**Phaåm 27: VAÊN THUØ THAÂN BIEÁN HOÙA**

# Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân Voâ Sôû Tröôùc Ñaúng Chaùnh Giaùc nhaäp vaøo Tam-muoäi Thöôïng toân ñònh yù, quan saùt caùc Ñaïi Boà-taùt quaù khöù, hieän taïi, vò lai coù kieáp soá nhieàu ít, seõ töø moät kieáp, hai kieáp cho ñeán traêm ngaøn voâ soá öùc kieáp thuû Baùt-nieát-baøn.

Coù Ñaïi Boà-taùt cuùng döôøng chö Phaät, thaønh töïu coâng ñöùc, giaùo hoùa chuùng sinh, laøm thanh tònh coõi Phaät.

# Coù Ñaïi Boà-taùt töø luùc ñoàng chaân haønh baùt truï, khoâng coù vôï con,

daäp taét tö töôûng daâm duïc, töï taïi ôû quaû vò cuûa mình, khoâng cha meï, anh em maø ñaéc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

# Phaät baûo Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Veà thuôû xöa caùch ñaây baûy möôi chín kieáp, taïi theá giôùi Hoa Quang, oâng ôû trong thai thuyeát phaùp toaøn thaân xaù-lôïi. Daân chuùng coõi aáy cao ngaøn do-tuaàn, thaân cuûa Phaät cao vaïn do-tuaàn. Ñoâng, Taây, Nam, Baéc, boán goùc treân döôùi roäng voâ löôïng, khoâng coù giôùi haïn, khoâng theå tính keå, duø thaày tính, ñeä töû tính cuõng chaúng theå naøo löôøng ñöôïc, caên baûn thanh tònh, voán oâng ôû nôi ñoù. Thaân Phaät phoùng ra aùnh saùng, thò hieän thaàn tuùc ñeå cho ñaïi chuùng ñoàng loaït ñöôïc thaáy Nhö Lai laøm lôïi ích cho chuùng sinh.

# Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Vaên-thuø voán* thaønh Phaät Trong thai hieän bieán hoùa Thaân cao vaïn do-tuaàn Töôùng aùnh saùng röïc rôõ. Maét nhö hoa sen xanh Moâi mieäng ñoû löûa saùng

*Boán möôi raêng traéng* thaúng Maét nhaùy ngöôùc leân xuoáng. Chö Thieân, roàng, quyû thaàn Ñem höông hoa cuùng laïy Nay Ta ôû thai naøy

*So vôùi coõi cuûa*

*oâng. Ñoái vôùi möôøi saùu* phaàn

*Khoâng baèng moät maûy* loâng Ñöùc bieán hoùa Nhö Lai

*Thoâng ñaït khoâng chöôùng* ngaïi. Höông giöõ giôùi lan xa

*Chö Phaät ñeàu* khen ngôïi Caùc ñaïi chuùng ñeán ñaây Muoán hoûi phaùp khoù coù Cuùi ñaàu tröôùc Nhö Lai Ñeå tröø löôùi nghi ngôø.

# Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ngay treân toøa ngoài, duøng ñònh löïc thaàn tuùc gioáng nhö ngöôøi löïc só co duoãi caùnh tay, tieáp theá giôùi Hoa Quang ñeå beân trong thai thaân maãu cuûa Phaät Thích Ca Maâu Ni nôi coõi Ta-baø.

Theá giôùi cuûa hai Ñöùc Phaät khoâng chöôùng ngaïi nhau, vaãn hieän ñaày ñuû caùc töôùng toát cuûa thaân Phaät, ngoài beân Thoï vöông giaûng noùi phaùp toái thaéng thaâm dieäu.

# Boà-taùt coõi aáy cuõng ñeán gaàn guõi Ñöùc Phaät Thích Ca Vaên, thöøa söï cuùng döôøng höông hoa, côø phöôùn, loïng baùu. Ñeä töû Boà-taùt cuûa Thích Ca Vaên Ni cuõng ñeán coõi kia cuùng döôøng leã baùi.

AÂm thanh noùi phaùp vi dieäu saâu xa cuûa hai vò Phaät khai thoâng vôùi nhau, khoâng coù chöôùng ngaïi. Ñöùc Phaät kia noùi voâ sinh thì ôû ñaây cuõng noùi nhö vaäy. Ta noùi veà taâm ñònh thì beân kia cuõng noùi nhö vaäy. YÙ, ñoaïn, caên, löïc, giaùc ñaïo hai beân gioáng nhau. Beân kia noùi khoå, khoâng, voâ ngaõ, beân ñaây cuõngvaäy.

# Khi aáy, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi noùi keä:

*Quaùn trong ngoaøi* thanh tònh Duyeân dieät, töôûng cuõng vaäy Caùc coõi Phaät möôøi phöông Thaàn ñöùc khoâng khaùc nhau. Ñeàu do caên chuùng sinh

*Hieän coù dieäu, khoâng* dieäu Cho ta thaønh thaân

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

*Phaät Coõi naøy raát laø nhoû.*

*Vì chuùng coù nghi* ngôø Hieän bieán hoùa trong thai Thaân ta nhö vi traàn

*Nay ôû coõi Phaät kia.*

*Ba möôi hai töôùng* saùng Hieän khaép caû moïi nôi Xöa laøm thaày Naêng Nhaân Nay laïi laøm ñeä töû.

*Ñaïo Phaät raát roäng* lôùn Thanh tònh khoâng taêng giaûm

*Ta muoán thaáy thaân* Phaät Hai Ngaøi khoâng cuøng ñöùng. Coõi naøy hieän giaùo hoùa

*Coõi ta hieän thaân* Phaät Coõi kia coù kieáp thieâu Coõi ta khoâng hö hoaïi. Löïc Phaät bieán khaép nôi

*Taâm chuùng sinh* chaúng moät Chuùng hoäi nghe ta noùi Ngoaøi ñaây ra coøn coù.

*Coõi Phaät teân Voâ* Khuyeát Phaät hieäu Thaêng Tieân Toân Quoác ñoä nhieàu gaáp boäi Thanh tònh khoâng caáu ueá. Quoác thaønh baèng baûy baùu Ñaát thuûy tinh löu ly

*Ao baùt giaûi cam* loà Röûa saïch moïi traàn caáu

*Khieán truï choán voâ* ngaïi Röïc rôõ aùnh saùng lôùn Ñöùc Phaät Thaêng Tieân aáy

*Chaúng phaûi ngöôøi* naøo khaùc Chuùng hoäi ai muoán bieát

*Ñoù chính laø thaân* Ta. Ngoaøi ñaây laïi coøn coù Coõi nöôùc teân Cöùu Caùnh Phaät hieäu Ñaïi Trí Tueä Boà-taùt nhieàu voâ löôïng. Khoâng coù haøng Nhò thöøa Bích chi vaø Thanh vaên Boà-taùt Ma- ha-taùt

*Khoâng coøn daâm* noä si. Goác muïc laù khoâng sinh Huoáng chi laïi coù traùi Töôùng ñaïi nhaân ñaày ñuû

*Cöùu ngöôøi tröôùc,* mình sau. Maïnh nhö naêm doøng soâng Naêm söû naêm troùi buoäc Naêm aám luoân than thôû Luaân hoài trong naêmñöôøng. Baûy teân söù troùi chaët

*Khoâng lìa baûy* choã sinh Taùm chaùnh ñaïo voâ vi Dieät tröø taùm nghieäp taø. Taùm tueä quaùn thanh tònh Tröôùc laáy nöôùc baùt giaûi Baùt truï baùt tröø nhaäp Taùm

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

*ñaïo phaùp höõuvi.*

*Phaùp khoå coù chín* phaàn Chuùng sinh ñi saùu ñöôøng Troïn veïn chín khoâng ngaïi Trang nghieâm caây Phaät ñaïo. Phaùp möôøi löïc, voâ uùy

*Maëc aùo theä töø* bi Tay caàm kieám trí tueä

*Phaùt saïch röøng kieát* söû. Caùc chuùng sinh coõi naøy Tham ñaém sinh kieâu maïn Beänh naëng khoâng thaày gioûi Beänh tình caøng kòch lieät.

*Gioáng nhö löûa ñoàng* hoang Thieâu ñoát caû nuùi röøng

*Nuùi cao gioù* thoåi maïnh Chaùy röïc bao giôø taét. Theá giôùi cuûa chuùng ta Ñaïi trí tueä giaûng roõ Nhö thaân ta ngaøy nay Baäc Nhö Lai ñaïi trí.

# Sau khi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi noùi keä naøy, coù voâ löôïng a-taêng- kyø

chuùng sinh ñeàu nguyeän sinh veà coõi Hoa Quang.

# Khi aáy, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi thaâu thaàn tuùc laïi, hieän ñeä töû Boà-taùt cuûa Ñöùc Phaät Thích Ca Vaên. Bao nhieâu quoác ñoä ñeàu trôû laïi nguyeân nhö cuõ.

