**SOÁ 520**

KINH TAÙT-LA QUOÁC

*Haùn dòch: Thaát dòch, phuï vaøo dòch phaåm*

*ñôøi Ñoâng Taán.*

Thuôû xöa, coù nöôùc lôùn teân laø Taùt-la, laõnh thoå roäng, laø moät vuøng ñaát thieân nhieân töôi ñeïp, daân chuùng ñoâng ñuùc, giaøu coù, an vui, phaùt trieån maïnh. Thaønh quaùch, laàu gaùc, ñöôøng lôùn, heûm nhoû, nhaø cöûa ñeàu ñöôïc trang trí baèng caùc chaâu baùu naêm maøu trong trôøi ñaát, laãn loän vaøng baïc vuoâng troøn raát tinh xaûo, cuøng vôùi nhöõng ñöôøng neùt hoa vaên raát ñeïp. Trong ao taém quanh thaønh coù hoa sen moïc, laïi coù vòt trôøi, chim nhaïn, uyeân öông, tu huù, chim di la, khoång töôùc, anh voõ, chim coác caát caùnh bay theo nhau ñeàu ôû trong ao, ngaøy ñeâm ñaäu nghæ cuøng nhau hoùt raát hay. Nam, nöõ vui chôi, ca haùt, troåi caùc nhaïc cuï khoâng bieát chaùn. Nieàm vui khoâng theå noùi heát ñöôïc. Daân chuùng ôû ñoù töï kieâu, töï maïn, khoâng bieát phaùp Phaät, ngöôøi ngöôøi ñeàu töï thoûa maõn cho thieân haï khoâng ai baèng mình.

Baáy giôø, Phaät ôû taïi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Phaät thaáy nöôùc naøy höng thònh, daân chuùng vui chôi nhö vaäy, khoâng nghó tôùi khoå, sinh töû, voâ thöôøng, chæ ham muoán vaøo saéc vaø caùc vieäc xaáu aùc, khoâng hieåu bieát gì. Phaät nghó ñeán nöôùc aáy, thaáy söï sinh töû caøng theâm nhieàu, neáu khoâng thöïc haønh baèng phöông tieän kheùo leùo cuûa trí tueä, laøm sao coù theå ñoä ñöôïc. Phaät lieàn duøng phöông tieän môû baøy roõ taâm cho hoï, caùc phaùp coù hình saéc ñeàu töông öng vôùi khoâng, taát caû nhöõng söôùng vui ñeàu töông öng vôùi khoå, duøng phöông tieän kheùo leùo, tuøy vaøo taâm hoï, laøm cho hoï lìa xa nhöõng caùi bieát khoâng

ñuùng. Phaät hieän thaàn thoâng Tam-muoäi nhö yù, phoùng ra aùnh saùng lôùn chieáu khaép soi taát caû, chaán ñoäng taùm phöông. Ngöôøi, phi nhaân, caùc trôøi, roàng, quyû thaàn theo haàu ôû sau. Ñeá Thích, Phaïm thieân tay caàm loïng baûy baùu haàu Phaät. Caùc ñeä töû, Boà-taùt Di-laëc, Vaên-thuø, Muïc-lieân, La-vaân, A-nan, Ly-vieät, Xaù-lôïi-phaát vaø voâ soá ngaøn ngöôøi cuøng ñi theo ñeán nöôùc ñoù. Traêm loaøi chim choùc, caàm thuù cuøng hoùt, keâu vang. Caùc nhaïc khí khoâng ñaùnh maø töï hoøa taáu. Caùc caây khoâ ñeàu töï soáng laïi. Caùc loaøi soáng döôùi nöôùc, nôi keânh, ngoøi, soâng, bieån nhö ruøa, ba ba, giaõi, caù nhoû ñeàu vui möøng. Tam thieân theá giôùi ñeàu chaán ñoäng maïnh, maët ñaát moïc hoa sen lôùn nhö baùnh xe baèng ngoïc baùu löu ly xen keõ nhau, maøu saéc raát ñeïp, choùi saùng maét ngöôøi.

Phaät phoùng ra aùnh saùng chieáu khaép moïi nôi, caùc choã toái taêm,

cöïc khoå ñeàu ñöôïc thoâng suoát, khoâng coù chöôùng ngaïi. Khi aáy, quoác vöông, ñaïi thaàn, tröôûng giaû, cö só, thaùi töû, cung phi, myõ nöõ nôi haäu cung cuøng daân chuùng lôùn nhoû trong nöôùc ñeàu kinh sôï, nghó: “Hoâm nay côù sao laïi coù hieän töôïng nhö vaäy. Laâu nay soáng töï taïi trong cung höôûng thuù vui naêm duïc, ñöôïc nhöõng kyõ nöõ voã veà, sung söôùng khoâng ai baèng. Nhöõng ñieàu troâng thaáy hoâm nay thaät laø hieám coù ôû ñôøi.”

Khi aáy, thaàn giöõ ñaát töø döôùi ñaát voït leân, hieän ra tröôùc cung ñieän nhaø vua, khen ngôïi coâng ñöùc Phaät:

–Ñöùc Theá Toân bieán hoùa ra aùnh saùng, vöôït quaù aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng. Caùc trôøi ñeàu kính ngöôõng, Thích, Phaïm ñeàu toân troïng. Ngaøi ñaõ ñoaïn tröø moïi caáu ueá xaáu xa ôû ñôøi, giaûi thoaùt cho ngöôøi khoûi sinh töû. Ngöôøi naøo thaáy Phaät toäi loãi seõ ñöôïc tieâu tröø, ngöôøi naøo cuùng döôøng Phaät seõ ñöôïc phöôùc voâ löôïng, gieo troàng caên laønh, veà sau sinh leân coõi trôøi, moät khi ñaõ phaùt taâm trí tueä lieàn ñöôïc voâ löôïng, coù theå ñöôïc gaëp Phaät, laõnh thoï ñöôïc lôøi Phaät daïy.

Nghe vaäy, nhaø vua chuyeån ñoåi taâm yù, vui möøng, töï nghó: “Nhö Lai ñaõ hieän thaàn thoâng ôû coõi nöôùc cuûa ta, chuùng sinh seõ ñöôïc cöùu ñoä, chaúng phaûi rieâng mình ta.”

Taát caû quaàn thaàn vaø nhöõng ngöôøi khaùc, luùc naøy ñeàu ra khoûi thaønh, loøng vui möøng hôùn hôû. Oai thaàn Phaät ñaõ laøm cho coõi nöôùc naøy boãng nhieân coù aùnh saùng lôùn, thoâng suoát voâ bieân. Vua vaø daân chuùng ñeàu ñeán gaëp Phaät. Laønh thay! Ñuùng laø phöôùc baùo, taâm thieän ñaõ sinh. Ñöôïc thaáy toân nhan Phaät, aùnh saùng vaøng röïc laøm roõ söùc oai thaàn

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

duõng maõnh, ñieàm laønh, trang nghieâm, töôùng toát trong suoát, vaéng laëng. Vua vaø daân chuùng ñöùng tröôùc Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät, nhieãu quanh Phaät ba voøng roài ñeán tröôùc Phaät, thöa trình ñaày ñuû:

–Laâu nay, chuùng con chìm ñaém trong nhöõng ham muoán xaáu aùc, bò tieáng hay saéc ñeïp laøm cho meâ hoaëc, khoâng gaëp ñöôïc Nhö Lai ñeå cuùng döôøng, haàu haï, thöa hoûi giaùo phaùp.

Phaät baûo:

–Laønh thay! Vua vaø thaàn daân, thaùi töû trong cung ñeàu bình an khoâng?

Vua thöa:

–Nhôø ôn Phaät, taát caû ñeàu bình an. Phaät noùi:

–Vua tham meâ saéc duïc, buoâng thaû khoâng chaùn, thu thueá baèng nhöõng vaät quyù baùu, tham meâ nhöõng moùn aên cao sang, maûi meâ vui chôi nôi vöôøn ñeïp, ao taém, khoâng nghó gì ñeán voâ thöôøng thì chaúng coù chuùt ích lôïi naøo caû. Ngöôøi bò duïc troùi buoäc, khoâng nghó ñeán ñôøi sau, seõ bò ñoïa vaøo caûnh giôùi ñòa nguïc, suùc sinh, maéc toäi khoâng cuøng, bò löûa thieâu nöôùng, cho ñeán luùc thaân hình tan raõ, ñoùi khoâng ñöôïc moät böõa aên, khaùt khoâng coù nöôùc uoáng. Nhöõng noãi sôï haõi, lo buoàn, caêm giaän, xaâm laán nhau ñeàu laø do taâm traùi nghòch, phaïm vaøo ñieàu aùc. ÔÛ ñôøi, tuy giaøu sang ôû ngoâi vò cao quyù, nhöng ñeàu laø voâ thöôøng nhö moäng maø thoâi. Nghó ñeán thaân maïng cuûa mình laø do nghieäp mình taïo ra, khoâng leä thuoäc vaøo moät ngöôøi naøo khaùc.

Nghe vaäy, nhaø vua ñeán tröôùc Phaät quyø goái, thöa:

–Baïch Theá Toân! Laøm theá naøo ñeå xa lìa toäi naøy. Phaät laø Ñaáng Phaùp Vöông, laø nôi quay veà nöông töïa cuûa taát caû moïi ngöôøi, Phaät laø Ñaáng Chí Toân chaân chaùnh, cho chuùng sinh kính ngöôõng. Con nguyeän vaâng theo lôøi Phaät daïy, ñeå thoaùt khoûi khoå naøy.

Phaät noùi:

–Laønh thay! Nhaø vua haõy coù loøng tin saâu xa, laäp theä nguyeän, thöïc haønh boán vieäc, môùi coù theå xa lìa ñöôïc toäi naøy.

1. Ban cho nhöõng gì mình coù cho ngöôøi maø khoâng luyeán tieác.
2. Ñoái vôùi söï ham muoán, söï töùc giaän, vieäc laøm toån haïi, söï tham lam aên uoáng… phaûi neân ít laïi.

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

1. Nghe Phaät thuyeát kinh, giôùi thì tin töôûng laõnh nhaän thi haønh, khoâng phaïm.
2. Toân kính vaø tuøy thuaän vaøo Phaùp sö vaø baäc Thieän tri thöùc. Ñoù laø boán vieäc laøm ñöôïc coù theå ñem laïi söï trong saùng cho mình.

Nhaø vua phaùt taâm, muoán laäp ñaøn boá thí lôùn, lieàn ñeán tröôùc Phaät, chaép tay ñaûnh leã, thöa:

–Nguyeän xin Theá Toân thöông xoùt ñeán cung cuûa con thoï böõa côm ñôn sô.

Phaät im laëng nhaän lôøi môøi.

Nhaø vua trôû veà cung, noùi laïi cho caùc quan, hoaøng thaân, quyeán thuoäc: Phaät laø baäc khoù gaëp, coøn hôn hoa Öu-ñaøm-baùt, nay ñaõ ñöôïc gaëp neân phaûi thaønh taâm cuùng döôøng. Ñem caùc thöù hoa höông, côø phöôùn, nhaïc cuï, trang hoaøng cung ñieän, queùt doïn saïch seõ, nhöõng con ñöôøng trong thaønh ñeàu phaûi treo côø phöôùn, loïng baùu. Nhaø vua coøn ra leänh cho phu nhaân trong cung vaø daân chuùng khaép nöôùc ñeàu phaûi söûa sang laïi giöôøng, toøa, laïi baûo quan ñaàu beáp laøm traêm moùn aên thôm ngon, xong xuoâi ñaâu ñoù, lieàn ñi thænh Phaät. Ñeán nôi, vua thöa:

–Baïch Theá Toân! Moïi vieäc ñaõ chuaån bò xong, nguyeän xin Theá Toân bieát cho.

Phaät bieát ñaõ tôùi giôø, ngay taïi toøa ngoài hieän baøy oai thaàn, laøm cho ñaïi chuùng trong hoäi ñeàu bieát maø chuaån bò. Boán boä ñeä töû, traêm ngaøn trôøi, ngöôøi vaø caùc roàng thaàn, Caøn-thaùt-baø cuøng quyeán thuoäc vaây quanh vaø taát caû cuøng theo Phaät. Trôøi Töù Thieân vöông ñi ñaàu, trôøi Thích, Phaïm caàm loïng vaø Boà-taùt Ñaïi só theo haàu Phaät ñi vaøo thaønh. Phaät vöøa böôùc ñeán coång thaønh, caû caûnh giôùi ñoù ñeàu chaán ñoäng, nhöõng ngöôøi muø, ñieác, caâm, ngoïng, truùng ñoäc, taät beänh ñeàu ñöôïc trôû laïi ñaày ñuû, bình thöôøng nhö cuõ, ñaøn khoâng haàu vaø caùc thöù nhaïc khí khoâng ñaùnh maø töï taáu vang.

Phaät phoùng ra aùnh saùng chieáu soi khaép cung ñieän, thaønh quaùch, nhaø cöûa, khieán cho taát caû ñeàu trôû thaønh löu ly, trong ngoaøi thoâng suoát ñeàu ñöôïc thaáy Phaät. Phaät leân cung ñieän chính, ngoài treân toøa Sö töû. Vua vaø thaùi töû, thaàn daân trong nöôùc töï tay böng doïn vaø san sôùt thöùc aên cuùng döôøng Phaät vaø ñaïi chuùng. Duøng côm xong, lau doïn vaø taåy röûa cuõng xong, taát caû moïi ngöôøi ñeàu ngoài im laëng, nhaø vua laáy gheá nhoû ñeán ngoài ôû tröôùc ñeå nghe Phaät thuyeát giaûng kinh.

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

Phaät chuyeån baùnh xe phaùp, thuyeát phaùp khoâng thoaùi chuyeån. Nhaø vua vui möøng, ñem aùo trò giaù ngaøn vaïn, hieám coù ôû ñôøi, cuùng döôøng Phaät: Chieác aùo tung leân, lô löûng giöõa hö khoâng vaø bieán thaønh loïng hoa che ngay treân Ñöùc Phaät, baûy loaïi chaâu baùu giao nhau ruõ xuoáng, töø chaâu baùu naøy toûa ra aùnh saùng chieáu khaép voâ soá coõi Phaät trong möôøi phöông. Vua vaø thaàn daân, haäu cung, thaùi töû, phu nhaân, myõ nöõ cuøng vaïn ngöôøi khaùc, thaáy söï bieán hoùa naøy ñeàu raát vui möøng, phaùt taâm vôùi ñaïo Chaùnh ñaúng Chaùnh chaân Voâ thöôïng. Taùm traêm Thieân thaàn ñaït ñöôïc phaùp Nhaãn voâ sinh, naêm ngaøn vò Boà-taùt ñöôïc quaû vò Baát thoaùi chuyeån, voâ soá ngaøn ngöôøi caên laønh vaø phöôùc ñöùc phaùt trieån leân theâm, sau khi qua ñôøi ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Nhaø vua naøy ñaõ haàu haï, cuùng döôøng cuûa caûi, chaâu baùu cho naêm traêm vò Phaät, thöïc haønh haïnh Töø bi, toân troïng phaùp khoâng meät moûi, vaøo ñôøi vò lai seõ ñöôïc laøm Phaät, hieäu laø Nhö Lai Tueä Quang, Baäc Chí Chaân Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc.

Daân chuùng vaø caùc phu nhaân trong nöôùc, nöông nhôø phöôùc ñöùc naøy cuõng seõ ñöôïc thaønh Phaät. Nghe Phaät thoï kyù, nhaø vua voït leân hö khoâng, hieän thaân caùch maët ñaát moät traêm boán möôi tröôïng, roài töø treân khoâng, haï xuoáng, khen ngôïi coâng ñöùc Phaät:

–Phaät laø Baäc Chí Toân, laøm boùng caây cho chuùng sinh, phöôùc ñöùc aáy caùc coõi trôøi cuõng ñeàu ñöôïc che phuû. Taùm ngaøn ngöôøi trong nöôùc nghe Phaät thoï kyù cho vua, ñeàu phaùt taâm trong saïch, nguyeän laøm Boà- taùt.

Phaät giaûng noùi kinh xong, taát caû chuùng hoäi, ngöôøi vaø phi nhaân ai naáy cuõng ñeàu vui möøng. Theá Toân ñaõ kheùo duøng phöông tieän giaùo hoùa nhö vaäy.



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