KINH CHAÙNH PHAÙP HOA

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 8: THOÏ KYÙ NAÊM TRAÊM ÑEÄ TÖÛ**

Khi aáy Hieàn giaû Baân-naäu-vaên-ñaø-ni Töû nghe Phaät Theá Toân dieãn baøy quyeàn bieán, chæ roõ phöông tieän, thoï kyù cho Thanh vaên seõ ñöôïc thaønh Phaät, nhôù laïi haïnh nguyeän ñaõ laäp töø xöa, laïi chieâm ngöôõng caûnh giôùi chö Phaät Nhö Lai, ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, vui möøng phaán chaán, khoâng nghó ñeán vieäc aên maëc, thaân theå thoaûi maùi an vui, chaúng theå töï kieàm cheá, ñoái vôùi chaùnh phaùp buoàn vui laãn loän, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, cuùi ñaàu leã döôùi chaân Phaät, chí thaønh caát tieáng:

–Theá Toân thaät khoù saùnh kòp, an truù chöa töøng coù, Ñöùc Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc ñaõ duøng phöông tieän thaät laø saâu xa, chaúng noùi heát ñöôïc. Caùc theá giôùi naøy, coù bieát bao chuûng taùnh. Theá Toân ñaõ duøng voâ soá phöông tieän quyeàn bieán, tuøy theo trình ñoä maø hieån baøy tueä nghóa, thuaän theo chuùng sinh ñeå giaùo hoùa, phaân bieät chaùnh phaùp roõ raøng. Theá Toân ñaõ vì hoï noùi roõ coäi nguoàn giaûi thoaùt vaø duøng phöông tieän ñoä thoaùt. Thaùnh tueä cuûa Theá Toân bieát heát caên taùnh, chí nguyeän vieäc laøm töø xöa ñeán nay cuûa chuùng con neân môùi neâu leân thí duï, noùi vieäc ñôøi tröôùc vaø söï phaùt taâm töø thuôû ban ñaàu.

Khi aáy Maõn Nguyeän Töû cuùi ñaàu leã ngang chaân Phaät, ñöùng sang moät beân, höôùng veà Theá Toân, chieâm ngöôõng dung nhan saùng ngôøi, maét khoâng heà chôùp.

Phaät daïy:

–Laønh thay, ñuùng nhö oâng ñaõ noùi! Nhö Lai thaáy suoát taát caû con ñöôøng tu taäp ñöa ñeán giaùc ngoä, theo caên taùnh saâu, caïn maø thoï kyù cho hoï, nhö chæ baøy cho haøng Thanh vaên Tieåu thöøa haï lieät döùt tröø daâm, noä, si ñeå ñöôïc nghæ ngôi; daãn daét cho Boà-taùt coù trí tueä cao toät. Gioáng nhö thuôû xöa coù moät vò Ñaïo sö laøm nhieàu vieäc töø thieän, thöông xoùt ngöôøi ngheøo khoå, aùo côm chaúng ñuû, xin aên khoâng coù, ngheøo tuùng khoâng coù cuûa caûi, beøn vì hoï maø ñaùnh troáng rao khaép nöôùc laø ai muoán

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

vaøo bieån tìm chaâu baùu. Moïi ngöôøi ñeàu taäp trung, (ñaïo sö) laïi noùi raèng ai khoâng tieác thaân maïng, khoâng thöông cha meï, chaúng ñoaùi hoaøi vôï con thì neân cuøng nhau vaøo bieån tìm chaâu baùu. Daân chuùng nghe vaäy, phaàn nhieàu boû veà, chæ nhöõng ngöôøi ngheøo, aên xin, khoâng aùo che thaân, khoâng coù cuûa caûi töï nuoâi soáng, muoán tìm chaâu baùu thì coøn do döï, chaúng theå töï quyeát. Vò Ñaïo sö bieát theá neân taäp hôïp taát caû laïi baûo raèng, neáu muoán vaøo bieån thì seõ ñöôïc cung caáp y phuïc, löông thöïc, chaúng ñeå thieáu thoán. Nhöõng ngöôøi ngheøo vui möøng, lieàn nghe theo lôøi, cuøng luùc leân thuyeàn, xem gioù giöông buoàm, ñi vaøo bieån caû; chaúng gaëp caù lôùn, chaúng ñuïng ñaù ngaàm; quyû döõ La-saùt cuõng chaúng quaáy nhieãu, ñeán ñöôïc Long cung; lieàn theo Long vöông xin ngoïc baùu Nhö yù: “Keû phaøm tuïc ngheøo khoå, chaúng töï kieám soáng thoaûi maùi, xin ñöôïc nhôø aân boá thí, ñeå cöùu teá khaép nôi.” Long vöông lieàn ban cho theo nhu caàu; neáu ai muoán thì cöù ñeán laáy. Vò Ñaïo sö ra leänh, nhöng ngöôøi ñi laáy thì ít, keû khoâng ñi laáy thì nhieàu. Vì sao? Vì loøng hoï coøn sôï seät laø ñeán choã Long vöông e khoâng trôû veà ñöôïc.

Khi aáy vò Ñaïo sö baûo caùc ngöôøi ñoù raèng, caùc ngöôi töï do theo yù

muoán. Boïn hoï ñeàu laáy ñöôïc vaøng baïc, löu ly, thuûy tinh, hoå phaùch, xa cöø, maõ naõo; ai naáy ñeàu laáy ñaày thuyeàn. Ñaïo sö ra leänh trôû veà Dieâm- phuø-lôïi. Moïi ngöôøi nghe theo leänh, veà ñeán choán cuõ. Gia ñình laøng xoùm ñem ñoà aên uoáng, kyõ nhaïc, ngöïa xe ra ñoùn röôùc, cuøng nhau vui chôi baûy ngaøy baûy ñeâm roài môùi trôû veà nhaø. Moïi ngöôøi hoûi ñöôïc chaâu baùu gì. Ngöôøi ngheøo aên xin keùm trí chæ ñöôïc baûy baùu; nhöõng ngöôøi baïn trí tueä cuûa Ñaïo sö ñöôïc ngoïc Nhö yù. Ñaïo sö leân laàu cao, tay caàm ngoïc baùu, höôùng khaép boán phöông, boán höôùng vaø treân döôùi (roài noùi): “Do phöôùc ñöùc cuûa ngoïc naøy seõ khieán tuoân möa baûy baùu!” Ñuùng nhö lôøi noùi laäp töùc möa baûy baùu tuoân xuoáng cuøng khaép caû nöôùc choã naøo cuõng traøn ngaäp. Ngoaøi ra nhöõng ngöôøi baïn trí tueä kia cuõng phaân boá ñeán caùc nöôùc khaùc, khaép cuøng boán phöông cuõng tuoân möa baûy baùu. Keû ngheøo keùm trí laïi than thôû: “Ta cuøng vaøo bieån nhöng tieác laø khoâng gaëp thöù naøy”. Vò Ñaïo sö baûo hoï: “Ta ñaõ ra leänh cho caùc ngöôi, nhöng caùc ngöôi khoâng ñeán laáy, nay coøn mong caàu gì nöõa.” Moïi ngöôøi vöùt boû baûy baùu, cuøng tuï taäp laïi, trôû laïi bieån ñeå laáy ngoïc baùu, ñi ñeán hoûi Long vöông caàu xin ngoïc Nhö yù. Taát caû hoï ñeàu ñöôïc ngoïc, trôû veà Dieâm-phuø-lôïi, cuõng laøm möa baûy baùu.

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

Phaät daïy:

–Phaùt ñaïo yù Voâ thöôïng chaùnh chaân muoán ñoä thoaùt taát caû, thí nhö vò Ñaïo sö ñi vaøo bieån caû. Thöông xoùt nhöõng ngöôøi ngheøo tuùng neân ñöa hoï ñi vaøo bieån laø noùi vì taát caû chuùng sinh maø giaûng thuyeát kinh phaùp. Xem gioù giöông buoàm ñi vaøo bieån caû laø yù noùi hoïc quyeàn trí. Ba naïn treân bieån nghóa laø Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän. Bieån chæ coù sinh töû maø laïi ñöôïc ngoïc Nhö yù. Nghóa laø ñaït ñöôïc Phaùp thaân voâ cöïc cuûa Nhö Lai. Nhöõng ngöôøi ñi theo laáy ngoïc Nhö yù, ñoù laø Thanh vaên, Boà-taùt phaùt taâm roäng lôùn, ñaõ ñaït quaû Voâ sinh. Ngöôøi thaáp keùm ngheøo heøn löôïm baûy baùu ñaày thuyeàn, nghóa laø ñaéc baûy Giaùc yù. Trôû veà laøng xoùm, baø con ra ngheânh ñoùn, nghóa laø ngöôøi ôû möôøi phöông ñi ñeán thoï giaùo. Leân laàu cao caàm ngoïc höôùng veà taùm phöông vaø treân döôùi, nghóa laø ñaéc Phaät ñaïo ñoä thoaùt möôøi phöông. Nhöõng ngöôøi trí tueä phaân ñeán caùc nöôùc laøm möa baûy baùu, nghóa laø ñi ñeán phöông khaùc thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc. Nhöõng ngöôøi ngheøo hoái tieác, cuøng trôû laïi bieån, nghóa laø chö Thanh vaên nghe Phaät daïy chæ coù moät thöøa khoâng coù hai thöøa neân môùi phaùt taâm caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, sau seõ thaønh Phaät, ñeàu coù moät hieäu.

Khi aáy, Ñöùc Phaät noùi keä tuïng:

*Tyø-kheo laéng nghe Duøng duï giaûng thuyeát Nhö coù Ñaïo sö*

*Thöông ngöôøi trong nöôùc Phaàn nhieàu ngheøo tuùng Luoân luoân chòu khoå Ñaùnh troáng lan truyeàn*

*Ai muoán vaøo bieån Moïi ngöôøi tuï taäp Laïi baûo hoï raèng*

*Neáu chaúng tieác maïng Chaúng thöông meï cha Chaúng nhôù vôï con Neân cuøng vaøo bieån Trong bieån coù naïn Khoâng ñöôïc hoái haän.*

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

*Khi aáy ngöôøi ngheøo Cuõng coù yù muoán*

*Sôï chaúng ñeán ñöôïc Phaân vaân chaúng quyeát Ñaïo sö roäng löôïng Caáp cho côm aùo*

*Khi vaøo bieån caû Ñeàu tìm baûy baùu. Khi aáy Ñaïo sö*

*Ñeán cung Long vöông Baûo heát moïi ngöôøi Tìm ngoïc Nhö yù*

*Baïn beø nghe lôøi Löôïm ngoïc Nhö yù Trôû veà choán cuõ*

*Giaø treû ngheânh ñoùn. Khi aáy Ñaïo sö*

*Leân treân laàu cao Höôùng veà taùm phöông Möa traân baùu khaép Beø baïn phaân ra*

*Ñeán caùc nöôùc khaùc Cuõng möa baûy baùu Khaép nôi nhôø aân. Keû löôïm baûy baùu Môùi töï hoái tieác*

*Laø cuøng vaøo bieån Chaúng gaëp loaïi naøy. Ñaïo sö baûo raèng Tröôùc ta ñaõ baûo Chaúng chòu töï laáy Laø loãi caùc ngöôi Sao laïi oaùn traùch.*

*Hoï trôû vaøo bieån Tìm ngoïc Nhö yù*

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

*Tìm thì phaûi ñöôïc. Boà-taùt phaùt taâm*

*Ñaéc ñaïo Chaùnh chaân Nhaøm chaùn sinh töû Rôi vaøo Thanh vaên*

*Phuïng haønh theo Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän Ñöôïc thoaùt ba coõi*

*Ñeán cöûa Nieát-baøn Thaáy Phaät Theá Toân Haøng phuïc chuùng ma Ñaït ñeán Voâ thöôïng Ñaïo quaû Chaùnh chaân Khai hoùa taát caû*

*Xuaát vaïn öùc aâm*

*Möôøi phöông chuùng sinh Ñeàu ñöôïc thoï giaùo*

*Trôøi, Roàng, Quyû thaàn Ñeàu ñeán kính leã*

*Phaùt taâm Boà-taùt Ñaéc “Voâ tuøng sinh”, Hoaëc vì Thanh vaên Ñoaïn ba caáu ñoäc*

*Thaáy khaép möôøi phöông Khoâng gì chöôùng ngaïi. Caùc vò La-haùn*

*Beøn töï hoái loãi Tu haønh theá naøo Ñeå ñöôïc nhö vaäy*

*Ñöùng daïy böôùc ñi Ñau buoàn töï traùch Sau ñoù, Nhö Lai Thò hieän ba thöøa*

*Thieän quyeàn phöông tieän Tuøy thuaän daãn daét*

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

*Ñaïo khoâng coù hai Huoáng chi ba thöøa Caùc vò Thanh vaên Baáây giôø vui söôùng Taâm hoï saùng toû Maây tan trôøi hieän Phaät ñeàu thoï kyù Seõ ñaït Phaät quaû Coõi nöôùc xöù sôû Ñeàu coù danh hieäu.*

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng coù thaáy vò Thanh vaên Maõn Nguyeän Töû naøy chaêng? ÔÛ trong chuùng Tyø-kheo, vò aáy laø ngöôøi giaûng phaùp gioûi nhaát, laøm saùng toû, ngôïi khen coâng ñöùc cuûa chö Phaät, dieãn baøy chaùnh phaùp, tinh taán khuyeán trôï, nghe Phaät thuyeát phaùp thì phuùng tuïng, thoï trì, tuyeân thuyeát, chæ baøy caën keû cho ngöôøi chöa nghe, khoâng bieáng löôøi boû beâ; dieãn roäng yù nghóa, giaûi thoâng khuùc maéc, öùng ñaùp cho boán boä chuùng, chaúng heà meät moûi, laøm saùng toû phaïm haïnh, khieán taát caû ñeàu hoan hyû. Ngoaøi Nhö Lai vaø caùc Boà-taùt Ñaïi só ra, khoâng ai coù taøi bieän giaûi nghi vaán baèng Maõn Nguyeän Töû.

Naøy caùc Tyø-kheo! YÙ caùc oâng nghó sao? Vò Maõn Nguyeän Töû naøy ñaâu phaûi chæ vì ta maø laøm Thanh vaên ñeå thoï giaùo phaùp. Chôù nghó nhö vaäy, vò aáy ñaõ töøng haàu caän chín möôi öùc Ñöùc Phaät, theo chö Theá Toân nhaän laõnh tinh hoa cuûa chaùnh phaùp, ôû trong chuùng hoäi thöôøng tuyeân thuyeát nghóa kinh, phaân bieät khoâng tueä, taâm khoâng chaáp tröôùc. Khi thuyeát kinh vò aáy khoâng heà do döï; thaáu suoát taát caû, chöa töøng bò trôû ngaïi, luoân luoân taän taâm, coù söùc thaàn thoâng nhö chö Phaät Theá Toân vaø chö Boà-taùt, suoát ñôøi chæ tu phaïm haïnh. Chuùng Thanh vaên ñeàu tin töôûng vò aáy, vò aáy beøn duøng phöông tieän kheùo leùo maø cöùu giuùp laøm lôïi ích cho hoï. Ñoái vôùi voâ soá öùc traêm ngaøn loaïi chuùng sinh, vò aáy ñaõ khai hoùa cho voâ löôïng, voâ soá ngöôøi khieán hoï ñeàu phaùt taâm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Nhöõng nôi vò aáy ñeán ñeàu laø thöôøng daân, chæ baøy ñaïo lôùn, khieán hoï tin Phaät vöõng chaéc. Vò aáy tu taäp taát caû caùc caùc haïnh luoân duøng thaân mình laøm thanh tònh coõi nöôùc cuûa chö Phaät, vieäc laøm thích hôïp ñeå khai hoùa chuùng sinh. Ñoái vôùi caùc Baäc Chaùnh Giaùc

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

ñeàu thò hieän laøm thò giaû. Nay ôû ñôøi ta, vò aáy laøm ngöôøi giaûng phaùp gioûi nhaát; moãi khi thoï nhaän chaùnh phaùp, luaän giaûng khoù ngöôøi bì kòp. Trong hieàn kieáp ôû töông lai, khi ngaøn Ñöùc Phaät ra ñôøi vò aáy laïi seõ cuùng döôøng caùc Ñöùc Theá Toân vaø cuõng laø ngöôøi giaûng phaùp gioûi nhaát, thöôøng vì voâ löôïng voâ bieân caùc loaøi chuùng sinh giaûng giaûi soi saùng, khuyeán hoùa taát caû khoâng haïn cuoäc soá ngöôøi, khieán hoï phaùt taâm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Khi ñaõ tinh taán tu taäp ñaày ñuû ñaïo haïnh Boà- taùt, trong voâ soá kieáp veà sau, vò aáy seõ thaønh Phaät, hieäu laø Phaùp Chieáu Dieäu Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, seõ ôû ngay taïi quoác ñoä naøy thaønh Baäc Ñaïi Thaùnh.

Baáy giôø haèng haø sa tam thieân ñaïi thieân theá giôùi taïo thaønh moät coõi Phaät, ñaát baèng baûy baùu, baèng phaúng nhö loøng baøn tay, khoâng coù nuùi, goø, khe hang, gai goác, soûi ñaù; laàu gaùc, tinh xaù bao quanh daøy ñaëc, toaøn baèng baûy baùu, xa troâng ñeïp ñeõ gioáng nhö cung ñieän cuûa chö Thieân; coõi trôøi nhìn thaáy theá gian, theá gian troâng thaáy coõi trôøi; chö Thieân vaø ngöôøi theá gian qua laïi, giao tieáp. Coõi aáy khoâng coù chín möôi saùu loaïi vaø saùu möôi hai kieán kieâu maïn buûa vaây; taát caû ñeàu hoùa sinh, chaúng phaûi do ngöôøi nöõ sinh; ñeàu tònh tu phaïm haïnh, ai cuõng coù oai ñöùc, duøng ñaïi thaàn tuùc bay ñi treân khoâng; chí luoân tinh taán, vieäc laøm hoaøn bò, trí tueä thoâng ñaït, dung nhan maøu vaøng tía hieän roõ ba möôi hai töôùng cuûa baäc Ñaïi nhaân.

Coõi aáy nhaân daân thöôøng coù hai thöùc aên: Moät laø Phaùp thöïc, hai laø

Thieàn duyeät thöïc. Coù voâ soá traêm ngaøn vaïn vaïn caùc chuùng Boà-taùt ñeàu ñaéc thaàn thoâng, phaân bieät thaáu ñaùo nghóa lyù khuùc maéc. Thanh vaên trong coõi aáy ñeàu ñaït Thaùnh haïnh, haønh taùm moân giaûi thoaùt, phöông tieän uyeån chuyeån kyø ñaëc, danh ñöùc saùng ngôøi, ñaõ ñeán ñöôïc bôø kia.

Kieáp aáy teân Baûo minh, coõi nöôùc teân Thieän tònh. Phaät thoï voâ löôïng kieáp, chaùnh phaùp coøn truï laâu hôn. Sau khi Phaät dieät ñoä, moïi ngöôøi seõ döïng thaùp baèng baûy baùu khaép caû nöôùc. Chö Phaät möôøi phöông ñeàu cuøng nhau ca ngôïi coâng ñöùc cuûa coõi nöôùc aáy.

Ñöùc Phaät noùi nhö theá xong, muoán giaûi nghóa laïi, lieàn noùi baøi

tuïng:

*Tyø-kheo laéng nghe! Vôùi yù chæ naøy*

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

*Nhö lôøi ta noùi*

*Caùc trôøi, ngöôøi ñôøi Haønh quyeàn phöông tieän Kheùo hoïc roát raùo*

*Caàn phaûi toân suøng Tu taäp haïnh Phaät.*

*Nhöõng chuùng sinh kia Yeáu keùm löôøi boû*

*Neân phaûi dieãn noùi Tòch tònh vi dieäu Thò hieän hai thöøa*

*Thanh vaên, Duyeân giaùc Maø thöôøng truï trong Ñaïi ñaïo Boà-taùt Phöông tieän kheùo leùo Bieát bao öùc ngaøn*

*Duøng ñeå khai hoùa Voâ soá Boà-taùt*

*Vaø chuùng Thanh vaên, Laïi vì tuyeân noùi*

*Phaät ñaïo cao toät Thaät laø khoù ñöôïc Voâ soá quaàn sinh*

*Mong ñöôïc thuaàn hoùa Ñaõ ñöôïc tu hoïc*

*Tu haønh nhö theá Haï lieät löôøi boû Rôi vaøo kieâu maïng*

*Nhöng seõ thaám daàn Ñeàu thaønh Phaät ñaïo Thaân, mieäng vaø taâm Thöôøng theo vieäc laøm Thanh vaên nhö vaäy Theá löïc yeáu keùm*

*Sôï, chaùn taát caû*

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

*Ñeàu laø tai hoïa Neân laïi söûa sang*

*Tònh coõi Phaät mình, Hoaëc laïi thò hieän Thaân coù duïc aùi Giaän döõ saân haän Taêm toái si meâ*

*Thaáy caùc chuùng sinh Meâ hoaëc taø kieán*

*Baïi hoaïi boû beâ Löôùi nghi troùi buoäc Thanh vaên cuûa ta Cuõng laøm nhö vaäy Tuøy nghi theo thôøi Hoùa ñoä boïn hoï*

*Duøng phöông tieän kheùo Phaùt khôûi taát caû*

*Ñeàu vì moïi ngöôøi Tuøy thuaän roäng noùi. Naøy caùc Tyø-kheo, Thanh vaên cuûa ta Vieäc laøm ñaày ñuû*

*ÔÛ ngaøn öùc Phaät Vì mong ñoä thoaùt*

*Vôùi chaùnh phaùp Phaät Thaáu suoát thieàn tö Ñeå maø ñoä theá.*

*ÔÛ taïi choã ta Laø ñeä töû lôùn*

*Nghe roäng hieåu nhieàu Giaûng phaùp duõng maõnh Laøm vui chuùng sinh Taâm chaúng meät moûi Höng phaùt Phaät söï*

*Xaây döïng ñaïo phaùp*

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

*Ñaït ñaïi thaàn thoâng An truï cuøng khaép Baäc thaày hoaøn haûo Laø ngoïn ñeøn saùng Quaùn bieát chuùng sinh*

*Thöôøng thaáy coäi nguoàn Ñeå thuyeát kinh ñieån Khieán ñaït thanh tònh Daãn duï chuùng meâ*

*ÖÙc traêm ngaøn vaïn Phaân bieät chæ baøy Chaùnh phaùp toái thöôïng Luoân truï Ñaïi thöøa*

*Voâ thöôïng chaùnh chaân Töï thaáy quoác ñoä Thanh tònh ñeïp ñeõ*

*ÔÛ ñôøi töông lai*

*ÖÙc traêm ngaøn Phaät Khi aáy haàu caän Phuïng kính nhö theá Seõ luoân hoä trì Chaùnh phaùp toái toân,*

*Cuõng laïi nghieâm tònh Coõi Phaät cuûa mình Giaûng thuyeát kinh ñieån ÖÙc traêm ngaøn vaïn Kheùo leùo phöông tieän Luoân luoân duõng maõnh, Laïi seõ khai hoùa*

*Voâ soá chuùng sinh Ñeàu truï ñaïo tueä Khoâng coøn caùc laäu. Vò aáy phuïng thôø Caùc Baäc Ñaïi Thaùnh Seõ thöôøng giöõ gìn*

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

*Phaùp caùc Phaät aáy Seõ thaønh Nhö Lai Ñaïo Sö töï taïi*

*Teân Phaùp Quang Dieäu Saùng toû möôøi phöông. Coõi nöôùc Phaät aáy*

*An laïc voâ cuøng Ñaát baèng baûy baùu*

*Khaép nôi thanh tònh Teân kieáp baáy giôø Goïi laø Baûo minh Theá giôùi teân laø*

*Thieän tònh nghieâm söùc Voâ soá öùc ngaøn*

*Caùc chuùng Boà-taùt Nhöõng baäc nhö vaäy Ñaéc ñaïi thaàn thoâng. Khi aáy coõi Phaät Khaép choán ngôïi ca*

*Thaàn thoâng quaûng ñaïi Thanh tònh nhieäm maàu. Laïi caùc Thanh vaên*

*Soá ñeán öùc ngaøn Ñeàu laø ñaïi Thaùnh*

*Hieàn thieän, duõng maõnh Thaàn tuùc cao vôøi*

*Haønh taùm giaûi thoaùt Phaân bieät giaûng baøy Ñeàu ñöôïc khai hoùa. Coõi nöôùc Phaät aáy Taát caû chuùng sinh Vieäc laøm thanh tònh Luoân tu phaïm haïnh Ñuû tueä bieän taøi*

*Veïn toaøn caùc ñöùc*

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

*Chuùng sinh hieàn löông Ñaày ñuû sung maõn*

*Caùc baäc Hieàn nhaân Nhaân daân ñoâng ñuùc Chæ öa kinh ñieån Chaúng thích gì khaùc Coõi Phaät cuõng khoâng Coù caùc ngöôøi nöõ Khoâng coù ñöôøng aùc Tai hoïa khoå ñau.*

*Saéc vaøng röïc rôõ Töï coù nôi thaân*

*Ba möôi hai töôùng Ñeå töï trang nghieâm ÔÛ coõi Phaät aáy Khoâng maøng aên maëc Muoán laø coù ngay Neân noùi nhö vaäy.*

Luùc baáy giôø moät ngaøn hai traêm vò Thanh vaên, moãi vò ñeàu ngaïc nhieân tröôùc vieäc laï chöa töøng coù, ai cuõng vui möøng, töï nghó: “Theá Toân thöông xoùt nhöõng vò aáy neân hoï ñeàu ñöôïc thoï kyù, chaéc haún seõ thöông chuùng ta, khieán ñöôïc nhö theá.”

Khi aáy Ñöùc Theá Toân bieát taâm nieäm cuûa caùc vò Thanh vaên, baûo vôùi Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp:

–Nay, chuùng La-haùn moät ngaøn hai traêm vò coù maët nôi ñaây, tröø A-nan vaø La-vaân, coøn nhoùm Thanh vaên Tri Baûn Teá seõ cuùng döôøng saùu möôi hai öùc Ñöùc Phaät; qua soá löôïng aáy roài, naêm traêm ñeä töû ñeàu seõ thaønh Phaät, hieäu laø Phoå Quang Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Chuùng Höïu. Naêm traêm vò La- haùn cuûa nhoùm caùc oâng Öu-vi Ca-dieáp, Töôïng Ca-dieáp, Giang Ca- dieáp, Haûi Ca-dieáp, Haéc Dieäu, Öu-ñaø, A-nan-luaät, Ly Vieät, Kieáp-taân naäu, Baïc-caâu-loâ, Thuaàn naäu… ñeàu seõ laàn löôït thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, laø Baäc Toái Chaùnh Giaùc, ñeàu cuøng moät hieäu.

Khi aáy, Theá Toân noùi baøi tuïng taùn thaùn:

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

*Ñeä töû cuûa ta Teân laø Baûn Teá*

*Seõ thaønh Nhö Lai Ñaïo Sö cuûa ñôøi Vaøo ñôøi töông lai Voâ löôïng soá kieáp Hoùa ñoä chuùng sinh Voâ soá öùc ngaøn*

*Thaønh Baäc Toái Thaéng Hieäu laø Phoå Quang. Coõi nöôùc Phaät aáy Teân laø Thanh tònh Vaøo ñôøi töông lai*

*Voâ löôïng soá kieáp Thöôøng gaëp chö Phaät Nhieàu khoâng theå tính Thaàn tuùc quang aâm Maïnh meõ choùi saùng AÂm thanh vang khaép Theá giôùi möôøi phöông ÖÙc ngaøn chuùng sinh Vaây quanh lôùp lôùp Chæ tuyeân giaûng phaùp Phaät ñaïo toái toân,*

*Chö vò Boà-taùt*

*Luoân tu chaùnh haïnh Xe chôû ñeïp ñeõ Cung ñieän nguy nga Nôi choán daïo qua*

*Khoâng töôûng nhôù heát Ñöôïc nghe thoï phaùp Vôùi Löôõng Tuùc Toân Thöôøng ñeán vaây quanh Coõi Phaät phöông khaùc Chö Phaät ñaïi Thaùnh*

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

*Cuõng gioáng nhö treân Khi ñaõ cuùng döôøng Khaép caùc Theá Toân Trong loøng hoan hyû Nhieàu noãi vui möøng Caùc coõi nöôùc aáy Ñeàu cuøng moät loaïi*

*Caùc Ñaïi Thaùnh Huøng Coù cuøng moät teân*

*Cao toät trong ñôøi Ñeàu hieäu Phoå Quang Ñoàng loøng nhö vaäy Noã löïc tinh taán*

*Thoï maïng an truù Voâ haïn daøi laâu Soá kieáp ñaày ñuû Saùu vaïn hai ngaøn Sau khi dieät ñoä*

*Chaùnh phaùp vaãn coøn Thaùnh ñieån ñeå laïi Soá kieáp gaáp ba*

*Roài ñeán töôïng phaùp Laïi seõ truï ñôøi*

*Hôn caû chaùnh phaùp Cuõng gaáp ba laàn.*

*Giaû söû chaùnh phaùp Sau khi dieät taän Ña soá nam nöõ*

*Gaëp hoïa khoå lôùn Caùc Baäc Toái Thaéng Ñaïi Thaùnh luaân aáy Hieäu laø Phoå Quang, Caùc Ñaïi Boà-taùt*

*Hoï ñeàu seõ laøm Naêm traêm Ñaïo sö*

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

*Ai cuõng nhö nhau Ñeàu thaønh Phaät ñaïo, Danh tieáng vang khaép*

*Möôøi phöông coõi Phaät Coù ñuû oai thaàn*

*Cuøng vôùi caûnh giôùi Coâng ñöùc chaùnh phaùp Cuøng loaïi nhö treân Seõ ñeàu tu theo*

*Tuyeân noùi kinh naøy Taát caû sôû ñaéc*

*Ñeàu seõ nhö theá, Hieän ôû coõi trôøi Vaø taïi nhaân gian Nhö ta thuôû xöa Loøng töø raûi khaép*

*Chieáu saùng moïi nôi. Thöôïng sö coõi ngöôøi Vôùi haïnh ñaõ laäp Ñeàu thuaän tin theo Ñeàu ñöôïc thoï kyù*

*Thöông xoùt chuùng sinh Soá nhieàu voâ löôïng Nhaát loaït bình ñaúng Nhö Phaät hieän nay Chaùnh chaân ôû ñôøi*

*Theá Toân phaùt khôûi Vì Ca-dieáp noùi OÂng neân trì nieäm*

*Naêm traêm hieäu Phaät Caùc chuùng Thanh vaên Vaø caùc chuùng khaùc Ñaõ laø ñeä töû*

*Ñeàu ñöôïc töï taïi.*

Luùc baáy giôø, naêm traêm vò Voâ tröôùc (La-haùn) maét thaáy tai nghe

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

Nhö Lai thoï kyù, voâ cuøng vui möøng, ñi ñeán choã Phaät ñaàu saùt ñaát, aên naên töï traùch:

–Boïn ñeä töû thoâ laäu chuùng con nhôù laïi luùc tröôùc, töï cho mình ñaõ ñöôïc chöùng nhaäp Neâ-hoaøn, khoâng coù phöông tieän kheùo leùo, chaúng bieát reøn luyeän ñeå trôû veà chaùnh chaân, vöùt boû tueä saùng, yù chí meät moûi; nay môùi ñöôïc trí tueä Nhö Lai, seõ thaønh Chaùnh giaùc.

Kính baïch Theá Toân! Ví nhö coù keû vaøo nhaø moät ngöôøi coù ñöùc nhaân töø, ñöôïc ngöôøi naøy laáy vieân minh chaâu ñaët trong buùi toùc. Keû aáy say röôïu, naèm nguû, chaúng töï hay bieát. Khi thöùc daäy queân vieân minh chaâu, chaúng bieát ñeå ñaâu, y beøn ñi ñeán nöôùc khaùc, vì ngheøo tuùng, ñoùi khaùt neân phaûi xin aên, cuøng khoå maø khoâng ñöôïc gì. Y beøn nghó caùch laàn hoài quay veà, ñöôïc moät böõa côm ngon, trong loøng vui möøng; khi aáy môùi nhôù laïi khi tröôùc nguû trong nhaø noï, coù ngöôøi coät cho vieân minh chaâu, khoâng bieát noù rôi choã naøo, lieàn chaïy trôû laïi xin, tìm ñeán thaáy vò tröôûng giaû hieàn ñöùc aáy. Vò tröôûng giaû lieàn goïi y ñeán baûo: “Ngöôi vì sao töï laøm khoå nhoïc mình, sao khoâng chaám döùt vieäc ñi xin aên! Ngöôi muoán bieát vì sao khoâng? Vì khi xöa, ta vaän y phuïc nghieâm chænh, ñi khaép nôi choïn ngöôøi cöông nghò laøm vieäc lôïi ích, ñi ñeán nôi naøy, laáy vieân minh chaâu boû vaøo buùi toùc cuûa ngöôi, nay minh chaâu vaãn coøn trong thaân, sao chaúng hay bieát? Taïi sao laïi ñeán ta xin nöõa? Ta phaûi duøng phöông tieän gì nöõa ñeå ngöôøi noã löïc thöïc hieän. Ngöôi nay xin cuûa baùu sôû dó khoù ñöôïc laø vì khoâng töï xem xeùt vieäc coù theå ñöôïc hay khoâng. Haõy mau mang vieân minh chaâu ñeán choã cung roàng maø ñoåi, ñeå coù caùc cuûa baùu, tuøy yù tieâu duøng.”

Xöa kia, Ñöùc Theá Toân laäp haïnh tu taäp, khi coøn laøm Boà-taùt, ñaõ

khai môû trí tueä roäng lôùn, nhöng chuùng con chaúng hay chaúng bieát. Nay chuùng con ñeàu ñaõ truï ôû ñòa vò La-haùn, töï cho laø ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, ôû choán hieåm naïn cho laø yeân laønh. Nhö vaäy, hoâm nay chuùng con môùi coù theå coù chí nguyeän caàu trí tueä Phaät. Chuùng con seõ duøng phaùp naøy ñeå khai hoùa ngöôøi khaùc, duøng trí tueä Nhö Lai ñeå phaân bieät ñaïo yù. Chö Tyø-kheo cuõng vaäy, chôù cho ñaây laø Neâ-hoaøn.

Thöa caùc vò Hieàn giaû! Chuùng ta laïi phaûi chính mình gieo troàng goác phöôùc ñöùc. Xöa kia, Ñöùc Nhö Lai ñaõ duøng phöông tieän kheùo leùo khai môû daãn daét; nay Ngaøi cuõng noùi laïi kinh phaùp nhö vaäy. Vôùi nhöõng ai töï chaáp thuû laø ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt, nay ñeàu ñöôïc Ñöùc Theá

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

Toân thoï kyù cho ñaïo quaû Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Khi aáy naêm traêm vò Thanh vaên thuoäc nhoùm cuûa Toân giaû Tri Baûn Teá noùi tuïng khen ngôïi:

*Chuùng con nghe vaäy Môùi bieát loãi tröôùc Ñaõ ñöôïc thoï kyù*

*Quaû Phaät Voâ thöôïng. Ñaûnh leã Theá Toân Maët trôøi choùi saùng Xoùt thöông giaûng noùi Roïi aùnh saùng cho Gioáng nhö keû meâ Chaúng theå phaân bieät Cho neân chuùng con Ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt Hoâm nay vui möøng Nghe phaùp an truù*

*Chí nguyeän roäng khaép Thaáu roõ moïi vieäc.*

*Ví nhö moät ngöôøi Lang thang kieám soáng Boãng ñöôïc ñi vaøo Nhaø baäc nhaân ñöùc Nôi aáy troâng ra*

*Giaøu coù nhieàu cuûa. Khi aáy ngöôøi giaøu Doïn nhieàu thöùc aên Keû aáy nguû say Chaúng aên uoáng gì Chæ laáy minh chaâu Coät vaøo buùi toùc Ngöôøi kia naèm nguû Ñeán khi thöùc daäy Ngoài taïi nhaø aáy*

*Sung söôùng möøng vui.*

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

*Gaõ ngu khôø ñoù Rong ruoåi kieám aên. Khi vöøa thöùc daäy Ñi ñeán thaønh xa Caàu xin aên maëc*

*Nhöng chaúng ñöôïc gì Xin ñöôïc böõa ngon Töï buoäc kieám soáng Ñöôïc ngöôøi cho aên Cho laø sung söôùng Minh chaâu treân toùc Maø töï baên khoaên: Vieân minh chaâu aáy Naèm ôû choã naøo?*

*Ñeo maõi treân thaân Maø chaúng hay bieát. Neân khi gaëp laïi Tröôûng giaû nhaân töø Ñieàu ban boá ñöôïc Laø vieäc tröôïng phu Töùc laø chæ baøy*

*Noùi toaøn lôøi thieän Chæ roõ dieäu baûo Giaùo hoùa ñoä thoaùt Ngöôøi aáy vöøa thaáy Lieàn ñöôïc an oån Nhôø aân vaät baùu Ñaït ñöôïc nhö vaäy Coù cuûa voâ cuøng Kho taøng ñaày aép Laïi duøng naêm duïc Ñeå töï vui chôi.*

*Theá Toân cuõng vaäy Noùi thí duï naøy Chuùng con ñôøi tröôùc*

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

*Ñeàu phaùt chí nguyeän, Chaúng phaûi coâng haïnh Cuûa Ñöùc Nhö Lai*

*Töø thuôû xa xöa Ñeâm daøi tinh taán.*

*Nhöng baïch Theá Toân! Chuùng con haï lieät Chaúng theå hieåu bieát Giaùo hoùa cuûa Ngaøi Taâm khoâng chí nguyeän Chaúng chòu tieán leân Laïi laáy Neâ-hoaøn*

*Töï vui hoan hyû, Theo lôøi Phaät daïy Neân ñöôïc toû thoâng. Neáu coù keû chaáp Khoâng ñöôïc dieät ñoä Ñöôïc Phaät Nhö Lai Khai môû tueä saùng Môùi thaät dieät ñoä Giaûi thoaùt baäc nhaát Ngoïc minh chaâu naøy*

*Thöôïng phaåm Ly caáu Hoâm nay chuùng con Nghe nghóa voâ cuøng Do Phaät khai daãn Ñeàu raát vui möøng Taát caû ñoàng ñöôïc Bieät kyù quaû dieäu.*

M

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