**Phaåm 2: CUNG TRÔØI ÑAÂU-SUAÁT**

Luùc baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo:

–Do nhöõng yeáu toá gì maø kinh naøy coù teân Phöông Quaûng Thaàn Thoâng Du Hyù Ñaïi Trang Nghieâm? Ñoù laø vì kinh naøy hieån baøy vieäc caùc vò Boà-taùt an truù nôi cung trôøi Ñaâu- suaát thöôøng taïo voâ löôïng uy ñöùc ñöôïc chö Thieân cuùng döôøng, ñeán luùc laøm pheùp quaùn ñaûnh ñöôïc traêm ngaøn Phaïm chuùng xöng taùn. Laïi noùi veà nguyeän löïc cuûa caùc vò Boà-taùt aáy ñaõ vieân maõn coù khaû naêng thoâng thaáu Phaùp taïng cuûa chö Phaät, tueä nhaõn thanh tònh, taâm hoøa hôïp khaép choán, coù taøm, coù quyù, tri tuùc, chaùnh nieäm, chaùnh tueä, tu haønh mieân maät caùc Ba-la- maät, caùc phöông tieän kheùo leùo: Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, Trí tueä; ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû; phaïm haïnh thanh tònh, ñaéc ñaïi thaàn thoâng, nhaän thöùc caùc phaùp ñeàu voâ ngaïi khoâng chaáp tröôùc; caùc phaùp Boà-ñeà phaàn ñeàu tu ñaït roát raùo laø boán Nieäm xöù, boán Chaùnh caàn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Giaùc chi vaø taùm Thaùnh ñaïo. Caùc vò Boà-taùt aáy ñaày ñuû caùc töôùng toát trang nghieâm thaân, luoân vì lôïi ích cuûa chuùng sinh, khoâng luùc naøo rôøi boû; nhö phaùp maø haønh khoâng heà hö doái; roäng giaûng Chaùnh phaùp khoâng coù nieäm tham caàu, taâm thanh tònh ngay thaät lìa moïi doái traù sai quaáy, khoâng heà sôï haõi cuõng khoâng kieâu maïn, taâm luoân bình ñaúng vôùi taát caû chuùng sinh; thöôøng cuùng döôøng voâ löôïng traêm ngaøn muoân öùc chö Phaät, Nhö Lai; vì voâ löôïng traêm ngaøn na-do-tha chö Ñaïi Boà-taùt maø cung kính toân quyù; laïi vì muoán caùc haøng Phaïm, Thích Töù vöông, Ma-heâ-thuû-la, Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø... khi nghe teân kinh lieàn xöng taùn, sinh taâm hoan hyû, neân caùc Ngaøi duøng phöông tieän thieän xaûo, voâ ngaïi giaûi thoaùt, ñoái vôùi taát caû caùc hình thöùc sai bieät cuûa vaên chöông, chöõ nghóa ñeàu coù theå thoâng suoát, neáu coù dieãn ñaït ñeàu khoâng bò vöôùng maéc.

Kinh naøy cuõng gioáng nhö vò ñaïi thöông chuû laùi chieác thuyeàn phaùp lôùn vöôït qua bieån

sinh töû, ñöôïc ba möôi baûy moùn Boà-ñeà phaàn voâ cuøng quyù giaù vaø ñaït ñöôïc phaùp Ñaø-la-ni trong Phaät phaùp, laø maãu möïc cho söï tu taäp taâm nieäm troïn khoâng laàm laïc. Kinh naøy nhö Baäc Ñaïi Ñaïo sö ñaõ vöôït boán doøng thaùc sinh, laõo, beänh, töû, ñaày ñuû theä nguyeän, haøng phuïc ma oaùn, phaù tröø caùc taø thuyeát, duøng trí tueä kim cang hôïp vôùi quaân töø bi coù theå phaù heát moïi thöù phieàn naõo. Kinh naøy ví nhö hoa sen trong ao buøn maø coâng ñöùc roäng khaép, laøm choã phaùt khôûi vaø taêng lôùn caùc nguyeän löïc, taâm ñaïi Boà-ñeà laø coäi reã, caùc phöông tieän thieän xaûo phaùp thuûy thanh tònh vi dieäu laøm neàn; Boà-ñeà laø caønh; thieàn ñònh laø nhuïy; lìa caùc nhieät naõo, ñaït thanh tònh roäng khaép laøm laù; ña vaên, trì giôùi vaø khoâng phoùng daät ñeàu khoâng chöôùng ngaïi laøm höông thôm, khoâng heà bò nhieãm caùc phaùp theá gian. Kinh naøy nhö Sö töû vöông, phöôùc trí laø theå, thaàn thoâng laø chaân, boán Thaùnh ñeá laø moùng, Phaïm truï laø raêng, boán Nhieáp phaùp laø ñaàu, thaáy roõ möôøi hai nhaân duyeân laøm thaân maïng, trí tueä thaáu ñaït ba möôi baûy phaåm Boà-ñeà laøm ñaûnh ñaàu, ba cöûa giaûi thoaùt laøm höôùng vöôn tôùi, thieàn ñònh trí tueä duøng laøm maét, caùc phaùp Tam-muoäi laøm choán tu taäp; töø röøng giôùi luaät vôùi boán oai nghi, con ñöôøng ñi vui hoøa laøm thaân, möôøi löïc cuøng boán voâ sôû uùy nhôø tu taäp ñaït ñöôïc laøm söùc maïnh, lìa moïi tham duïc laøm böôùc chaân ñi; töï taïi, voâ uùy, voâ ngaõ, voâ phaùp laøm tieáng theùt lôùn haøng phuïc ngoaïi ñaïo nhö cheá ngöï baày nai. Kinh naøy laø maët trôøi voâ thöôïng trong ñaùm tröôïng phu theá nhaân; thieàn ñònh, trí tueä, giaûi thoaùt laø aùnh saùng, ñoám löûa loe loeùt cuûa ngoaïi ñaïo taát bò môø taét, moïi voâ minh taêm toái ñeàu bò queùt saïch, nôi coõi ngöôøi trôøi caøng theâm toû raïng; ví nhö maët traêng troøn toûa saùng trong laønh khoâng gôïn chuùt maây, theá gian vui thích nhìn ngaém; laø nguoàn saùng an nhieân hôn haún trong caùc tinh tuù, soi toû con ñöôøng giaûi thoaùt cuûa ñaïo Boà-ñeà; laø ñoùa sen vaøng nôû tung trong coõi ngöôøi trôøi. Cuõng nhö baäc Chuyeån Luaân vöông giaùo hoùa

bình ñaúng khaép boán chaâu thieân haï, laáy baûy moùn Boà-ñeà phaàn laøm vaät baùu, taâm bình ñaúng ñoái vôùi taát caû chuùng sinh laøm möôøi phaùp laønh, laáy ñaïi nguyeän thaønh töïu caùc phaùp voâ ngaïi laøm coã xe quyù. Ví nhö bieån lôùn saâu roäng khoù doø, loøng bieån chöùa voâ soá caùc thöù baûo vaät, bò soùng doài cuõng khoâng maát. Trí tueä duyeân khôûi cuõng theá, saâu roäng bao la, thaâu nhieáp sung maõn heát thaûy caùc phaùp baûo. Taâm aáy bình ñaúng nhö ñaát nöôùc gioù löûa, lìa moïi yeâu gheùt. Taâm löôïng aáy thaät cao toät, vi dieäu, vöõng chaéc, khoù dôøi chuyeån nhö nuùi Tu-di. Trí tueä truøm khaép khoâng heà bò caáu nhieãm vöôùng maéc, nhö hö khoâng, yù vui veû thanh tònh, thöôøng haønh boá thí phaùp. Nghieäp tònh tích chöùa laâu ñôøi, döùt moïi lôøi doái traù sai quaáy, coù theå bao goàm heát taát caû caên laønh, tu taäp töï taïi suoát baûy a-taêng-kyø, laø choã caùc caên laønh ñaõ tu taäp ñeàu höôùng veà, phaùt huy naêm phaàn phöôùc ñöùc, boá thí baûy moùn tònh taøi, thöïc haønh Thaäp thieän laøm taêng theâm naêm möôi hai loaïi caên laønh ñaõ töøng tu taäp caùc chaùnh haïnh, töông öùng vôùi boán möôi phaàn vò; ñaõ töøng tu taäp caùc theä nguyeän, töông öùng vôùi boán möôi phaàn vò; ñaõ töøng tu taäp yù laïc, chaùnh tröïc ñeàu töông öùng vôùi boán möôi phaàn vò; töøng ôû nôi boán traêm öùc (40.000.000) na-do-tha caâu-chi coõi Phaät xuaát gia tu haønh, töøng ôû nôi naêm möôi traêm öùc (500.000.000) na-do-tha caâu-chi coõi Phaät maø thöïc haønh ñaïi boá thí, ñaõ töøng gaàn guõi vôùi ba traêm naêm möôi caâu-chi caùc vò Bích-chi-phaät, ñaõ töøng giaùo hoùa voâ löôïng a-taêng-kyø caùc chuùng Thanh vaên, ñeàu khieán hoï an truï vôùi caùc phöông tieän chaân chaùnh, vì muoán cho hoï chöùng ñaït ñöôïc quaû vò A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam Boà-ñeà vaø ñeán ñòa vò Nhaát sinh boå xöù thaønh Phaät. Töø ñoù, baäc Boà-taùt aáy maïng chung, sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát laøm vò Thieân töû ôû ñaáy teân Tònh Traøng, luoân laø choã ñeå haøng chö Thieân cuùng döôøng. ÔÛ coõi trôøi ñoù, Boà-taùt seõ thò hieän nôi coõi ngöôøi, chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Ñöùc Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo:

–ÔÛ coõi trôøi Ñaâu-suaát aáy coù ñeán ba vaïn hai ngaøn (32.000) nôi an laïc vi dieäu. Ñieän lôùn, cöûa lôùn, gaùc roäng laàu cao, maùi hieân cöûa soå giaêng maéc ñieåm toâ naøo côø bay hoa keát, chuoâng baùu löôùi chaâu, thöôøng xuyeân tung hoa Maïn-ñaø-la, hoa Ma-ha Maïn-ñaø-la ñaày khaép choán. Chö Thieân theå nöõ coù tôùi traêm ngaøn caâu-chi na-do-tha, taáu leân caùc khuùc Thieân nhaïc. Caùc thöù caây baùu ôû ñaáy sinh ra nhieàu loaïi hoa quyù nhö hoa A-ñeà-muïc-ña, hoa Caâu-ni-la, hoa Chieâm-ba-ca, hoa Ba-saác-la, hoa Muïc-chaân-ñaø-la, hoa A-du-ca, hoa Traán-ñaàu-ca, hoa A-sa-na, hoa Kieán-ni-ca, hoa Kieân coá, hoa Ñaïi kieân coá... nôû ñaày khaép choán. ÔÛ treân cao phuû che ñaày nhöõng daây löôùi baèng vaøng roøng bao quanh nhieàu lôùp trang nghieâm. Trong caùc ao baùu cuõng coù nhieàu thöù hoa ñeïp nhö hoa Ma-lôïi-ca, hoa Toâ-maïn-na, hoa Baït-la, hoa Baø- lôïi-sö-ca, hoa Caâu-ñaùn-la, hoa Toâ-kieán-ñeà, hoa Thieân-dieäu-lyù, hoa Öu-baùt-la, hoa Ba-ñaàu- ma, hoa Caâu-vaät-ñaàu, hoa Phaân-ñaø-lôïi, hoa Dieäu höông... nhieàu thöù hoa nhö vaäy taïo thaønh maøn hoa lôùn muoân veû trang nghieâm. Laïi coù voâ soá loaøi chim nhö Anh vuõ, Xaù-lôïi, Caâu-chæ- la, Nga, Nhaïn, Uyeân-öông, Khoång töôùc, Phæ thuùy, Ca-laêng-taàn-giaø vaø nhieàu chuûng loaïi chim khaùc... hình saéc ñuû loaïi, caát tieáng hoùt aâm thanh vi dieäu. Caùc vò Thieân töû ôû coõi trôøi aáy soá löôïng coù ñeán traêm ngaøn caâu-chi na-do-tha, thöôøng vaân taäp ñoâng ñaûo taïi Ñaïi phaùp ñöôøng, nhieãu quanh choã Boà-taùt, laéng nghe nhaän laõnh caùc phaùp lôùn voâ thöôïng do Boà-taùt giaûng, nhôø ñoù döùt tröø moïi tham saân kieâu maïn, keát söû, taát caû phieàn naõo; sinh taâm roäng lôùn, hoan hyû toät ñoä, truï trong an laïc, caûm nhaän ñöôïc nghieäp tònh tu laâu daøi cuûa Boà-taùt.

Veà kyõ nhaïc cuûa chö Thieân coù ñeán taùm vaïn boán ngaøn loaïi ñeàu phaùt ra caùc loaïi aâm

thanh heát söùc vi dieäu vaø trong aâm thanh ñoù nghe roõ baøi tuïng:

*Nhôù Nhieân Ñaêng thoï kyù Tích chöùa phöôùc voâ bieân, Vöôït ra khoûi sinh töû*

*Trí tueä caøng toûa saùng. Tu tueä thí nhieàu kieáp Taâm ta luoân lìa nhieãm Döùt haún ba caáu maïn*

*Khaåu nghieäp thöôøng tröïc chaùnh. Nhôù voâ bieân kieáp tröôùc*

*Muoân loaïi ñeàu xöng toân Giôùi, nhaãn cuøng tinh taán Tu ñònh tueä daøi laâu.*

*Laïi nhôù voâ bieân kieáp Cuùng döôøng chö Nhö Lai Vöôït khoûi sinh giaø cheát Hoùa ñoä bao chuùng sinh*

*Haèng thöông xoùt muoân loaøi Luoân nghó khoâng heà boû.*

*Roàng, Quyû, Thaàn, chö Thieân Ñeàu chieâm ngöôõng cung kính, Chuùng sinh maõi tham duïc Nhö bieån chöùa muoân soâng, Chæ nhôø Baäc Ñaïi Trí*

*Cöùu vôùt muoân chuùng sinh. Lìa khoûi coõi meâ laàm*

*Vui phaùp boû tham duïc, Maét thanh tònh saïch caáu Thöông xoùt khaép coõi traàn. Boà-taùt daøy phöôùc ñöùc*

*Truï trôøi Ñaâu-suaát-ñaø Chö Thieân traêm ngaøn öùc Nghe phaùp khoâng heà naûn Xuoáng coõi Dieâm-phuø-ñeà, Taâm Töø röôùi cam loä Khaép cuøng nôi coõi Duïc Chö Thieân voâ soá öùc Thaûy ñeàu doác loøng mong Boà-taùt neân haï sinh*

*AÉt tröø heát ma nghieäp Dieät phaù caùc taø thuyeát*

*Phaät ñaïo nhö “quaùn chöôûng” ÖÙng xöû luoân kheá hôïp*

*Löûa phieàn naõo boác cao Nguyeän laøm maây laønh phuû Möa phaùp tuoân khaép nôi Dieät saïch moïi löûa döõ.*

*Coå Phaät ñaõ qua roài Nay Phaät laø Y vöông*

*Duøng ba cöûa giaûi thoaùt Laøm thuoác tröø muoân beänh. Khieán caùc loaøi höõu tình Nieát-baøn ñeán an truù*

*Ñaïi phaùp aâm Nhö Lai Ngoaïi ñaïo ñeàu quy phuïc. Ví nhö Sö töû hoáng*

*Traêm thuù ñeàu kinh hoaøng Trí tueä laáy laøm tay*

*Tinh taán sinh töø ñaáy. Ma quaân nhieàu voâ keå Töï taïi thaûy cheá, tröø.*

*Phaïm Thích traêm ngaøn vò Cung kính mong gaëp Phaät Töù vöông daâng y baùt*

*Chæ mong Phaät haï sinh. Nay phaûi neân quaùn kyõ Gaén boù chuûng toäc naøo Xem qua coõi Dieâm-phuø Neâu roõ haïnh Boà-taùt.*

*Nhö chaâu baùu quyù giaù Vaät aáy thaät uy ñeïp, Trí tònh ngoïc Ma-ni Cam loä töôùi choán aáy.*

*AÂm nhaïc cuûa chö Thieân, Lôøi keä dieãn baøy roõ*

*Caàu thænh ñöùc Boà-taùt Ñaïi Bi cöùu chuùng sinh.*

M