**Phaåm 12: NGUYEÄT THUÛ THOÏ QUYEÁT**

Vua A-xaø-theá coù moät vò Thaùi töû teân laø Nguyeät Thuû, tuoåi vöøa leân taùm. Thaùi töû côûi chuoãi ngoïc ñeo treân coå, ñem tung leân Ñöùc Phaät, maø thöa raèng:

–Con duøng coâng ñöùc naøy nguyeän caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Con duøng goác thieän aáy ñeå khi Ñöùc Nhö Lai Tònh Giôùi thaønh Chaùnh giaùc, nguyeän ñöôïc ôû coõi aáy laøm chuû boán chaâu thieân haï, Chuyeån luaân thaùnh vöông ñeå ñöôïc troïn ñôøi cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai vaø chuùng Tyø-kheo. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, con phuïng trì Xaù-lôïi, thoï nhaän kinh ñieån. Veà sau, con môùi ñöôïc thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, laøm Toái chaùnh giaùc.

Thaùi töû vöøa tung chuoãi ngoïc leân hö khoâng, lieàn trôû thaønh laàu caùc baûy baùu saùng rôõ, boán phöông, boán goùc treân döôùi ngang baèng, nghieâm chính vi dieäu. ÔÛ beân trong laàu ñaøi aáy ñaët boán chieác giöôøng baùu traûi toaøn luïa laø naêm saéc cuûa coõi trôøi. Ñöùc Nhö Lai ngoài leân ñoù, töôùng toát trang nghieâm. Khi aáy, Ñöùc Phaät lieàn cöôøi. Ñöùc Theá Toân cöôøi thì coù voâ soá khoâng theå giôùi haïn traêm ngaøn saéc haøo quang töø trong mieäng ngaøi phaùt ra, chieáu soi khoâng theå nghó baøn, khoâng coù bôø coõi, thaáu ñeán caùc coõi Phaät, leân taän coõi Phaïm thieân. Cung ñieän cuûa ma, aùnh saùng maët trôøi, maët traêng töï nhieân môø khuaát. AÙnh saùng aáy trôû laïi soi saùng quanh thaân Ngaøi voâ soá voøng, roài theo ñænh ñaàu vaøo trôû laïi. Hieàn giaû A-nan lieàn ñöùng daäy, söûa aùo baøy vai phaûi, quøy goái, chaép tay duøng keä khen:

*Vöôït taát caû trí tueä*

*Sieâu vieät moïi caûn ngaên Hieåu roõ heát quaàn sinh Taâm, haønh moïi caên nguyeân Ñeå phaân bieät goác ngoïn*

*Maø öùng thôøi noùi kinh Soi khaép ñôøi xin noùi*

*Vì sao cöôøi laëng thinh? Möôøi phöông bao chuùng sinh Taát caû ôû tröôùc Ngaøi*

*Ngöôøi nhieàu voâ soá öùc*

*Töøng ngöôøi khoù hoûi han Ñaáng Thaùnh sö Naêng Nhaân Môùi kham giaûi nghi hoaëc Laønh thay, nguyeän giaûng noùi Xoùt thöông côù gì cöôøi?*

*Chö Phaät ñôøi quaù khöù Truï laäp choã toái thaéng Theá Toân ñôøi vò lai*

*Nhieàu nhö caùt soâng Haèng Phaân bieät bieát saùu ñöôøng Ñaáng Tueä ñoä voâ cöïc*

*Vì sao hieän mæm cöôøi? Xin Ly Caáu giaûi nghi AÙnh saùng hôn trôøi traêng Che laáp cung Phaïm ma Thoâng suoát ñeán Thieát vi Chieáu vöôït caùc ñænh nuùi Yeân oån khaép chuùng sinh Khoâ kieät, caùc lao nhoïc Kheùo noùi tröø phieàn naõo Côù gì laïi mæm cöôøi?*

Ñeán ñaây, Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng thaáy Thaùi töû Nguyeät Thuû khoâng? Toân giaû A-nan ñaùp:

–Thöa vaâng, con ñaõ thaáy. Ñöùc Phaät noùi:

–Hoâm nay, Nguyeät Thuû ôû tröôùc Ñöùc Phaät troàng caùc coäi coâng ñöùc, duøng ñeå khuyeán caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Thaùi töû tu haïnh Boà-taùt, töøng chuùt moät seõ thaám daàn daàn. Ñeán khi Ñöùc Nhö Lai Tònh Giôùi thaønh Phaät thì vò thaùi töû naøy sinh vaøo coõi Phaät kia laøm Chuyeån luaân vöông. OÂng cuùng döôøng, phuïng söï Ñöùc Tònh Giôùi Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, troïn ñôøi luoân laáy boá thí laøm choã an truï. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä thì oâng cuùng döôøng xaù-lôïi, thoáng laõnh chaùnh phaùp. Sau khi chaùnh phaùp dieät taän thì oâng maát, ñeå sinh leân coõi trôøi Ñaâu-suaát. Roài ôû chính kieáp aáy, oâng ñöôïc thaønh ñaïo Voâ

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

thöôïng chaùnh chaân, thaønh Toái chaùnh giaùc, hieäu laø Nguyeät Anh Nhö Lai Chí Chaân, Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh Vi Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö Vi Phaät Chuùng Höïu, coõi nöôùc, thoï maïng cuûa Ñöùc Phaät, caùc chuùng Tyø- kheo cuõng gioáng nhö theá giôùi cuûa Ñöùc Tònh Giôùi Theá Toân khoâng sai khaùc vaäy.

Baáy giôø, nhöõng ngöôøi ñeán trong hoäi, caùc vò Boà-taùt Ñaïi só ôû caùc theá giôùi phöông khaùc cuøng vôùi Boà-taùt Phoå Thuû ñeàu ñeán coõi Nhaãn naøy nghe noùi lôøi aáy. Hoï baïch Ñöùc Phaät:

–Boà-taùt Phoå Thuû coù theå ñi ñeán thì seõ quan saùt thaáy xöù sôû ñoù. Xöù sôû aáy ñeàu laø caùc Ñöùc Nhö Lai khoâng coù khieám khuyeát, caùc Ñöùc Phaät Theá Toân laïi chaúng nhoïc söùc lo nghó. Vì sao? Thöa Ñöùc Theá Toân! Boà-taùt Phoå Thuû ñaõ giaùo hoùa khoâng coù ñöôøng aùc, chaúng ñau khoå, chaúng nhaøn nhaõ vaø khoâng coù vieäc ma, toäi loãi, traàn ueá. Choã aáy coù khu vöïc, quaän, nöôùc, huyeän aáp, goø ñoáng, xoùm laøng, thaønh quaùch. ÔÛ choã aáy chaùnh ñieån ñöôïc löu boá khaép nôi. Nhìn thaáy xöù sôû aáy, Ñöùc Nhö Lai du hoùa, cö truù khoâng coù hö khoâng.

Ñöùc Theá Toân baûo:

–Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Naøy caùc Thieän nam! Ñuùng nhö ñieàu ñaõ noùi. Nay kinh ñieån naøy ñaõ tuyeân boá khaép nôi, thì ñoù chính laø söï an truù cuûa Ñöùc Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy caùc Thieän nam! Thuôû xa xöa thôøi Ñöùc Phaät Ñònh Quang, ta ñaõ ñöôïc thoï kyù vaøo ñôøi aáy. Ta traûi toùc leân ñaát, Ñöùc Ñònh Quang Nhö Lai ñaïp leân toùc aáy maø ñi. Ta duøng hoa sen tung leân cuùng döôøng neân ñaït ñöôïc phaùp nhaãn. Ñöùc Phaät thoï kyù cho ta: “Sau voâ soá kieáp oâng seõ ñöôïc laøm Phaät hieäu laø Naêng Nhaân Nhö Lai.”

Nhö vaäy, naøy caùc Thieän nam! Khi aáy Ñöùc Phaät Ñònh Quang baûo caùc Tyø-kheo: “Caùc oâng chaúng neân ñaïp treân ñaát aáy ñi qua. Vì sao? Vì ñaây chính laø choã ñaát thaàn thaùnh thaùp Phaät cuûa treân trôøi vaø theá gian. Vò Boà-taùt traûi toùc leân nôi aáy maø thaønh töïu ñöôïc phaùp nhaãn. Ai muoán döïng leân thaùp ôû ñaây?” Caùc vò Thieân töû kia coù ñeán haøng taùm möôi öùc ngöôøi, cuøng luùc thöa: “Chuùng con seõ döïng leân”. Baáy giôø, trong chuùng hoäi coù moät vò tröôûng giaû teân laø Hieàn Thieän, baïch vôùi Ñöùc Theá Toân: “Con seõ döïng chuøa, thaùp ôû choã ñaát aáy.” Ñöùc Phaät noùi: “Ñöôïc ñaáy”.

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

Naøy caùc Thieän nam! OÂng tröôûng giaû Hieàn Thieän ngay ôû choã aáy, cho xaây döïng ngoâi thaùp baûy baùu trang nghieâm ñaày ñuû. Laøm xong, oâng laïi ñeán choã Ñöùc Phaät hoûi Ngaøi: “ÔÛ taïi ñaát aáy, con ñaõ döïng leân thaùp baûy baùu thì phöôùc ñi veà ñaâu?”

Ñöùc Nhö Lai Ñònh Quang ñaùp: “Tröôûng giaû neân bieát! Boà-taùt Ñaïi só ñaït ñöôïc Nhaãn baát khôûi, choã ñaát aáy gioáng nhö baùnh xe, xuoáng taän bôø meù ñaát, taát caû chuùng sinh nhaän laáy buïi ñaát ñeàu nhö laø Xaù-lôïi neân cuùng döôøng, roài môùi bay leân trôøi tam thaäp tam, trong aáy ñaát ñaày caû baûy baùu, ñem boá thí chö Phaät. Neáu muoán ñem coâng ñöùc ñoù so vôùi phöôùc ñöùc xaây döïng chuøa thaùp thì chaúng bì kòp nhau. Phöôùc xaây döïng chuøa thaùp raát nhieàu, khoù keå xieát. Tröôûng giaû ôû ñaây ñaõ troàng coäi goác caùc coâng ñöùc, nhö nay ta thoï kyù cho vò Boà-taùt ñoù seõ laøm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Neáu oâng aáy laøm Phaät cuõng seõ laäp ñaïi ñaïo cho ngöôi.”

Naøy caùc Thieän nam! YÙ caùc oâng nghó sao? Baáy giôø tröôûng giaû teân Hieàn Thieän ñoù phaûi chaêng laø ai khaùc ö? Chôù coù nghó theá. Vì sao? Vì trong hoäi chuùng ñaây coù moät tröôûng giaû teân laø Thoï Haïnh nay ñöôïc ta thoï kyù cho: vaøo ñôøi vò lai, oâng seõ thaønh Phaät ñaïo, hieäu laø Thieän Kieán Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Vi Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Vi Phaät Chuùng Höïu. Vì vaäy, neân caùc thieän nam, thieän nöõ, Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, cö só, nöõ cö só, hoaëc ñöùng hoaëc ngoài cheùp kinh ñieån naøy, thoï trì, ñoïc tuïng, vì ngöôøi khaùc thuyeát giaûng thì ôû choã ñaát aáy xuoáng taän bôø coõi ñaát, taát caû caùc haït buïi ñeàu laø chuùng sinh, theâm nöõa ñaát naøy ñeàu nhö Xaù-lôïi. Vì sao? Vì Boà-taùt ñaït ñöôïc nhaãn thaønh töïu ñöôïc caùc ñöùc cuõng laïi nhö vaäy.

Theá neân, Ñöùc Phaät aân caàn phoù chuùc baûo caùc oâng raèng: “Neáu coù thieän nam, thieän nöõ ñem baûy baùu chöùa trong tam thieân ñaïi thieân theá

giôùi naøy ra boá thí cho Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc ngaøy ñeâm ñeàu ba laàn maø chaúng bieáng nhaùc, boá thí nhö theá cho ñeán moät kieáp hoaëc hôn moät kieáp, chaúng baèng thoï trì kinh ñieån naøy. Vua A-xaø-theá tröø caùc hoà nghi khoâng coù do döï, saïch caùc “aám”’, “caùi”, phaân bieät taát caû caùc phaùp bình ñaúng. Hoaëc cheùp, hoaëc ñoïc, thoï trì phuùng tuïng, nghe kinh tin öa, ghi cheùp vaøo tre, luïa, xeáp ñaët kinh quyeån giöõ gìn trang nghieâm, thoï trì thaønh thaïo, khieán cho chaùnh phaùp naøy truï ñöôïc

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

laâu daøi thì phöôùc coâng ñöùc naøy hôn söï boá thí kia raát nhieàu, chaúng theå keå xieát.”

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy caùc Thieän nam! Neáu coù ngöôøi ôû traêm kieáp phuïng trì caám giôùi, bieát döøng bieát ñuû môùi ñöôïc ôû nôi thanh vaéng, chí öa chaúng xaû. Neáu ngöôøi aáy nghe kinh naøy, tin öa theo thì phöôùc coâng ñöùc naøy hôn caû vieäc giöõ caám giôùi kia. Neáu coù ngöôøi ôû trong traêm kieáp tu haønh nhaãn nhuïc, duø cho taát caû chuùng sinh maéng nhieác, ñaùnh ñaäp, cho ñeán ñaùnh baèng gaäy ñau ñôùn maø ñeàu nhòn nhuïc. Neáu coù ngöôøi laïi ñöôïc nghe kinh naøy maø tin öa theo thì phöôùc coâng ñöùc aáy sieâu vieät hôn caû ngöôøi tu nhaãn nhuïc kia. Neáu coù ngöôøi traêm kieáp tu haønh tinh taán, cuùng döôøng taát caû loaøi chuùng sinh, chaúng yeâu quyù thaân mình cuøng tuoåi thoï, cuõng chaúng baèng nghe ñöôïc kinh naøy maø hoan hyû tin nhaän. Neáu coù ngöôøi ôû traêm kieáp tu haønh thieàn ñònh, coù keû gaây nhieãu loaïn maø chaúng bò meâ hoaëc, cuõng chaúng baèng nghe kinh naøy hoan hyû tin nhaän. Neáu coù ngöôøi ôû traêm kieáp tu haønh trí tueä, hoïc roäng, hieåu thoâng, khoâng choã naøo khoâng ñaït, giaû söû hoï ñöôïc nghe phaåm “Cöùu caùnh baûn tònh taâm söôùng töï nhieân” cuûa kinh ñieån naøy maø hoan hyû tin theo, thoï trì, phuùng tuïng thì phöôùc coâng ñöùc aáy sieâu vieät hôn söï tu tueä kia, coù theå nhanh choùng kieán laäp caùc thoâng tueä vaäy.

Khi aáy, caùc vò Boà-taùt ñeàu baïch Ñöùc Phaät:

–Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Chuùng con ñaõ thoï nhaän kinh ñieån aáy roài, ôû taïi caùc coõi Phaät chuùng con ñi qua, ôû truï xöù naøo chuùng con cuõng seõ tuyeân boá. Vì sao? Vì tuyeân boá caùc kinh ñieån naøy laø laøm Phaät söï.

Luùc aáy caùc vò Boà-taùt laïi tung hoa leân khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, ñoàng thôøi cuõng khen ngôïi:

–Giaû söû kinh ñieån naøy ñöôïc löu truyeàn khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà, laïi ôû ñôøi laâu daøi thì chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Nhö Lai Naêng Nhaân thaønh töïu Boà-taùt Phoå Thuû seõ khieán cho coøn maõi. Chuùng con chöa töøng xem xeùt, nghe ñöôïc kinh naøy nhö vaày, giaû söû coù nghe ñöôïc thì chuùng con chaúng theå baùo ñaùp aân cuûa Ñöùc Phaät cuøng Boà-taùt Phoå Thuû. Chuùng con seõ duøng vaät gì ñeå laäp söï cuùng döôøng lôùn. Thieän nam naøo theo ngöôøi nghe kinh ñieån aáy thì aân kia khoù maø baùo ñaùp. Giaû söû coù

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

ngöôøi muoán gaëp Ñöùc Nhö Lai ñeå nghe kinh naøy thì xem nhö ngöôøi aáy ñaõ gaëp Theá Toân. Giaû söû muoán cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc thì phaûi cuùng döôøng vò thieän nam aáy. Neáu nhìn thaáy thieän nam, thieän nöõ aáy thì phaûi chieâm ngöôõng hoï nhö Ñöùc Phaät Theá Toân.

Caùc vò Boà-taùt baøn baïc nhö vaäy roài, moãi vò ñeàu trôû veà nöôùc cuûa mình. Moãi ngöôøi ñeàu töï ôû tröôùc Ñöùc Nhö Lai cuûa hoï, vì moïi ngöôøi thuyeát giaûng laïi giaùo phaùp maø hoï vöøa thoï laõnh. ÔÛ tröôùc Ñöùc Phaät cuûa moãi ñaát nöôùc kia, hoï môû ñöôøng daãn loái, khai hoùa voâ soá quaàn sinh, khieán hoï phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

M

**Phaåm 13: CHUÙC LUÏY**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Di-laëc:

–OÂng neân nhaän laáy chaùnh phaùp Minh ñieån naøy ñeå vì voâ soá ngöôøi maø phaân bieät thuyeát giaûng, ñem laïi cho hoï nhieàu yeân oån, nhieàu Töø bi. Chö Thieân ngöôøi ñôøi ñeàu ñöôïc nhôø aân.

Boà-taùt Di-laëc baïch Ñöùc Phaät:

–Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Con nhaän lôøi daïy cuûa kinh ñieån aáy roài thì cuõng theo caùc Baäc Ñaúng Chaùnh Giaùc trong quaù khöù ñaõ nhaän kinh naøy. Hoâm nay, con ñöôïc gaëp Ñöùc Theá Toân, ñöôïc nghe phaùp naøy. Kính thöa Ñöùc Ñaïi Thaùnh Nhö Lai! Hieän taïi con ñem kinh naøy dieãn giaûng khieán cho löu truyeàn khaép nôi. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, ôû taïi cung trôøi Ñaâu-suaát con seõ vì quaàn sinh thuyeát giaûng söï phaùt trieån caùc coäi goác coâng ñöùc naøy. Neáu thieän nam, thieän nöõ ôû ñôøi sau nhöng tai ñöôïc nghe kinh aáy, chí nguyeän ôû Ñaïi thöøa thì neân bieát ñoù laø söï kieán laäp cuûa Boà-taùt Di-laëc. Ngöôøi phuïng trì kinh naøy, neáu coù aùc ma theo rình tìm sô hôû thì chuùng con seõ nöông Thaùnh chæ cuûa Ñöùc Theá Toân maø ñeán hoä trì hoï, khieán cho hoï khoâng laàm loãi.

Ñöùc Phaät baûo trôøi Ñeá Thích:

–OÂng neân thoï laõnh phaåm “A-xaø-theá ñoaïn nhaát thieát keát” cuûa kinh naøy. Vì sao? Vì giaû söû trôøi vaø A-tu-luaân haän thuø maø chieán ñaáu, neáu trôøi nghó ñeán kinh aáy thì chö Thieân thaéng lôïi, coøn A-tu-luaân bò haøng phuïc.

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

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Caâu-döïc! Nay ta phoù chuùc cho oâng, neáu kinh ñieån naøy ôû taïi chaâu vöïc, quaän, nöôùc, huyeän, aáp, thaønh quaùch, goø ñoáng, xoùm laøng naøo thì oâng seõ uûng hoä cho ñaát aáy, laøm cho caùc oaùn haän thuø ñòch chaúng laøm gì ñöôïc. Hoaëc ñeán vua quan, hoaëc rôi vaøo ñaùm giaëc, hoaëc gaëp caàm thuù, hoaëc gaëp quyû thaàn, hoaëc gaëp daâm taëc, hoaëc gaëp naïn khuûng boá nöôùc löûa thì lieàn phaûi nhôù ñeán kinh ñieån naøy maø thuyeát giaûng ca tuïng. Hoaëc coù oan gia, giaëc giaõ nghòch aùc cuõng chaúng laøm gì ñöôïc.

Baáy giôø Ñöùc Phaät lieàn baûo A-nan:

–OÂng haõy nhaän kinh ñieån naøy giöõ gìn ñoïc tuïng. Vì sao? Giaû söû coù ngöôøi theo oâng caàu hoïc yù nghóa cuûa kinh naøy thì thieän nam, thieän nöõ aáy ñoaïn tröø taát caû caùc hoà nghi, khoâng coù do döï, röûa saïch caùc keát söû, tröø khöû vónh vieãn. Caùc ma toäi aùc chaúng theå che truøm ñöôïc, nhöõng tai öông ñôøi tröôùc, taø haïi ngaên ngaïi thì töï nhieân tieâu dieät. Vì sao? Vì nghe kinh naøy thì khoâng coøn hoà nghi.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Ta phoù chuùc cho oâng, aân caàn raên baûo. Nhö coù keû phaïm nghòch toäi maø hieåu roõ yeáu nghóa cuûa kinh naøy, hoan hyû vui möøng thì khoâng coù toäi nghòch nöõa, cuõng khoâng nguy haïi, cuõng khoâng toäi loãi.

Tröôûng laõo Ca-dieáp baïch Ñöùc Theá Toân:

–Kính thöa Ñaáng Ñaïi Thaùnh! Con ñaõ chöùng kieán roõ söï vi dieäu cuûa kinh ñieån naøy. Tröôùc ñaây, khi teà töïu ôû cung vua A-xaø-theá phaân bieät vieäc nghòch thì vua A-xaø-theá lieàn thaønh töïu ñöôïc phaùp Nhaãn baát khôûi, löôùi nghi hoaëc bò tieâu tröø. Con nghó raèng: “Vua A-xaø-theá voán chaúng hieåu roõ caùc phaùp, cuõng chaúng phaân bieät ñöôïc caùc vieäc nghòch.”

Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Taùnh caùc phaùp töï nhieân voán tònh, maø traùi laïi tö töôûng con ngöôøi chaáp laø ngaõ, ngaõ sôû neân hình thaønh caùc kieán chaáp khoâng theå söûa ñoåi, reøn luyeän baûn taùnh thanh tònh cuûa taát caû caùc nghòch toäi vaäy. Nhö vieäc vua A-xaø-theá chöùa nhoùm söï ñieân ñaûo, caùc tö töôûng hö nguïy neân trôû thaønh tai hoïa khoå ñau. Neáu thoâng suoát ñieàu naøy thì khoâng coù caùc tai naïn. Con noùi töø tröôùc ñeán nay caùc chuùng sinh khoâng coù toäi, khoâng coù phaùp ñöôøng aùc. Hoï hieåu ñöôïc ñieàu naøy thì trôû neân sieâu tuyeät, khoâng coù ñaàu moái, keát thuùc.

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

Ñöùc Phaät noùi:

–Hay thay! Hay thay! Naøy Ca-dieáp! Ñuùng nhö ñieàu ñaõ noùi, söï chaân chaùnh veà ñaïo nghóa cuûa caùc Ñöùc Phaät Theá Toân laø khoâng coù traàn caáu.

Hieàn giaû A-nan baïch Ñöùc Phaät:

–Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Ngaøi kieán laäp kinh ñieån naøy khieán cho veà sau, ñôøi maït theá ñöôïc löu haønh ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà.

Baáy giôø, töø hai beân hoâng cuûa Ñöùc Theá Toân phoùng ra haøo quang raát saùng, chieáu soi khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Caây coái, töôøng vaùch ñeàu töï nhieân phaùt ra aâm höôûng nhö vaày: Ñöùc Nhö Lai ñaõ kieán laäp kinh ñieån naøy, giaû söû ñöôïc kinh ñieån naøy ôû trong bieån caû hoaëc nôi kieáp thieâu, khi ñang nghe kinh naøy thì khoâng ñöôïc döùt nöûa chöøng maø khoâng nghe vaäy.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Taát caû caây coái, töôøng vaùch ñaõ phaùt ra aâm thanh ñuùng nhö ñieàu oâng ñaõ noùi, caùc Chaùnh só aáy gieo troàng caùc coäi goác coâng ñöùc. Vaøo ñôøi sau cuøng, hoï thoï nhaän kinh naøy nhaát ñònh chaúng ñoaïn döùt nöûa chöøng.

Khi Ñöùc Phaät thuyeát giaûng kinh naøy, chín möôi saùu ngaøn ngöôøi, trôøi xa lìa traàn caáu, ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn tònh, saùu möôi taùm ngaøn ngöôøi, trôøi ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, hai möôi hai ngaøn vò Boà-taùt ñöôïc phaùp Nhaãn baát khôûi, taùm ngaøn ngöôøi lìa khoûi caùc tham duïc, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng. Ngay khi aáy, aâm thanh lôùn phaùt ra tuyeân caùo khaép treân trôøi, theá gian ñeàu haõy ñeán cuùng döôøng kinh ñieån naøy. Nhaïc cuï cuûa chö Thieân chaúng taáu maø töï vang leân, tuyeân caùo khaép caû treân trôøi, theá gian ñeàu ñeán ñeå tung hoa, ñoát höông ñuû caùc loaïi höông thôm, boät thôm, höông xoa thaém ñöôïm. Hoï ñeàu höôùng veà nôi chuyeån phaùp luaân. Ñöùc Nhö Lai ôû choã naøy thuyeát giaûng kinh ñeàu laø vì haøng phuïc caùc taø ñaïo khaùc, tröø boû haïnh taø öùc cheá caùc ma. “AÁn Nhö Lai naøy laø tinh taán tu haønh phaùp cuûa Nhö Lai, caùc thieän nam caàn phaûi phaân bieät caàu chaùnh kieán cöùu caùnh cuûa phaùp aán naøy.”

Ñöùc Phaät thuyeát giaûng nhö vaäy, vua A-xaø-theá, Boà-taùt Phoå Thuû,

Ñaïi só Di-laëc, taát caû vò Boà-taùt, caùc vò ñaïi Thanh vaên, Toân giaû Xaù-lôïi- phaát, Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp, Toân giaû Tu-boà-ñeà, Toân giaû A-nan… chö

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

Thieân, ngöôøi trong theá gian, A-tu-luaân, nghe ñieàu Phaät ñaõ noùi, khoâng ai khoâng vui möøng.



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