KINH ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM

**QUYEÅN 13**

**PHAÅM NHAÄP BAÁT TÖ NGHÌ GIAÛI THOAÙT CAÛNH GIÔÙI PHOÅ HIEÀN HAÏNH NGUYEÄN (Phaàn 13)**

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi nhaát taâm chaùnh nieäm tuøy thuaän tö duy laïi phaùp moân huyeãn trí cuûa ñöùc vua aáy ñaït ñöôïc, quaùn saùt moân giaûi thoaùt nhö huyeãn cuûa ñöùc vua aáy; tö duy phaùp taùnh nhö huyeãn cuûa ñöùc vua aáy, phaùt nguyeän nhö huyeãn, laøm thanh tònh phaùp nhö huyeãn, lieãu ngoä nghieäp nhö huyeãn, tuøy thuaän phaùp thaønh töïu nhö huyeãn, phaùt sinh trí baát tö nghì nhö huyeãn, laøm thanh tònh taùnh vaø töôùng trong ba ñôøi nhö huyeãn; duøng trí nhö huyeãn phaùt sinh ñuû caùc bieán hoùa nhö huyeãn; tö duy nhö theá vaø tuaàn töï tieán böôùc. Ñoàng töû ñi qua xoùm laøng thaønh aáp nhaân gian; hoaëc ñeán ñoàng hoang, hang saâu nôi nuùi cao, nôi nguy hieåm ñaàu nguoàn cuoái soâng; tìm kieám khaép nôi khoâng bieát moûi meät. Sau ñoù, oâng môùi ñeán ñöôïc ñaïi thaønh Dieäu Quang, ñöùng beân cöûa thaønh aáy, hoûi thaêm moïi ngöôøi:

–Ñaây goïi laø thaønh gì? Vò vua naøo trò vì? Moïi ngöôøi ñeàu ñaùp:

–Ñaây laø thaønh Dieäu Quang, chính laø truï xöù cuûa vua Ñaïi Quang.

Luùc aáy, Ñoàng töû Thieän Taøi heát söùc vui möøng, thoûa maõn yù nguyeän, heát taâm ngöôõng moä, lieàn suy nghó: “Baäc Thieän tri thöùc cuûa ta ñang ôû trong thaønh naøy; nhaát ñònh hoâm nay ta seõ ñöôïc ñích thaân haàu caän, ñeå ñöôïc nghe caùc Boà-taùt thöïc haønh caùc haïnh, ñöôïc nghe moân xuaát ly quan troïng cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe phaùp chöùng ngoä cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe coâng ñöùc baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe söï töï taïi baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe söï bình ñaúng baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe söï duõng maõnh baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe caûnh giôùi baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe phaùp taùnh baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe Tam-muoäi baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe dieäu duïng giaûi thoaùt baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt, ñöôïc nghe söï thanh tònh roäng lôùn baát tö nghì cuûa caùc Boà-taùt”. Suy nghó nhö theá roài, ñoàng töû böôùc vaøo thaønh Dieäu quang; quaùn saùt khaép nôi, thaáy thaønh naøy trang söùc baèng caùc baùu. Baûy baùu taïo thaønh laø: Vaøng, baïc, löu ly, pha leâ, xích chaâu, xa cöø, maõ naõo. Coù baûy lôùp haøo baùu bao boïc xung quanh, trong chöùa ñaày nöôùc taùm coâng ñöùc, döôùi ñaùy haøo traûi caùt vaøng, aùnh saùng toûa chieáu, treân khaép maët haøo coù caùc loaïi hoa sen xanh, vaøng, ñoû, traéng. Nöôùc aáy trong suoát, aám maùt theo thôøi, buøn chieân-ñaøn traéng caën laéng xuoáng beân döôùi. Nöôùc aáy löôïn theo buøn neân coù maøu saéc nhö chieân-ñaøn, coù baûy haøng caây Ña-la baùu thaúng taáp, caønh laù sum sueâ, xinh ñeïp saàm uaát, töôøng laøm baèng baûy lôùp Kim cöông, ñoù laø: Töôøng Kim cöông Sö töû aùnh saùng, töôøng Kim cöông voâ naêng sieâu thaéng, töôøng Kim cöông baát khaû töï hoaïi, töôøng Kim cöông tinh taán nan phuïc, töôøng Kim cöông kieân coá voâ tröôùc, töôøng Kim cöông thieân y voõng taïng, töôøng Kim cöông voâ caáu dieäu saéc. Baûy lôùp nhö vaäy, töøng lôùp vaây boïc laáy nhau vaø ñeàu ñính baèng voâ soá ma-ni baùu ñeïp xen laãn. Thaønh thaáp treân töôøng laøm baèng vaøng Dieâm- phuø-ñaøn vaø caùc loaïi baùu, ñính caùc baùu nhö vaøng, baïc löu ly, xích chaâu, maõ naõo, pha leâ,

haûi taïng vaø traân chaâu… Thaønh aáy, hình baùt giaùc chieàu ngang roäng möôøi do-tuaàn. Moãi maët môû taùm cöûa, moãi cöûa ñeàu trang trí baèng baûy loaïi baùu, ñaát nôi aáy baèng löu ly ñeá thanh, caùc baùu vaø maøu saéc hoøa quyeän thích hôïp moïi nôi nhieàu loaïi chaâu baùu quyù laï raát ñaùng yeâu thích; trong thaønh aáy coù möôøi öùc con ñöôøng thoâng nhau. Beân moãi con ñöôøng, ñeàu trang trí, tröng baøy caùc baùu xinh ñeïp, sang troïng hôn caû con ñöôøng Thieân ñeá Thích ñi qua. Treân moãi ñoaïn ñöôøng ñeàu coù voâ soá vaïn öùc chuùng sinh sinh soáng an truï trong ñoù; vaø voâ soá traêm ngaøn cung ñieän roäng lôùn. Moãi cung ñieän ñeàu baèng caùc baùu hôïp thaønh. Laïi coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng vaøng Dieâm-phuø-ñaøn, beân treân giaêng löôùi baùu ma-ni, löu ly, ñeá thanh; laïi coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng baïch ngaân beân treân giaêng löôùi baùu baèng traân chaâu ma-ni baûo maøu ñoû. Laïi coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng Tyø-löu-ly, beân treân coù löôùi roäng baèng Dieäu taïng ma-ni baûo, truøm khaép leân. Lai coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng pha leâ, beân treân giaêng löôùi baùu baèng ma-ni vöông nhaät taïng; laïi coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng baùu ma-ni aùnh saùng chieáu theá gian, beân treân giaêng löôùi baùu, ma-ni vöông Caùt töôøng quang taïng; laïi coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng ma-ni baûo vöông ñeá thanh, beân treân giaêng löôùi ma-ni vöông dieäu quang; coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng ma-ni baûo vöông chuùng sinh haûi taïng, beân treân giaêng löôùi baùu ma-ni dieãm aùnh saùng taïng; coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng Kim cöông baûo vöông, beân treân giaêng löôùi baùu ma-ni vöông voâ naêng thaéng traøng; coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng chieân-ñaøn höông vöông, beân treân giaêng löôùi baùu hoa trôøi Maïn-ñaø-la, hoa ñaïi Maïn-ñaø-la, coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng goã thôm thöôïng haïng khoâng gì saùnh baèng, beân treân giaêng ñuû caùc loaïi löôùi hoa; coù voâ soá baát tö nghì laàu caùc baèng ñuû loaïi baùu ñeïp trang trí baùu ñeïp vaø ñuû loaïi löôùi baùu giaêng beân treân nhö theá. Moãi laàu caùc baùu ñeàu coù nhöõng lan can baùu boïc khaép xung quanh. Haøng caây Ña-la baùu tuaàn töï thaúng taép ñeàu duøng caây baùu ñeå laøm ranh giôùi, moãi daây baùu ñeàu coù linh vaøng, moãi linh vaøng ñeàu coù buoäc caùc loïng baùu gioáng nhö ñuoâi chim Khoång töôùc, maøu saéc khaùc nhau xinh ñeïp. Gioù ñoäng, phaùt ra aâm thanh nghe raát hay. Thaønh aáy coøn coù voâ soá a-taêng-kyø löôùi ma-ni baùu, voâ soá löôùi linh baùu, voâ soá löôùi höông trôøi, voâ soá löôùi hoa trôøi, voâ soá löôùi hình töôïng baùu. Thaønh naøy coøn coù voâ soá tröôùng Kim cöông, voâ soá tröôùng y baùu, voâ soá tröôùng baûo caùi, voâ soá tröôùng baûo traøng, voâ soá tröôùng baûo sôn, voâ soá tröôùng traøng hoa baùu vaø voâ soá tröôùng laàu caùc baùu treo khaép, loïng côø phöôùn baùu tröng baøy la lieät khaép nôi. Ao baùu trong thaønh, nöôùc ñöùc traøn ñaày, ñaùy traûi caùt vaøng, saùng röïc trong ngoaøi, caùc loaïi hoa ñeïp cuûa coõi trôøi, nôû troøn treân maët ao, caùc loaïi chim quyù cuûa coõi trôøi bay vui ñuøa trong aáy; phaùt ra aâm thanh vi dieäu raát vöøa yù ngöôøi; baäc theàm bôø ao trang bò baèng baûy baùu. Ao baùu cuûa Ñeá Thích cuõng khoâng so saùnh kòp. Luùc baáy giôø, trong thaønh naøy, coù moät laàu caùc teân laø Dieäu Phaùp Taïng, trang nghieâm baèng voâ soá loaïi baùu vôùi nhieàu maøu saéc coù haøo quang chieáu saùng röïc rôõ, vöôït hôn taát caû, khoâng gì saùnh kòp, chuùng sinh ñeàu thích nhìn, khoâng bieát nhaøm chaùn. Ñöùc vua Ñaïi Quang thöôøng ngöï trong aáy.

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi ñöùng tröôùc ñaïi thaønh aáy vaø tröôùc taát caû caùc loaïi vaät

baùu ñeïp traân baûo nhö laàu caùc baùu, ao baùu, haøo baùu, caây baùu, töôøng baùu, loïng baùu, côø baùu, linh baùu, löôùi baùu; taát caû nhöõng vaät duïng cho ñeán nam nöõ vaø caûnh giôùi luïc traàn ñeàu khoâng laøm cho ñaém nhieãm. Ñoàng töû chæ ñöùng ôû trong vöôøn Ngöï uyeån chaùnh phaùp, heát taâm khaùt khao ngöôõng moä ñeå chæ coù phaùp chaùnh tö duy tuyeät ñoái, chæ heát taâm mong muoán gaëp Thieän tri thöùc. Thieän Taøi môùi thong thaû tieán böôùc veà phía tröôùc vaø quaùn saùt khaép nôi. Cuøng Luùc aáy, ñoàng töû troâng thaáy vua Ñaïi Quang ñang ñi gaàn tôùi laàu caùc, ñeán ngoài toøa baùu Sö töû Nhö yù ma-ni baûo lieân hoa taïng, roäng lôùn trang nghieâm. Ñeá toøa baèng

ngoïc löu ly xanh; tröôùng baèng luïa vaøng; löôùi baèng caùc baùu, trang söùc baèng daây vaøng Dieâm-phuø-ñaøn ñan cheùo nhau; thaûm laøm baèng vaûi thöôïng dieäu cuûa coõi trôøi, traûi ñeàu boán goùc; voâ soá hình töôïng baùu xinh ñeïp, trang trí theo vò trí thích hôïp. Ñöùc vua aáy coù thaân xinh ñeïp, ñuû ba möôi hai töôùng vaø taùm möôi veû ñeïp cuûa baäc ñaïi nhaân. Nhö nuùi vaøng aùnh saùng vaø maøu saéc röïc rôõ. Nhö maët trôøi treân khoâng chieáu aùnh saùng khaép nôi. Nhö vaàng traêng troøn, maø ngöôøi troâng thaáy thì taâm yù maùt meû, khoâng bieát nhaøm chaùn. Nhö trôøi Phaïm vöông ôû giöõa chuùng trôøi, oai ñöùc vöôït hôn taát caû. Nhö bieån caû chöùa voâ löôïng, voâ bieân chaâu baùu coâng ñöùc. Nhö vöøng maây lôùn giaêng phaùp taùnh khaép hö khoâng noåi saám phaùp vang doäi. Nhö hö khoâng giôùi thanh tònh, hieån hieän ñuû caùc hìng töôïng sao phaùp moân. Nhö nuùi Tuyeát chuùa, toâ ñieåm töôùng toát cho röøng caây. Nhö boán saéc cuûa nuùi Tu-di hieän khaép bieån taâm cuûa chuùng sinh. Nhö ñaûo baùu, beân trong chöùa ñaày caùc loaïi trí baùu. ÔÛ tröôùc toøa cuûa vua, coøn coù voâ löôïng vaøng baïc, traân chaâu ma-ni, san hoâ, hoå phaùch, kha boái, ngoïc bích; caùc chaâu baùu naøy chaát ñoáng; laïi coù ñuû loaïi y baùu, traøng hoa, anh laïc cuøng caùc thöùc aên uoáng, taát caû nhieàu voâ soá keå. Laïi coù traêm ngaøn vaïn öùc xe baùu töù maõ; traêm ngaøn vaïn öùc caùc kyõ nhaïc trôøi; traêm ngaøn vaïn öùc loaïi höông thôm cuûa coõi trôøi; traêm ngaøn vaïn öùc phöông thuoác ñeå trò beänh; voâ soá boø söõa söøng moùng ñeàu maøu vaøng; voâ soá traêm öùc coâ gaùi xinh ñeïp, xoa thaân baèng höông chieân-ñaøn, trang ñieåm baèng caùc loaïi anh laïc vaø maëc y phuïc cuûa coõi trôøi, luyeän taäp thoâng heát saùu möôi boán taøi ngheä, moâ phaïm leã nghi hoï ñeàu thoâng thaïo, tuøy theo nhu caàu cuûa chuùng sinh maø cung caáp. Beân ngaõ tö ñöôøng, xoùm laøng, thaønh aáp noái nhau daøn ra thaúng taép; nhaø phöôùc nhaø nghóa ñeán hai möôi öùc, beân trong trang trí ñaày nhöõng vaät traân baûo xinh ñeïp vaø caùc thöùc aên uoáng. Moãi beân ñöôøng coù hai möôi öùc vò Ñaïi Boà-taùt, ñem caùc vaät aáy ban phaùt cho chuùng sinh ñeå hoï ñöôïc ñaày ñuû; taát caû chæ vì muoán thaâu nhaän caùc chuùng sinh, muoán phaùt trieån taâm kính meán cuûa caùc chuùng sinh, muoán phaùt trieån taâm hoan hyû cuûa taát caû chuùng sinh, muoán phaùt trieån taâm phaán khôûi cuûa caùc chuùng sinh, muoán laøm thanh tònh taâm chaùnh tín cuûa caùc chuùng sinh, muoán laøm cho taâm cuûa chuùng sinh töôi maùt, muoán laøm cho chuùng sinh döùt tröø löûa aùi, muoán laøm cho chuùng sinh döùt phieàn naõo, muoán giuùp chuùng sinh hieåu chaân thaät, muoán giuùp chuùng sinh theå nhaäp chuûng trí, muoán giuùp chuùng sinh xaû boû oaùn ñòch, muoán laøm cho chuùng sinh xa rôøi caùc ñieàu aùc, muoán laøm cho chuùng sinh nhoå baät taø kieán, muoán laøm cho chuùng sinh saïch caùc nghieäp.

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi ñaûnh leã saùt chaân cuûa vò aáy, nhieãu quanh voâ soá voøng,

roài ñöùng chaép tay thöa:

–Baïch Thaùnh giaû! Tröôùc ñaây con ñaõ phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, nhöng con chöa bieát Boà-taùt laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà-taùt vaø tu ñaïo Boà-taùt. Con nghe noùi, Thaùnh giaû coù khaû naêng kheùo leùo daïy baûo, cuùi xin chæ daïy cho con.

Vua noùi:

–Naøy thieän nam! Ta ñöôïc moân giaûi thoaùt tònh tu haïnh traøng ñaïi Töø cuûa Boà-taùt, thanh tònh tuyeät ñoái.

Thieän nam! Ta ôû nôi voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc cho ñeán voâ löôïng voâ löôïng choã caùc Ñöùc Phaät; ñöôïc gaàn guõi, laéng nghe, thænh vaán phaùp naøy, roài tuøy thuaän tö duy, quaùn saùt kyõ, ngoä nhaäp thanh tònh, tu taäp trang nghieâm.

Thieän nam! Ta duøng phaùp naøy ñeå laøm vua, duøng phaùp naøy ñeå truyeàn leänh, duøng phaùp naøy ñeå tieáp nhaän, duøng phaùp naøy ñeå theo saùt theá gian, duøng phaùp naøy ñeå ban haønh chaùnh hoùa, duøng phaùp naøy ñeå ñieàu phuïc chuùng sinh, duøng phaùp naøy ñeå höôùng daãn chuùng sinh, duøng phaùp naøy ñeå thöông xoùt chuùng sinh, duøng phaùp naøy ñeå an uûi chuùng sinh, duøng

phaùp naøy ñeå vaän taûi chuùng sinh, duøng phaùp naøy ñeå laøm cho chuùng sinh ngoä nhaäp, duøng phaùp naøy ñeå giuùp cho caùc chuùng sinh tu haønh, duøng phaùp naøy ñeå taïo phöông tieän cho chuùng sinh, duøng phaùp naøy giuùp cho caùc chuùng sinh bieát tö duy troïn veïn veà thaät taùnh cuûa caùc phaùp, duøng phaùp naøy ñeå giuùp cho chuùng sinh an truï nôi ñaïi Töø, laáy töø laøm chuû, ñaày ñuû naêng löïc töø. Nhö theá-laøm cho hoï an truï nôi taâm lôïi ích, taâm an laïc, taâm thöông xoùt, taâm thaâu nhaän, taâm baûo hoä chuùng sinh, taâm khoâng xaû ly, taâm nhoå boû noãi khoå cuûa chuùng sinh khoâng döøng nghæ, taâm luoân thay theá söï thoï khoå cho caùc chuùng sinh, taâm giuùp chuùng sinh truï an laïc; giuùp cho hoï vöùt boû moïi troùi buoäc trôû ngaïi ñeå ñöôïc töï taïi. Ñoái vôùi chuùng sinh ñöôïc töï taïi, laøm cho hoï ñöôïc an laïc tuyeät ñoái, laøm cho caùc chuùng sinh döùt haún taâm sinh töû nhö coû moïc lan nhanh; laøm cho chuùng sinh caét ñöùt taâm keát söû, nhö doøng soâng noái nhau chaûy maõi; laøm cho chuùng sinh caét ñöùt taâm phieàn naõo taäp khí; laøm cho chuùng sinh an truï nôi taâm vaøo phaùp taùnh tòch tónh; laøm cho chuùng sinh döùt haún taát caû phaùp baát thieän; laøm cho chuùng sinh caét ñöùt doøng sinh töû nhaäp vaøo doøng phaùp; laøm cho chuùng sinh thaâm nhaäp vaøo phaùp giôùi taâm khoâng thoaùi chuyeån, duøng löûa trí tueä thieâu cuûi phieàn naõo; döùt haún ñöôøng sinh vaøo naêm ñöôøng; ñaày ñuû haïnh Boà-taùt; tieán ñeán Nhaát thieát trí, bieån taâm thanh tònh khoâng bò vaån ñuïc; nieàm tin kieân coá; taát caû chö Thieân, Ma vöông, Phaïm vöông, Sa-moân, Baø-la-moân, ngöôøi vaø phi nhaân ñeàu khoâng theå naøo laøm lay ñoäng ñöôïc.

Thieän nam! Ta an truï nôi moân giaûi thoaùt haïnh traøng ñaïi Töø nhö theá, coù khaû naêng

duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa theá gian.

Thieän nam! Taát caû chuùng sinh trong nöôùc; khi ôû beân caïnh ta, hoï ñeàu khoâng coù lo sôï. Thieän nam! Nhöõng chuùng sinh naøo ngheøo khoå, ñoùi khaùt, raùch röôùi, oám gaày, ñi ñeán choã ta xin nhöõng thöùc aên uoáng hoaëc y phuïc; cho ñeán xin heát taát caû caùc vaät duïng caàn thieát, thì ta môû kho chöùa, chæ cho hoï thaáy vaø bieát roõ. Roài noùi: Töø xöa ñeán nay, vì cuûa baùu naøy maø caùc ngöôi taïo möôøi ñieàu baát thieän vaø ñuû caùc nghieäp aùc. Do nghieäp naøy maø caùc ngöôi phaûi chòu ngheøo khoå, thieáu thoán, aên maëc raùch röôùi. Hoâm nay ta cung caáp cho taát caû, caùc ngöôi haõy nhaän theo sôû thích cuûa mình, ñaày ñuû roài thì tuøy theo söùc cuûa mình maø tu haønh, khoâng ñöôïc taïo caùc ñieàu aùc, khoâng haïi chuùng sinh, khoâng sinh caùc kieán vaø khoâng chaáp tröôùc. Caùc ngöôøi ngheøo thieáu, ai caàn vaät gì haõy ñeán choã ta hoaëc nhaø nghóa, nhaø phöôùc hai möôi öùc nôi, hoaëc ôû boán maët ñöôøng; taát caû cuûa caûi coù ñaày ñuû caùc loaïi, cöù töï tieän, laáy ñöøng coù nghi ngôø.

Thieän nam! Nhöõng chuùng sinh sinh soáng trong thaønh Dieäu Quang naøy, ñeàu laø Boà- taùt phaùt taâm Ñaïi thöøa, thöïc haønh haïnh Ñaïi thöøa, khôûi taâm ñaïi Bi ñoái vôùi caùc chuùng sinh, laøm thanh tònh khaép; do taâm maø yù muoán vaø kieán giaûi khoâng ñoàng, hoaëc thaáy thaønh naøy dieän tích nhoû heïp, hoaëc thaáy thaønh naøy dieän tích roäng lôùn, hoaëc thaáy thaønh naøy neàn baèng ñaát caùt, hoaëc thaáy thaønh naøy baèng löu ly vaø caùc ma-ni baùu; hoaëc thaáy töôøng vaùch xaây baèng ñaát, hoaëc baèng kim cöông voâ naêng thaéng; hoaëc thaáy ñaát nôi aáy cao thaáp khoâng baèng phaúng, hoaëc thaáy ñaát nôi aáy baèng phaúng nhö baøn tay; hoaëc thaáy phoøng oác taïo baèng ñaát, caây goã; hoaëc thaáy nhaø cöûa, chaùnh ñieän, cho ñeán nhöõng laàu caùc, theàm hieân cöûa soå, cöûa chính taát caû ñeàu baùu ñeïp.

Thieän nam! Chæ tröø chuùng sinh naøo, coù taâm thanh tònh, ñaõ töøng troàng thieän caên, cuùng döôøng chö Phaät, phaùt taâm höôùng ñeán ñaïo Nhaát thieát trí, laáy Nhaát thieát trí laøm nôi quy y vaø thuôû xöa, khi tu haïnh Boà-taùt ñaõ töøng ñem boán Nhieáp söï ñeå thaâu nhaän; thì môùi thaáy thaønh naøy ñaày ñuû caùc baùu thanh tònh xinh ñeïp; ngoaøi ra hoï ñeàu thaáy ueá tröôïc.

Thieän nam! Vaøo thôøi naêm ueá tröôïc, taát caû chuùng sinh trong nöôùc ta, do nôi nghieäp cuõ coøn khieán hoï vui veû taïo caùc ñieàu aùc; ta ñem taâm thöông xoùt thaâu nhaän taâm hoï vaø

muoán cöùu hoä giuùp hoï theå nhaäp moân ñaïi Tam-muoäi Boà-taùt tuøy thuaän theá gian laáy ñaïi Töø laøm ñaàu.

Thieän nam! Khi ta theå nhaäp moân Tam-muoäi naøy, thì taát caû nhöõng taâm lo sôï, taâm laøm haïi, taâm thuø oaùn vaø taâm tranh luaän cuûa caùc chuùng sinh aáy, ñeàu töï tieâu dieät. Vì sao? Vì nhaäp moân Tam-muoäi Boà-taùt tuøy thuaän theá gian laáy Ñaïi töø laøm ñaàu thì baûn taùnh vaø coâng naêng cuûa phaùp noù nhö theá.

Thieän nam! Haõy chôø giaây laùt, oâng seõ ñöôïc chöùng minh ñieàu ñoù.

Baáy giôø, vua Ñaïi Quang lieàn nhaäp vaøo ñònh naøy. Ngay Luùc aáy, trong vaø ngoaøi thaønh ñeàu chaán ñoäng saùu caùch nhö ñaát baùu, töôøng baùu, nhaø baùu, ñieän baùu, ñeàn ñaøi, laàu caùc, theàm caáp, cöûa neûo… ñeàu chaïm vaøo nhau, phaùt tieáng vaø höôùng veà nhaø vua coù veû nhö cuùi mình ñaûnh leã vaø ñoàng phaùt ra aâm thanh vi dieäu, ñeå khen ngôïi coâng ñöùc cuûa vua. Ñoàng thôøi, taát caû daân chuùng trong vaø ngoaøi thaønh aáy, ñeàu heát söùc vui möøng, phaán khôûi, roài cuøng nhau ñeán choã vua, thaønh kính ñaûnh leã. Caùc loaøi chim thuù thaân thuoäc, ôû gaàn vua, ñeàu ñua nhau chieâm ngöôõng, cuøng phaùt taâm Töø bi, ñoàng ñeán tröôùc nhaø vua, cung kính vaø ñaûnh leã. Taát caû nuùi non suoái nguoàn vaø caùc loaøi caây coû, ñeàu xoay chuyeån vaø cuøng höôùng veà vua, toû daùng cung kính leã baùi. Ao, hoà, suoái, gieáng, cho ñeán soâng bieån, ñeàu daâng traøo nhöõng gôïn soùng nöôùc ñeán tröôùc vua. Möôøi ngaøn Long vöông, noåi vaàng maây höông lôùn, ñieän chôùp, saám gaàm, laøm möa röôùi ñaày nöôùc höông. Laïi coù möôøi ngaøn vò vua nôi saùu coõi trôøi thuoäc Duïc, ñoù laø: Töù Ñaïi Thieân vöông, vua trôøi Ñao-lôïi, vua trôøi Daï-ma, vua trôøi Ñaâu-suaát, vua trôøi Dieäu bieán hoùa, vua trôøi Tha hoùa töï taïi. Nhöõng vò trôøi aáy, ñeàu laø haøng thöôïng thuû, ñöùng treân hö khoâng, troåi caùc loaïi kyõ nhaïc, voâ soá Thieân nöõ ca vònh khen ngôïi, voâ soá maây hoa baùu cuûa coõi trôøi, voâ soá maây höông baùu cuûa coõi trôøi, voâ soá maây côø baùu cuûa coõi trôøi, voâ soá maây höông boät cuûa coõi trôøi, voâ soá maây y baùu cuûa coõi trôøi, voâ soá maây loïng baùu cuûa coõi trôøi, voâ soá maây voøng baùu cuûa coõi trôøi, voâ soá maây phöôùng baùu cuûa coõi trôøi, trang bò khaép trong hö khoâng, ñeå cuùng döôøng ñöùc vua aáy. Laïi coù voi chuùa Y-la-baùt-na duøng söùc töï taïi cuûa mình; traûi voâ soá hoa sen baùu lôùn; treo voâ soá traøng anh laïc baùu cuûa coõi trôøi, voâ soá vaûi luïa baùu, voâ soá vaät trang söùc baùu, voâ soá y phuïc baùu, voâ soá voøng baùu, voâ soá hoa baùu, voâ soá höông baùu, voâ soá höông ñoát, voâ soá höông xoa, ñuû caùc loaïi kyø dieäu ñeå trang söùc; coù voâ soá Thieân nöõ caát gioïng ca hay ca vònh khen ngôïi. Trong coõi Dieâm- phuø-ñeà, coøn coù voâ soá traêm ngaøn vaïn öùc vua La-saùt, vua Daï-xoa, vua Cöu-baøn-traø, vua Tyø-xaù-xaø vaø caùc quyû vöông; hoaëc ôû treân ñaát lieàn, hoaëc ôû treân hö khoâng, hoaëc ñöùng treân nuùi, hoaëc ôû trong bieån caû. Taát caû ñeàu laø loaøi uoáng maùu, aên thòt, gieát haïi chuùng sinh maø giôø ñaây ñeàu phaùt taâm Töø, nguyeän laøm lôïi ích, thaép saùng cho ñôøi sau, khoâng taïo caùc ñieàu aùc, chaép tay cung kính, ñaûnh leã ñöùc vua, thaân taâm tòch tónh, döùt heát sôï haõi, hoï ñeàu ñöôïc voâ löôïng söï an laïc roäng lôùn. Nhö coõi Dieâm-phuø-ñeà, ngoài ba thieân haï khaùc cho ñeán taát caû nhöõng chuùng sinh ñoäc aùc coù trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeán traêm ngaøn vaïn öùc na- do-tha theá giôùi ôû möôøi phöông cuõng vaäy ñeàu laøm nhö vaäy. Taát caû ñeàu nhôø vaøo naêng löïc cuûa phaùp moân Tam-muoäi Boà-taùt tuøy thuaän theá gian laáy ñaïi Töø laøm ñaàu naøy.

Luùc aáy, vua Ñaïi Quang xuaát ñònh, baûo Thieän Taøi:

–Thieän nam! Ta chæ ñöôïc moân giaûi thoaùt Tam-muoäi tuøy thuaän theá gian baèng traøng haïnh ñaïi Töø cuûa Boà-taùt naøy. Coøn nhö caùc Ñaïi Boà-taùt coù taâm Töø nhö loïng baùu treân cao che khaép caùc chuùng sinh, cöùu hoä bình ñaúng tuyeät ñoái khoâng phaân bieät, tu haønh theo taát caû caùc haïnh thöôïng trung haï laø ñaïi ñòa coù coâng naêng duøng taâm Töø duy trì taát caû chuùng sinh; laø aùnh saùng phöôùc ñöùc nhö vaàng traêng trong xuaát hieän bình ñaúng khaép caùc theá gian; laø vaàng maët trôøi trong, duøng aùnh saùng trí chieáu khaép taát caû nhöõng caûnh giôùi ñaõ bieát, laø

ngoïn ñeøn saùng theá gian, coù coâng naêng phaù tan nhöõng toái taêm cuûa chuùng sinh; laø chaâu thuûy tònh coù coâng naêng loïc saïch ueá tröôïc, nònh hoùt, löøa doái cuûa chuùng sinh; laø chaâu nhö yù coù coâng naêng laøm thoûa maõn nhöõng nhu caàu cuûa chuùng sinh; laø ngoïn gioù maïnh coù coâng naêng baûo trì chuùng sinh; laø cung ñieän Tam-muoäi vaø thaønh trì ñaïi phaùp trí Nhaát thieát trí. Nhöng ta laøm sao coù theå bieát haïnh cuûa caùc vò aáy, noùi heát coâng ñöùc cuûa caùc vò aáy, ño löôøng nuùi lôùn phöôùc ñöùc cuûa caùc vò aáy, chieâm ngöôõng nhöõng vì sao coâng ñöùc cuûa caùc vò aáy, quaùn saùt nhöõng ñaïi nguyeän nhö gioù xoaùy cuûa caùc vò aáy, so saùnh naêng löïc phaùp bình ñaúng cuûa caùc vò aáy, laøm boäc phaùt ñaïi taâm tu haønh cuûa caùc vò aáy, bieåu hieän bieån ñaïi trang nghieâm cuûa caùc vò aáy, xieån döông moân haïnh Phoå hieàn cuûa caùc vò aáy, ñi saâu vaøo caùc hang ñoäng Tam-muoäi cuûa caùc vò aáy, khen ngôïi maây ñaïi Töø bi cuûa caùc vò aáy, giaêng möa phaùp cam loà cuûa caùc vò aáy.

Thieän nam! ÔÛ phöông Nam naøy coù moät kinh ñoâ, teân laø An truï, coù vò Öu-ba-di, teân laø Baát Ñoäng. OÂng ñeán thænh vaán vò aáy: Boà-taùt laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà-taùt vaø tu ñaïo Boà-taùt.

Ñoàng töû Thieän Taøi nghe xong ñaûnh leã saùt chaân ñöùc vua, ñi nhieãu quanh voâ soá voøng, chieâm ngöôõng löu luyeán roài töø giaõ ra ñi.

Khi ra khoûi thaønh Dieäu quang, ñang ñi treân ñöôøng, ñoàng töû baét ñaàu chaùnh nieäm, tö duy laïi lôøi daïy cuûa vua Ñaïi Quang, nhôù laïi haïnh traøng ñaïi Töø cuûa Boà-taùt, tö duy Tam-muoäi tuøy thuaän theá gian cuûa Boà-taùt, thaáy thaân Boà-taùt thanh tònh baát tö nghì cuûa vò aáy khaép nôi, nhôù toaøn boä toøa Sö töû baùu ñeïp baát tö nghì cuûa vò aáy, nhôù söï taêng tröôûng naêng löïc töï taïi töø phöôùc ñöùc ñaïi nguyeän baát tö nghì cuûa vò aáy, nhôù söï kieân coá trí thaønh thuïc chuùng sinh baát tö nghì cuûa vò aáy, quaùn saùt ñaïi oai ñöùc khoâng cuøng thoï duïng baát tö nghì cuûa vò aáy, ghi nhôù töôùng thaàn thoâng khaùc nhau baát tö nghì cuûa vò aáy, tö duy veà ñaïi chuùng hoäi thanh tònh baát tö nghì cuûa vò aáy, phaân bieät söï taïo nghieäp cuûa Boà-taùt baát tö nghì cuûa vò aáy; ghi nhôù maïch laïc, tin hieåu tuaàn töï roài phaùt sinh taâm hoan hyû, taâm tröøng tònh, taâm lanh lôïi, taâm khoan khoaùi, taâm vui möøng, taâm phaán khôûi, taâm khoâng loaïn, taâm saùng toû, taâm kieân coá, taâm roäng raõi, taâm voâ taän. Tö duy nhö vaäy roài, Thieän Taøi ngaäm nguøi rôi leä. OÂng laïi nghó: Baäc Thieän tri thöùc thaät laø hy höõu, khoù gaëp, khoù ñöôïc nghe. Baäc Thieän tri thöùc chính laø nuùi baùu cuûa ta, phaùt sinh ra taát caû caùc coâng ñöùc baùu, coù coâng naêng laøm thanh tònh khaép caùc haïnh Boà-taùt, vieân maõn taát caû tònh nieäm cuûa Boà- taùt, laøm thanh tònh söï xoay chuyeån Ñaø-la-ni cuûa Boà-taùt, laøm boäc phaùt aùnh saùng Tam- muoäi cuûa Boà-taùt, tu taäp ñeå thaáy caûnh giôùi Phaät cuûa Boà-taùt, laøm möa khaép taát caû baèng nhöõng traän möa phaùp cuûa chö Phaät, hieån hieän trí baát tö nghì cuûa Nhö Lai, bieåu hieän roõ taát caû moân nguyeän cuûa Boà-taùt, laøm sinh tröôûng taát caû maàm non cuûa Boà-taùt. Ñoàng töû nghó tieáp: Baäc Thieän tri thöùc, coù khaû naêng cöùu hoä ta, giuùp ta khoâng bò ñoïa vaøo caùc neûo aùc. Baäc Thieän tri thöùc, coù khaû naêng höôùng daãn ta, giuùp ta ñöôïc nhaäp vaøo Phaät tueä bình ñaúng. Baäc Thieän tri thöùc, coù khaû naêng chieáu saùng ta, giuùp ta bieát roõ nhöõng con ñöôøng nguy hieåm. Baäc Thieän tri thöùc, coù khaû naêng khai thò ta, giuùp ta hieåu roõ nghóa saâu xa cuûa Ñaïi thöøa. Baäc Thieän tri thöùc, coù khaû naêng khuyeán phaùt ta, giuùp ta nhanh choùng nhaäp vaøo caùc haïnh cuûa Phoå Hieàn. Baäc Thieän tri thöùc, coù khaû naêng laøm cho ta toû ngoä giuùp ta nhanh choùng ñeán thaønh Nhaát thieát trí. Baäc Thieän tri thöùc, coù khaû naêng daïy baûo ta, giuùp ta theå nhaäp vaøo bieån caû phaùp giôùi. Baäc Thieän tri thöùc coù khaû naêng khuyeân nhuû ta, giuùp ta thaáy ñöôïc bieån phaùp trong ba ñôøi. Baäc Thieän tri thöùc coù khaû naêng truyeàn daïy ta, giuùp ta ñöôïc cuøng thaùnh chuùng hoäi hoïp. Baäc Thieän tri thöùc coù khaû naêng laøm cho ta phaùt trieån, giuùp ta phaùt sinh taát caû phaùp traéng; nghó ñeán Thieän tri thöùc laø bieát

duøng khaû naêng laøm lôïi ích cho chuùng sinh.

Ñoàng töû Thieän Taøi suy nghó nhö vaäy, nöôùc maét röng röng. Ñöùc Nhö Lai sai vò thieân ôû treân hö khoâng. Vò naøy thöôøng baûo hoä cho Boà-taùt giaùc ngoä, theo Boà-taùt nhö boùng vôùi hình vaø noùi vôùi ñoàng töû:

–Naøy thieän nam! Ngöôøi naøo vaâng theo lôøi daïy cuûa Thieän tri thöùc thì caùc Ñöùc Phaät Theá Toân ñeàu hoan hyû. Ngöôøi naøo vaâng theo lôøi noùi cuûa Thieän tri thöùc, töùc laø ñöôïc gaàn nôi quaû vò Nhaát thieát trí. Ngöôøi naøo ñoái vôùi coâng haïnh cuûa Thieän tri thöùc, maø taâm khoâng nghi hoaëc, thì thöôøng ñöôïc gaëp taát caû thieän höõu. Ngöôøi naøo phaùt nguyeän luoân luoân gaàn guõi baäc Thieän tri thöùc thì ñöôïc ñaày ñuû taát caû caùc lôïi ích cuûa nghóa toái thaéng saâu xa.

Thieän nam! OÂng ñeán kinh ñoâ An truï, thì seõ ñöôïc gaëp ñaïi Thieän tri thöùc Öu-baø-di Baát Ñoäng vaø thænh vaán vò aáy veà caùc haïnh cuûa Boà-taùt.

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi xuaát ñònh aùnh saùng trí, thong thaû du haønh ñeán thaønh An truï hoûi thaêm khaép nôi: Öu-baø-di Baát Ñoäng hieän giôø ôû ñaâu? Gaëp moïi ngöôøi, hoï ñeàu chæ: Thieän nam, Öu-baø-di Baát Ñoäng laø moät coâ gaùi, ôû nhaø haàu caän cha meï, dieãn thuyeát dieäu phaùp cho quyeán thuoäc vaø voâ löôïng ngöôøi ôû chung quanh.

Thieän Taøi nghe roài, töø taâm hoan hyû, ñaït taâm vaéng laëng, sinh taâm kính meán nhö ñöôïc gaëp cha meï. Hoâm nay ta seõ ñöôïc toaïi nguyeän, roài oâng lieàn ñeán choã Öu-baø-di Baát Ñoäng. Ñeán cöûa nhaø vò aáy, ñoàng töû ñöùng quaùn saùt, roài böôùc vaøo beân trong, thaáy maùi hieân nhaø coâ aáy, trang söùc baèng caùc baùu saïch ñeïp, aùnh saùng maøu hoaøng kim toûa khaép nôi. Khi aùnh saùng aáy chaïm ñeán thaân Thieän Taøi, ngaøi lieàn ñaït ñöôïc naêm traêm moân Tam-muoäi vi dieäu. Ñoù laø: Moân Tam-muoäi traøng theå nhaäp taát caû söï an laïc töï taïi; moân Tam-muoäi lieãu ñaït taát caû töôùng tòch tónh; moân Tam-muoäi xa lìa taát caû theá gian; moân Tam-muoäi phoå nhaõn xaû ñaéc vaø moân Tam-muoäi Nhö Lai taïng. Ñoàng töû ñaït ñöôïc naêm traêm moân Tam-muoäi nhö vaäy; ñöôïc moân Tam-muoäi nhö theá roài, thaân taâm nheï nhaøng nhö baøo thai baûy, ngaøy khinh an tuyeät dieäu, ôû ñôøi khoâng gì baèng; laïi coøn ngöûi ñöôïc muøi höông thôm maø chö Thieân, Roàng, Caøn-thaùt-baø ngöôøi vaø phi nhaân khoâng theå coù ñöôïc. Ñoàng töû lieàn tieán leân phía tröôùc, chaép tay cung kính; nhieáp taâm quaùn saùt, troâng thaáy hình saéc vò aáy ñoan trang xinh ñeïp, taát caû ngöôøi nöõ khaép theá giôùi nôi möôøi phöông khoâng theå saùnh kòp; huoáng gì coù ngöôøi hôn, chæ tröø Ñöùc Nhö Lai vaø nhöõng vò Boà-taùt quaùn ñænh. Thaân vò aáy thuø thaéng, mieäng thoaûng höông thôm, cung ñieän traùng leä, cuûa caûi taøi saûn, quyeán thuoäc vaây quanh, aùnh saùng röïc rôõ, thanh tònh khoâng bò vaån ñuïc, taát caû ñeàu khoâng ai saùnh baèng huoáng gì coù ngöôøi hôn. Taát caû chuùng sinh khaép theá giôùi trong möôøi phöông ñeàu say ñaém vò Öu-baø-di naøy. Chuùng sinh naøo thoaùng ñöôïc chieâm ngöôõng vò aáy thì taát caû phieàn naõo ñeàu töï tieâu dieät. Ví nhö traêm vaïn vua trôøi Ñaïi Phaïm quyeát ñònh khoâng sinh phieàn naõo ôû coõi Duïc. Ngöôøi naøo gaëp vò Öu-baø-di naøy cuõng theá. Chuùng sinh ôû khaép möôøi phöông, nhìn coâ gaùi naøy, ai naáy ñeàu vui veû kính meán taâm khoâng thaáy nhaøm chaùn, ngoaïi tröø baäc coù ñaày ñuû ñaïi trí tueä.

Luùc aáy, Ñoàng töû Thieän Taøi chaép tay, cuùi mình, chieâm ngöôõng, cung kính, quaùn saùt baèng chaùnh nieäm, thaáy thaân cuûa coâ gaùi aáy töï taïi chaúng theå nghó baøn; dung nhan saéc töôùng, theá gian khoâng ai baèng; aùnh saùng röïc rôõ khoâng gì laøm chöôùng ngaïi, laøm lôïi ích lôùn cho caùc chuùng sinh trong phaùp giôùi khoâng cuøng taän. Caùc loã chaân loâng treân thaân vò aáy, thöôøng toûa höông thôm. Cung ñieän thöôïng haïng, quyeán thuoäc voâ bieân, coâng ñöùc saâu roäng baát tö nghì khoâng theå naøo bieát heát beán bôø cuûa noù. Thaáy roài, ñoàng töû hoan hyû noùi keä khen ngôïi:

*Thaùnh giaû thöôøng hoä trì giôùi thanh tònh*

*Tu troïn nhaãn voâ caáu Boà-taùt*

*Vöõng tieán baát ñoäng nhö kim cöông Dieäu quaû tuyeät theá khoâng gì saùnh.*

Noùi keä roài, Ñoàng töû Thieän Taøi thöa:

–Baïch Thaùnh giaû! Tröôùc ñaây con ñaõ phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, nhöng con chöa bieát Boà-taùt laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà-taùt vaø tu ñaïo Boà-taùt. Con nghe noùi, thaùnh giaû coù khaû naêng kheùo leùo daïy baûo, cuùi xin ñem loøng töø chæ daïy cho con.

Baáy giôø, Öu-baø-di Baát Ñoäng ñem lôøi töø hoøa, lôøi ñaùng yeâu vaø lôøi töø bi cuûa Boà-taùt an uûi Thieän Taøi:

–Laønh thay! Laønh thay! Thieän nam! OÂng ñaõ coù khaû naêng phaùt taâm Voâ thöôïng Boà- ñeà. Thieän nam! Ta ñöôïc moân giaûi thoaùt taïng trí tueä khoù beõ gaõy cuûa Boà-taùt, moân thoï trì haïnh nguyeän kieân coá cuûa Boà-taùt, moân Toång trì ñòa, taát caû phaùp bình ñaúng cuûa Boà-taùt, moân bieän taøi aùnh saùng trí chieáu khaép taát caû phaùp cuûa Boà-taùt, moân Tam-muoäi trang nghieâm caàu taát caû phaùp, taâm khoâng meät moûi cuûa Boà-taùt.

Ñoàng töû Thieän Taøi thöa:

–Baïch Thaùnh giaû! Caûnh giôùi cuûa moân giaûi thoaùt taïng trí tueä khoù khuaát phuïc cuûa Boà-taùt cho moân Tam-muoäi trang nghieâm caàu phaùp taâm khoâng moûi meät aáy laø theá naøo?

Ñaùp:

–Thieän nam! Caûnh giôùi aáy saâu xa khoù tin hieåu. Thieän Taøi thöa:

–Cuùi xin Thaùnh giaû, nöông thaàn löïc cuûa Ñöùc Phaät, thuyeát giaûng cho con, con nhôø naêng löïc laø Thieän tri thöùc cuûa ngaøi maø coù khaû naêng tin, coù khaû naêng tieáp nhaän, coù khaû naêng hieåu, coù khaû naêng bieát, coù khaû naêng thaáu hieåu, coù khaû naêng haønh theo, quaùn saùt roõ raøng, ghi nhôù vaø tu taäp, bình ñaúng tuyeät ñoái, döùt haún phaân bieät.

