**SOÁ 534**

KINH NGUYEÄT QUANG ÑOÀNG TÖÛ

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam taïng Truùc Phaùp Hoä,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät cuøng vôùi moät ngaøn vò Tyø-kheo vaø hai vaïn Boà-taùt truù nôi nuùi Linh thöùu, thuoäc thaønh Vöông xaù.

Caùc vò Tyø-kheo ñeàu ñaõ chöùng thaàn thoâng voâ ngaïi, ñaéc quaû A- la-haùn, döùt saïch phieàn naõo, ra khoûi ñöôøng sinh töû, khoâng coøn voâ minh che laáp, chæ coøn laïi trí tueä saùng suoát.

Hai vaïn Boà-taùt thì thaàn thoâng ñaït ñeán baäc Thaùnh, quaûn lyù ba coõi, thu giöõ caùc phaùp, trí tueä kheùo xoay chuyeån khoâng ngaên ngaïi, chöùng ñöôïc thaàn löïc oai ñöùc cuûa Phaät, truï nôi khoâng coù choã truï.

Baáy giôø, Theá Toân ôû trong thaønh lôùn Vöông xaù, giaûng noùi roäng veà ñaïo nghóa, khai hoùa chuùng sinh. Caùc thaàn trôøi, thaàn ñaát, haûi linh, quyû thaàn, vua chuùa, thaàn daân, chuùng sinh ba coõi, ñeàu ñeán leã laïy, cuùng döôøng Ñöùc Phaät.

Khi ôû ñôøi khoâng coù Phaät, ngoaïi ñaïo höng thònh, gioáng nhö trong ñeâm toái ñeøn ñuoác môùi toûa saùng. Khi thieân haï coù Phaät, ngoaïi ñaïo tieâu tan, ví nhö maët trôøi moïc, ñeøn ñuoác khoâng coøn saùng.

Trong nöôùc coù boïn ngoaïi ñaïo, taø kieán nhö Baát-lan Ca-dieáp… Phaät duøng ñaïo chaùnh chaân daïy baûo thieân haï. Khi aáy, luïc sö ngoaïi ñaïo bò döùt boû, khoâng ñöôïc ai tin theo, neân oâm loøng ganh gheùt, tìm caùch phaù hoaïi Phaät, ñeå mình ñöôïc cung kính trôû laïi.

Baáy giôø, luïc sö taäp hoïp moân ñoà laïi, cuøng nhau baøn luaän:

–Chuùng ta ñaïo ñöùc cao xa, teân tuoåi vang boán bieån, ñöôïc quaàn chuùng toân troïng, caùc vua ñeàu tuaân theo, daân chuùng nam nöõ ñeàu kính tin vaø ngöôõng moä, ñöôïc möôøi saùu nöôùc lôùn suoát ñôøi cuùng döôøng. Ñöùc ñoä chuùng ta nhö gioù, daân thì nhö coû, ñeàu phaûi cuùi ñaàu leã laïy döôùi chaân chuùng ta. Nay Phaät ra ñôøi, hieän oai thaàn bieán hoùa, neân chuùng ta bò moïi ngöôøi boû rôi, khoâng tin theo nöõa, laøm cho chuùng ta aên uoáng khoâng ngon, naèm ngoài khoâng yeân, ra vaøo ñi tôùi thöôøng buoàn raàu, roái ruoät, trong taâm uaát haän nhö muoán ñieân cuoàng. Chuùng ta neân tìm keá gì phaù hoaïi, laøm xaáu Phaät, ñeå bò ñuoåi ra khoûi nöôùc laøm cho moïi ngöôøi khoâng coøn thaáy, khi aáy moïi ngöôøi môùi trôû laïi cuùng döôøng cho chuùng ta. Hieän nay, trong thaønh lôùn La-duyeät, coù Tröôûng giaû quyeàn theá, laøm töôùng quoác ñaïi thaàn teân laø Thaân Nhaät, tin theo chuùng ta, moät loøng khoâng ñoåi, thöôøng phaù hoaïi ñaïo Phaät, cho laø hö doái. Chæ coù ngöôøi naøy, coù ñuû quyeàn löïc, giuùp ñôõ chuùng ta phaù hoaïi vaø laøm xaáu Phaät.

Baøn xong, luïc sö lieàn rôøi khoûi choã ngoài, daãn naêm traêm ñeä töû

ñeán nhaø Thaân Nhaät, trong thaønh Vöông xaù (La-duyeät).

Thaáy caùc luïc sö ñeán, Thaân Nhaät xuoáng ñieän chaùnh ñeå ñoùn tieáp, laøm leã vaø daâng cuùng giöôøng gheá toát ñeïp, thöùc aên ñoà uoáng ñaày ñuû, roài chaép tay ngoài ôû tröôùc.

Caùc sö noùi:

–Chuùng toâi cuøng vôùi ñaïi chuùng ñeán nhaø Tröôûng giaû, muoán baøn luaän moät vieäc, xin Tröôûng giaû nghe cho.

Thaân Nhaät thöa:

–Xin quyù sö daïy baûo, con xin laéng nghe. Luïc sö noùi:

–Chuùng toâi laø thaày trong nöôùc naøy, coâng danh raïng rôõ, moïi ngöôøi leã laïy, quoác vöông toân kính, ñaïi thaàn tin theo, ñöôïc noùi naêng ñi laïi trong möôøi saùu nöôùc. Tröôûng giaû bieát khoâng! Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, töï xöng laø Thaùnh trí, duøng aûo thuaät löøa doái, noùi nhöõng lôøi traùi nghòch, muoán cuøng vôùi chuùng toâi so beà taøi trí, cuøng oai löïc, thaàn thoâng, laøm meâ hoaëc moïi ngöôøi, daân chuùng trong nöôùc vì ngu muoäi, tin theo ñaïo aáy, ñaïo aáy laøm thieân haï nghi hoaëc, baïi hoaïi loøng laønh, coøn cho chuùng toâi laø khoâng coù ñaïo ñöùc, khoâng cho tin theo. Tröôûng giaû laø ngöôøi coù theá löïc, ñöôïc ñeá vöông khaâm phuïc, daân chuùng ñeàu tin

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

theo, oai löïc vang ñoäng boán bieån. Thieân haï chæ troâng mong vaøo thaày troø chuùng toâi, troïn ñôøi troïng nghóa, ñem coâng ñöùc truyeàn cho ñôøi sau. Nguyeän xin vì chuùng toâi maø phaù hoaïi vaø tröø boû ñaïo aáy ñi, ñeå moïi ngöôøi trôû laïi cuùng döôøng chuùng toâi, nhö vaäy khoâng söôùng chaêng?

Tröôûng giaû thöa:

–Toâi nhôø ngaøy tröôùc, toâi coù ngöôøi anh ngu muoäi, tin theo Phaät neân phaù hoaïi vaø laøm xaáu caùc sö. Töø ñoù ñeán nay, toâi raát giaän anh toâi. Moãi laàn muoán toan tính laøm vieäc gì, ñeàu khoâng bieát laøm sao. Nay nghe lôøi caùc sö daïy, hôïp vôùi yù toâi, neân toâi seõ ñem heát söùc mình giuùp cho caùc sö.

Caùc Phaïm chí noùi:

–Vöøa roài, chuùng toâi cuøng nhau luaän baøn, muoán tröôûng giaû ñaøo caùi haàm roäng naêm tröôïng, saâu saùu thöôùc, ngay beân trong cöûa, trong ñoù ñeå löûa than, ñaët nöûa mieáng thieát nhoû laøm ñoøn tay, treân phuû lôùp ñaát moûng che laïi; roài laïi laøm côm cuùng döôøng, trong côm coù taåm thuoác ñoäc. Neáu haàm löûa khoâng thieâu ñoát thì thöùc aên ñoäc cuõng ñuû gieát haïi. Chuùng ta seõ ñeán thænh Phaät. Phaät thöôøng noùi, ñaõ ñaït ñöôïc ba trí, thaàn thoâng voâ ngaïi, soi thaáy taát caû: Thaáy roõ nguoàn goác toäi phöôùc, choã ñeán cuûa laønh döõ. Thaät ra, Phaät khoâng coù trí naøy, maø chæ laøm meâ hoaëc moïi ngöôøi. Neáu thaät coù trí naøy thì seõ khoâng nhaän lôøi thænh. Neáu khoâng coù trí naøy, aét seõ nhaän lôøi. Nay chuùng ta seõ duøng möu keá naøy ñoái vôùi Phaät.

Nghe vaäy, Thaân Nhaät raát vui möøng, khen ngôïi:

–Keá naøy raát hay, thaät ñuùng laø lôøi daïy cuûa baäc Ñaïi sö. Möu keá naøy raát saâu daøy cao trí, thaät laø kyø dieäu. Duøng möu naøy lo gì khoâng thaønh coâng.

Theo lôøi daïy, Tröôûng giaû ñaøo haàm löûa, laøm thöùc aên troän thuoác ñoäc, baøy doïn saün saøng, chæ chôø thænh Phaät.

Baáy giôø, Baát-lan Ca-dieáp vaø naêm traêm ñeä töû, thaáy Thaân Nhaät ñoàng yù vôùi aâm möu cuûa mình, loøng raát vui möøng hôùn hôû, khoâng kìm cheá ñöôïc, ñeàu ñöùng daäy, ñoàng ñöa tay khen ngôïi Thaân Nhaät:

–Laønh thay! Thaät laø ñeä töû thöù nhaát cuûa baäc Thaùnh. Thaân Nhaät trònh troïng thöa:

–Hoâm nay lo söûa soaïn vieäc naøy, ngaøy mai caùc sö seõ thaáy. Tröôûng giaû laøm leã, caùc sö quay trôû veà.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Khi ñoù, Thaân Nhaät ra leänh ngöôøi nhaø chuaån bò xe, oâng cuøng nhieàu ngöôøi ñi ñeán choã Phaät.

Ñeán nôi, tröôûng giaû xuoáng xe, boû loïng, thaùo kieám, côûi giaøy, chaép tay tieán tôùi, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät, quyø goái baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Khi ñoùi khaùt, con mong ñöôïc oai thaàn giaùo hoùa cuûa Theá Toân vaø raát vui ñöôïc höôûng ngoïn gioù maùt cuûa Theá Toân. Nhöng vieäc nhaø quaù baän roän, neân khoâng theå ñeán thaêm Theá Toân ñöôïc. Nay con xin ñöôïc cuùi ñaàu ñaûnh leã Ñaïo Sö.

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Haõy chí taâm höôùng veà Nhö Lai. Thaân Nhaät thöa:

–Ngaøy mai con muoán laøm côm cuùng döôøng. Nguyeän xin Theá Toân vaø caùc Thaùnh chuùng vui loøng ñeán teä xaù cuûa con.

Vì thöông xoùt tröôûng giaû ngu meâ, muoán cöùu ñoä oâng ta, neân Theá Toân im laëng nhaän lôøi môøi.

Thaân Nhaät raát vui, töï nghó: “Quaû ñuùng nhö dieäu keá”, lieàn leã Phaät, giaõ töø roài ñi ñeán choã luïc sö.

Caùc sö ñoùn hoûi:

–Phaät coù nhaän lôøi thænh khoâng? Thaân Nhaät thöa:

–Nhôø oai löïc cuûa caùc sö, Phaät ñaõ nhaän lôøi môøi, ñuùng nhö möu keá cuûa chuùng ta.

Caùc sö vaø naêm traêm ñeä töû ñeàu raát vui möøng, khoâng kìm cheá ñöôïc. Caùc Phaïm chí ñeàu möøng rôõ noùi:

–Tröôûng giaû mau trôû veà ñaøo haàm löûa, laøm thöùc aên troän thuoác ñoäc, doïn baøy saün chôø Phaät ñeán.

Tröôûng giaû veà nhaø, aâm thaàm sai baûo moïi ngöôøi chuaån bò haàm löûa ngay giöõa cöûa, doïn baøy thöùc aên coù taåm thuoác ñoäc ñeå saün.

Tröôûng giaû coù ngöôøi con, teân laø Nguyeät Quang, ñaõ möôøi saùu tuoåi, raát ñónh ñaïc, khoâi ngoâi, tuaán tuù, thoâng suoát caùc saùch vôû, naém vöõng caùc moân thieân vaên, ñòa lyù, teân tuoåi vang xa khaép nôi, caùc keû coù trí ñeàu kính meán ngöôõng moä, coù loøng Töø bi thöông xoùt khoå naõo sinh töû ôû ñôøi, ñem ñöùc buûa khaép cöùu giuùp quaàn sinh.

Nguyeät Quang khuyeân can cha:

–Phaät laø Baäc Ñaïi Thaùnh, Toân sö cuûa ba coõi, ñaïo ñöùc trong

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

saïch, lôøi daïy chaân chaùnh, chöùng ñaéc ba trí, Töø, Bi, Hyû, Xaû, taâm coøn hôn meï hieàn. Chuùng ta neân nöông nhôø ñeå ñöôïc ñoä thoaùt, sao laïi sinh taâm aùc nghòch maø mong caàu phöôùc coõi trôøi. Nhö vaäy haù khoâng phaûi laø meâ hoaëc sao? Ngaøy xöa, Theá Toân caàu ñaïo, ngoài nôi ñaïo traøng, beân goác caây Nguyeân kieát, thieân ma thöù saùu thaáy Phaät cao xa, ba ñoäc ñaõ dieät, ñoaïn saïch caùc caáu baån vaø voâ minh, chæ coøn laïi trí tueä saùng suoát, thaàn thoâng voâ thöôïng, ñöôïc caùc trôøi toân kính, caùc vua haàu haï, vaïn thaàn theo baûo veä… neân sinh taâm ganh gheùt, phieàn muoän, suy nghó: “Neáu Phaät thaønh ñaïo aét seõ hôn ta.” Do ñoù, aên uoáng khoâng ngon, khoâng maøng ñeán muùa haùt. Thieân ma ra chaùnh ñieän, taäp hoïp quaàn thaàn baøn luaän, tìm phöông keá phaù ñaïo Phaät.

Quaàn thaàn thöa: “Boà-taùt coù thaàn thoâng, ñaïo löïc voâ phöông, oai

löïc chaán ñoäng ba coõi, ñöùc ñoä ñieàu phuïc caû möôøi phöông. Chuùng thaàn chaúng theå tìm ñöôïc möu keá gì.”

Luùc ñoù, ma vöông noåi giaän, ra oai, laøm chaán ñoäng caû trôøi ñaát, keâu goïi binh chuùng ma quyû, maëc aùo giaùp, côø xí rôïp trôøi, aùnh saùng che khuaát baàu trôøi. Ma vöông ra leänh cho quaân lính, ñeàu bieán hoùa thaønh haøng traêm ngaøn loaïi hình khaùc laï, ñaàu truøng, thaân quyû raát ñaùng sôï, gaùnh nuùi, vaùc ñaù, mieäng maét phoùng ra löûa, vaây quanh Boà-taùt keâu gaøo, ñaïp ñaát nhö traâu roáng, chaán ñoäng ñeán caû choã hoang vaéng. Nuùi lôû, ñaát nöùt, caây coái ñoå gaõy, nöôùc bieån soùng lôùn, voït leân saùu nguoàn, nöôùc chaûy traøn meânh moâng, soùng leân cao cuoàn cuoän ñeán trôøi. Traêm hoï khieáp sôï, toå chim treân caây rôùt xuoáng nuùi, roàng aån trong nöôùc bay voït leân, laøm cho chim kinh sôï bay töù tung, sö töû sôï haõi chaïy troán, chim caùnh vaøng bay troán, caù lôùn Ma-kieät troâi ngöûa theo doøng nöôùc. Chö thaàn sôï haõi, chaïy tìm choã aån naùu. Ma bieán hoùa ra haøng ngaøn hình töôùng hung aùc, nhieàu loaïi khí ñoäc bay töù tung khaép nôi, roài cuøng luùc gom tuï laïi höôùng ñeán Theá Toân.

Vôùi löïc cuûa Töø taâm, Phaät chæ ñöa tay, caùc aùc quyû cuøng luùc ñeàu

haøng phuïc, chaép tay, ñaàu maët leã Phaät, xin quy y. Luùc ñoù, Nhö Lai lieàn ñeán ñieàu phuïc, caùc thieân ma xin laøm ñeä töû. Tuy thaéng, nhöng Phaät khoâng coù yù vui.

Ñem haàm löûa, thöùc aên troän thuoác ñoäc thì laøm sao haïi ñöôïc Phaät. Chaát ñoäc coù nhieàu nhö nuùi Tu-di, ngoïn löûa lôùn, ñao, kieám, maâu… cuøng khoâng theå lay ñoäng moät sôïi loâng cuûa Phaät. Nay duøng

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

haàm löûa, thöùc aên troän thuoác ñoäc ñeå haïi Phaät, gioáng nhö söùc löïc cuûa muoãi moøng maø muoán lay ñoå nuùi lôùn, nhö caùnh cuûa loaøi ruoài nhaëng muoán ngaên che maët trôøi, maët traêng, chæ töï mình huûy hoaïi maø thoâi, chi baèng sôùm saùm hoái toäi loãi, môùi mong thoaùt toäi.

Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn, daân chuùng nôi theá gian, Phaïm vöông, Ñeá Thích, Ma vöông… ñeàu cuùi ñaàu nghe lôøi daïy cuûa Phaät. Saéc thaân Nhö Lai nhö kim cöông, döùt tröø caùc ñieàu aùc, tích chöùa vaïn ñieàu thieän, töôùng toát, aùnh saùng, thaàn thoâng voâ löôïng, ñaõ döùt haún naêm ñöôøng aùc meâ môø, ñaït ñöôïc trí tueä Chaùnh chaân Voâ thöôïng, vöôït treân Thaùnh chuùng, nhö maët traêng giöõa caùc vì sao, nhö maët trôøi môùi moïc, toûa chieáu aùnh saùng khaép nôi, giaûng ñaïo roäng khaép, giaùo hoùa quaàn sinh meâ muoäi, Töø, Bi, Hyû, Xaû, thöông xoùt chuùng sinh, ban aân cöùu giuùp khoå naïn, coøn hôn meï hieàn.

Phaät coù oai ñöùc, thaàn löïc nhö vaäy, xin cha söûa ñoåi, saùm hoái, quy y Tam baûo.

Baáy giôø, Tröôûng giaû Thaân Nhaät bò nghieäp toäi che môø, taâm khoâng tin hieåu lôøi Nguyeät Quang thöa, baûo con:

–Neáu ñöùc ñoä cuûa Nhö Lai, ñuùng nhö lôøi khen ngôïi cuûa con: Phaät coù thaàn thoâng, chieáu thaáy heát thì seõ bieát tröôùc cha laøm haàm löûa, naáu thöùc aên troän thuoác ñoäc, sao laïi nhaän lôøi thænh môøi cuûa cha. Do ñoù ñuû bieát, khoâng caàn nghó chi xa.

Nguyeät Quang laïi thöa:

–Phaät thaät coù ba Thaùnh trí, saùu thaàn thoâng, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû… taát caû ñeàu thaønh ñaït. Phaät thöôøng ñoä cho nhöõng ngöôøi ngu muoäi, khoâng muoán traùi yù ngöôøi.

Taâm Thaân Nhaät ngu si, oâm laáy söï meâ muoäi, khoâng xaû boû yù

ñònh!

Saùng ngaøy mai, tröôûng giaû sai ngöôøi thænh Phaät. Söù giaû vaâng

lôøi, ñeán choã Phaät, quyø goái baïch:

–Baïch Theá Toân! Tröôûng giaû Thaân Nhaät kính lôøi môøi. Baây giôø ñaõ ñeán luùc thoï trai, nguyeän xin Ñöùc Theá Toân vaø ñaïi chuùng quaù böôùc ñeán teä xaù cuûa chuùng con.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân nghó: “Nay nhaän lôøi môøi cuûa Thaân Nhaät khoâng nhö bình thöôøng. Neân phoùng ra thaàn thoâng, laøm chaán ñoäng möôøi phöông, khieán cho hoï haøng phuïc, aét seõ thaønh töïu ñaïo lôùn, giaùo

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

hoùa ñöôïc roäng khaép voâ löôïng, ñoàng thôøi giaùo hoùa ñaùm luïc sö vaø chín möôi saùu ngoaïi ñaïo.”

Baáy giôø, Theá Toân phoùng ra aùnh saùng lôùn, chieáu soi, treân ñeán trôøi Tam thaäp tam, döôùi thaáu ñeán möôøi taùm ñòa nguïc. Caûnh giôùi cuûa coõi Phaät luùc naøy coù ñaày aùnh saùng lôùn, thaàn thoâng. Boà-taùt, La-haùn, Duyeân giaùc, Phaïm vöông, Ñeá Thích, Thieân vöông, Thaàn bieån, Thaàn ñaát vaø caùc ma quyû, haøng öùc vaïn töôùng ñaûng boä, nghe Phaät ñoä Thaân Nhaät, ñeàu ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät, roài lui qua hai beân.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng haõy mang baùt ñeán nhaø Tröôûng giaû Thaân Nhaät. Caùc Tyø-kheo ñeàu thöa:

–Daï vaâng!

Taát caû ñeàu chuaån bò saün saøng. Ñaát bieán thaønh maøu vaøng. Treân ñaûnh Phaät coù baûy lôùp maây thôm, saùu loaïi hoa sen: hoàng, vaøng, xanh, cam, tía, traéng… töï nhieân moïc leân ôû hai beân ñöôøng.

Phaät ñi boä ra khoûi coång, baûo Boà-taùt Khoâng Voâ Caùt Töôøng vaø saùu möôi vaïn ngöôøi ñi tröôùc, hoaëc ñi treân khoâng, hoaëc theo ñöôøng loä maø ñi, Phaät ñi ôû giöõa, coøn bao nhieâu ngöôøi khaùc ñeàu ñi theo sau Phaät. AÙnh saùng röïc rôõ chieáu khaép taát caû, laøm môø aùnh saùng maët trôøi, maët traêng. Caùc trôøi cuùng döôøng loïng baùu, raûi hoa xuoáng nhö möa. Trôøi, roàng bay khaép, chim khoâng daùm bay qua. Chuùng sinh ba coõi khoâng thaáy ñaûnh Phaät. Nhaïc trôøi cuøng luùc troåi leân, truøng ñoäc aån maát, chim laønh lieäng quanh, hoùt vang.

Phaät khoâng ñaïp ñaát, nhöng töôùng baùnh xe in treân ñaát, aùnh saùng chieáu röïc rôõ suoát baûy ngaøy. Caùc loaïi caây quyù, caây thuoác, caây aên traùi ñeàu nghieâng ngaõ xuoáng, ngöôõng leân nhö hình daùng ngöôøi ñang quyø. Quyû Daï-xoa caùnh vaøng, caùc ma quyû ñeàu daàn theo traêm ngaøn binh lính, tay caàm caùc loaïi nhaïc hoaëc caàm höông hoa, baûy baùu, chuoãi ngoïc, luïa coõi trôøi, côø phöôùn, loïng baùu töø möôøi phöông ñeán hoäi hoïp. Thieân chuùng ñeàu haï xuoáng, nhaïc khí troåi leân, ngöôøi muø thaáy ñöôïc, ngöôøi ñieác nghe ñöôïc, ngöôøi caâm noùi ñöôïc, ngöôøi queø ñi ñöôïc, moïi oaùn gheùt ñeàu hoøa vui, ngöôøi meâ ñöôïc toû, ngöôøi say tænh laïi, traâm caøi, voøng ñeo phuï nöõ phaùt ra tieáng. Chim bay, thuù chaïy ñeàu hoùa thaønh hình ngöôøi, caây khoâ traêm naêm töï nhieân ra hoa, ngaï quyû ñöôïc no ñuû,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ñòa nguïc ñöôïc an vui. Ñaøn tyø baø, ñaøn tranh, oáng saùo vaø troáng ñöôïc ñaùnh leân vang reàn.

Phaät duøng thaàn löïc bieán hoùa haàm löûa thaønh ao taém baûy baùu maøu cam tía, coù nöôùc taùm muøi vò, döôùi daùy coù caùt vaøng, chung quanh coù hoa sen, trong ao coù caù, ba ba, con giaûi, caù saáu… ñang vui ñuøa. Chim bay, thuù chaïy, aâm thanh hoøa hôïp. Ven bôø ao coù troàng nhieàu haøng caây truùc ti, caây y phuïc, giöõa nhöõng caây treo luïa moûng, luïa ñoû, ñuû caû naêm maøu. Caønh laù baèng san hoâ, thuûy tinh, löu ly, vaøng roøng, baïc traéng, daây baèng vaøng roøng giaêng maéc giöõa caùc haøng caây, caùc chuoãi ngoïc ñöôïc treo ruõ xuoáng, moãi khi coù gioù thoåi, va chaïm, phaùt ra traêm loaïi aâm thanh thaät eâm dòu: Khen ngôïi oai ñöùc cuûa Phaät chöa töøng coù, noùi phaùp voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, laøm cho ngöôøi buoàn laïi vui, ngöôøi vui laïi buoàn. Treân caây baûy baùu coù caùc loaøi chim khoång töôùc, anh voõ, chim caùnh vaøng, chim thaàn moû ñoû, chim phuïng hoaøng, chim caùt töôøng, caâu-kyø-na-la coù ñeán haøng traêm ngaøn con, aùnh saùng maøu saéc röïc rôõ, toûa chieáu treân caùc caây, hoùt vang traêm thöù tieáng, laøm cho moïi ngöôøi ñeàu ñeán nghe. Chim ñang bay, thuù ñang chaïy ñeàu ngöøng laïi ñeå nghe. Taát caû tuy hình töôùng khaùc nhau, nhöng ñoàng loøng ñem thaân maïng quay veà nöông theo Theá Toân.

Baáy giôø, Thaàn bieån, Thaàn ñaát, chuùng sinh ba coõi, ñeàu ñaõ ñeán

nhaø Tröôûng giaû, thaàn haàm löûa bieán thaønh ao taém, trôøi ñaát chaán ñoäng, caùc vò ñeán xem Thaân Nhaät, thaáy roõ thaàn thoâng bieán hoùa, ñaïo ñöùc thuø thaéng nhö vaäy. Troâng thaáy caùc vò aáy, Tröôûng giaû Thaân Nhaät kinh sôï, loâng toùc döïng ñöùng, hoàn vía thaát kinh, töï nghó: “OÂi, thaät laø meâ hoaëc! Ta ñaõ laøm vieäc aùc nghòch, khoâng coù ñaïo ñöùc.”

Tröôûng giaû quay laïi noùi vôùi luïc sö:

–Caùc oâng laø loaïi suùc sinh, ñaåy toâi vaøo choã nöôùc soâi löûa boûng.

Baây giôø bieát laøm sao ñaây!

Luïc sö sôï haõi, xaáu hoå, khoâng noùi gì, sôï mang taïi hoïa lôùn, neân ñaõ chaïy troán.

Luùc aáy, Thaân Nhaät cuøng vôùi ngöôøi con laø Nguyeät Quang vaø phu nhaân, theå nöõ, quyeán thuoäc nam nöõ, ngoaïi ñaïo, baïn beø… ñeàu cung kính ñoùn Phaät, troâng thaáy Theá Toân aùnh saùng röïc rôõ nhö nuùi baùu, hình daùng trang nghieâm, saéc thaân vaøng tía, cao moät tröôïng saùu, caùc caên vaéng laëng, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, laø vua caùc trôøi,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

ñaïo ñöùc saùng ngôøi. Ñöùc Theá Toân ñaày ñuû möôøi Löïc, laø vua trong haøng trôøi, ngöôøi. Phaät duøng thaàn löïc vaø oai ñöùc, chieáu thaáu vaøo taâm meâ môø, laøm cho Thaân Nhaät hieåu roõ, nhö meâ ñöôïc toû roõ, döùt tröø beänh quaù daïi khôø, giaûi thoaùt naêm tình, buoàn vui laãn loän. Tröôûng giaû lieàn bieát toäi, ñem thaân quyø saùt ñaát, laøm leã Phaät, thöa:

–Baïch Theá Toân! Xin Theá Toân tha thöù cho con. Con ngu si, khoâng bieát chaùnh chaân, tin theo lôøi noùi xaáu aùc, sinh taâm ñoäc aùc, muoán laøm haïi Theá Toân. May maén nhôø taâm Töø hoùa ñoä cuûa Theá Toân, xin tha toäi cho con. Nguyeän xin Theá Toân ruõ loøng thöông xoùt cöùu giuùp cho con thoaùt khoûi toäi lôùn. Xin thænh Theá Toân ñeán choã ngoài.

Khi aáy, Nhö Lai ñi leân chaùnh ñieän, chuùng hoäi cuõng ñaõ an toïa.

Thaân Nhaät xaáu hoå, sôï seät khoâng yeân, ñeán tröôùc Phaät, baïch:

–Vì ngu si meâ laàm, tin theo lôøi cuûa boïn xaáu aùc cho laø chaân thaät, nhö ngöôøi meâ saûng uoáng loän thuoác, beänh caøng taêng theâm. Nay ñöôïc gaëp Phaät, beänh taø ñöôïc döùt tröø. Con ñaõ laøm vieäc khoâng coù ñaïo ñöùc, vì ñaõ boû thuoác ñoäc vaøo thöùc aên, neân khoâng theå cuùng döôøng. Xin Ñöùc Theá Toân ñôïi choác laùt ñeå con naáu thöùc aên môùi.

Phaät baûo Tröôûng giaû:

–Haõy ñem thöùc aên aáy ñeán, khoâng caàn naáu laïi. Tham lam, daâm duïc, saân giaän, ngu si, taø kieán laø caùc thöù ñoäc lôùn ôû ñôøi. Ta khoâng coù nhöõng ñoäc naøy, ñaõ ñoaïn tröø caùc ñoäc, ñoäc khoâng theå haïi ta.

Thaân Nhaät ñem thöùc aên ñeán, muøi höông dieät heát taùm naïn, ngaï quyû ñöôïc an vui. Phaät vaø ñaïi chuùng thoï trai xong, Tröôûng giaû ñi laáy nöôùc röûa, chuùng hoäi ñeàu im laëng.

Thaân Nhaät lui ra, ngoài khoùc, thöa:

–Baïch Theá Toân! Xin tha thöù cho con! Con vì meâ hoaëc ñaõ daùm möu toan nghòch aùc ñeán Nhö Lai. Töï xeùt bieát toäi naëng, ñaùng vaøo ñòa nguïc, chòu khoå ñeâm daøi, nöôùc soâi löûa boûng, ñau ñôùn voâ cuøng, laøm sao thoaùt khoûi ñöôïc. Phaät vôùi loøng ñaïi Töø, cöùu giuùp ba coõi, thöông xoùt chuùng sinh, vôùt hoï ra khoûi caûnh löûa noùng boûng. Khi chöa ñöôïc nghe lôøi Theá Toân daïy, con ñaõ gaây ra toäi loãi. Khoâng coù Theá Toân, khoâng ai bieát tröôùc ñöôïc.

Phaät baûo Thaân Nhaät:

–Thuôû xöa, khi Phaät Ñònh Quang thoï kyù cho ta, coù noùi: “Vaøo ñôøi sau, voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ôû trong ñôøi naêm xaáu aùc, oâng seõ laøm

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Phaät, hoùa ñoä cho chuùng sinh nhö ta ngaøy nay. Luùc aáy, seõ coù Tröôûng giaû Thaân Nhaät laøm haàm löûa, naáu thöùc aên troän thuoác ñoäc möu toan haïi oâng.” Khi aáy, ta ñaõ ñaéc trí tueä Tam-muoäi, bieát tröôùc teân hoï cuûa oâng roài, huoáng chi laø ngaøy hoâm qua laïi khoâng bieát sao?

Thaân Nhaät vui veû thöa:

–Baïch Theá Toân! Theá Toân ñaõ bieát tröôùc vieäc voâ soá kieáp. Con ñaõ tænh ngoä, seõ ñöôïc thoaùt khoûi toäi. Nay con heát loøng töï quy y Phaät. Con ñaõ laøm vieäc sai traùi, nguyeän cho toäi naëng cuûa con ñöôïc nheï bôùt.

Phaät voán coù theä nguyeän khoâng boû chuùng sinh ngu si, meâ hoaëc, lieàn baûo Thaân Nhaät:

–Laønh thay, Tröôûng giaû! OÂng ñaõ töï giaùc saùm hoái, toäi naëng aét seõ tieâu tröø. Ta seõ thuyeát giaûng ñaïo nghóa, laøm cho oâng hieåu roõ.

Tröôûng giaû thöa:

–Baïch Theá Toân! Con nguyeän xin muoán nghe. Duø cheát, ñoái vôùi ñaïo thieän, con heát loøng khoâng queân.

Khi aáy, Theá Toân phaùt ra aâm thanh lôùn, goàm taùm loaïi tieáng, dieãn ñaït vaïn öùc aâm thanh, thuyeát giaûng voâ löôïng phaùp: Taùm Giaûi thoaùt, boán Ñeá, ba moân Giaûi thoaùt, saùu Ba-la-maät, thöïc haønh ñaïo phaùp saâu daøy raát toát ñeïp, hieåu bieát ba coõi laø khoâng. Caùc phaùp, toäi phöôùc ñeàu do nhaân duyeân taïo ra. Xem beänh, choïn thuoác, tuøy theo caên cô thích hôïp maø thuyeát phaùp.

Thaân Nhaät tænh ngoä, boãng nhieân hieåu roõ, giaûi tröø moïi nghi ngôø, vui veû nhaäp ñònh Voâ töôûng tòch nhieân, ngay treân toøa ngoài lieàn ñaït baát thoaùi chuyeån. Tröôûng giaû vui möøng, voït leân hö khoâng, caùch maët ñaát moät traêm boán möôi tröôïng, töø treân hö khoâng haï xuoáng, cuùi ñaàu saùt ñaát, hoân vaø xoa chaân Phaät, quyø goái trình thöa:

–Nay con ñöôïc giaùc ngoä, laø nhôø Phaät hoùa ñoä cho con. Tröôûng giaû vui möøng, taùn thaùn Phaät:

–Möôøi Löïc cuûa Phaät thaät oai huøng. Thaàn löïc cuûa Nhö Lai chaán ñoäng möôøi phöông, khoâng ai saùnh baèng, bieát tröôùc haàm löûa, côm troän thuoác ñoäc, laøm cho moïi thöù ñoäc haïi töï tieâu tröø. Phaät khoâng lo buoàn gì. Taát caû dao kieám khoâng theå laøm toån haïi Phaät ñöôïc. Muõi teân, dao cöùng ñeàu hoùa thaønh hoa. Ñöùc Phaät duõng maõnh thay! Nhö Lai coù theå laøm cho chín möôi saùu taø ñaïo haøng phuïc. Taát caû duø khaùc mieäng nhöng ñeàu cuøng moät lôøi, ca ngôïi Phaät laø ñaïo vöõng chaéc nhö kim

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

cöông. Phaät nhö nuùi vaøng chieáu saùng taát caû, laøm tan hoaïi moïi u aùm, meâ môø, chæ coøn laïi aùnh saùng trí tueä. Phaät vöôït leân treân caùc vò Thaùnh, ñöùc vöôït quaù hö khoâng, bieän taøi voâ ngaïi, môû baøy chaùnh phaùp khaép ñaïi thieân theá giôùi, ñieàu phuïc nhöõng chuùng sinh khoù hoùa ñoä, laøm cho thaønh thuïc. Oai löïc chaán ñoäng ba coõi, ñoäc toân khoâng coù ai saùnh baèng, lìa caùc buïi nhô coõi traàn, saïch nhö vaøng coõi trôøi, möa nhöõng phaùp baùu, laøm taát caû ñöôïc no ñuû, ban phaùt baûy loaïi cuûa caûi voâ taän. Xeùt taâm maø choïn thuoác, tröôùc heát phaù tan quaân ma. Tuøy theo caên cô thích hôïp maø giaûng noùi phaùp, laøm cho taát caû ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt. Chín möôi saùu taø ñaïo ñeàu aån troán.

Khi Thaân Nhaät ca ngôïi phaùp Phaät, coù voâ soá chuùng ñeán vôùi ñaïi hoäi, hoï ñeàu thích nghe phaùp neân ñöôïc phöôùc baùo, ñöôïc ñoä thoaùt, soá löôïng khoâng theå tính ñeám ñöôïc. Trôøi ñaát chaán ñoäng, nhaïc khí vang leân, trôøi Phaïm vöông thöù baûy nghe giaûng noùi phaùp. Ñaøn tyø baø, khaùnh, troáng, ngaøn loaïi nhaïc cuï töï nhieân troåi leân. Thieân ñeá trôøi Ñao- lôïi raûi hoa daâng leân Phaät, khen ngôïi oai ñöùc cuûa Phaät chöa töøng coù.

Khi aáy, ai naáy ñeàu vui möøng, cuùi ñaàu laøm leã Phaät roài lui ra.



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)