KINH ÑAÏI PHÖÔNG ÑAÚNG ÑAÏI TAÄP

**QUYEÅN 23**

**Phaåm 10: HÖ KHOÂNG MUÏC**

**PHAÀN 2: THEÁ GIAN MUÏC (ÑOÂI MAÉT CUÛA THEÁ GIAN)**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân phoùng haøo quang töø töôùng loâng traéng giöõa chaân maøy, che khuaát taát caû aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng, sao, ñeøn, chaâu nôi caùc coõi nöôùc chö Phaät möôøi phöông. Taát caû caùc töôùng soâng, nuùi, gai goác xaáu aùc, ñeàu khoâng hieän. Chuùng sinh trong voâ löôïng haèng haø sa coõi nöôùc thaáy aùnh saùng ñoù ñeàu chuyeân nieäm, tö duy veà vieäc laønh. Chö Phaät möôøi phöông thaáy aùnh saùng ñoù, ñeàu baûo vôùi ñeä töû:

–Thieän nam! Caùch ñaây voâ löôïng haèng haø sa coõi nöôùc, coù theá giôùi teân Ta-baø, laø coù ñuû naêm thöù oâ tröôïc. Ñöùc Phaät thò hieän ôû coõi ñoù hieäu Thích-ca Maâu-ni, laø Ñaáng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theâï, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Voâ soá Thanh vaên, Boà-taùt ôû caùc coõi ñeàu taäp hôïp veà coõi aáy. Ñöùc Thích-ca Maâu-ni ñang giaûng veà Ñaø-la-ni phaùp haønh cho ñaïi chuùng Thanh vaên. Baây giôø, phoùng ra aùnh saùng, Ñöùc Thích-ca saép giaûng veà Ñaø-la-ni Tònh muïc ñeå haøng trung thöøa ñaït quaû Duyeân giaùc, haøng Boà-taùt thì trang nghieâm Boà-ñeà voâ thöôïng, haønh trì troïn veïn möôøi Ñòa, möôøi taùm phaùp Baát coäng cuûa Nhö Lai, xoay xe baát thoaùi, dieät ba ñöôøng aùc, tu taùm Chaùnh ñaïo, ñaït quaû Voâ thöôïng.

Ñaïi chuùng nghe vaäy ñeàu thöa Phaät:

–Theá Toân! Chuùng con muoán ñeán phaùp hoäi cuûa coõi Ta-baø ñeå nghe phaùp moân Tònh muïc.

Sau ñoù, voâ soá Boà-taùt ñeán coõi Ta-baø, ñeán cung kính laïy Phaät, lui ngoài moät beân. Voâ soá Phaïm thieân cuõng ñeán nôi choã Phaät, cung kính cuùng döôøng, lui ngoài moät beân. Traêm öùc chö Thieân caùc coõi Ma thieân, Hoùa töï taïi, Ñaâu-suaát, Daï-ma, Ñeá Thích, Töù Thieân vöông, Nhaät nguyeät thieân, Töï taïi thieân, Dieâm-la vöông, Quyû döôùi ñaát, boán traêm öùc A-tu-la, Roàng chuùa ñeàu ñeán choã Phaät, cung kính cuùng döôøng, lui ngoài moät beân. Voâ löôïng Sa-moân, Baø-la-moân ñeàu ñaït thaàn thoâng, ñeán choã Phaät cung kính

cuùng döôøng, lui ngoài moät beân. Taát caû caùc thaày töôùng ngoaïi ñaïo cuûa caùc coõi thaáy aùnh saùng ñeàu nghó: AÙnh saùng naøy khoâng phaûi laø aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng, tinh tuù maø laø aùnh saùng kyø laï. Neáu aùnh saùng naøy xuaát hieän suoát baûy ngaøy thì seõ thieâu ñoát taát caû coû caây, nuùi Tu-di, laøm khoâ caïn bieån caû. Sau naøy coõi Duïc aét seõ bò tai naïn veà löûa. Coù vò baûo: Veà sau khoâng laâu aét coù möa ñoäc haïi ñoái vôùi taát caû. Vò khaùc laïi baûo: Veà sau seõ coù möa ñao toån haïi ngöôøi vaät, thôøi kyø xaáu aùc saép ñeán, ai cöùu chuùng ta. Vò baûo: Sa-moân Cuø-ñaøm thöông yeâu moïi loaøi, chæ coù Sa-moân Cuø- ñaøm môùi cöùu maïng taát caû.

Theá roài taát caû ñeàu chuyeân taâm nieäm Phaät, ñeàu thaáy coõi baùu. Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät heát, thaûy ñeàu ñeán choã Phaät. Caùc vua Ba-tö-naëc, Öu- ñieàn-da-na, AÙc taùnh, Thaâu-ñaàu-ñaøn, Ma-heâ-ñaø, Tu-ñaø-xa-na, Taàn-baø- ta-la ñeàu nhôø thaàn löïc Phaät thaáy roõ coõi baùu, ñi ñeán coõi baùu, cuùng döôøng, leã Phaät, tuaàn töï an toïa. Taát caû ñeàu nghó: Trong chuùng hoäi naøy vöøa coù Ñaïi tieân, vöøa coù Ñöùc Theá Toân, chuùng ta neân hoûi ai veà nguyeân nhaân cuûa aùnh saùng khi naõy.

Luùc ñoù, vua Tu-ñaø-xaù-na noùi:

–Boån sö cuûa toâi laø ñaïi Baø-la-moân Ñieän Phaùt, laø ngöôøi gioûi phaùp töôùng, coù theå hieåu vaø trình baøy, laø ngöôøi ñaùng ñöôïc chuùng ta hoûi.

Nghe theá, Ñieän Phaùt noùi:

–Trong taát caû töôùng soá maø toâi bieát khoâng coù vieâc ñoù, toâi thaät khoâng hieåu ñöôïc ñieàm baùo cuûa aùnh saùng aáy. Naêm traêm thaày töôùng cuûa coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu khoâng theå hieåu.

Vua Taàn-baø-ta-la noùi vôùi caùc vua:

–Caùc oâng thaät söï cuoàng loaïn, trong chuùng ñaây, Ñöùc Thích-ca Maâu-ni laø Ñaáng ñuû Nhaát thieát trí, bieát roõ töôùng theá gian xuaát theá gian, hieåu caùc saùch veà töôùng laønh, thöông yeâu taát caû chuùng sinh, noùi lôøi thaät, lôøi ñuùng, chæ coù Phaät môùi hieåu ñöôïc ñieàm baùo cuûa aùnh saùng aáy.

Theá laø taát caû caùc vua, ñaïi chuùng ñeàu chieâm ngöôõng Phaät, cuøng

thöa:

–Ngöôõng mong Nhö Lai noùi roõ veà caùc töôùng laønh cho chuùng con. Ñöùc Phaät baûo:

–Caùc Ñaïi vöông! Phaùp hoäi naøy khoâng baøn veà töôùng theá gian. Vua Taàn-baø-ta-la baïch Phaät:

–Theá Toân! Chuùng sinh ôû ñaây vaãn coøn nhöõng keû khoâng tin nôi

coâng ñöùc cuûa Nhö Lai, khoâng tin Nhö Lai laø Baäc Nhaát Thieát Trí. Xin

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

Nhö Lai tröø taâm nghi, giaûng giaûi roõ ñeå chuùng phaùt loøng tin. Sau khi chuùng phaùt loøng tin, Nhö Lai môùi giaûng veà ñaïo xuaát theá, coù nhö vaäy chuùng môùi thích nghe vaø deã ñieàu phuïc.

Phaät noùi:

–Ñaïi vöông! Haõy laéng nghe, Nhö Lai seõ giaûng noùi. Ñaïi vöông! Ngaøy xöa treân nuùi Tuyeát coù moät Tieân nhaân teân Baø-gia-baø. Tieân nhaân töøng aên traùi caây, tu taäp taâm Töø nhöng khoâng ñoaïn ñöôïc keát söû phieàn naõo, khoâng theå ñieàu phuïc taâm tham duïc, neân ñaõ haønh duïc vôùi moät con coïp caùi. Con coïp caùi mang thai, sau khi ñuû ngaøy thaùng sinh ra möôøi hai con. Tieân nhaân thöông xoùt tình taém röûa vaø cho chuùng aên uoáng, coïp meï yeâu thöông xoùt cho chuùng buù. Tieân nhaân ñaët teân cho möôøi hai con laø: Kieät-giaø, Baït-gia-baø, Coïp, Sö töû, Ñaûm troïng, Baø-la-ñoïa-xaø, Boä haønh, Baø-la-noâ, Kieän thöïc, AÙc taùnh, Sö töû ñaûm, Kieän haønh. Naêm chuùng leân baûy, cha meï ñeàu qua ñôøi, chuùng buoàn khoå gaøo khoùc, khoâng nôi nöông töïa. Luùc aáy, thaàn caây nghe tieáng khoùc than cuûa chuùng, baûo: “Caùc beù chôù gaøo khoùc, caùc beù seõ coù nôi nöông töïa, ñoù laø Phaïm thieân thöông yeâu taát caû, moãi ngaøy caùc beù taém röûa saïch seõ, saùu laàn höôùng leân hö khoâng, chí taâm leã baùi, caàu Phaïm thieân thöông xoùt. Vôùi Thieân nhó, Phaïm thieân seõ nghe ñöôïc tieáng caàu cöùu cuûa caùc beù, seõ ñeán ñaây cöùu giuùp, tröø ngu si, ban cho trí tueä, ngay chö Thieân coøn cung caáp vaät duïng cho caùc beù, huoáng gì laø ngöôøi ñôøi.” Nghe vaäy möôøi hai ñöùa beù laøm theo lôøi daïy, sau möôøi hai naêm Phaïm thieân môùi nghe ñöôïc tieáng cuûa chuùng. Phaïm thieân lieàn xuoáng coõi trôøi Tam thaäp tam, thaáy Phaïm thieân ñeán, Ñeá Thích cung kính cuùng döôøng, thöa:

–Ñaïi só ñònh ñi ñaâu?

–Kieàu-thi-ca! OÂng khoâng thaáy möôøi hai Tieân nhaân ôû nuùi Tuyeát sao? OÂng haõy cuøng toâi ñeán ñoù.

Nghe vaäy, Ñeá Thích cuøng voâ löôïng thieân ñeàu theo ñeán nuùi Tuyeát. Thaáy Phaïm thieân ñeán, möôøi hai Tieân nhaân raát ñoãi vui möøng, leã baùi cuùng döôøng. Phaïm thieân hoûi:

–Vì sao suoát möôøi hai naêm qua caùc ngöôi sieâng tu khoå haïnh, cuùng döôøng ta? Caùc ngöôi caàu gì? Danh voïng, saéc ñeïp, taøi vaät, ñaïo Thaùnh, trí tueä, thaàn trôøi?

Kieät-giaø lieàn thöa:

–Ñaïi só! Hoâm nay chuùng toâi khoâng caàu nhöõng vaät aáy. Chuùng toâi chæ caàu trí tueä, vì nhöõng chuùng sinh coâi cuùt, khoâng nôi nöông töïa, khoâng ngöôøi daïy doã, xin ban cho trí tueä ñeå chuùng toâi bieát roõ nghieäp thieän aùc cuûa mình vaø cuûa chuùng sinh, bieát ñöôïc nhaân quaû thieän aùc khoå vui cuûa

caùc haøng Saùt-lôïi, Baø-la-moân, Tyø-xaù, Thuû-ñaø, bieát söï tranh chaáp höng, suy cuûa caùc vua chuùa vì loøng tham. Neáu bieát ñöôïc, chuùng toâi seõ tìm caùch chæ daïy, dieät tröø xaáu aùc, thoï höôûng an laïc.

M

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