*Xuaát ly taát caû caùc chöôùng ngaïi.* Laïi hoùa chín öùc saùu ngaøn vaïn Ngöïa quyù vaø ñoà trang nghieâm baùu

*Ngöïa vaø trang nghieâm ñeàu maøu xanh* Cuõng laïi hoùa hieän traøng maøu xanh, Ngöïa aáy ñeàu ñi treân hö khoâng

*Ñeán choã Phaät ngöï daâng leã cuùng* Long nöõ ñeàu coù loøng kính tin Ñaàu maët ñaûnh leã chaân Ñöùc Phaät Nhöõng hoùa nhaïc khí ôû Long cung Vì cuùng döôøng Phaät maø ñem ñeán Ñeán roài daâng leân Phaät Thích-ca Baäc Ñaïi Ñaïo Sö ñaùng thoï cuùng. Theá Toân khieán tieáng aâm nhaïc aáy

*Vang khaép coõi tam thieân ñaïi thieân* Voâ löôïng chuùng sinh ñöôïc nghe roài Ñeàu ñöôïc taâm Boà-ñeà baát thoaùi.

*Chuùng Long nöõ aáy ôû khoâng trung* Hoùa laøm moät ñaïi chuùng baûo ñieän Roäng raõi coù saùu möôi do-tuaàn Truøm khaép toaøn hoäi caùc ñaïi chuùng. Ñieän teân Oai ñöùc xí nhieân quang

*Chieáu khaép möôøi phöông coõi ñaïi thieân.* Haøng Long nöõ aáy ñeàu tieán leân

*Taâm tònh möøng vui cuùng döôøng Phaät* Phaùt sinh loøng hôùn hôû voâ löôïng

*Vì caàu quaû Boà-ñeà an oån*

*Nguyeän cho chuùng con seõ laøm Phaät* Vì lôïi ích taát caû chuùng sinh

*Chuùng con nguyeän vì voâ löôïng chuùng* Thuyeát phaùp cöùu khoûi voøng phieàn naõo Cuõng nhö thaäp Löïc Ñaïi Ñaïo Sö

*Hieän nay cöùu khoå chuùng sinh vaäy.* Taát caû caùc phaùp nhö aûo moäng Cuõng nhö boït nöôùc chaúng chaéc beàn Laïi nhö möa xoái noåi boùng nöôùc Neân bieát caùc phaùp khoâng coù chuû.

*Chuùng sinh nhö aûnh cuõng nhö töôïng* Quan saùt theá gian nhö vaäy roài

*Mong nguyeän chuùng con vì chuùng noùi* Phaùp taùnh chaân nhö vaø thaät teá.

*Nhö Phaät trí saùng kheùo thaáy phaùp* Voïng töôûng hö nguïy doái theá gian Nhö aûo trang nghieâm khoâng coù thöïc Chæ hay hoaëc loaïn caùc phaøm phu.

*Chuùng sinh vôùi phaùp meâ, voâ trí* Chaúng bieát caùc phaùp chaân thaät taùnh Ñaïo Sö ñaõ thaáy phaùp Bæ ngaïn

*Laïi hay khieán caùc chuùng khaùc hieåu* Hö khoâng noåi maây che khaép ñaát Thaáy maây hö khoâng kia nhö aûnh

*Noù khoâng thaät theå, khoâng choã nöông* Cuõng laïi nhö aûnh khoâng coù thöïc.

*Chuùng sinh nhö vaäy khoâng theå taùnh* Chæ hay doái laàm caùc caên moân

*Phaät trí thaáy caùc loaøi nhö vaäy* Chæ hay doái laàm keû voâ trí.

*Theá gian toân troïng laáy nghieäp aáy* Vôùi ngöôøi trí tueä laøm lôïi ích

*Nhö Lai thò hieän khoâng theå taùnh* Vì chuùng sinh thaáy chaân thaät vaäy.

*Chæ duøng thaät phaùp vui loøng chuùng* Trong buøn sinh töû laøm caàu ñoø

*Thaät phaùp chaúng phaûi caûnh ngöôøi ngu* Vì hoï chaáp danh chaúng caàu nghóa.

*Vì Phaät trí saùng con quy y* Ñaáng ñaày ñuû thò hieän chaân thaät Hay laøm thaân cöùu cho keû ngu Laøm Thieän tri thöùc, laøm nhaø veà. Nhö vaäy vì caàu ñaïi Boà-ñeà

*Chuùng con cuùng döôøng Ñaïi Ñaïo Sö* Nguyeän ñöôïc laøm Phaät giaùc ngoä ngöôøi Lôïi ích theá gian nhö Phaät vaäy.

# Ñöùc Theá Toân bieát caùc Long nöõ ñaõ thaâm tín neân hieän töôùng mæm cöôøi. Tueä maïng Maõ Thaéng noùi keä hoûi Phaät:

*Ñaáng Thaéng Trí ôû trong theá trí* Ñaïo Sö toái thaéng hieän mæm cöôøi Ñöùc troïng kieân coá döôøng nhö nuùi

*Phaät hieän mæm cöôøi chaúng khoâng nhaân.* Ñaáng chuùa toái thöôïng trong coõi ngöôøi Mong noùi nhaân duyeân töôùng mæm cöôøi Trôøi, Ngöôøi, Roàng, Quyû neáu ñöôïc nghe Vôùi Phaät ñeàu sinh loøng möøng rôõ.

*Baäc thaày coõi theá vôùi theá gian* Thöôøng bieát taát caû phaùp nhaân duyeân Khoâng coù moät phaùp Phaät chaúng hieåu

*Nhaân duyeân chuûng loaïi Phaät ñeàu bieát* Ngöôõng mong Ñöùc Phaät thöông noùi cho Duyeân côù do ñoù Phaät mæm cöôøi?

*Taát caû ñaïi chuùng neáu ñöôïc nghe* Sinh loøng möøng rôõ heát nghi hoaëc Nhö Lai dieäu phaùp coù lôïi lôùn

*Nhöõng ñaïi chuùng ñaây quyeát seõ ñöôïc.* Ñaïi chuùng neáu ñöôïc taâm tòch ñònh Do öa dieäu phaùp ñöôïc lôïi ích

*Phaät löïc khieán döùt phaân bieät roài* Chæ thích Boà-ñeà nghe Phaät noùi.

*Neáu ñöôïc nghe nhaân duyeân mæm cöôøi* Quyeát seõ thaønh töïu nôi Phaät ñaïo.

*Neáu ngöôøi nôi phaùp loøng coù nghi* Taâm hoï xao ñoäng sinh khoå naõo. Hieän nay ñaïi chuùng trong hoäi naøy

*Chaúng bieát duyeân do Phaät mæm cöôøi?* Ñaïi chuùng coù theå döùt loøng nghi Ngöôõng mong Ñaïo Sö tröø döùt cho Mau thöông tuyeân noùi ñoä chuùng con Do nhaân duyeân gì Phaät mæm cöôøi?

*Ngaøy nay ai taâm ñöôïc thanh tònh* Ngaøy nay ai tröø ñöôïc ma oaùn Ngaøy nay ai kính tin nôi Phaät

*Ngaøy nay ai ñöôïc cuùng döôøng Phaät* Ngöôõng mong Ñaïi Sö ôû tröôùc chuùng Tuyeân noùi ai coù coâng ñöùc aáy?

*Chuùng con nghe roài sinh loøng möøng* Loøng möøng vui roài ñöôïc an oån.

*Caùc ñaïi chuùng ñaây ñeàu kính leã* Taát caû ñeàu coù loøng muoán bieát

*Nguyeän nghe coù cöôøi ñeå ñöôïc möøng* Ngöôõng mong Theá Toân tuyeân noùi roõ. Caùc trôøi, ngöôøi naøy ñöôïc nghe roài Taát caû ñaïi chuùng khoâng coøn nghi Neáu ñöôïc nghe lôøi Nhö Lai noùi

*Taát caû seõ ñöôïc loøng möøng rôõ.*

Ñöùc Theá Toân noùi keä ñaùp Tyø-kheo Maõ Thaéng: *Laønh thay Tueä Maõ Thaéng Tyø-kheo! Hoûi nhaân duyeân cöôøi vôùi Nhö Lai*

*Thaáy caùc Long nöõ cuùng döôøng roài*

*Phaät thöông theá gian neân cöôøi mæm.* Nay Phaät vì oâng noùi quaû aáy

*Rôøi lìa toäi loãi chí taâm nghe* Duyeân côù nay Phaät hieän mæm cöôøi

*Maõ Thaéng caùc ngöôøi nghe Phaät noùi.* Caùc Long nöõ naøy taâm khoâng chaáp Caàu ñaïi Boà-ñeà tinh taán tu

*Duøng trí tueä tu theá gian khoâng* Quyeát ñònh an truù ñaïo Boà-ñeà.

*Nôi ñaây khoâng taùc, khoâng ngöôøi thoï* Cuõng khoâng keû sinh, keû döôõng duïc Chæ coù caùc phaùp khoâng vieäc khaùc Phaùp aáy cuõng voïng nhö aûo moäng.

*Do vì bieát aân cuùng döôøng Phaät* Hay duøng trí tueä bieát chaân thaät Laønh thay! Phaät hieåu caùc theá gian Nghóa laø thaáy ñöôïc khoâng, voâ ngaõ. Hoï thích khoâng aáy kheùo tu taäp

*Duø baøy cuùng döôøng xem nhö aûo* Nôi thaéng Boà-ñeà ñaõ phaùt nguyeän Quaùn Boà-ñeà aáy cuõng chaúng chaáp. Hoï ñem toái thaéng cuùng döôøng Phaät

*Cuõng quaùn chuùng sinh khoâng tòch roài* Lìa haún loaøi roàng thaân aùc thuù

*Cuøng trôøi Ñeá Thích kia ñoàng ôû.* Taïi trôøi Ñao-lôïi höôûngï vui lôùn Höôûng heát thoï maïng Ñao-lôïi roài Khoâng ai cheâ ñöôïc tieáng taêm hoï Laïi ñöôïc sinh leân trôøi Daï-ma.

*Luùc hoï ôû cung trôøi Daï-ma* Höôûng ñuû vui söôùng cung trôøi aáy Caùc Phaät töû ôû trôøi Daï-ma

*Cho ñeán maõn heát thoï löôïng aáy.* Caùc Phaät töû naøy höôûng ñuû vui Heát thoï maïng nôi Daï-ma roài Laïi ñöôïc sinh leân trôøi Ñaâu-suaát Cuøng coõi trôøi aáy ñoàng moät loaïi

*Ñöôïc caùc Thieân nöõ thöôøng vaây quanh* Höôûng ñuû dieäu laïc raát thuø thaéng Loøng khoâng luyeán tröôùc, giöõ ñaïo laønh Nhö hoa sen kia nöôùc chaúng ngaám.

*Trôøi aáy duøng ñöôïc trí tueä lôùn* Quan saùt taát caû theá gian khoâng Döôøng nhö khaéc ñaù chöõ chaúng maát

*Ñaïo nieäm chaúng maát cuõng nhö vaäy.* Caùc Thieân töû aáy ôû Ñaâu-suaát

*Höôûng ñuû dieäu laïc raát thuø thaéng* ÔÛ nôi Ñaâu-suaát maõn thoï roài

*Laïi ñöôïc sinh leân trôøi Hoùa laïc.* Hoï ñöôïc danh toát khoâng hö hoaïi

*Ñöôïc caùc Thieân nöõ thöôøng cuùng döôøng* Duø ôû cung trôøi taâm khoâng tröôùc

*Cho ñeán heát haïn thoï löôïng kia* ÔÛ trong cung trôøi Hoùa laïc aáy Höôûng ñuû dieäu laïc raát thuø thaéng Chuùng trí tueä aáy maõn thoï roài Nôi taát caû phaùp ñöôïc cöùu caùnh Sinh leân Tha hoùa töï taïi thieân

*Laøm thöông chuû lôùn tín thanh tònh.* ÔÛ trôøi Tha hoùa loøng khoâng nhieãm Luùc ôû trôøi aáy öa chaùnh phaùp

*Phaät töû ôû cung trôøi Tha hoùa* Höôûng naêm duïc laïc raát vi dieäu Khoâng coù ngu si, gìn ñaïo laønh Cho ñeán heát haïn thoï maïng aáy. Duø höôûng duïc laïc maø thaáy loãi Öa caàu chaùnh ñònh vaø Nieát-baøn Tu taäp chöùng ñöôïc thieàn ñònh roài

*Maïng chung lieàn sinh trôøi Phaïm thieân.* ÔÛ cung Phaïm thieân gioûi bieát thieàn Höôûng vui tòch dieät quaû thieàn aáy

*Trí tueä raát lôùn truï moät kieáp* Nguyeän caàu Voâ thöôïng ñaïi Boà-ñeà. Luùc ôû Phaïm cung trong moät kieáp Kheùo giöõ oai nghi, caàu trí tueä Phöông tieän ñeå lôïi ích theá gian Roäng laøm voâ bieân vaø voâ löôïng.

*Trí ôû Phaïm cung, vui taïi thieàn* Chaúng chaáp nôi thieàn maø tòch dieät Bieát tröôùc thieàn laïc cuõng laø loãi Caùc caên tòch ñònh caàu Boà-ñeà.

*Nôi taát caû phaùp loøng tin hieåu* Ñeàu ñöôïc an truï Boà-taùt haïnh Bieát caùc thieàn ñònh töôùng hö doái Chæ caàu tòch dieät ñaïi Nieát-baøn. Caùc Phaät töû aáy ôû trong ñoù,

*Caàu ñöôïc Boà-ñeà quaû an oån.*

*ÔÛ taïi Phaïm cung taâm thanh tònh* Nghó lôïi chuùng sinh kheùo ñieàu taâm. Giaùo phaùp töï nhieân cuûa Phaïm thieân

*Thuyeát giaùo Phaïm thieân chaúng xuaát theá* Chæ coù Boà-ñeà ñaïo chö Phaät

*Cöùu caùnh hay ñöôïc xuaát theá gian.* Ñöông thôøi Phaïm thieân sinh tin roài Phaùt taâm an truï nôi Phaät ñaïo

*Bieát giaùo töï nhieân cuûa Phaïm thieân* Chaúng phaûi cöùu caùnh ñaïo xuaát theá.

*Nôi phaùp Nhö Lai hoï töông öng* Vì caùc theá gian noùi phaùp aáy Nhö phaùp nhaõn hoï noùi quaû aáy

*Khieán ngöôøi nghe kia mau ñöôïc bieát.* Phaät töï ôû taïi Phaïm cung kia

*Laøm nhöõng lôïi ích theá gian roài* Hay khieán voâ löôïng na-do-tha ÖÙc chuùng an truï ñaïo Boà-ñeà.

*Hoï ôû voâ löôïng na-do-kieáp*

*Seõ ñöôïc cuùng döôøng taát caû Phaät* Vò lai kieáp Tinh tuù sau naøy

*Caùc caên tòch tónh seõ laøm Phaät.* Caùc Trôøi, Ngöôøi, Roàng, A-tu-la Kim sí, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, Cöu-baøn-traø, quyû Khaån-na-la Taát caû ñaïi chuùng ñeàu möøng rôõ.

*Chuùng aáy ñöôïc chö Phaät giaùo hoùa* ÔÛ trong Phaät phaùp ñaéc löïc roài Thaûy ñeàu möøng vui chaép tay kính Cuùi ñaàu ñaûnh leã nôi chaân Phaät.

# 