PHAÄT NOÙI KINH ÑAÏI THÖØA BÍ MAÄT CHAÚNG NGHÓ BAØN CUÛA NHÖ LAI

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 5: TRÌ QUOÁC LUAÂN VÖÔNG ÑI TRÖÔÙC (Phaàn 2)**

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông! Coù boán phaùp, neáu ai haønh trì vieân maõn, thì coù theå truï vaøo Ñaïi thöøa, thaønh töïu khoâng buoâng lung, taâm khoâng phoùng ñaõng. Boán phaùp aáy laø gì? Moät laø giôùi baûo hoä caùc caên; hai laø quaùn loãi laàm cuûa duïc; ba laø nhieáp thoï taát caû töôûng voâ thöôøng; boán laø ñoái vôùi phaùp quyeát ñònh laø maïng caên toái thöôïng.

Ñaïi vöông, boán phaùp naøy, neáu ai thöïc haønh vieân maõn, thì coù theå truï vaøo Ñaïi thöøa, thaønh töïu haïnh khoâng buoâng lung, taâm khoâng phoùng ñaõng.

Naøy Ñaïi vöông! Laïi coù boán phaùp, neáu caùc vò vua chuùa tu haønh ñaày ñuû, thì goïi laø baäc Quaân vöông nhaân töø. Boán phaùp aáy laø gì? Moät laø khoâng rôøi boû taâm ñaïi Boà-ñeà; hai laø ñem phaùp Boà-ñeà giaûng daïy cho ngöôøi khaùc; ba laø ñem caùc caên laønh ñeå hoài höôùng Boà- ñeà; boán laø khi nghe ñöôïc söùc ñaïi oai ñöùc cuûa Theá Toân nghe thaáy roài, ñoái vôùi oai löïc cuûa caùc haøng Trôøi, Ngöôøi, Thanh vaên, Duyeân giaùc sinh taâm hoan hyû. Tuy vaäy, nhöng chæ caàu ñaïi löïc cuûa Phaät maø thoâi.

Ñaïi vöông, boán phaùp naøy, neáu caùc vua chuùa tu haønh ñaày ñuû, thì goïi laø baäc Quaân vöông nhaân töø. Theá neân Ñaïi vöông phaûi thöôøng tu haïnh khoâng buoâng lung, loøng tin thanh tònh haâm moä chaùnh phaùp, khôûi leân söï ham muoán phaùp maø sieâng caàu chaùnh phaùp, luoân daïo chôi trong vöôøn chaùnh phaùp, nhöng khoâng ñaém tröôùc caûnh giôùi. Vì sao? Ñaïi vöông neân bieát! Duïc laø khoâng bao giôø nhaøm chaùn, maø khi haønh giaû ñaõ nhaøm chaùn thì laø Thaùnh tueä.

Laïi nöõa, naøy Ñaïi vöông! Tuoåi thoï thì ngaén nguûi maïng soáng khoâng laâu daøi, ñaõ qua ñôøi khaùc thì toäi nghieäp ñaùng sôï. Do vaäy neân bieát, phaûi luoân thaân caän, cung kính, cuùng döôøng chö Phaät Nhö Lai, ñem caên laønh maø hoài höôùng boán choã. Boán phaùp aáy laø gì? Moät laø hoài höôùng quaû baùo voâ taän; hai laø hoài höôùng phaùp moân voâ taän; ba laø hoài höôùng dieäu trí voâ taän; boán laø hoài höôùng bieän taøi voâ taän.

Ñaïi vöông, laïi coù boán phaùp. Moät laø do thaân thanh tònh neân coù theå thaønh töïu tueä haïnh; hai laø do lôøi noùi thanh tònh neân coù theå thaønh töïu vaên haïnh; ba laø do taâm thanh tònh neân coù theå thaønh töïu giôùi haïnh; boán laø do tueä thanh tònh neân coù theå thaønh töïu trí haïnh.

Laïi coù boán phaùp: Moät laø do phöông tieän vieân maõn neân coù khaû naêng thaønh thuïc höõu tình; hai laø do tueä vieân maõn neân coù khaû naêng haøng phuïc caùc ma; ba laø do nguyeän vieân maõn neân coù khaû naêng haønh trì ñuùng nhö lôøi noùi; boán laø do gaëp Phaät neân ñöôïc vieân maõn taát caû phaùp Phaät.

Khi aáy, Chuyeån luaân thaùnh vöông Trì Quoác ôû choã Phaät, ñöôïc nghe chaùnh phaùp, ñöôïc chæ baøy nhöõng ñieàu lôïi ích, sinh taâm hoan hyû thích thuù khoaùi laïc, ñem caùc chaân chaâu dieäu baûo voâ giaù vaø taát caû sôû höõu thoï duïng cuûa vua daâng leân cuùng döôøng chö Phaät, nguyeän suoát ñôøi tu caùc phaïm haïnh, giöõ gìn naêm giôùi. Luùc ñoù, caùc cung taàn cuûa vua nghe chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Phaät aáy noùi xong, taâm raát vui thích phaán khôûi hoan hyû, ñeàu ñem y

ñang maëc vaø caùc moùn trang söùc choaøng leân thaân Phaät, nguyeän suoát ñôøi tu caùc phaïm haïnh, giöõ gìn naêm giôùi, phaùt taâm höôùng ñeán quaû vò Giaùc ngoä.

Luùc ñoù, Chuyeån luaân thaùnh vöông Trì Quoác ñöôïc caùc thieän lôïi, taêng ích phaùp taøi, lieàn cuøng vôùi cung taàn quyeán thuoäc chí thaønh ñaûnh leã saùt chaân Phaät vaø chuùng ñaïi Tyø- kheo, nhieãu quanh beân phaûi baûy voøng xong vaøo trong laàu gaùc cao lôùn voït leân hö khoâng bay ñi töï taïi, trôû veà trong thaønh cuûa ñaïi quoác raát thanh tònh.

Sau moät thôøi gian, Chuyeån luaân thaùnh vöông Trì Quoác choïn ngaøy traêng troøn, nghieâm giaù ñi daïo chôi xem ngaém caùc vöôøn hoa lôùn, ñaùnh troáng thoåi keøn, taáu leân nhöõng baûn ca hay, ñi trong caûnh thích thuù vui nhoän. Luùc ñoù coù hai cung nöõ ñöùng ñaàu trong ñoaøn cung nöõ, moät teân laø Voâ Huûy, hai teân laø Voâ Tyû cuøng ñeán ao Hoan hyû, taém röûa saïch seõ, maëc aùo ñeán ngoài treân toøa Sö töû hoa sen. ÔÛ trong toøa cuûa hai cung nöõ naøy ñeàu coù moät ñoàng töû töï nhieân hoùa sinh ngoài kieát giaø. Caùc ñoàng töû aáy coù töôùng maïo ñoan nghieâm, ñeïp ñeõ khoâng ai saùnh baèng ai naáy ñeàu thích nhìn ngaém. Trong khoaûng saùt-na, moãi ñoàng töû beøn bay leân hö khoâng, ñoàng thôøi trong hö khoâng coù tieáng Hieàn thaùnh noùi: “Hai ñoàng töû naøy, moät vò teân laø Phaùp Tö, moät vò teân laø Phaùp Tueä.” Hai teân naøy coù ra töø ñoù.

Ñoàng töû Phaùp Tö hoùa sinh töø toøa cung nöõ Voâ Huûy. Ñoàng töû Phaùp Tueä hoùa sinh töø toøa cuûa cung nöõ Voâ Tyû. Hai vò ñoàng töû aáy ngoài kieát giaø trong hö khoâng cuøng noùi keä raèng:

*Nhaân giaû, nay toâi ñöôïc thieän lôïi*

*Ñoù laø phaùt sinh taâm Boà-ñeà Ñaõ phaùt taâm roài gaëp Theá Toân*

*Khôûi taâm thanh tònh xin kính leã: Bieån lôùn roäng saâu khoù ñeán ñaùy Sinh töû xoay vaàn khoâng döøng döùt Roäng cöùu höõu tình vöôït töû sinh Taâm Boà-ñeà naøy nguyeän giöõ maõi. Coù theá giôùi teân Voâ huûy thaân*

*Coù Theá Toân hieäu Thôøi Phaàn Vöông Ta töø nôi aáy ñeán caàu phaùp*

*Muoán thaáy coâng ñöùc cuûa Maâu-ni Luùc ta moãi moãi ngoài kieát giaø Hoùa sinh töø toøa cuûa hai meï*

*Cha ta, Trì Quoác ñaïi Thaùnh vöông Neân ñeán chaép tay xin kính leã Mong cha haõy nghe lôøi con noùi*

*Traêm öùc, ngaøn kieáp môùi ñöôïc phaùp Cho ñeán vieân thaønh ñaïi Boà-ñeà Nhöõng gì ñaõ ñöôïc khoâng rôøi boû Bôûi Phaät xuaát theá thaät raát khoù*

*Cha meï khoù ñöôïc ôû phaùp vò*

*Neáu gaëp thieän höõu trong khoaûnh khaéc Dieäu baûo thanh tònh tuøy yù hieän*

*Duïc vaø tinh taán, khoâng phoùng daät Xuaát gia ñöôïc lôïi ñuû chaùnh tri Sieâng tu lôïi ích taâm ñieàu thuaän*

*Taøm, quyù, ña vaên ñuû thieän giôùi Töø bi ñieàu tòch vì höõu tình*

*Roäng khieán taát caû ñöôïc phaùp nhaãn Tinh taán, caàn löïc, taâm voâ tröôùc Thaønh thuïc nhieáp thoï caùc quaàn sinh Vì taâm lìa töôùng neân hyû laïc*

*Ñoái vôùi thaân maïng khoâng luyeán tieác Nghó nhôù chaùnh phaùp nhö cöùu löûa Nguyeän ñöôïc coâng ñöùc cuûa chö Phaät Phuï vöông toái thöôïng raát khoù gaëp Con ñaõ taùn thaùn phaùp toái thöôïng Con töø coõi Phaät kia maø ñeán*

*Roài laïi trôû veà nôi coõi kia Chuùng con ñaõ truï vò Boà-taùt*

*Roäng hay nhieáp thoï caùc phaùp thieän Trong saùt-na ñöôïc naêm thaàn thoâng Tuøy nieäm, tuøy quaùn yù hieåu roõ.*

Khi aáy, Chuyeån luaân thaùnh vöông Trì Quoác cuøng vôùi cung taàn quyeán thuoäc vaø hai ñoàng töû Trí giaû Boà-taùt duøng söùc thaàn thoâng bay leân hö khoâng ñoàng ñeán hoäi cuûa Ñöùc Theá Toân Voâ Bieân Coâng Ñöùc Baûo Chuùng Trang Nghieâm Vöông Nhö Lai. Ñeán nôi taát caû ñeàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät, taát caû chuùng hoäi ñeàu toân troïng cung kính.

Luùc ñoù, Ñöùc Phaät aáy quaùn bieát hai ñoàng töû laø Phaät töû chaân chaùnh, raát muoán nghe ñaïo phaùp Boà-taùt. Bieát ñöôïc yù ñoù, Ñöùc Phaät aáy lieàn tuyeân noùi chaùnh phaùp thaäm thaâm.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy thieän nam! Neân bieát caùc phaùp laø töø duyeân sinh, trong ñoù khoâng coù chuû teå cuõng khoâng coù taùc giaû, beân trong laø khoâng, beân ngoaøi khoâng sôû haønh. Caùc phaùp ñeàu khoâng, luoáng doái, khoâng thaät, ñoái vôùi caùi thaáy vaø haønh ñoäng ñeàu laø thanh tònh, cuõng nhö hö khoâng khoâng theå naém baét.

Ñöùc Phaät aáy coù nhieàu phaùp moân nhö vaäy. Luùc tuyeân noùi phaùp thanh tònh aáy, coù baûy möôi saùu trieäu vaø ba öùc ngöôøi trong chuùng hoäi ñöôïc Voâ sinh phaùp nhaãn. Luùc baáy giôø Chuyeån luaân thaùnh vöông Trì Quoác ôû trong hoäi Phaät, cuùng döôøng traûi qua baûy ngaøy ñeâm, roài cuøng vôùi caùc con vaø cung taàn quyeán thuoäc, trong khoaûng saùt-na ñeàu trôû veà choã cuõ.

Sau moät thôøi gian, Luaân vöông ngoài moät mình treân toøa Sö töû hoa sen trong toøa laàu gaùc nghó nhö vaày: “Moät ngaøn ñöùa con cuûa ta ñeàu ñaõ an truï trong phaùp Giaùc ngoä, nhöng trong soá ñoù ñöùa naøo thaønh quaû vò Giaùc ngoä tröôùc. Vaäy nay ta neân baøy ra moät caùch ñeå thöû nghieäm vieäc naøy.”

Nghó vaäy roài, vua lieàn ra leänh cho ngöôøi haàu duøng baûy baùu laøm thaønh moät caùi bình ñeïp. Caét ñaët ñaâu ñoù hoaøn thaønh roài, sai vieát teân cuûa ngaøn ñöùa con boû vaøo trong bình ñoù. Sau ñoù, trong baûy ngaøy ñeâm duøng caùc thöù höông hoa, höông xoa, höông boät vi dieäu... ñaùnh troáng, thoåi loa, ca haùt nghieâm thaân cuùng döôøng bình ñöôïc ñöïng danh töï aáy. Luùc ñoù, trong hö khoâng coù möôøi ngaøn trôøi, ngöôøi hoã trôï raûi caùc thöù toát ñeïp cuùng döôøng. Traûi qua baûy ngaøy ñeâm cuùng döôøng nhö vaäy roài môùi cho trieäu taäp heát caùc cung taàn quyeán thuoäc vaø ngaøn ngöôøi con cuøng hai ñoàng töû ñeán taäp hôïp ôû tröôùc, roài laïi ñem bình baùu ñeå leân giöôøng baèng vaøng quyù baùu, ñaët ñeå ñaâu ñoù roài ra leänh ngöôøi haàu laáy teân trong bình ra. Vaâng leänh, ngöôøi haàu ñeán beân bình laáy moät teân ñaàu tieân, ñeán daâng

leân vua. Teân aáy chính laø thaùi töû Thanh Tònh Tueä. Sau ñoù, laàn löôït laáy heát teân trong bình, töùc thì trong khoaûng saùt-na caû ñaïi ñòa saùu ñieäu chaán ñoäng, taát caû nhaïc cuï maø caùc cung taàn ñang naém ñoù, khoâng troåi maø töï nhieân phaùt ra tieáng ca vi dieäu.

Tòch Tueä neân bieát! Thaùi töû Thanh Tònh Tueä, teân ñöôïc laáy ra ñaàu tieân töø trong bình thuôû ñoù ñaâu phaûi ngöôøi naøo laï, chính laø Ñöùc Quaù khöù Caâu-löu-toân Nhö Lai trong hieàn kieáp naøy. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Toái Thaéng Quaân, chính laø Ñöùc quaù khöù Caâu-na-haøm Maâu-ni Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Tòch Chö Caên, chính laø Ñöùc quaù khöù Ca-dieáp Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Nhaát Thieát Nghóa Thaønh. Tòch Tueä neân bieát! Chính laø ta ñaây. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Baûo Ñôùi, seõ thaønh Phaät trong vò lai hieäu laø Töø Thò Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Ngöu Vöông, seõ thaønh Phaät trong vò lai hieäu laø Sö Töû Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Ñieän Thieân, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Ñaïi Traøng Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Hieàn Vöông, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Dieäu Hoa Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Tònh Quang Caùt Töôøng, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu Hoa Thò Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Lieân Hoa Nhaõn, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Thieän Tuùc Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Voâ Caáu Quang, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Dieäu Nhaõn Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Tònh Trì, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Dieäu Tyù Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Tueä Vöông, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Minh Dieäm Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Thieän Trang Nghieâm, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Minh Chaâu Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Taêng Tröôøng Phaàn, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Ñaïo Sö Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Tònh Nghieâm Vöông, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Trì Thaéng Coâng Ñöùc Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Caùt Töôøng Maät, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Thaéng Taøi Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Dieäu Quang Thaân, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Trí Tích Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Duõng Kieän, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Baûo Tích Nhö Lai. Ngöôøi boác teân keá tieáp laø Thaùi töû Baûo Xöùng, vò lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Phoå Quang Minh Nhö Lai.

Tòch Tueä neân bieát! Noùi roäng nhö theá, trong moät ngaøn ngöôøi con kia tieáp tuïc boác,

cho ñeán teân cuûa Thaùi töû Ñaïi Phong Trang Nghieâm, ñöông lai seõ thaønh Phaät hieäu laø Voâ Bieân Coâng Ñöùc Baûo Xöng Nhö Lai. Naøy Tòch Tueä! Chæ coøn laïi moät teân duy nhaát trong bình töï taïi vaø ngöôøi boác cuoái cuøng laø Thaùi töû Voâ Bieân Tueä. Trong moät ngaøn ngöôøi con, vò Thaùi töû naøy laø nhoû nhaát. Luùc ñoù caùc ngöôøi anh khinh cheâ, noùi:

–Caùc anh ñaây seõ thaønh Phaät, ñaõ laøm Phaät söï, ñaõ ñoä höõu tình, coøn em cuoái cuøng laøm gì ñaây?

Thaùi töû Voâ Bieân Tueä lieàn noùi keä raèng: *Phaùp Phaät voâ bieân nhö hö khoâng Höõu tình vaø tueä cuõng voâ taän*

*Haïnh nguyeän thanh tònh giôùi huaân tu Neân nghe em noùi haïnh nguyeän naøy: Thoï löôïng caùc anh soá bao nhieâu Vöông giaû chuùng hoäi soá bao nhieâu Thoï löôïng cuûa em gom caû laïi Nguyeän chuùng Thanh vaên seõ nhö vaäy. Thaùi töû noùi keä aáy vöøa xong*

*Chuùng trôøi hö khoâng khen: Hay thay!*

*Boà-taùt yù vui tònh chaâu vieân Lôïi ích höõu tình voâ cuøng taän.*

Naøy Tòch Tueä! Khi aáy, vò Thaùi töû nhoû nhaát Voâ Bieân Tueä seõ thaønh Phaät hieäu laø Laïc Duïc Nhö Lai, vò Phaät cuoái cuøng ôû trong hieàn kieáp. Tòch Tueä! Thoï löôïng cuûa chö Phaät vaø chuùng Thanh vaên trong hieàn kieáp nhö theá naøo, thì Ñöùc Laïc Duïc Nhö Lai cuõng seõ ñöôïc nhö theá ñaáy. Vì Ñöùc Nhö Lai kia kheùo vui vôùi duïc neân Ñöùc Nhö Lai aáy coù teân laø Laïc Duïc.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! OÂng haõy quaùn Ñaïi Boà-taùt naøy, phöông tieän kheùo leùo, tònh giôùi ñaày ñuû, khoâng huûy ñaïi nguyeän, thaéng haïnh vieân maõn. Chín traêm chín möôi chín vò Thaùi töû kia, cho ñeán Thaùi töû Voâ Bieân Tueä, coâng ñöùc nhö treân thaûy ñeàu thaønh töïu.

Khi aáy, ngaøn vò thaùi töû ñeàu hoûi hai vò Boà-taùt ñoàng töû:

–Phaùp Tö, Phaùp Tueä! Hai vò thieän nam thuôû xöa ñaõ phaùt nguyeän löïc thuø thaéng gì maø nay ñöôïc nhö vaäy?

Ñoàng töû Phaùp Tö ñaùp:

–Naøy caùc nhaân giaû! Toâi cuøng vôùi caùc vò ñeàu nhö Kim Cang Thuû, thaéng haïnh cuûa Boà-taùt phaûi lieân tuïc, khoâng lìa söï bí maät voâ thöôïng cuûa taát caû Nhö Lai, khoâng lìa taát caû phaùp Phaät ñaõ daïy vaø söï tin hieåu.

Ñoàng töû Phaùp Tueä ñaùp:

–Nay toâi vaø caùc anh ñaày ñuû nguyeän löïc thuø thaéng, mong raèng toâi vaø caùc anh ñeàu chöùng Boà-ñeà. Thaønh Boà-ñeà roài, ta ñeàu khuyeán thænh chuyeån dieäu phaùp luaân, ñuùng nhö nguyeän löïc cuûa mình ôû choã Ñöùc Phaät aáy ñaõ ñöôïc thoï kyù Boà-ñeà.

Tòch Tueä! Chuyeån luaân thaùnh vöông Trì Quoác thuôû aáy ñaâu phaûi ngöôøi naøo laï, töùc laø Ñöùc Nhieân Ñaêng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, thuôû xöa nhaân ôû trong ñòa vò Luaân vöông. Moät ngaøn Thaùi töû cuûa vò Luaân vöông aáy chính laø moät ngaøn vò Phaät Nhö Lai ôû trong hieàn kieáp. Töø Ñöùc Caâu-löu-toân Nhö Lai cho ñeán Ñöùc Laïc Duïc Nhö Lai*.* Ñoàng töû Phaùp Tö hoùa sinh töø toøa cuûa cung nöõ Voâ Huûy thuôû ñoù töùc laø Kim Cang Thuû Ñaïi bí maät chuû duøng thaàn löïc hoùa ra. Ñoàng töû Phaùp Tueä hoùa sinh töø toøa cuûa cung nöõ Voâ Tyû thuôû ñoù chính laø Phaïm vöông Thi-khí.

Tòch Tueä! Caùc cung taàn cuûa Chuyeån luaân thaùnh vöông Trì Quoác thuôû ñoù chính laø caùc chuùng Boà-taùt trong hoäi naøy. Caùc cung taàn aáy ñöôïc moät ngaøn Thaùi töû hoùa ñoä thaønh thuïc, ñeàu ñöôïc taâm an truï vaøo Ñaïi thöøa khoâng thoaùi chuyeån vôùi ñaïo Giaùc ngoä cao. Caùc cung nöõ aáy ôû trong hieàn kieáp laàn löôït ñöôïc thoï kyù Boà-ñeà.

Tòch Tueä! OÂng neân quaùn lyù cuûa phaùp duyeân sinh khoâng traùi nhau, caùc nhaân caên laønh vaø quaû cuûa haïnh thuø thaéng maø taâm ñaõ phaùt khoâng heà hoaïi maát. Nay caùc Boà-taùt Ñaïi só trong hoäi naøy ñeàu coù theå taêng tröôûng yù vui toái thaéng.

