KINH KIM SAÉC ÑOÀNG TÖÛ NHAÂN DUYEÂN

**QUYEÅN 6**

Baáy giôø, Ñoàng töû Kim Saéc nghe caùc ñao phuû baøn luaän vôùi nhau vaø thaáy giaù cheùm ñang döïng ôû choã ñaát ñaõ ñaøo, lieàn than:

–Khoå thay! Ta phaûi chòu naïn nguy hieåm naøy! Ta caûm thaáy chaùn naûn ñoái vôùi loãi laàm to lôùn cuûa sinh töû, muoán vui thích mong caàu ñaïo giaûi thoaùt. Nhöng thaân ta khoâng coøn choã nöông töïa, trong loøng lo sôï nhöõng ñieàu hieåm aùc hieän ñeán.

Trong khoaûng thôøi gian ngaén, Ñoàng töû laïi keâu than:

–Khoå thay! Ta ñaõ ñem heát söùc mình maø khoâng theå laøm ñöôïc vieäc gì! Hoâm nay vôùi thaân ngöôøi naøy coøn coù theå laøm ñöôïc ñieàu gì lôïi ích? Khoå thay! Ta nay ôû trong bieån sinh töû, laïi coøn bò troâi laên cuøng khaép. Ta ñang ñi trong sinh töû. Ta ñang ôû trong caùnh ñoàng sinh töû, giöõa caùc hieåm nguy, hoái haû quay cuoàng. Laïi nöõa, nay ta trôû laïi choã sinh töû raát hieåm aùc, nay ta laïi rôi vaøo choã sinh töû, nay ta laïi rôi vaøo löôùi lôùn sinh töû. Laïi nöõa, nay ta laïi rôi vaøo caùc ñòa nguïc Daây ñen, ñòa nguïc Keâu gaøo lôùn, ñòa nguïc Noùng ñoát, ñòa nguïc Raát noùng, ñòa nguïc A-tyø...

Laïi nöõa, ta seõ sinh vaøo loaøi suùc sinh, vaøo caùc loaøi caàm thuù: Voi, ngöïa, chim choùc... Ta seõ sinh vaøo loaøi ngaï quyû, luoân chòu caùc khoå ñoùi khaùt, khoâng ñöôïc thöùc aên uoáng dö thöøa vaø caû ñaïi tieåu tieän cuõng khoâng thuaän lôïi. Sinh vaøo caùc ñöôøng naøy ñeàu phaûi chòu khoå naõo. Xöa ta nghe Ñöùc Phaät Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc xuaát hieän ôû theá gian, nhö hoa Öu-ñaøm-baùt cao ñeïp khoù coù ñöôïc. Ñöùc Phaät Theá Toân hieåu bieát caùc luaät phaùp, hay chæ baøy giaûng thuyeát cho theá gian nhöõng phaùp khoù ñöôïc aáy, chæ trong moät saùt-na laø ñaày ñuû heát.

Laïi nöõa, thaân ngöôøi khoù ñöôïc, maø nay ta ñaõ ñöôïc, laïi sinh vaøo nôi cao quyù, caùc caên khoâng thieáu, khoâng ñieác, khoâng caâm ngoïng, thaân cuõng khoâng taät nguyeàn, söùc löïc ñaày ñuû, cuõng coù theå bieát lôøi noùi thieän, lôøi noùi aùc, nghóa lyù cuûa caùc phaùp. Nay ta xa Phaät Theá Toân

khoâng ai cöùu giuùp, laïi khoâng xa lìa ñöôïc taùm naïn, tuy ñöôïc thaân ngöôøi nhöng thaät uoång phí, khoâng lôïi ích, baây giôø ta bieát laøm sao! Ñöùc Phaät Theá Toân laø ngöôøi raát thöông xoùt chuùng sinh, nay ôû ñaâu? Nguyeän xin Ngaøi coù loøng laønh lôùn nghó nhôù ñeán con, thöông xoùt con, nay con khoâng coøn nôi nöông töïa, khoâng ngöôøi ñôõ ñaàu, khoâng ngöôøi cöùu giuùp, khoâng choã quay veà, khoâng nôi höôùng ñeán, laïi khoâng coù ngoïn ñuoác chieáu saùng, naïn khoå hieåm aùc caøng laøm theâm ñau khoå. Ñöùc Theá Toân vôùi loøng thöông xoùt lôùn, nguyeän xin Ngaøi mau bieát ñeán cöùu giuùp con…

Than roài, laïi suy nghó: “Ta phöôùc moûng, nghieäp toäi saâu daøy, vì sao maø Ñöùc Theá Toân mau nhaäp Nieát-baøn.” Luùc ñang run sôï nhö vaäy thì trí tueä boãng phaùt sinh, laïi tieáp tuïc suy nghó: “Neáu Phaät Theá Toân ñaõ nhaäp Nieát-baøn thì trong haøng ñeä töû cuûa Phaät, baäc coù oai ñöùc lôùn laø Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp. Ñöùc Nhö Lai ñaõ giao phoù Toân giaû gìn giöõ giaùo phaùp, nay cuõng laïi nhaäp Nieát-baøn. Ta nghe Toân giaû A-nan hieän ñang gìn giöõ giaùo phaùp cuûa Nhö Lai, coù thaàn thoâng lôùn, ñaày ñuû oai ñöùc lôùn, luoân laøm lôïi ích lôùn cho taát caû chuùng sinh, che chôû chuùng sinh chöa töøng döøng nghæ. Toân giaû kia coù loøng thöông xoùt lôùn, seõ nghó ñeán ta ñang chòu gian nan, khoå sôû naøy. Nguyeän xin Toân giaû loøng laønh thöông xoùt nhö Phaät, mau ñeán cöùu giuùp.”

Nghó roài laïi khoùc, nöôùc maét tuoân traøo, lo sôï xoay vaàn trong sinh töû, thaät heát söùc ñaùng cheâ traùch, phaùt khôûi taâm mong caàu xuaát ly baäc nhaát, töø xa höôùng veà phía Toân giaû A-nan, tha thieát noùi keä:

*Trong ñöôøng sinh töû raát ñaùng sôï Con thöôøng khoâng ñöôïc soáng an vui Toân giaû A-nan ñeàu bieát roõ*

*Nguyeän xin Toân giaû nghe lôøi naøy. Phaät Ñaáng Ñaïi Bi, Nhaát thieát trí Giaùo hoùa sau khi nhaäp Nieát-baøn Phaùp moân chaùnh: lôïi ích chuùng sinh Giao phoù Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp.*

*Toân giaû kia ñaõ laøm lôïi laïc*

*Giaùo hoùa xong vieäc nhaäp Nieát-baøn Laïi ñem phaùp lôïi ích theá gian*

*Phoù chuùc A-nan oai ñöùc lôùn.*

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

*Toân giaû Ca-dieáp tieáng vang khaép Sau khi nhaäp Nieát-baøn ñeán nay Toân giaû ñoái theá gian bình ñaúng Laøm lôïi laïc cho khaép chuùng sinh. Ba coõi khoâng chuû, laøm chuû teå Caùc ngöôøi lo sôï, laøm khoâng sôï Ngöôøi meät cho ôû choã nghæ ngôi*

*Khieán ngöôøi khoâng höôùng, coù höôùng veà. Toân giaû vôùi theá gian bình ñaúng*

*Vieäc Ñaïi sö laøm ñeàu laøm ñöôïc Ñeä töû Phaät töøng laø thò giaû*

*Ñang gìn giöõ chaùnh phaùp Nhö Lai. Thöa Thaùnh giaû con ñang bò naïn Neáu khoâng ruõ loøng cöùu giuùp con Ngoaøi Thaùnh giaû coøn ai ñeå nöông Xin bieát con ñang bò nguy hieåm.*

*Ñaõ coù sinh thì phaûi coù töû Baäc trí khoâng neân lo sôï cheát Toân giaû ñoái vôùi voøng sinh töû*

*Bieát roõ con ñöôøng naøo giaûi thoaùt. Neáu coù theå ra khoûi taùm naïn*

*Laøm vieäc coù lôïi ñeán khi cheát Saùt-na thaønh vieäc raát laø khoù*

*Do duyeân naøy neân con buoàn khoå. Chö Phaät ra ñôøi baøy caùc phaùp Nhöng maø toái thöôïng raát khoù ñöôïc Hoâm nay Toân giaû neân nghó ñeán Quaù khöù chính Phaät ñi hoùa ñoä.*

*Loøng thöông Toân giaû raát vöõng beàn Loøng laønh thöông xoùt khoâng boû con Vì caùc chuùng sinh maø xuaát hieän Con höôùng ñeán caàu ñaïo giaûi thoaùt. Toân giaû oai löïc, coâng ñöùc lôùn Thöôøng phaùt taâm lôïi ích chuùng sinh Nay con bò ñau khoå böùc eùp*

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

*Nguyeän ñem loøng laønh kheùo xeùt xem. Nay con khoán khoå khoâng ai cöùu Nguyeän xin baäc maét saùng chieáu soi Toân giaû loøng laønh mau hieän ñeán Cöùu giuùp con khoûi naïn khoå naøy.*

Ñoàng töû Kim Saéc noùi keä naøy xong, Toân giaû A-nan vì muoán thaønh töïu lôïi laïc cho khaép theá gian, neân phaùt sinh loøng yeâu thöông, xem xeùt caùc vieäc öa muoán cuûa voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh, laøm lôïi ích lieân tuïc khoâng döùt, lieàn duøng Thieân nhaõn quaùn thaáy Ñoàng töû Kim Saéc raát ñau khoå, khoâng nôi nöông nhôø. Quaùn nhö vaäy roài, Toân giaû phaùt taâm thöông xoùt, phoùng ra aùnh saùng vi dieäu chieáu khaép cung ñieän, thaønh, nöôùc, taát caû caûnh giôùi ñeàu ñöôïc chieáu saùng. Roài cuøng naêm traêm ñaïi A-la-haùn quyeán thuoäc, ñeàu vaän duïng thaàn löïc, ñoàng thôøi bay vuùt leân cao nhö maây nhö loïng ôû giöõa hö khoâng, hieän ra taát caû töôùng toát, aùnh saùng vaây quanh luaân phieân chieáu khaép, roài taát caû höôùng veà röøng boû thaây cheát.

Baáy giôø, vua A-xaø-theá ñöùng treân laàu cao roäng traùng leä, nhìn thaáy Toân giaû A-nan cuøng chuùng Tyø-kheo nhö töôùng hình baùn nguyeät, Toân giaû A-nan ngoài kieát giaø ôû giöõa, taát caû bay voït leân hö khoâng nhö maây nhö loïng, vôùi taát caû söï trang nghieâm toát ñeïp, raát ñaùng yeâu ñi veà röøng boû thaây cheát.

Thaáy roài, nhaø vua lieàn suy nghó: “Toân giaû A-nan chaéc chaén vì Ñoàng töû Kim Saéc neân môùi ñeán ñaây. Toân giaû ñaõ ñeán aét seõ hieän töôùng trang nghieâm laï thöôøng, muoán giaûng thuyeát phaùp chöa töøng coù, ta neân mau ñeán ñoù.”

Khi aáy, nhaø vua A-xaø-theá höôùng veà Toân giaû vaø A-la-haùn cung kính ñaûnh leã, roài töø laàu cao, ñi xuoáng cuøng vôùi voâ soá traêm ngaøn ngöôøi thaân caän vaây quanh theo sau höôùng ñeán röøng boû thaây cheát.

Luùc naøy, boán vò quan giaùm saùt ñeàu töùc giaän, caàm kieám cöôõng böùc maáy ñao phuû vaø noùi:

–Vì sao caùc oâng cöù keùo daøi vieäc naøy, khoâng mau ñem Ñoàng töû Kim Saéc kia troùi vaøo giaù cheùm?

Nhöõng ñao phuû nghe noùi sôï haõi lieàn baét Ñoàng töû troùi vaøo giaù. Khi aáy, Ñoàng töû Kim Saéc laïi caøng nhaøm chaùn nhöõng toäi loãi cuûa sinh töû, khoâng choã nöông nhôø, lieàn noùi:

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

–Khoå thay, khoå thay! Hoâm nay, neáu Toân giaû A-nan khoâng cöùu giuùp con, con aét boû maïng.

Luùc Ñoàng töû noùi ra lôøi naøy, Toân giaû A-nan töø xa ñi ñeán, lieàn phaùt ra tieáng ñeå an uûi taát caû, roài laïi an uûi Ñoàng töû Kim Saéc:

–Con chôù lo sôï! Con laø ngöôøi hieàn laønh bieát phaùp luaät, ta seõ ngaên chaän vieäc phi phaùp naøy cho con, gioáng nhö ngaên noïc ñoäc raén vaø khieán ngöôøi raát aùc aáy khoâng ñöôïc laøm haïi. Theá neân, ta seõ giaûi thoaùt aùch naïn naøy cho con, ta seõ laøm cho con ñöôïc vieân maõn yù nguyeän nhö Phaät Theá Toân. Ta seõ duøng caùi thaáy, bieát cuûa Phaät, tuøy theo caên cô maø giaûng baøy, laïi cuõng nhö Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, ñem chaùnh phaùp giao phoù cho Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp. Ta seõ laøm ñuùng theo lôøi daïy aáy, chaân thaät thi haønh vaø nay seõ giaûng noùi cho con. Phaùp cuûa caùc baäc coù oai ñöùc lôùn ñöùng ñaàu trong haøng Thanh vaên noùi ra, nay ta seõ laøm cho con ñöôïc maõn nguyeän, ta seõ chaám döùt noãi lo sôï cheát vaø taát caû noãi lo sôï trong kieáp luaân hoài cho con, ta seõ nhoå saïch muõi teân hyù luaän nghi ngôø cho con, do xaáu aùc neân maét trong saïch bò che phuû, ta seõ duøng thuoác hay ñeå chöõa trò laøm cho trong saïch, ngoïn löûa saân giaän cuûa con seõ ñöôïc ta dieät tröø. Nay ta seõ laøm cho con xa lìa loøng tham, ñöôïc trong saïch, ta seõ laøm cho con ñöôïc gieo haït gioáng toát khaép nôi, ta seõ keùo con ra khoûi buøn sinh töû, ta seõ laøm cho con vöôït qua ñöôïc bieån khoå, ta seõ laøm cho con ra khoûi taän cuøng taát caû hieåm naïn, ta seõ laøm cho con ñöôïc giaûi thoaùt khoûi bò phieàn naõo troùi buoäc, ta seõ phaù tan cöûa chöôùng ngaïi cho con. Noùi toùm laïi, ta seõ tuøy theo hoaøn caûnh maø laøm moïi vieäc cho con. Con ôû trong voâ soá traêm ngaøn kieáp ñaõ tu taäp caùc phaùp toái thöôïng khoù ñöôïc, nghóa laø ñaõ dieät saïch phieàn naõo, chöùng quaû A-la-haùn, duøng löûa trí tueä ñoát chaùy taát caû cuûi phieàn naõo, söï chöùng ñaéc ñöôïc taêng cao, lìa ñöôïc beänh nghi ngôø, nhö caây ñaïi thoï traûi qua hôn ngaøn naêm khoù maø cheát ñöôïc, phaûi duøng trí kim cang môùi chaët taän goác.

Baáy giôø, Toân giaû noùi keä:

*Tham, saân, kieâu maïn thöôøng lieân tuïc Chaûy vaøo bieån ba coõi khoâng cuøng Nöông thuyeàn trí tueä tinh taán kia Nay ta vì con laøm khoâ caïn.*

*Sinh laø khoå lôùn, giaø laø reã*

*Cheát töùc laø nôi nguy hieåm nhaát*

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

*Trí tueä kim cang raát saéc beùn Phaù tan taát caû caùc nuùi khoå. Traûi qua caû ngaøn öùc soá kieáp Chòu khoå tu taäp vaãn chöa thaønh Hoâm nay vôùi ñieàu khoù ñöôïc naøy*

*Khieán cho con ñöôïc phaùp voâ laäu.*

Nghe Toân giaû A-nan noùi keä nhö vaäy roài, Ñoàng töû Kim Saéc nhö ñöôïc soáng laïi, thaân taâm an oån, raát vui möøng, ngöûa maët leân hö khoâng, moät loøng thaønh kính höôùng veà phía Toân giaû, maét nhìn khoâng rôøi. Khi aáy, boán vò quan giaùm saùt goïi caùc ñao phuû laïi vaø noùi:

–Caùc ngöôi neân bieát! Caùc vò Tyø-kheo naøy laø ngöôøi Töø bi. Nay töø hö khoâng ñeán laøm chöôùng ngaïi vieäc cuûa chuùng ta. Caùc oâng neân mau troùi Ñoàng töû vaøo giaù cheùm, baèng khoâng chuùng ta traùi leänh cuûa vua, taïo ra toäi loãi, thaønh vieäc laøm voâ ích.

Caùc ñao phuû nghe roài, ñeàu sôï vôï con, quyeán thuoäc maát maïng, töùc thôøi cuøng nhau ñöa Ñoàng töû Kim Saéc treo vaøo giaù cheùm.

Toân giaû A-nan voäi duøng thaàn löïc, ngay treân giaù cheùm, ñaët moät baùnh xe nhö maët traêng saùng, aùnh saùng trong suoát, giöõa vaàng troøn laïi hieän ra ñaøi hoa sen xinh ñeïp, roäng lôùn. Do söùc thaàn löïc hoä trì cuûa Toân giaû, laøm cho Ñoàng töû Kim Saéc töï nhieân ñeán ngoài kieát giaø treân toøa hoa sen aáy. Sau khi ngoài yeân, Ñoàng töû xem xeùt khaép nôi, thaáy trong hö khoâng coù voâ soá traêm ngaøn nhöõng Thaùnh hieàn cuøng luùc noùi: “Laï thay, laï thay!” Vaø noùi keä:

*Laï thay! Chaùnh phaùp oai löïc lôùn Nhaát thieát trí Phaät chöa töøng coù Nay ñeä töû Thanh vaên cuõng vaäy Hay laøm vieäc thaàn bieán Nhö Lai. Toân giaû A-nan vaøo luùc naøy*

*Hieän roõ thaàn löïc oai ñöùc lôùn*

*Vieäc laøm gioáng nhö Baäc Thieän Theä Chaùnh phaùp roäng lôùn chöa töøng coù. AÙnh saùng maët trôøi Phaät tuy laën*

*Oai quang Toân giaû vaãn chieáu soi Caùc khoå böùc eùp ñeàu dieät tröø*

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

*Laï thay! An laønh hoan hyû lôùn. Phöôùc ñöùc, trí tueä, oai thaàn lôùn AÙnh saùng röïc rôõ raát trang nghieâm Toân giaû gioáng nhö vaàng traêng ñeïp*

*Trong saùng xuaát hieän giöõa hö khoâng. AÙnh saùng Thieän Theä tuy ñaõ laën*

*Boùng toái daãu che khaép theá gian Thaàn quang Toân giaû vaãn chieáu roïi*

*Chaùnh phaùp ngaøy nay vaãn huy hoaøng. Phaät baùu toái thöôïng nay tuy aån*

*Ñöùc khoù nghó baøn ñeàu vieân maõn Vaät baùu theá gian an laønh lôùn Toân giaû A-nan coù theå baøy.*

Baáy giôø, Toân giaû A-nan ôû treân hö khoâng, gioáng nhö aùnh traêng raèm muøa thu trong suoát, aùnh saùng chieáu soi khaép taát caû. Laïi nhö loïng maây hieän töôùng thieän, trong saùng bieán khaép caû, oai löïc cuûa aùnh saùng hôn caû maët trôøi. Toân giaû cuøng vôùi naêm traêm ñaïi A-la-haùn thaân caän vaây quanh, ñöùng treân hö khoâng noùi keä cho Ñoàng töû Kim Saéc:

*Nhö Lai Ñaïi sö xuaát theá gian Laø baäc toái thöôïng thaät hieám coù Baäc thaày cao caû cuûa trôøi, ngöôøi*

*Naêm maét thanh tònh khoâng chöôùng ngaïi. Nhö Phaät Theá Toân xöa ñaõ noùi*

*Phaùp moân lìa khoå ñöôïc thanh tònh Phaùp naøy cho bieát khoå do ñaâu*

*Taát caû khoå kia seõ bò dieät.*

*Vì bieát khoå neân ñoaïn nhaân khoå Lieàn coù theå vöôït qua phaùp khoå Taùm Thaùnh ñaïo ñuùng lyù tu haønh Höôùng ñeán Nieát-baøn ñöôïc an vui. Nay ta laøm theo lôøi Phaät daïy*

*Taát caû phaùp khoå phaûi dieät tröø Chaùnh trí seõ phaù taâm voâ trí*

*Boû thaân naøy roài khoâng sinh nöõa.*

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

Sau khi nghe Toân giaû A-nan noùi keä, Ñoàng töû Kim Saéc duøng trí kim cang phaù tan thaân kieán cao nhö hai möôi ngoïn nuùi, lieàn chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn. Khi Ñoàng töû Kim Saéc chöùng quaû roài, gioáng nhö ngöôøi ñi buoân ñöôïc lôïi lôùn, nhö ngöôøi laøm ruoäng ñöôïc muøa, nhö ngöôøi ra traän duõng maõnh ñöôïc chieán thaéng, laïi ñöôïc nhö baäc Chuyeån luaân thaùnh vöông, phaùt sinh nieàm vui möøng cao toät, lieàn chaép tay höôùng veà Toân giaû A-nan, noùi keä khen ngôïi:

*Toân giaû A-nan con cuùi ñaàu Quay veà nöông töïa baäc cao caû Cuõng quy y caùc ñeä töû Phaät*

*Döïng côø chaùnh phaùp cuûa Maâu-ni. Loøng thöông roäng lôùn thaät hieám coù Loøng laønh cao toät cuõng hieám coù Con nay bò khoå laøm ñieân ñaûo*

*Toân giaû Töø bi kheùo cöùu con. Toân giaû A-nan ôû nôi naøy*

*Luoân nghe ñöôïc khaép nhöõng tieáng keâu Con bò khoå naõo khoâng nôi töïa*

*Nhôø Toân giaû cöùu ñöôïc giaûi thoaùt. Trong ñöôøng khoå naõo raát noùng böùc Nhôø söùc Toân giaû neân maùt meû*

*Taâm Töø bi nhö vaàng traêng saùng Maâu-ni xuaát hieän nhö traêng raèm. Con nay chöùng ñaéc ñöôïc caùc vieäc Chaúng do cha meï, hay baø con Toân giaû baïn laønh ñeán cho con*

*Vaø laøm cho con ñöôïc lôïi lôùn. Toân giaû kheùo ngaên caùc ñöôøng aùc Laïi chæ baøy phaùp moân giaûi thoaùt Laøm khoâ caïn doøng chaûy sinh töû*

*Phaù tan ñoáng xöông chöùa nhö nuùi. Sinh töû khoâng coù ñaàu, giöõa, cuoái Phieàn naõo chöùa ñöïng caùc lo sôï Duøng phaùp bình ñaúng trí kim cang Toân giaû ra khoûi voøng sinh töû.*

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

*Voâ thæ ñeán nay bò chìm saâu*

*Muõi teân buoàn trong tim chöa nhoå Nay gaëp thaày thuoác lôùn cao caû Töø mieäng sinh phaùp lìa caùc beänh.*

Khi aáy, caùc baäc Thaùnh hieàn ôû giöõa hö khoâng lieàn höôùng veà phía Toân giaû A-nan heát loøng toân kính chieâm ngöôõng. Trong moät khoaûnh khaéc, choã röøng boû thaây cheát töï nhieân loaïi boû taát caû ñaát, ñaù, soûi, ngoùi, gaïch goà gheà, beân trong beân ngoaøi ñöôïc röôùi nöôùc höông Chieân-ñaøn, ñoát caùc thöù höông thôm, döïng côø, loïng vaø laàu baùu, laïi coù nhieàu y phuïc ñöôïc trang söùc baèng chaâu baùu, caùc loaïi hoa thôm ñeïp raûi khaép moïi nôi. Nôi aáy, boãng nhieân bieán thaønh trang nghieâm thanh tònh, gioáng nhö vöôøn Hoan hyû cuûa caùc coõi trôøi.

Luùc naøy, caùc Thaùnh hieàn saép ñaët thaät trang nghieâm vôùi caùc thöù chaâu baùu toát ñeïp, duøng taát caû vaøng roøng taïo thaønh toøa Sö töû lôùn vaø gheá baùu ñeå cho Toân giaû A-nan gaùc chaân. Laïi saép xeáp cho naêm traêm A-la-haùn, moãi vò cuõng coù moät toøa baùu trang nghieâm.

Toân giaû A-nan töø treân hö khoâng haï xuoáng, ñeán ngoài ôû toøa Sö töû.

Naêm traêm A-la-haùn cuõng töø hö khoâng haï xuoáng, moãi vò ñeàu ngoài leân toøa cuûa mình.



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