**Phaåm 6: THOÏ KYÙ CHO HAØNG THANH VAÊN**

Luùc baáy giôø, khi noùi keä xong, Ñöùc Theá Toân baûo taát caû caùc vò Tyø-kheo:

–Ta nay noùi roõ, caùc vò Thanh vaên kia cuõng nhö Ñaïi Ca-dieáp ñaõ töøng cuùng döôøng ba ngaøn öùc Ñöùc Phaät, nay seõ phaûi cuùng döôøng soá löôïng chö Phaät nhö tröôùc ñaây, toân kính phuïng thôø chö Phaät Theá Toân, nhaän laõnh chaùnh phaùp, vaâng giöõ tu taäp. Sau khi cuùng döôøng chö Phaät aáy xong seõ ñöôïc thaønh Phaät, coõi aáy teân laø Hoaøn minh, kieáp aáy teân laø Hoaèng ñaïi. Ñöùc Phaät khi ñoù hieäu laø Ñaïi Quang Minh Nhö Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Chuùng Höïu, truï theá möôøi hai trung kieáp.

Sau khi Phaät dieät ñoä, chaùnh phaùp truï ôû ñôøi hai möôi kieáp, töôïng phaùp cuõng truï ñôøi hai möôi kieáp. Coõi nöôùc cuûa Phaät aáy raát thanh tònh, khoâng coù gaïch ngoùi, gai goùc, caùc thöù oâ ueá, nuùi non, haàm hoá, voâ cuøng tònh laïc, ñaát baèng löu ly, caây baèng caùc thöù baùu, daây baèng vaøng roøng giaêng maéc treân caùc haøng caây, coù taùm con ñöôøng giao nhau. Caùc coäi caây baùu thöôøng troå hoa baùu, luoân sum sueâ töôi ñeïp. Coù voâ soá traêm ngaøn muoân öùc caùc vò Boà-taùt trong coõi aáy, soá Thanh vaên cuõng thaät voâ löôïng. Coõi aáy khoâng coù caùc vieäc aùc vaø quan thuoäc, caùc loaøi quyû ñeàu luoân tinh taán theo hoä trì Phaät phaùp khoâng heà traùi phaïm.

Luùc aáy Theá Toân muoán laäp laïi nghóa treân lieàn noùi keä:

*Ta thaáy Tyø-kheo Baèng Tueä nhaõn Phaät Ca-dieáp hieän nay*

*Seõ ñöôïc thaønh Phaät. ÔÛ ñôøi vò lai*

*Voâ soá öùc kieáp*

*Cuùng döôøng chö Phaät Baäc Thaùnh Trung Toân Vieân maõn ñaày ñuû*

*Ba ngaøn öùc Phaät Ma-ha Ca-dieáp Caùc laäu ñaõ taän, Tu taäp troïn veïn*

*Coâng haïnh ba phaåm Seõ ñöôïc thaønh Phaät. OÂng thaân caän phaùp Cuùng döôøng chö Phaät Toân sö trôøi, ngöôøi Tích luõy haïnh laønh Seõ thaønh Phaät quaû Toái toân, toái thöôïng Baäc khoâng saùnh kòp Laø Ñaïi Ñaïo Sö*

*Laø baäc Ñaïi Thaùnh. Coõi nöôùc Phaät kia Baäc nhaát toái thaéng Thanh tònh ly caáu*

*Bao nhieâu ñieàm laønh Tuøy theo mong caàu Ñeàu ñöôïc toaïi nguyeän Ñaát maøu vaøng tía*

*Vaät baùu trang nghieâm Laïi coù caùc caây*

*Ñeàu baèng traân baûo Ñöôøng xaù trang nghieâm Thaúng phaân taùm neûo Trôøi, ngöôøi taùn höông Khaép nôi thôm ngaùt Coõi nöôùc khi aáy*

*Seõ ñöôïc nhö vaäy Bao nhieâu loaïi hoa*

*Giaêng maéc trang hoaøng Taát caû loaøi hoa*

*Saéc maøu vaøng tía Toûa saùng ngaân thanh Duøng laøm phaùp taéc Thöôøng luoân vi dieäu Chöa ai töøng thaáy.*

*Caùc chuùng Boà-taùt Voâ soá ngaøn muoân Taâm chí an ñònh Coù söùc ñaïi thaàn,*

*Caùc chuùng Thaùnh trí Theo kinh Ñaïi thöøa Soá khoâng theå tính Muoân öùc traêm ngaøn, Tuyeät khoâng caùc laäu Beàn chí vaâng giöõ*

*Coù chuùng Thanh vaên Phaùp Phaät toái thaéng Neáu duøng Thieân nhaõn Muoán tính suy löôøng Soá chuùng ñeä töû*

*Quyeát khoâng theå ñöôïc. Phaät aáy truï ñôøi*

*Möôøi hai trung kieáp Chaùnh phaùp seõ truï Hai möôi trung kieáp; Töôïng phaùp cuõng truï Soá kieáp nhö treân*

*Phaät Ñaïi Quang Minh Coâng ñöùc nhö theá.*

Luùc aáy caùc vò Hieàn giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, Tu-boà-ñeà, Ma-ha Ca-chieân-dieân,… ñoàng loøng ñöùng leân cuùi ñaàu chieâm ngöôõng dung nhan röïc rôõ cuûa Ñöùc Phaät, maét khoâng lay ñoäng, thaønh kính leã saùt chaân Ñöùc Phaät. Taát caû ñeàu ñoïc keä taùn thaùn:

*Baäc Ñaïi Huøng voâ nhieãm Ñaáng Thích Vöông ñaïi Töø Ñaõ xoùt thöông chuùng con Tuyeân noùi khen haïnh Phaät. Phaät nay bieát chuùng con Xin thöông truyeàn thoï kyù Ñöôïc gaëp phaùp cam loä Taém goäi trong phaùp aâm; Ví nhö keû ñoùi khaùt*

*Ñöôïc thöùc aên thöôïng vò Ngheøo tuùng ñang van caàu Boãng coù ngöôøi cho aên.*

*Chuùng con ñeàu hoan hyû. Chuùng con chí thaáp heøn Traùi thôøi boû moïi ngöôøi Neân khoâng ñöôïc thoï kyù, Khoâng tin trí Ñaúng giaùc*

*Neân Phaät khoâng truyeàn trao Nay chuùng con ôû ñaây*

*Ñeàu khoâng coøn ñoùi khaùt, Thaáy Theá Toân khuyeán phaùt Ñöôïc nghe phaùp chí toân Chæ mong ñöôïc thoï kyù*

*Thì môùi ñöôïc ñaïi an. Nguyeän Theá Toân giaûi nghi Laân maãn ñaïi Töø bi Thöông haïnh taâm keùm heøn Phaùp cam loä daïy chuùng.*

Khi aáy Ñöùc Theá Toân bieát taâm nieäm cuûa caùc vò Thanh vaên Tröôûng laõo, lieàn baûo chuùng Tyø-kheo:

–Caùc Tyø-kheo neân bieát! Vò ñaïi Thanh vaên Tröôûng laõo Tu-boà-ñeà naøy seõ theo haàu caän, cuùng döôøng taùm ngaøn ba möôi öùc traêm ngaøn muoân Ñöùc Phaät, ôû choã chö Phaät tu taäp phaïm haïnh, tích luõy ñaày ñuû troïn veïn coâng ñöùc, sau ñoù trong töông lai seõ ñöôïc thaønh Phaät, ñöôïc xöng tuïng hieäu laø Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Chuùng Höïu. Kieáp aáy teân laø Baûo aâm. Khaép nôi trong coõi nöôùc cuûa Ñöùc Phaät aáy ñeàu coù caùc loaïi caây baùu töï trang nghieâm, khoâng coù caùt soûi, gaïch ñaù, nuùi haàm, hang hoá. Caùc haøng caây ñeàu phaùt ra aâm thanh töø bi, hoøa nhaõ. Nhaân daân trong nöôùc aáy giaøu coù voâ löôïng, nhaø cöûa, phoøng xaù, laàu gaùc nhieàu voâ soá. Soá chuùng Thanh vaên cuõng nhieàu voâ löôïng khoâng theå tính ñeám cho heát ñöôïc vaø ñeàu laø baäc ñaõ chöùng ñöôïc Tuùc maïng thoâng. Boà-taùt trong nöôùc aáy cuõng ñoâng traêm ngaøn muoân öùc, voâ löôïng khoâng theå tính ñeám. Ñöùc Phaät aáy seõ truï ñôøi möôøi hai trung kieáp. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, chaùnh phaùp seõ truï ñôøi hai möôi trung

kieáp, töôïng phaùp cuõng truï hai möôi trung kieáp. Ñöùc Phaät seõ an toïa treân hö khoâng vì taát caû chuùng sinh giaûng noùi kinh phaùp, khai hoùa cho voâ soá traêm ngaøn Boà-taùt.

Khi ñoù Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Nay ta noùi roõ Caùc vò Tyø-kheo*

*Ñeàu neân laéng nghe Lôøi Phaät tuyeân daïy. OÂng Tu-boà-ñeà*

*Laø ñeä töû ta*

*ÔÛ trong töông lai Seõ ñöôïc thaønh Phaät, Gaëp chö Theá Toân Taâm yù chí thaønh Ñaày ñuû ba möôi*

*Muoân ngaøn Ñöùc Phaät, Seõ ôû theá gian*

*Huaân tu ñaïo haïnh Chí luoân mong caàu Tueä giaùc Nhö Lai. ÔÛ thôøi vò lai*

*Coâng haïnh vieân maõn Nhan saéc dieäu kyø*

*Ba möôi hai töôùng Röïc rôõ töôi ñeïp Saéc thaân vaøng tía Kieáp aáy trong laønh Taâm luoân Töø maãn, Coõi nöôùc an vui Hieän leân ñieàm laønh*

*Muoân daân troâng thaáy Khaû yù vui möøng*

*Ñeàu cuøng nhau ñi Ñeán choã Ñöùc Phaät Chuùng sinh ñöôïc ñoä Voâ löôïng voâ soá, Caùc chuùng Boà-taùt Khoâng theå tính keå Taâm ñeàu giaûi thoaùt*

*Khoâng coøn thoaùi chuyeån. Nghe phaùp toái dieäu*

*Caùc caên thoâng lôïi Ñeàu seõ thuaän kính. Coõi nöôùc Phaät aáy Soá chuùng Thanh vaên Thaät ñoâng voâ löôïng*

*Muoán bieát haïn soá Tuyeät khoâng theå ñöôïc Luïc thoâng, tam ñaït Coù ñaïi thaàn tuùc*

*Giaûi thoaùt voâ ngaïi Ñaõ ñöôïc an oån Söùc thaàn thoâng ñoù*

*Khoâng theå nghó baøn Neáu Phaät giaûng baøy Phaùp baûo chö Phaät Trôøi, ngöôøi ñoâng ñaûo Nhö caùt raïch soâng Seõ luoân chaép tay*

*Töï quy y Phaät. Phaät aáy truï ñôøi Möôøi hai trung kieáp Chaùnh phaùp seõ truï*

*Hai möôi trung kieáp, Töôïng phaùp truï theá Soá cuõng nhö treân Ñaáng Ñaïi Huøng Sö Vieäc ñoù nhö vaäy.*

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo caùc vò Tyø-kheo:

–Caùc Tyø-kheo muoán bieát chaéc thaät vieäc trong töông lai thì caàn phaûi tin töôûng vaøo trí phaân bieät bình ñaúng cuûa Nhö Lai. Ñaïi Ca-chieân-dieân, vò ñeä töû Thanh vaên naøy cuûa ta, trong töông lai seõ theo haàu haï, cuùng döôøng taùm ngaøn öùc Ñöùc Phaät. Sau khi moãi Ñöùc Phaät dieät ñoä seõ xaây döïng thaùp cao boán vaïn thöôùc, moãi thaùp daøi roäng hai vaïn thöôùc, ñeàu duøng caùc thöù baùu vaät nhö vaøng baïc, löu ly, pha leâ, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, ngoïc bích ñeå taïo neân, duøng caùc thöù höông hoa, taïp höông, boät höông, gaám luïa, côø loïng ñeå cuùng döôøng.

Sau khi oâng ñaõ cuùng döôøng xong laïi phaûi cuùng döôøng hai möôi öùc Ñöùc Phaät roài seõ thaønh Phaät, coù hieäu laø Töû Ma Kim Saéc, Nhö Lai Ñaúng Chaùnh giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Chuùng Höïu. Coõi nöôùc trang nghieâm, thanh tònh, baèng phaúng, khoâng coù caùc ñieàu xaáu aùc, danh tieáng ñoàn khaép, duøng löu ly laøm ñaát. Voâ soá caùc loaïi caây coù caùc thöù baùu vaät nhö daây baùu, gaám luïa maøu vaøng oùng giaêng maéc ñeå trang hoaøng. Hoa cuûa caùc caây aáy luoân nôû sum sueâ, töôi toát ñaày khaép nôi. Coõi Phaät aáy khoâng coù ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh maø chæ coù chö Thieân vaø loaøi ngöôøi soá ñoâng voâ löôïng, laïi coù voâ soá traêm ngaøn muoân öùc Thanh vaên vaø Boà-taùt ñeå trang nghieâm coõi Phaät. Ñöùc Phaät aáy seõ truï ôû ñôøi möôøi tieåu kieáp. Sau khi Phaät dieät ñoä, chaùnh phaùp seõ truï hai möôi trung kieáp, töôïng phaùp cuõng truï hai möôi trung kieáp.

Khi ñoù Ñöùc Theá Toân lieàn noùi keä:

*Caùc vò Tyø-kheo Ñeàu neân laéng nghe Thanh aâm Phaät aáy*

*Nhu nhuyeán toát laønh. OÂng Ca-chieân-dieân*

*Ñeä töû cuûa ta*

*Seõ cuùng döôøng Phaät Voâ soá Ñaïo Sö*

*Toân kính phuïng thôø Kính thaønh voâ löôïng Trong voâ soá kieáp Khoâng theå tính ñeám. Chö Phaät dieät ñoä Xaây döïng thaùp thôø Duøng höông vaø hoa*

*Cuùng döôøng thaùp Phaät Sau ñoù töông lai*

*Seõ ñöôïc thaønh Phaät Coõi nöôùc trong laønh Khoâng coù dô ueá Giaùo hoùa giaûng daïy Voâ soá chuùng sinh Môû baøy höôùng ñaïo Cho khaép moïi ngöôøi Coõi aáy trang nghieâm*

*Möôøi phöông toûa saùng OÂng seõ thaønh Phaät Duøng duï giaûng baøy Hieäu Töû Kim Saéc*

*Uy ñöùc saùng ngôøi Ñoä thoaùt chuùng sinh Traêm ngaøn muoân öùc Voâ soá Boà-taùt*

*Vaø chuùng Thanh vaên Ñaày khaép coõi Phaät Soá ñoâng voâ keå Thöôøng tu tinh taán Trong phaùp cuûa Phaät Ñoaïn tröø caùc aùc Dieät taän hoïa tai.*

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi baûo vôùi boán boä chuùng trong hoäi:

–Nay Theá Toân tuyeân noùi oâng Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, vò ñeä töû Thanh vaên cuûa ta, seõ phuïng thôø, cuùng döôøng taùm ngaøn Ñöùc Phaät, theo haàu voâ soá caùc Ñöùc Theá Toân. Sau khi chö Phaät dieät ñoä, oâng seõ xaây döïng thaùp thôø xaù-lôïi, duøng baûy moùn baùu nhö vaøng baïc, löu ly, pha leâ, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, ngoïc quyù taïo thaønh. Caùc thaùp aáy cao boán vaïn thöôùc, daøi roäng hai vaïn thöôùc. OÂng laïi duøng voâ soá caùc vaät baùu toát ñeïp, caùc loaïi höông hoa, taïp höông, boät höông, gaám luïa, côø phöôùng loïng vaø taáu nhaïc ñeå cuùng döôøng thaùp Phaät. Sau khi cuùng döôøng caùc thaùp aáy xong. OÂng laïi phaûi kính thôø, theo haàu caän, cuùng döôøng hai traêm vaïn öùc Ñöùc Phaät.

Vaøo ñôøi sau cuøng, oâng seõ ñöôïc thaønh Phaät, coù hieäu laø Kim Hoa Chieân-ñaøn Höông

Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Chuùng Höïu. Nöôùc aáy teân laø YÙ laïc, kieáp aáy teân laø Laïc maõn.

Theá giôùi cuûa Ñöùc Phaät aáy töôi ñeïp, an oån, thanh tònh, trong saïch. Maët ñaát toaøn baèng ngoïc löu ly röïc saùng, caây coái hoa quaû ñeàu baèng baûy baùu hôïp thaønh. Khaép nôi ñeàu coù caùc loaïi hoa baèng ngoïc quyù keát thaønh raát trang nghieâm. Coõi nöôùc aáy baèng phaúng, toát ñeïp, ñaày ñuû caùc thöù quyù baùu. Ñöùc Phaät seõ laëng im an toïa, truù trong ñònh Voâ löôïng nghóa vaø vì taát caû Boà-taùt roäng giaûng kinh phaùp. Ñöùc Phaät aáy seõ truï ñôøi hai möôi trung kieáp. Sau khi Phaät dieät ñoä, chaùnh phaùp seõ truï theá boán möôi trung kieáp, thôøi kyø töôïng phaùp cuõng nhö vaäy.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ñaïi Muïc-kieàn-lieân Ñeä töû cuûa ta*

*Xaû boû thaân ngöôøi Cuõng ñöôïc töï taïi, Hai möôi vaïn öùc Soá kieáp nhö vaäy Ñeàu seõ cuùng döôøng*

*Chö Phaät, giaùo phaùp ÔÛ choã caùc Phaät*

*Tu taäp haïnh laønh Chí luoân mong caàu Ñaïo cuûa chö Phaät Theo haàu toân kính Chö Phaät Theá Toân Phuïng söï ñaày ñuû Caùc Baäc Ñaïo Sö Vaø seõ vaâng giöõ*

*Truyeàn baù Thaùnh giaùo Trong bao nhieâu kieáp Soá öùc traêm ngaøn*

*Kính caån tuaân haønh Khoâng heà traùi phaïm. Chö Phaät Theá Toân Sau khi dieät ñoä*

*OÂng duøng baûy baùu Xaây thaùp thôø Phaät Vì chö Nhö Lai Kieán taïo, tu söûa Duøng goã Chieân-ñaøn Ñeå laøm keøo coät*

*Taùn höông, taáu nhaïc Maø cuùng döôøng thaùp. ÔÛ ñôøi cuoái cuøng*

*Vieäc laøm ñaõ xong*

*Ngoân thuyeát an laønh Ñöôïc ngöôøi kính ngöôõng Thöông yeâu chuùng sinh Vieäc laøm nhö theá*

*Seõ ñöôïc thaønh Phaät Hieäu Kim Chieân-ñaøn Phaät aáy seõ thoï*

*Hai möôi trung kieáp Soá kieáp an truï*

*Ñöùc haïnh nhö theá Seõ giaûng phaùp kinh Cho chö Boà-taùt*

*ÔÛ soá kieáp aáy*

*Phaân bieät thaät nghóa Haøng Thanh vaên lôùn Muoân öùc traêm ngaøn Soá ñoâng voâ löôïng Nhö caùt raïch soâng Tam ñaït, luïc thoâng Coù ñaïi thaàn tuùc*

*An truï ôû ñôøi*

*Maø ñöôïc söùc dieäu Voâ soá Boà-taùt*

*Ñeàu khoâng thoaùi chuyeån Duõng maõnh tin caàn*

*Coù chí, trí tueä*

*Tu haønh nhö treân Theo lôøi Phaät daïy Soá aáy voâ löôïng Khoâng theå nghó baøn. Phaät dieät ñoä roài*

*Ñeä töû voâ soá Chaùnh phaùp seõ truï*

*Truyeàn khaép möôøi phöông Hai thôøi chaùnh, töôïng Boán möôi trung kieáp Chaùnh phaùp chöa heát Töôïng phaùp ñaõ khai*

*Haøng chuùng Thanh vaên Coù thaàn thoâng lôùn Phaät ñeàu khuyeán laäp Nöông theo Ñaïi thöøa Khoâng traùi phaùp chaân ÔÛ trong vò lai*

*Thaønh Phaät töï taïi.*

