KINH DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 8: THOÏ KYÙ NAÊM TRAÊM VÒ ÑEÄ TÖÛ**

Baáy giôø Phuù-laâu-na Di-ña-la-ni Töû nghe Phaät duøng trí tueä phöông tieän tuøy cô noùi phaùp nhö theá, laïi nghe thoï kyù cho caùc vò ñeä töû lôùn seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, laïi nghe vieäc nhaân duyeân ñôøi tröôùc, laïi nghe chö Phaät coù söùc thaàn thoâng lôùn töï taïi, ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, loøng hôùn hôû lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy ñeán tröôùc Phaät, ñaàu maët leã chaân Phaät roài ñöùng sang moät beân chieâm ngöôõng dung nhan cuûa Phaät maét khoâng taïm rôøi maø nghó raèng: “Theá Toân raát kyø dieäu, vieäc laøm ít coù, tuøy thuaän bao nhieâu chuûng taùnh cuûa theá gian, duøng söùc phöông tieän tri kieán maø noùi phaùp cöùu chuùng sinh ra khoûi choã tham ñaém. Chuùng con vôùi coâng ñöùc cuûa Phaät nhö theá khoâng theå duøng lôøi noùi maø noùi roõ heát ñöôïc. Chæ coù Phaät Theá Toân hay bieát ñöôïc baûn nguyeän trong thaâm taâm chuùng con.”

Baáy giôø Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng thaáy Phuù-laâu-na Di-ñaø-la-ni Töû naøy khoâng? Ta thöôøng khen oâng laø baäc nhaát trong nhöõng ngöôøi noùi phaùp, cuõng thöôøng khen caùc coâng ñöùc cuûa oâng laø sieâng naêng hoä trì giuùp laøm roõ phaùp cuûa ta, laïi coù theå chæ daïy laøm lôïi ích hoan hyû cho boán chuùng, giaûi thích ñaày ñuû chaùnh phaùp cuûa Phaät maø laøm ñöôïc nhieàu lôïi ích cho nhöõng ngöôøi cuøng tu haïnh thanh tònh. Ngoaøi Nhö Lai khoâng ai coù theå coù ngoân luaän bieän baùc ñöôïc cuøng taän nhö oâng aáy. Caùc oâng chôù noùi raèng Phuù-laâu-na chæ coù theå hoä trì giuùp laøm roõ phaùp cuûa ta maø thoâi. Ngöôøi naøy ñaõ ôû nôi chín vaïn öùc chö Phaät thôøi quaù khöù maø hoä trì giuùp laø roõ chaùnh phaùp cuûa Phaät vaø cuõng laø baäc nhaát trong soá nhöõng ngöôøi noùi phaùp thuôû aáy.

OÂng laïi thoâng suoát raønh reõ ñoái vôùi phaùp khoâng cuûa Phaät noùi, ñöôïc boán trí voâ ngaïi, thöôøng suy xeùt ñuùng ñaén, noùi phaùp thanh tònh khoâng nghi hoaëc, ñaày ñuû söùc thaàn thoâng cuûa Boà-taùt, tuøy theo thoï maïng thöôøng tu haïnh thanh tònh.

Vaøo thôøi Ñöùc Phaät aáy, ngöôøi ñôøi thöôøng goïi oâng ñuùng thaät laø Thanh vaên. Nhöng Phuù-laâu-na ñaõ duøng phöông tieän ñoù laøm lôïi ích cho voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh, laïi giaùo hoùa voâ löôïng, voâ soá ngöôøi khieán an laäp nôi Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Ngöôøi naøy vì muoán laøm thanh tònh coõi Phaät maø thöôøng laøm caùc Phaät söï giaùo hoùa chuùng sinh.

Caùc Tyø-kheo, Phuù-laâu-na cuõng laø baäc nhaát trong soá ngöôøi noùi phaùp ôû thôøi coù baûy Ñöùc Phaät. Nay ôû choã ta cuõng laø baäc nhaát trong soá nhöõng ngöôøi noùi phaùp. Vaø cuõng laø baäc nhaát trong soá nhöõng ngöôøi noùi phaùp ôû thôøi caùc Ñöùc Phaät trong Hieàn kieáp veà ñöông lai, hoä trì giuùp laøm roõ phaùp cuûa Phaät. OÂng aáy cuõng seõ hoä trì giuùp laøm roõ chaùnh phaùp cuûa voâ löôïng, voâ bieân chö Phaät trong thôøi vò lai, giaùo hoùa laøm lôïi ích cho voâ löôïng chuùng sinh khieán an laäp nôi ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, vì laøm thanh tònh coõi Phaät maø thöôøng sieâng naêng tinh taán giaùo hoùa chuùng sinh, daàn daàn ñaày ñuû ñaïo Boà-taùt.

Qua voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp, nôi coõi naøy oâng aáy seõ thaønh baäc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, hieäu laø Phaùp Minh Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö,

Phaät Theá Toân.

Ñöùc Phaät aáy laáy soá tam thieân ñaïi thieân theá giôùi nhieàu nhö caùt soâng Haèng maø laøm thaønh moät coõi Phaät. Ñaát baèng baûy thöù baùu, baèng phaúng nhö baøn tay khoâng nuùi goø, khe suoái, ngoøi raïch. Nhaø cöûa, laâu ñaøi baèng baûy baùu ñaày daãy trong nöôùc. Cung ñieän cuûa caùc trôøi ôû gaàn treân hö khoâng. Ngöôøi vaø trôøi giao tieáp nhau, hai beân ñeàu thaáy ñöôïc nhau. Khoâng coù ñöôøng döõ cuõng khoâng coù ngöôøi nöõ.

Taát caû chuùng sinh ñeàu do hoùa sinh, khoâng coù daâm duïc, coù thaàn thoâng lôùn, thaân phaùt ra aùnh saùng, bay ñi töï taïi, chí nieäm beàn chaéc tinh taán coù trí tueä. Taát caû ñeàu thaân saéc vaøng ñuû ba möôi hai töôùng toát töï trang nghieâm.

Nhaân daân nöôùc aáy thöôøng duøng hai caùch aên, moät laø Phaùp hyû thöïc vaø hai laø Thieàn duyeät thöïc. Coù voâ löôïng, voâ soá ngaøn vaïn öùc na-do-tha caùc Boà-taùt ñöôïc söùc thaàn thoâng lôùn, boán trí voâ ngaïi hay giaùo hoùa caùc loaøi chuùng sinh. Chuùng Thanh vaên trong nöôùc ñoù khoâng theå duøng tính toaùn maø bieát ñöôïc soá löôïng, taát caû ñeàu ñaày ñuû ba Minh, saùu Thaàn thoâng vaø taùm Giaûi thoaùt.

Coõi nöôùc Ñöùc Phaät ñoù coù voâ löôïng coâng ñöùc trang nghieâm thaønh töïu nhö vaäy. Kieáp teân laø Baûo minh, nöôùc teân laø Thieän tònh. Phaät ñoù thoï maïng voâ löôïng, voâ soá kieáp. Giaùo phaùp toàn taïi ôû ñôøi raát laâu. Sau khi Phaät dieät ñoä, thaùp baèng baûy thöù baùu ñöôïc döïng khaép caû nöôùc.

Baáy giôø, Theá Toân muoán laøm roõ laïi nghóa naøy maø noùi baøi keä:

*Caùc Tyø-kheo laéng nghe Ñaïo cuûa Phaät töû laøm, Vì kheùo hoïc phöông tieän*

*Khoâng theå nghó baøn ñöôïc. Bieát chuùng öa phaùp nhoû Maø e sôï trí lôùn,*

*Cho neân caùc Boà-taùt*

*Laøm Thanh vaên, Duyeân giaùc, Duøng voâ soá phöông tieän*

*Ñoä caùc loaøi chuùng sinh. Töï noùi laø Thanh vaên Caùch raát xa Phaät ñaïo, Ñoä thoaùt voâ löôïng chuùng Taát caû ñeàu thaønh töïu.*

*Daàu öa nhoû bieáng löôøi, Daàn seõ khieán thaønh Phaät. Trong giaáu haïnh Boà-taùt*

*Ngoaøi hieän töôùng Thanh vaên, Ít duïc, chaùn sinh töû*

*Thaät töï tònh coõi Phaät. Baøy cho thaáy ba ñoäc Laïi hieän töôùng taø kieán. Ñeä töû ta theá ñoù*

*Phöông tieän ñoä chuùng sinh. Neáu ta noùi ñaày ñuû*

*Caùc vieäc hoùa hieän ra,*

*Chuùng sinh nghe ñoù roài Loøng sinh ra nghi hoaëc. Nay Phuù-laâu-na ñaây, Xöa nôi ngaøn öùc Phaät Sieâng tu, naêng haønh ñaïo*

*Giuùp hoä giaûng Phaät phaùp. Vì caàu Tueä voâ thöôïng*

*Maø ôû choã chö Phaät, Hieän hôn caùc ñeä töû Hoïc roäng coù trí tueä, Noùi phaùp khoâng sôï seät*

*Hay khieán chuùng vui möøng, Chöa bao giôø meät moûi*

*Ñeå giuùp ñôõ vieäc Phaät. Ñaõ ñöôïc thaàn thoâng lôùn Ñuû boán trí voâ ngaïi*

*Bieát caùc caên lôïi ñoän Thöôøng noùi phaùp thanh tònh. Dieãn roõ nghóa nhö theá*

*Daïy doã ngaøn öùc chuùng Khieán truï phaùp Ñaïi thöøa Maø töï tònh coõi Phaät.*

*Ñôøi sau cuõng cuùng döôøng Voâ löôïng, voâ soá Phaät*

*Hoã trôï tuyeân chaùnh phaùp Cuõng töï tònh coõi Phaät.*

*Thöôøng duøng caùc phöông tieän Noùi phaùp khoâng e sôï,*

*Ñoä chuùng voâ soá keå*

*Ñeàu thaønh Nhaát thieát trí. Cuùng döôøng chö Nhö Lai Hoä trì taïng Phaùp baûo, Sau ñoù ñöôïc thaønh Phaät Teân hieäu laø Phaùp Minh. Nöôùc ñoù teân Thieän tònh Baûy thöù baùu hôïp thaønh. Kieáp teân laø Baûo minh Chuùng Boà-taùt raát ñoâng, Soá nhieàu voâ löôïng öùc Ñeàu ñöôïc thaàn thoâng lôùn, Söùc oai ñöùc ñaày ñuû*

*Khaép ñaày caû nöôùc ñoù. Thanh vaên cuõng voâ soá, Ba Minh, taùm Giaûi thoaùt, Ñöôïc boán trí voâ ngaïi,*

*Duøng haïng naøy laøm Taêng. Chuùng sinh trong coõi ñoù Ñaõ döùt heát daâm duïc, Thuaàn moät bieán hoùa sinh*

*Thaân töôùng ñuû trang nghieâm, Phaùp hyû, Thieàn duyeät thöïc, Khoâng töôûng aên gì khaùc.*

*Khoâng coù haøng nöõ nhaân Cuõng khoâng caùc ñöôøng döõ. Phuù-laâu-na Tyø-kheo*

*Troïn thaønh töïu coâng ñöùc Seõ ñöôïc coõi tònh naøy,*

*Chuùng Hieàn thaùnh raát ñoâng, Voâ löôïng vieäc nhö theá,*

*Ta chæ noùi vaén taét.*

Baáy giôø moät ngaøn hai traêm A-la-haùn taâm töï taïi, nghó raèng: “Chuùng ta vui möøng ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, neáu ñöôïc Theá Toân thoï kyù cho nhö caùc ñeä töû lôùn khaùc thì sung söôùng bieát bao.”

Phaät bieát taâm nieäm caùc vò ñoù neân baûo Ñaïi Ca-dieáp:

–Moät ngaøn hai traêm A-la-haùn ñoù, nay ta hieän tieàn thöù töï maø thoï kyù cho ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Trong chuùng ñoù, ñeä töû lôùn cuûa ta laø Kieàu-traàn-nhö Tyø-kheo seõ cuùng döôøng saùu vaïn hai ngaøn öùc chö Phaät roài sau thaønh Phaät hieäu laø Phoå Minh Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân.

Coøn naêm traêm A-la-haùn nhö Öu-laàu-taàn-loa Ca-dieáp, Giaø-gia Ca-dieáp, Na-ñeà Ca- dieáp, Ca-löu-ñaø-di, Öu-ñaø-di, A-naâu-laâu-ñaø, Ly-baø-ña, Kieáp-taân-na, Baïc-caâu-la, Chaâu- ñaø-taù, Giaø-ñaø… ñeàu seõ ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, taát caû ñeàu ñoàng moät hieäu laø Phoå Minh.

Baáy giôø Theá Toân muoán laøm roõ laïi nghóa naøy maø noùi baøi keä:

*Kieàu-traàn-nhö Tyø-kheo Seõ gaëp voâ löôïng Phaät, Qua voâ soá kieáp sau*

*Môùi ñöôïc thaønh Chaùnh giaùc. Thöôøng phoùng quang minh lôùn Ñaày ñuû caùc thaàn thoâng.*

*Tieáng taêm khaép möôøi phöông Taát caû ñeàu toân kính.*

*Thöôøng noùi phaùp Voâ thöôïng Neân hieäu laø Phoå Minh*

*Coõi nöôùc ñoù thanh tònh Boà-taùt ñeàu duõng maõnh Ñeàu ôû laàu gaùc ñeïp*

*Ñi khaép nöôùc möôøi phöông. Ñem caùc thöù voâ thöôïng*

*Hieán cuùng leân chö Phaät. Laøm vieäc cuùng döôøng xong Sinh loøng raát hoan hyû.*

*Veà nöôùc trong giaây laùt Coù söùc thaàn nhö vaäy. Phaät thoï saùu vaïn kieáp Chaùnh phaùp truï gaáp boäi,*

*Töôïng phaùp boäi hôn chaùnh. Phaùp dieät trôøi, ngöôøi lo.*

*Naêm traêm Tyø-kheo kia, Laàn löôït seõ laøm Phaät, Ñoàng hieäu laø Phoå Minh Thöù töï thoï kyù nhau:*

*Sau khi ta dieät ñoä*

*Thì ngöôøi seõ thaønh Phaät, Hoùa ñoä coõi ñôøi aáy*

*Cuõng nhö ta ngaøy nay. Coõi nöôùc ñoù nghieâm saïch Vaø caùc söùc thaàn thoâng, Chuùng Thanh vaên, Boà-taùt*

*Chaùnh phaùp cuøng töôïng phaùp, Thoï maïng kieáp nhieàu ít*

*Ñeàu nhö treân ñaõ noùi. Ca-dieáp, oâng neân bieát Naêm traêm vò töï taïi,*

*Vaø caùc Thanh vaên khaùc Cuõng seõ laøm nhö vaäy. Vò naøo vaéng hoâm nay OÂng haõy vì noùi roõ.*

Baáy giôø naêm traêm A-la-haùn ôû tröôùc Phaät ñöôïc thoï kyù xong, vui möøng hôùn hôû, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy ñeán tröôùc Phaät ñaàu maët laïy döôùi chaân, hoái loãi töï traùch:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con thöôøng coù yù nghó töï cho mình ñaõ ñöôïc roát raùo dieät ñoä, nay môùi bieát ñoù laø voâ trí. Bôûi vì sao? Chuùng con ñaùng ñöôïc trí tueä cuûa Nhö Lai maø laïi töï laáy trí nhoû cho laø ñuû.

Baïch Theá Toân! Ví nhö coù ngöôøi ñeán nhaø moät ngöôøi baïn thaân say röôïu maø naèm. Luùc baáy giôø ngöôøi baïn thaân coù vieäc quan phaûi ñi, beøn laáy chaâu baùu voâ giaù coät trong aùo cho ngöôøi baïn roài ra ñi. Gaõ ñoù say naèm khoâng hay bieát. Khi tænh daäy beøn ñi ñeán nöôùc khaùc, vì côm aùo phaûi gaéng söùc tìm vieäc laøm aên raát laø khoå cöïc. Ñöôïc chuùt ít gì ñaõ töï cho laø ñuû.

Sau ñoù, ngöôøi baïn thaân gaëp laïi môùi baûo:

–Laï thay, sao anh laïi vì côm aùo maø ra noâng noãi naøy? Luùc tröôùc ta muoán cho anh ñöôïc an vui, tha hoà höôûng thuï naêm thöù duïc laïc neân vaøo ngaøy thaùng naêm ñoù ñaõ ñem chaâu baùu voâ giaù buoäc vaøo trong aùo anh, nay vaãn coøn ñoù maø anh khoâng bieát sao laïi phaûi nhoïc nhaèn khoå cöïc kieám soáng thaät laø khôø laém. Nay anh neân ñem ngoïc baùu ñoù ñoåi laáy nhöõng gì caàn duøng thì seõ thöôøng ñöôïc vöøa yù khoâng thieáu.

Phaät cuõng nhö vaäy, luùc laøm Boà-taùt giaùo hoùa chuùng con khieán phaùt taâm caàu Nhaát thieát trí, maø chuùng con lieàn boû queân khoâng hay bieát. Ñöôïc ñaïo A-la-haùn ñaõ töï cho laø dieät ñoä, khoå nhoïc möu sinh, ñöôïc chuùt ít ñaõ cho laø ñuû, sôû nguyeän Nhaát thieát trí vaãn coøn chaúng maát. Ngaøy nay Theá Toân giaùc ngoä chuùng con baûo raèng:

–Caùc Tyø-kheo! Choã sôû ñaéc cuûa caùc oâng khoâng phaûi roát raùo dieät. Töø laâu ta ñaõ khieán caùc ngöôi gieo troàng caên laønh cuûa Phaät, duøng söùc phöông tieän chæ baøy töôùng Nieát-baøn, maø caùc oâng cho laø thaät söï ñaõ ñöôïc dieät ñoä.

Baïch Theá Toân! Chuùng con nay môùi bieát mình thaät laø Boà-taùt ñöôïc thoï kyù seõ thaønh ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Vì nhaân duyeân ñoù loøng raát vui möøng ñöôïc ñieàu chöa töøng coù.

Baáy giôø A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö muoán laøm roõ laïi nghóa naøy maø noùi keä raèng:

*Chuùng con yeân oån nghe Tieáng thoï kyù Voâ thöôïng, Vui möøng chöa töøng coù Laïy Phaät trí Voâ thöôïng. Nay ôû tröôùc Theá Toân*

*Töï hoái caùc loãi laàm. Nôi Phaät baùu voâ löôïng*

*Ñöôïc chuùt phaàn Nieát-baøn, Nhö ngöôøi ngu voâ trí*

*Töï cho laø ñaõ ñuû.*

*Ví nhö ngöôøi ngheøo cuøng Qua nhaø ngöôøi baïn thaân. Nhaø ñoù raát giaøu coù*

*Theát ñaõi ñuû tieäc ngon, Ñem chaâu baùu voâ giaù Cho buoäc vaøo trong aùo. Roài laúng laëng ra ñi.*

*Gaõ say naèm chaúng bieát. Sau khi thöùc daäy roài*

*Ñi ñeán caùc nöôùc khaùc, Kieám côm aùo nuoâi thaân Möu sinh raát khoå sôû.*

*Ñöôïc chuùt cho laø ñuû*

*Laïi chaúng muoán toát hôn. Khoâng hay trong aùo mình Coù chaâu baùu voâ giaù.*

*Ngöôøi baïn thaân cho ngoïc Sau gaëp gaõ ngheøo naøy, Thieát tha traùch gaõ roài Chæ cho chaâu trong aùo.*

*Gaõ ngheøo thaáy ngoïc roài Loøng heát söùc vui söôùng. Giaøu coù nhieàu cuûa caûi Tha hoà höôûng naêm duïc.*

*Chuùng con cuõng nhö vaäy, Theá Toân töø laâu xa*

*Thöôøng thöông yeâu giaùo hoùa Khieán phaùt nguyeän Voâ thöôïng. Chuùng con vì voâ trí*

*Chaúng bieát cuõng chaúng hay. Ñöôïc chuùt phaàn Nieát-baøn Töôûng ñuû khoâng caàu nöõa.*

*Nay Phaät giaùc ngoä con Noùi chaúng phaûi thaät dieät. Ñöôïc Phaät Tueä voâ thöôïng Ñoù môùi laø thaät dieät.*

*Con nay ñöôïc nghe Phaät Thoï kyù vieäc trang nghieâm, Cuøng tuaàn töï thoï kyù*

*Thaân taâm ñeàu vui möøng.*

M