**Phaåm 2: TRÌNH BAØY QUAÙN ÑÒA**

Theá naøo laø caûnh giôùi quaùn töôûng chö Phaät? Caùc Ñöùc Phaät Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi, coù hai phaùp ñeå töï trang nghieâm. Nhöõng gì laø hai?

1. Tröôùc tieân noùi möôøi hai boä kinh, khieán cho chuùng sinh ñoïc tuïng thoâng suoát. Nhö vaäy goïi laø phaùp thí.
2. Duøng saéc thaân vi dieäu thò hieän ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà vaø caùc theá giôùi khaép möôøi phöông, khieán cho caùc chuùng sinh thaáy saéc thaân cuûa Phaät ñaày ñuû trang nghieâm, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp phuï, khoâng coù töôùng khuyeát giaûm, neân taâm sinh hoan hyû.

Quaùn caùc töôùng nhö vaäy do ñaâu maø ñöôïc? Ñeàu do traêm ngaøn khoå haïnh ñôøi tröôùc, do tu caùc Ba-la-maät vaø nhöõng phaùp trôï ñaïo maø sinh ra töôùng naøy.

Ñöùc Phaät baûo raèng:

–Thöa Phuï vöông! Nhö coù chuùng sinh muoán nieäm Phaät, muoán quaùn töôûng Phaät, muoán thaáy Phaät, phaân bieät töôùng toát, hieåu aùnh saùng cuûa Phaät, bieát beân trong thaân Phaät, hoïc quaùn töôûng taâm Phaät, hoïc quaùn saùt ñænh ñaàu cuûa Phaät, hoïc quaùn saùt töôùng baùnh xe ngaøn nan hoa döôùi loøng baøn chaân Ñöùc Phaät, muoán bieát töôùng khi sinh ra cuûa Phaät, muoán bieát khi Ñöùc Phaät cöôùi Thaùi töû phi, muoán bieát khi Ñöùc Phaät xuaát gia, muoán bieát khi Ñöùc Phaät tu khoå haïnh, muoán bieát khi Ñöùc Phaät thu phuïc caùc ma, muoán bieát khi Ñöùc Phaät chöùng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, muoán bieát töôùng Ñöùc Nhö Lai khi chuyeån phaùp luaân, muoán bieát töôùng maõ aâm taøng baùu cuûa Ñöùc Nhö Lai, muoán bieát töôùng Ñöùc Nhö Lai khi leân coõi trôøi Ñao-lôïi vì meï laø hoaøng haäu Ma-gia maø noùi phaùp, muoán bieát töôùng Ñöùc Nhö Lai khi rôøi coõi trôøi Ñao-lôïi, muoán bieát töôùng aùnh saùng trong boán oai nghi ñi, ñöùng, ngoài, naèm cuûa Ñöùc Nhö Lai, muoán bieát töôùng cuûa Ñöùc Nhö Lai luùc ñi ñeán thaønh Caâu-thi-na ñieàu phuïc hoùa ñoä Löïc só, muoán bieát töôùng aùnh saùng cuûa loã chaân loâng luùc Ñöùc Nhö Lai thu phuïc quyû thaàn nôi ñoàng troáng…

Ñöùc Phaät noùi tieáp:

–Thöa Phuï vöông! Sau khi Phaät vaøo Nieát-baøn, neáu boán boä chuùng vaø Trôøi, Roàng, Daï-xoa... muoán giöõ chaùnh nieäm, muoán tö duy, muoán thöïc haønh thieàn, muoán ñöôïc Tam-muoäi chaùnh thoï…

Ñöùc Phaät baûo:

–Thöa Phuï vöông! Theá naøo laø raøng buoäc yù nieäm?

Coù chuùng sinh öa quaùn thaân töôùng ñaày ñuû cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn moät töôùng toát trong nhöõng töôùng toát cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn thuaän theo töôùng toát cuûa Nhö Lai. Coù chuùng sinh öa quaùn ngöôïc laïi töôùng toát cuûa Nhö Lai. Coù chuùng sinh öa quaùn aùnh saùng cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn söï ñi cuûa Nhö Lai. Coù chuùng sinh öa quaùn söï ñöùng cuûa Nhö Lai. Coù chuùng sinh öa quaùn söï ngoài cuûa Nhö Lai. Coù chuùng sinh öa quaùn söï naèm cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn söï khaát thöïc cuûa Nhö Lai. Coù chuùng sinh öa quaùn söï ñaûn sinh Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai cöôùi Thaùi töû phi. Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai xuaát gia.

Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai tu khoå haïnh.

Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai thu phuïc caùc ma. Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai thaønh Phaät.

Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai chuyeån baùnh xe phaùp.

Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai leân trôøi Ñao-lôïi vì meï noùi phaùp.

Coù chuùng sinh öa quaùn Nhö Lai thu phuïc quyû thaàn nôi ñoàng troáng.

Coù chuùng sinh öa quaùn khi Nhö Lai ôû Na-caøn-ha-la ñieàu phuïc caùc roàng ñeå laïi hình.

Coù chuùng sinh öa quaùn Nhö Lai ôû taïi thaønh Caâu-thi-na thu phuïc Luïc sö ngoaïi ñaïo nhöõng ngöôøi thaáp heøn vaø nhöõng ngöôøi aùc luaät nghi, naëng neà taø kieán...

Nhö vaäy, thöa Phuï vöông! Sau khi Nhö Lai vaøo Nieát-baøn, caùc chuùng sinh coù bao nhieâu haïnh nghieäp, coù bao nhieâu yù töôûng, söï hieåu bieát cuûa hoï chaúng ñoàng. Tuøy theo söï nhaän thöùc cuûa taâm töôûng cuûa caùc chuùng sinh ñoù, neân theo thöù lôùp daïy hoï giöõ chaùnh nieäm. Nhö toâi coøn ôû ñôøi thì chaúng caàn giöõ chaùnh nieäm. Ví nhö maët trôøi moïc thì nhöõng gì toái ñeàu ñöôïc saùng, chæ coù ngöôøi khoâng coù maét laø

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

khoâng thaáy gì. Trong ñôøi vò lai, caùc ñeä töû ñeàu neân tu ba phaùp. Nhöõng gì laø ba?

1. Tuïng kinh ñieån Tu-ña-la saâu xa.
2. Giöõ gìn thanh tònh caùc caám giôùi, khoâng phaïm oai nghi.
3. Giöõ chaùnh nieäm tö duy, taâm khoâng taùn loaïn. Theá naøo laø giöõ chaùnh nieäm?

Hoaëc coù ngöôøi giöõ taâm quaùn saùt treân ñænh ñaàu cuûa Phaät. Hoaëc coù ngöôøi muoán giöõ taâm quaùn saùt loâng toùc cuûa Phaät. Hoaëc coù ngöôøi giöõ taâm quaùn saùt vieàn toùc cuûa Phaät.

Hoaëc coù ngöôøi muoán giöõ taâm quaùn saùt töôùng traùn roäng baèng phaúng cuûa Phaät.

Hoaëc coù ngöôøi muoán giöõ taâm quaùn töôùng loâng traéng giöõa hai chaân maøy cuûa Phaät.

Hoaëc coù ngöôøi muoán giöõ taâm quaùn chaân maøy cuûa Phaät.

Hoaëc coù ngöôøi muoán giöõ taâm quaùn töôùng maét nhö traâu chuùa cuûa

Phaät.

Hoaëc coù ngöôøi muoán giöõ taâm quaùn töôùng muõi thaúng cuûa Phaät. Hoaëc coù ngöôøi muoán giöõ taâm quaùn töôùng nhìn nhö chim öng

chuùa cuûa Phaät.

Coù chuùng sinh öa quaùn raâu meùp Nhö Lai nhö hình con noøng noïc toûa ra aùnh saùng.

Coù chuùng sinh öa quaùn vaønh moâi cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn maøu moâi ñoû ñeïp nhö traùi taàn-baø cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn moâi döôùi cuûa Nhö Lai nhö caønh hoa Baùt-ñaàu-ma, treân maøu hoàng ñoû cuûa moâi cuõng nhö maøu quaû Taàn-baø.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng coù boán möôi chieác raêng cuûa mieäng Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng haøm raêng traéng ñeàu vaø kín cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng hoa vaên in treân raêng cuûa Nhö

Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn vaïch giôùi haïn raêng cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng voøm mieäng treân cuûa Nhö Lai vôùi

taùm muoân boán ngaøn hoïa tieát toû roõ phaân minh.

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

Coù chuùng sinh öa quaùn phaàn döôùi cuûa Nhö Lai nhö maøu caønh hoa Öu-ñaøm-baùt.

Coù chuùng sinh öa quaùn yeát haàu cuûa Nhö Lai nhö oáng löu ly hình daùng nhö hoa sen.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng löôõi roäng daøi nhö hình caùnh hoa sen cuûa Nhö Lai vôùi naêm ñöôøng neùt ñuû naêm maøu roõ raøng, döôùi löôõi möôøi maïch maùu coù nhieàu aùnh saùng toûa ra, töôùng löôõi roäng daøi che khaép maët Phaät.

Coù chuùng sinh öa quaùn ba ngaán trong yeát haàu cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng ngöïc cuûa Nhö Lai gioáng nhö maét cuûa chim caùnh vaøng.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng ñaàu cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng coù taùm muoân boán ngaøn sôïi toùc cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn loâng xoaén veà beân phaûi cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn moãi moät loã chaân loâng cuûa Nhö Lai coù moät sôïi loâng xoaén sinh ra.

Coù chuùng sinh öa quaùn da ñaàu cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng nhuïc keá cuûa Nhö Lai. Coù chuùng sinh öa quaùn boä naõo cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn tai daøi cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn voøng vaønh tai cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng xoaén tai cuûa Nhö Lai sinh ra baûy sôïi loâng.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng baûy choã ñaày ñaën cuûa Nhö Lai, ôû trong töôùng ñoù sinh ra ñaøi aùnh saùng.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng ñaày ñaën döôùi naùch cuûa Nhö Lai, ôû trong töôùng aáy coù naêm vieân ngoïc nhö ngoïc Ma-ni trong naùch Phaät.

Coù chuùng sinh öa quaùn caùnh tay troøn laúng nhö voøi voi chuùa cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn xöông khuyûu tay cuûa Nhö Lai nhö töôùng toùc uyeån chuyeån cuûa Long vöông, hoa vaên naêm maøu khoâng hö hoaïi, khuùc ñaàu roàng cuoän laïi, bieán maát daáu veát, ngoùn tay so le ñuùng choã, ôû ñoát ñaàu ngoùn tay hieän möôøi hai voøng.

Coù chuùng sinh öa quaùn moùng tay chaân maøu ñoàng ñoû cuûa Nhö

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

Lai. Caùc moùng aáy coù taùm maøu toû roõ phaân minh.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng Hôïp maïn chöôûng cuûa Nhö Lai, khi xoøe ra thì thaáy, luùc naém laïi thì bieán maát nhö maøn löôùi traân chaâu toû roõ phaân minh hôn caû vaøng Dieâm-phuø-ñaøn haøng traêm ngaøn vaïn laàn, maøu saéc cuûa chuùng trong saùng thanh tònh vöôït qua phaïm vi nhaän thöùc cuûa maét, ôû möôøi ñaàu ngoùn tay ñeàu coù chöõ vaïn ( 卐 ); ñieåm xen vôùi chöõ

vaïn coù baùnh xe vôùi haøng ngaøn nan hoa; caùc töôùng ñaày ñuû nhö hoøa

hôïp haøng traêm ngaøn hoa sen.

Coù chuùng sinh öa quaùn hoa vaên baøn tay cuûa Nhö Lai thaønh töïu nhö cung trôøi Töï taïi; baøn tay aáy baèng phaúng maø trôøi ngöôøi khoâng loaøi naøo coù; ôû trong baøn tay coù töôùng baùnh xe vôùi ngaøn nan hoa, ôû möôøi maët ñeàu toûa ra aùnh saùng ngoïc Ma-ni; döôùi nhöõng baùnh xe aáy coù möôøi hình veõ, moãi hình ñeàu nhö maét trôøi Töï taïi xanh traéng phaân minh, sau ñoù nhaäp vaøo trong töôùng baøn tay.

Coù chuùng sinh öa quaùn theo chieàu ngaõ raïp treân loâng vaø ñaøng sau loâng gioáng nhö löu ly xanh bieác cuûa Nhö Lai, toûa ra aùnh saùng naêm maøu, nhaäp vaøo trong maøn löôùi.

Coù chuùng sinh öa quaùn tay chaân meàm maïi cuûa Nhö Lai nhö laù boái ngaøn kieáp.

Coù chuùng sinh öa quaùn naém tay beân trong beân ngoaøi cuûa Nhö

Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng ngöïc Nhö Lai in chöõ vaïn phöôùc

ñöùc, töôùng aùnh saùng “ba laàn ngoïc Ma-ni”.

Coù chuùng sinh öa quaùn roán cuûa Nhö Lai nhö ngoïc baùu Tyø-laêng-

giaø.

Coù chuùng sinh öa quaùn hoâng cuûa Nhö Lai, lôùn nhoû baèng phaúng

uyeån chuyeån ñeàu nhau.

Coù chuùng sinh öa quaùn caùc chi tieát xöông cuûa Nhö Lai nhö roàng cuoän keát noái nhau kín mít.

Coù chuùng sinh öa quaùn xöông Nhö Lai moùc noái lieàn nhau, co laïi, duoãi ra töï taïi, chaúng caûn trôû nhau.

Coù chuùng sinh öa quaùn maøu xöông Nhö Lai traéng ñeán noãi pha leâ nuùi tuyeát chaúng laøm ví duï ñöôïc, beân treân coù aùnh saùng hoàng xen laãn hoa vaên, nöôùc ñoïng laïi nhö môõ.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng ñuøi cuûa Nhö Lai nhö nai chuùa Y-

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

ni.

Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng goùt chaân cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng mu baøn chaân baèng phaúng cuûa Nhö

Coù chuùng sinh öa quaùn maøu treân baøn chaân cuûa Nhö Lai, nhö

vaøng Dieâm-phuø-ñaøn, loâng beân treân naèm raïp veà moät phía, löôùi ngoùn chaân nhö löôùi hoa vaên röïc rôõ, choã hoa vaên aáy xen laãn nhieàu tia saùng, ñaát trôøi chaúng theå keå heát teân.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng moùng maøu ñoàng ñoû cuûa Nhö Lai, treân ñaàu moùng aáy coù naêm con sö töû.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng hoa vaên ôû ñaàu ngoùn chaân nhö böùc aán hoïa cuûa trôøi Tyø-nöïu-yeát-ma cuûa Ñöùc Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn döôùi baøn chaân cuûa Ñöùc Nhö Lai baèng phaúng ñaày ñaën khoâng heà dính moät sôïi loâng, töôùng baùnh xe coù ngaøn nan hoa döôùi baøn chaân, töôùng vaønh truïc baùnh xe ñaày ñuû vaåy caù, tieáp theo töôùng chaøy Kim cang, goùt chaân cuõng coù töôùng ñænh ñaàu cuûa Phaïm vöông vôùi caùc hình chaúng khaùc…. Nhö vaäy goïi laø ngöôøi öa quaùn thuaän.

Coù chuùng sinh öa quaùn ngöôïc töø töôùng baùnh xe ngaøn nan hoa ôû döôùi chaân. Töø döôùi quaùn leân ñeán ngoùn chaân, moãi moät töôùng, moãi moät veû ñeïp, moãi moät maøu saéc... töø döôùi leân treân quaùn ngöôïc raát roõ raøng. Ñoù goïi laø pheùp quaùn nghòch.

Coù chuùng sinh öa quaùn saéc töôùng vaøng roøng cuûa Nhö Lai. Phaät sinh ra ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà neân coù saéc toái thöôïng trong caùc maøu saéc, nhö traêm ngaøn maët trôøi chieáu saùng nuùi vaøng roøng, chaúng theå ñöôïc thaáy ñuû.

Coù chuùng sinh öa quaùn thaân cao lôùn moät tröôïng saùu cuûa Nhö

Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn vaàng haøo quang troøn roäng moät taàm cuûa

Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn aùnh saùng toaøn thaân cuûa Nhö Lai.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng ñieàm öùng khi Nhö Lai noùi phaùp.

Coù chuùng sinh öa quaùn töôùng höôùng leân, töôùng höôùng xuoáng cuûa roán Nhö Lai.

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

M

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