PHAÄT THUYEÁT QUAÙN PHAÄT TAM-MUOÄI HAÛI KINH

**QUYEÅN 7**

**Phaåm 6: QUAÙN BOÁN OAI NGHI (Phaàn 2)**

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Sao goïi laø Nhö Lai ñeán ñaàm nôi ñoàng hoang ñeå thu phuïc ñaïi töôùng quyû?

Ta töø tinh xaù Kyø-ñaø ôû thaønh Xaù-veä, phoùng aùnh saùng maøu vaøng chieáu soi thaønh Xaù-veä khieán thaønh maøu vaøng. Beân trong nöôùc Xaù- veä, coù moät vò tröôûng giaû teân laø Taøi Ñöùc. Vò tröôûng giaû coù ngöôøi con tuoåi môùi leân ba. Ngöôøi cha daïy ñöùa con aáy thoï tam quy. Quyû thaàn Taùn Chæ bò löûa ñoùi böùc ngaët, vaøo thaønh Xaù-veä baét treû con. Luùc aáy, ñöùa treû noùi lôùn: “Nam-moâ Phaät.” Nhôø ñöùa beù xöng danh Phaät neân mieäng vua quyû bò ñoùng chaët, chaúng theå aên ñöôïc, chæ coù maét quyû phaùt ra löûa ñeå doïa ñöùa treû. Ñöùa treû thaáy hình daïng cuûa quyû xaáu xí, ngöïc coù ba maët, roán coù hai maët, hai ñaàu goái hai maët. Maët nhö maët voi, raêng choù chóa leân. Maét laïi phaùt ra löûa, löûa tuoân xuoáng. Ñöùa beù kinh sôï xöng leân: “Nam-moâ Phaät, Nam-moâ Phaùp, Nam-moâ Taêng.” Baáy giôø, Theá Toân duøng Thieân nhó, töø xa nghe ñöôïc, cuøng vôùi Toân giaû A- nan, chaân böôùc vaøo hö khoâng ra ñi. A-nan ôû phía sau theo Ñöùc Phaät chaúng kòp. Ñöùc Phaät duøng thaàn löïc hoùa ra hoa baùu, roài aùnh saùng cuûa hoa aáy ñoùn laáy A-nan. Toân giaû A-nan ngoài treân hoa, thaáy coõi Dieâm- phuø-ñeà chöùa ñaày nhöõng vò Hoùa Phaät. Thaân moãi vò Hoùa Phaät ñaày tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Caùc vò Hoùa Phaät ñoù giaûng noùi phaùp ba Thöøa, khuyeán leä saùch taán Boà-taùt tu haønh nieäm Phaät. A-nan thaáy nghe roài lieàn nhôù laïi Kinh taïng cuûa chín möôi öùc Ñöùc Phaät ñôøi quaù khöù ñaõ giaûng noùi, nhôù laïi giöõ gìn chaúng maát.

Baáy giôø, Theá Toân ñaõ ñeán ñaàm nôi ñoàng troáng, phoùng aùnh saùng

töôùng Ñaïi nhaân laø loâng traéng giöõa hai chaân maøy. AÙnh saùng aáy chieáu

thaúng vaøo thaân ñöùa treû ñang sôï. Ñöùa treû thaáy aùnh saùng nhö thaáy cha meï, loøng khoâng kinh sôï. Quyû ñoàng troáng nhaác moät taûng ñaù lôùn daøy möôøi hai tröôïng muoán neùm vaøo Ñöùc Theá Toân, maét phaùt ra saám chôùp, tuoân ñaù xuoáng nhö möa. Moãi gioït möa ñaù rôi xuoáng nhö con gaø ñoû töø hö khoâng xuoáng, chöa ñeán thaân Phaät ñaõ hoùa thaønh vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät ñeàu nhaäp vaøo Tam-muoäi Hoûa quang, nhöõng aùnh saùng löûa ñoù thieâu ñoát ñaàm nôi ñoàng hoang. Ñaát ñai chaùy suoát maø vua quyû chaúng sôï, vaãn neùm ñaù, ñaù truï ôû treân khoâng hoùa thaønh ñaøi baùu. Trong ñaøi baùu laïi coù traêm öùc vò Hoùa Phaät, khaùc mieäng ñoàng thanh, khen ngôïi taâm Töø. Quyû vaãn coøn chaúng phuïc. Thaàn Kim Cang, tay giô cao chaøy vaøng, vung kieám beùn, raâu meùp nhö kieám nhoïn, maét nhö aùnh chôùp, duøng chaøy Kim cang ñaùnh vaøo traùn vua quyû, ñaâm vaøo caùnh tay quyû vaø keâu lôùn, tieáng chaán ñoäng trôøi ñaát.

Quyû vöông kinh sôï, oâm giöõ ñöùa treû, quyø goái höôùng leân Ñöùc

Phaät baïch raèng:

–Thöa Sa-moân! Nguyeän xin Ngaøi ruû loøng töø thöông xoùt cöùu sinh maïng cuûa con!

Thaàn Kim Cang hoùa chaøy Kim cang thaønh nuùi saét lôùn, boán maët löûa noåi daäy, vaây quanh quyû baûy voøng. Löûa maïnh röøng röïc ñoát chaùy thaân quyû. Ñöùa treû giô tay baûo vua quyû raèng:

–Haõy xöng leân “Nam-moâ Phaät”! Ta nhôø xöng danh hieäu Phaät neân töø cheát ñöôïc soáng, hoâm nay ngöôi coù theå xöng leân “Nam-moâ chö Phaät”.

Luùc baáy giôø, vua quyû kinh sôï thaát thanh xöng “Nam-moâ Phaät” vaø baïch raèng:

–Xin ngaøi Cuø-ñaøm haõy cöùu giuùp toâi!

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân duøng aâm thanh Phaïm, gioáng nhö baäc cha hieàn an uûi caùc con, Phaät voã veà an uûi vua quyû cuõng nhö vaäy. Thaàn Kim Cang Maät Tích baûo vua quyû raèng:

–Hoâm nay, ngöôi haõy mau quy phuïc maø quy y Phaät, Phaùp cuøng vôùi chuùng Taêng ñi! Neáu ngöôi chaúng quy phuïc thì ngöôi vaø haøng vaïn öùc taùm ngaøn quyeán thuoäc bò tan naùt nhö buïi traàn.

Quyû ñoàng hoang kinh sôï neân naêm voùc gieo xuoáng ñaát, ñaûnh leã Phaät baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Con thöôøng aên thòt ngöôøi, hoâm nay khoâng gieát

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

haïi nöõa thì con seõ aên vaät gì?

Ñöùc Phaät saéc baûo quyû vöông raèng:

–Ngöôi haõy ngöng gieát haïi, ta seõ baûo ñeä töû luoân boá thí ñoà aên cho ngöôi, cho ñeán khi phaùp taän dieät. Do naêng löïc cuûa ta, ngöôi seõ ñöôïc no ñuû.

Quyû vöông nghe roài hoan hyû chaép tay, thoï naêm giôùi cuûa Ñöùc Phaät. Thoï naêm giôùi roài, vua quyû thaáy nhöõng nuùi löûa höøng höïc tieáp nhau ñeàu bieán thaønh nhöõng vò Hoùa Phaät. Ñaày trong ñaàm nôi ñoàng hoang ñeàu laø caùc vò Hoùa Phaät. Sau moãi vò Hoùa Phaät coù moät vò A-nan. Taát caû caùc vò Hoùa Phaät ñoàng thanh giaûng noùi veà naêm giôùi. Quyû Khoaùng daõ baïch vôùi thaàn Kim Cang raèng:

–Nhôø Ñaïi ñöùc neân toâi ñöôïc uoáng phaùp vò cam loä Voâ thöôïng! Thaàn Kim Cang neùm caùi chaøy vaøo hö khoâng, nhôø thaàn löïc Ñöùc

Phaät neân khieán cho chaøy Kim cang gioáng nhö traêm öùc nuùi Tu-di vaøng. Moãi nuùi Tu-di coù haøng traêm öùc baøn thôø. Moãi baøn thôø coù traêm öùc vò Hoùa Phaät ñang ñi kinh haønh. Nhöõng vò hoùa Phaät ñoù nhaác chaân haï chaân, döôùi chaân töï nhieân sinh ra ñaøi baûy baùu. Treân moãi ñaøi coù caùc vò hoùa Phaät nhieàu nhö caùt soâng Haèng ñang ngoài kieát giaø.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Ñaïi vöông raèng:

–Sau khi Phaät dieät ñoä, nhöõng ñeä töû cuûa Phaät muoán bieát thaàn thoâng töï taïi cuûa Nhö Lai thu phuïc quyû ñoàng troáng, neân quaùn töôûng ñuùng nhö vaäy, quaùn töôûng nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn. Sau khi Phaät dieät ñoä, neáu coù chuùng sinh tö duy phaùp naøy, quaùn töôûng phaùp naøy, ñaït ñöôïc pheùp quaùn töôûng naøy thì tieâu tröø ñöôïc toäi sinh töû traêm ngaøn öùc kieáp, ñôøi ñôøi chaúng thoï thaân quyû, ñöôïc gaëp thôøi coù caùc Ñöùc Phaät, khoâng roãng khoâng, khieám khuyeát. Giaû söû khi khoâng coù Phaät thì gaëp Bích-chi-phaät, khoâng coù Bích-chi-phaät thì luoân gaëp baäc Tieân nhaân giaûng noùi chaùnh ñaïo.

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Hoâm nay, oâng haõy ñem nieäm töôûng caûnh giôùi naøy giaûng noùi cho khaép taát caû chuùng sinh ñôøi vò lai. Ñoù goïi laø caûnh giôùi thaàn thoâng cuûa caùc Ñöùc Phaät. Neáu boû maát vieäc naøy, goïi laø baøi baùng Phaät, laø ñoaïn döùt gioáng Boà-ñeà. Ngöôøi trì phaùp naøy thì quyû mò chaúng theå döïa nhaäp, luoân luoân ñöôïc söï uûng hoä trôï giuùp cuûa caùc Ñöùc Phaät.

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

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Sao goïi laø Nhö Lai ñeán hang La-saùt ôû phía Nam ngoïn nuùi A- na-tö vaø phía Baéc suoái Hoa sen xanh beân ao Ñoäc long ôû röøng hoa Chieâm-baëc trong nuùi Coå tieân taïi nöôùc Na-caøn-ha-la?

Baáy giôø, hang ñoù coù naêm con quyû La-saùt hoùa thaønh Long nöõ cuøng Ñoäc long thoâng nhau. Roàng laïi tuoân xuoáng möa ñaù, La-saùt laøm loaïn, ñoùi keùm dòch beänh ñaõ traûi qua boán naêm. Vua nöôùc aáy kinh sôï, cuùng teá thaàn ñaát ñeàu voâ ích neân trieäu caùc vò thaày chuù thuaät, ra leänh chuù tröø Ñoäc long. Khí La-saùt thònh, chuù thuaät chaúng laøm ñöôïc gì, nhaø vua nghó raèng: “Phaûi chi ñöôïc moät vò thaàn nhaân xua ñuoåi La-saùt-naøy, haøng phuïc Ñoäc long ñoù thì chæ tröø thaân ta ra, coøn laáy gì ta cuõng chaúng tieác.” Coù vò Phaïm chí thoâng minh ña trí baïch raèng: “Thöa Ñaïi vöông! Con vua Tònh Phaïn cuûa thaønh Ca-tyø-la, ngaøy sinh cuûa vò aáy coù haøng vaïn thaàn haàu haï, baûy baùu giaùng ñieàm, thaày töôùng A-tö-ñaø noùi, ôû laïi vôùi ñaát nöôùc seõ laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, neáu chaúng öa thieân haï thì thaønh Phaät töï nhieân. Hoâm nay Ngaøi ñaõ thaønh ñaïo hieäu laø Thích-ca Vaên, thaân lôùn moät tröôïng saùu, ñuû ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, ñi theo sau chaân laø hoa sen, coå toûa aùnh saùng maët trôøi, thaân töôùng trang nghieâm nhö nuùi vaøng roøng”. Vua nghe lôøi noùi ñoù, loøng raát vui möøng, höôùng veà choã ñaûn sinh cuûa Ñöùc Phaät töï quy y, ñaûnh leã, noùi raèng: “Neáu lôøi noùi cuûa Phaïm chí laø xaùc thaät chaúng hö doái, quaû coù Phaät ra ñôøi teân laø Thích- ca Vaên. Nhöng theo töôùng phaùp cuûa ta thì sau chín kieáp nöõa môùi coù Phaät hieäu laø Thích-ca Vaên. Taïi sao hoâm nay aùnh maët trôøi Phaät ñaõ höng khôûi? Taïi sao Ngaøi chaúng thöông ñeán ñaát nöôùc naøy?” Trong hö khoâng coù tieáng baûo raèng: “Naøy Ñaïi vöông! OÂng chôù nghi ngôø! Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni tinh taán duõng maõnh vöôït qua chín kieáp.” Nghe lôøi noùi ñoù roài, nhaø vua laïi quyø goái chaép tay khen ngôïi: “Ñöùc Phaät thoâng minh trí tueä öùng bieát loøng cuûa con, nguyeän xin Ngaøi ruû aùnh saùng töø bi ñeán nöôùc naøy.”

Baáy giôø, khoùi höông lan toûa ñeán tinh xaù cuûa Phaät nhö maây löu ly traéng, nhieãu quanh Ñöùc Phaät baûy voøng roài hoùa thaønh loïng baùu baèng vaøng. Loïng baùu aáy coù nhöõng chuoâng nhoû phaùt ra aâm thanh vi dieäu. AÂm thanh aáy thænh Ñöùc Phaät, thænh Tyø-kheo Taêng.

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

Luùc aáy, Ñöùc Nhö Lai baûo caùc vò Tyø-kheo, nhöõng ngöôøi chöùng ñaéc saùu thaàn thoâng ñi theo sau Ñöùc Phaät, nhaän lôøi môøi ñeán coõi Phaát- ba-phuø-ñeà cuûa vua Na-caøn-ha-la.

Ñaïi Ca-dieáp cuøng naêm traêm ñoà chuùng hoùa ra nuùi löu ly. Treân nuùi coù suoái chaûy, ao taém, haøng caây baûy baùu. Döôùi moãi caây ñeàu coù giöôøng vaøng, aùnh saùng baïc. AÙnh saùng hoùa thaønh hang ñoäng. Ñaïi Ca-dieáp ngoài trong hang ñoäng naøy, luoân ngoài chaúng naèm, baûo caùc ñeä töû tu möôøi hai haïnh Ñaàu-ñaø. Nuùi löu ly aáy nhö ñaùm maây ñöôïc gioù maïnh thoåi nhanh ñeán nuùi Coå tieân. Muïc-kieàn-lieân cuøng naêm traêm ñoà chuùng hoùa traêm ngaøn thaân roàng cuoän laøm toøa ngoài. Mieäng roàng phun ra löûa hoùa thaønh ñaøi vaøng vôùi giöôøng, toøa ngoài baèng baûy baùu vaø ñaày ñuû maøn baùu, loïng baùu cuøng nhöõng côø phöôùn. Muïc-lieân ôû beân trong nhö ngöôøi baèng löu ly hieän roõ trong suoát, ñi ñeán nöôùc Na-caøn-ha-la. Xaù-lôïi-phaát duøng thaàn löïc hoùa ra nuùi Tuyeát vôùi ngoïc traéng laøm hang, cuøng vôùi Caâu-ñeà... Naêm traêm vò Sa-di ngoài trong hang baûy baùu, vaây quanh nuùi Tuyeát. Xaù-lôïi-phaát ngoài trong hang ngoïc traéng nhö ngöôøi baèng vaøng roøng, phoùng ra aùnh saùng maøu vaøng. AÙnh saùng aáy ñuû maøu aùnh chieáu vôùi nuùi Tuyeát, trình baøy ñaïi phaùp cho Sa-di nghe nhaän vaø ñi ñeán nöôùc Na-caøn-ha-la. Ñaïi Ca- chieân-dieân cuøng naêm traêm vò Tyø-kheo quyeán thuoäc hoùa laøm hoa sen gioáng nhö ñaøi vaøng, caùc Tyø-kheo ngoài treân ñoù, phaàn döôùi thaân tuoân ra nöôùc hoùa thaønh suoái, chaûy treân caùc vuøng hoa, nöôùc chaúng gioït xuoáng ñaát, beân treân coù taøng vaøng che khaép caùc vò Tyø-kheo, cuøng ñi sang nöôùc kia. Nhö vaäy, moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò ñaïi ñeä töû ñeàu coù naêm traêm vò Tyø-kheo coù thaàn thoâng nhö Xaù-lôïi-phaát, Muïc-kieàn-lieân... voït thaân leân hö khoâng nhö con nhaïn chuùa chao caùnh, ñi sang nöôùc kia.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân maëc aùo, caàm baùt, baûo A-nan ñem theo toïa cuï. Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân böôùc chaân vaøo hö khoâng. Khi Ñöùc Phaät nhaác chaân thì Töù Thieân vöông, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, Phaïm thieân vöông, voâ soá Thieân töû, traêm ngaøn Thieân nöõ vaây quanh Ñöùc Phaät baûy voøng, ñaûnh leã Phaät vaø theo sau haàu.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân phoùng ra aùnh saùng vaøng treân ñænh ñaàu hoùa ra moät vaïn taùm ngaøn nhöõng vò ñaïi Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät laïi

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

phoùng ra aùnh saùng. Nhö aùnh saùng ñænh ñaàu naøy, laïi hoùa ra moät vaïn taùm ngaøn vò Hoùa Phaät lôùn, töøng Ñöùc Phaät, Ñöùc Phaät tieáp theo nhau ñaày trong hö khoâng, nhö chuùa nhaïn chao caùnh, ñi sang nöôùc Na-caøn- ha-la. Môùi ñeán bieân giôùi cuûa ñaát nöôùc thì nhaø vua ñaõ ra cung nghinh vaø laøm leã Ñöùc Phaät.

Baáy giôø, Long vöông thaáy Ñöùc Theá Toân ñeán thì cuøng cha meï, ñoà ñaûng möôøi saùu con roàng lôùn noåi leân maây lôùn, saám gaàm vang ñoäng, möa ñaù. Trong maét chuùng phaùt ra löûa, mieäng cuõng phun ra löûa, giaùp vaûy loâng thaân ñeàu phaùt ra khoùi löûa. Naêm quyû La-saùt nöõ hieän hình xaáu xí, maét nhö chôùp saét, ñöùng ôû tröôùc Ñöùc Phaät. Con cuûa vua roàng thaáy trong hö khoâng ñaày caùc Hoùa Phaät, taâu vôùi cha raèng: “Phuï vöông phun löûa muoán haïi moät Ñöùc Phaät. Cha thöû xem, trong hö khoâng coù voâ soá Phaät!” Roàng phun ra khí ñoäc, taâm yù maïnh meõ, quôû traùch con raèng: “Chæ coù moät Phaät, coù ñaâu maø nhieàu?” Thaàn Kim Cang tay caàm chaøy lôùn hoùa ra voâ soá thaân. Ñaàu chaøy löûa chaùy nhö voøng löûa xoaùy. Töøng voøng löûa, voøng löûa tieáp theo nhau töø khoâng trung haï xuoáng. Löûa chaùy höøng höïc gioáng nhö nöôùc ñoàng soâi, thieâu ñoát thaân roàng aùc. Chuùa roàng kinh sôï, khoâng chaïy tìm choã troán maø chaïy vaøo boùng Ñöùc Phaät. Boùng Phaät maùt meû nhö ñöôïc töôùi cam loà. Roàng ñöôïc heát noùng, ngöûa ñaàu nhìn leân khoâng, thaáy khoâng trung ñaày caùc Ñöùc Phaät. Moãi vò Nhö Lai phoùng ra voâ löôïng aùnh saùng. Trong moãi aùnh saùng coù voâ löôïng vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät cuõng phoùng ra voâ soá traêm ngaøn aùnh saùng. Trong taát caû caùc aùnh saùng ñeàu coù thaàn Kim Cang, tay vung chaøy Kim cang.

Roàng thaáy caùc Ñöùc Phaät thì voâ cuøng vui möøng nhöng thaáy caùc thaàn Kim Cang thì voâ cuøng kinh hoaøng, chaép tay cung kính leã Phaät. Naêm La-saùt nöõ cuõng ñaûnh leã Ñöùc Nhö Lai. Caùc Thieân töû möa xuoáng hoa Maïn-ñaø-la, hoa Ñaïi maïn-ñaø-la, hoa Maïn-thuø-sa, hoa Ñaïi maïn-thuø-sa ñeå cuùng döôøng. Troáng trôøi töï keâu. Chö Thieân voøng tay ñöùng haàu trong hö khoâng. Vua cuûa nöôùc ñoù cuøng naêm ngaøn quyeán thuoäc ñoát caùc loaïi danh höông, cuùi ñaàu ñaûnh leã Ñöùc Phaät, môøi Ñöùc Phaät ngoài vaøo toøa. Vua roàng töø trong ao roàng xuaát hieän daâng hieán giöôøng baèng baûy baùu, töï tay naâng giöôøng ñaët baøy vaø baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Nguyeän xin Ngaøi cöùu con, chôù sai löïc só laøm

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

toån haïi thaân con!

Luùc aáy, Ñöùc Nhö Lai duøng aâm thanh Phaïm, gioáng nhö meï hieàn doã daønh con treû, khieán cho vua roàng vaø La-saùt nöõ nhaän ñöôïc söï giaùo hoùa cuûa Phaùp vöông, thænh Ñöùc Phaät ngoài vaøo toøa ngoài. Khi aáy quoác vöông laïi baøy giöôøng cao vôùi meàn loâng, ñeäm loâng raát meàm maïi, giaêng maøn vaûi loâng traéng, che phuû beân treân laø löôùi traân chaâu roäng khaép, roài thænh Ñöùc Phaät Theá Toân ngoài vaøo trong maøn.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân nhaác chaân muoán ñi, ñuøi nai chuùa cuûa Ñöùc Phaät phaùt ra naêm luoàng aùnh saùng. AÙnh saùng coù naêm maøu nhieãu quanh Ñöùc Phaät baûy voøng nhö hoa vi dieäu cuûa coõi trôøi, hoa keát thaønh böùc maøn hoa. Trong moãi caùnh hoa coù traêm ngaøn voâ soá hoùa Boà-taùt chaép tay noùi keä khen ngôïi baèng vaïn öùc aâm thanh. Trong hö khoâng, caùc vò hoùa Phaät cuõng phoùng ra aùnh saùng nôi ñuøi nhö vaäy. Möôøi saùu roàng nhoû, tay caàm ñaù nuùi, saám seùt daäy löûa, ñi ñeán choã Ñöùc Phaät. Ñaïi chuùng kinh sôï vaøo trong haøo quang cuûa Ñöùc Phaät.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân ñöa ra caùnh tay maøu vaøng, môû kheùp baøn tay coù maøn löôùi. ÔÛ vuøng maøn löôùi ngoùn tay, möa xuoáng hoa baùu lôùn. Ñaïi chuùng ñeàu thaáy hoa hoùa thaønh Hoùa Phaät. Chæ coù caùc roàng thaáy hoa hoùa thaønh chim caùnh vaøng muoán baét vaø caén chuùng. Roàng sôï chim caùnh vaøng chaïy vaøo trong boùng Ñöùc Phaät, ñaûnh leã Phaät, daäp ñaàu caàu cöùu.

Ñöùc Phaät ñeán tröôùc maøn baûo A-nan raèng:

–Haõy traûi toïa cuï ra!

Luùc ñoù, A-nan lieàn vaøo trong maøn, tröôùc tieân ñöa tay phaûi laáy toïa cuï töø treân vai phaûi, toïa cuï lieàn hoùa thaønh naêm traêm öùc ñaøi vaøng trang hoaøng baèng baûy baùu. Khi saép traûi ra, toïa laïi hoùa thaønh naêm traêm öùc hoa sen baèng baûy baùu trang nghieâm. Khi traûi ngay ngaén boán goùc, moãi goùc sinh ra naêm traêm öùc hoa sen baûy baùu. Töøng haøng töøng haøng tieáp nhau ñaày khaép beân trong maøn.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân ngoài kieát giaø treân giöôøng baèng baûy baùu. Beân treân caùc hoa sen ñeàu coù Phaät ngoài. Caùc Tyø-kheo thaáy Ñöùc Phaät ngoài roài, ñaûnh leã Ñöùc Phaät, nhieãu quanh beân phaûi baûy voøng. Toïa cuï traûi ra ñuû ñeå Tyø-kheo ngoài, taát caû ñeàu hoùa thaønh toøa ngoài baèng löu ly. Khi Tyø-kheo ngoài vaøo toøa thì toøa löu ly, phoùng ra aùnh saùng löu ly laøm thaønh hang löu ly. Caùc vò Tyø-kheo ñeàu nhaäp vaøo Tam-muoäi Hoûa

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

quang, thaân trôû neân maøu vaøng roøng.

Luùc ñoù, quoác vöông thaáy thaàn bieán cuûa Ñöùc Phaät, voâ cuøng vui möøng, chaép tay nhieãu quanh Ñöùc Phaät baûy voøng, roài ñaûnh leã Phaät. Nhìn thaáy söï thaàn thoâng bieán hoùa cuûa Ñöùc Phaät, quoác vöông töùc thôøi phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, baûo caùc beà toâi ñeàu phaûi phaùt taâm.

Luùc aáy, vua roàng kinh sôï Ñaïi löïc só Kim Cang neân cuõng phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Naêm La-saùt nöõ cuõng phaùt taâm Boà-ñeà.

Baáy giôø, Ñaïi vöông muoán cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø Taêng chuùng moät böõa ngoï trai. Ñöùc Phaät baûo ñaïi vöông, chæ baøy bieän ñoà ñöïng thöùc aên, khoâng caàn gì khaùc nöõa. Nhaø vua vaâng lôøi Ñöùc Phaät, saép baøy ñaày ñuû nhöõng ñoà ñöïng quyù baùu. Nhôø thaàn löïc Ñöùc Phaät, beân trong nhöõng ñoà ñöïng töï nhieân ñaày traøn vò Thieân-tu-ñaø (moät loaïi thöùc aên cuûa trôøi). Caùc ñaïi chuùng aên ñoà aên ñoù roài, töï nhieân ñöôïc Tam-muoäi Nieäm Phaät, thaáy thaân chö Phaät ôû möôøi phöông nhieàu voâ löôïng voâ bieân, laïi coøn nghe aâm thanh noùi phaùp vi dieäu. AÂm thanh aáy toaøn khen ngôïi nieäm Phaät, nieäm Phaùp, nieäm Tyø-kheo taêng, ñoàng thôøi cuõng giaûng noùi veà saùu phaùp Ba-la-maät, ba möôi baûy Phaåm trôï Boà-ñeà.

Nghe lôøi noùi ñoù roài, laïi hoan hyû boäi phaàn, hoï nhieãu quanh Ñöùc Phaät haøng ngaøn voøng.

Luùc aáy, quoác vöông thænh Ñöùc Phaät vaøo thaønh. Long vöông noåi giaän noùi raèng:

–Ngöôi ñoaït lôïi ích cuûa ta, ta seõ tieâu dieät nöôùc cuûa ngöôi! Ñöùc Phaät baûo ñaïi vöông:

–Thí chuû ñaõ quy y Phaät, töï bieát phaûi thôøi!

Luùc ñoù, quoác vöông leã Phaät, roài ñi lui ra. Khi aáy Long vöông vaø La-saùt nöõ naêm voùc laïy saùt ñaát, caàu Ñöùc Phaät trao cho giôùi phaùp. Ñöùc Phaät lieàn ñuùng nhö phaùp vì hoï noùi phaùp Tam quy Nguõ giôùi. Vua roàng nghe roài loøng raát vui möøng. Naêm traêm roàng quyeán thuoäc cuûa vua roàng töø ao roàng xuaát hieän, ñaûnh leã Ñöùc Phaät. Ñöùc Nhö Lai töùc thôøi tuøy theo töøng loaïi aâm thanh cuûa roàng maø noùi phaùp cho chuùng. Chuùng nghe phaùp raát hoan hyû, Ñöùc Phaät baûo Muïc-lieân vì chuùng maø trao giôùi phaùp.

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

Baáy giôø, Toân giaû Muïc-lieân nhaäp vaøo ñònh Nhö yù, lieàn töï hoùa thaân thaønh naêm ngaøn öùc vua chim caùnh vaøng. Moãi vua chim quaép chaân laáy naêm con roàng, ôû treân hö khoâng. Caùc roàng nhoû noùi raèng:

–Ñöùc Phaät baûo Hoøa thöôïng truyeàn giôùi phaùp cho chuùng toâi, sao Hoøa thöôïng laïi laøm ra hình töôïng ñaùng sôï?

Toân giaû Muïc-lieân baûo raèng:

–Ñaõ nhieàu kieáp, caùc ngöôi ôû trong söï khoâng sôï haõi, laïi phaùt sinh töôûng sôï haõi, ñoái vôùi khoâng saân nhueá phaùt sinh töôûng saân nhueá, ôû choã voâ haïi laïi phaùt sinh haïi töôûng... Ta chính thaät laø ngöôøi, caùc ngöôi coù taâm aùc neân thaáy ta laø chim.

Baáy giôø, Long vöông do sôï haõi neân töï theà chaúng gieát haïi, chaúng gaây naõo haïi cho chuùng sinh. Vì roàng phaùt taâm thieän neân Toân giaû Muïc-lieân lieàn trôû laïi thaân cuõ vaø noùi naêm giôùi cho chuùng.

Luùc aáy, vua roàng quyø goái, chaép tay thænh caàu Ñöùc Theá Toân:

–Nguyeän xin Ñöùc Nhö Lai thöôøng truï ôû coõi naøy! Neáu Ñöùc Phaät chaúng ôû laïi, con coù loøng aùc thì khoâng coøn ñöôïc thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Nguyeän xin Ñöùc Nhö Lai ruû loøng thöông luoân ôû laïi nôi ñaây.

Roàng aân caàn ba laàn thænh Ñöùc Nhö Lai nhö vaäy chaúng döøng.

Vua trôøi Phaïm laïi ñeán leã Ñöùc Phaät, chaép tay caàu thænh raèng:

–Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân vì nhöõng chuùng sinh ñôøi vò lai, chôù rieâng thieân vò moät con roàng nhoû naøy!

Haøng traêm ngaøn Phaïm vöông, khaùc mieäng ñoàng thanh ñeàu noùi leân lôøi thænh nguyeän ñoù!

Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai lieàn mæm cöôøi, töø mieäng phaùt ra voâ löôïng traêm ngaøn aùnh saùng. Trong moãi aùnh saùng coù voâ löôïng vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät coù haøng vaïn öùc vò Boà-taùt laøm thò giaû. Vua roàng kia ôû trong ao roàng hieän ra ñaøi baûy baùu daâng leân Ñöùc Nhö Lai, baïch raèng:

–Nguyeän xin Ñöùc Thieân Toân nhaän ñaøi naøy cuûa con! Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân baûo vua roàng raèng:

–Ta chaúng caàn caùi ñaøi naøy! Hoâm nay ngöôi chæ caàn ñem hang ñaù La-saùt giao cho ta.

Töùc thôøi vua trôøi Phaïm vaø voâ soá Thieân töû vaøo trong hang tröôùc. Vua roàng duøng nhieàu chaâu baùu ñeå trang hoaøng hang ñoäng. Ñöùc Phaät

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

baûo A-nan raèng:

–OÂng haõy baûo vua roàng queùt doïn sach seõ hang ñaù!

Chö Thieân nghe roài ñeàu côûi aùo baùu tranh nhau lau queùt hang. Luùc ñoù, Ñöùc Nhö Lai thu aùnh saùng cuûa thaân laïi, thu caùc vò hoùa Phaät laïi vaøo nôi ñænh ñaàu. Luùc naøy, Ñöùc Nhö Lai baûo caùc vò Tyø-kheo ñeàu ôû ngoaøi ñoäng, chæ rieâng moät mình Ñöùc Phaät vaøo vaø töï traûi toïa cuï. Khi Ñöùc Phaät traûi toïa cuï, nuùi ñaù naøy boãng choác trôû thaønh baûy baùu. La-saùt nöõ vaø vua roàng vì boán vò ñaïi ñeä töû: Toân giaû A-nan…, taïo ra naêm hang ñaù.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân ngoài trong hang vua roàng, chaúng dôøi khoûi choã ngoài. Ñöùc Phaät cuõng nhaän lôøi thænh cuûa vua, vaøo thaønh Na- caøn-ha, roài ôû nuùi Kyø-xaø-quaät, ôû thaønh Ca-tyø-la cuûa nöôùc Xaù-veä vaø ôû caùc truï xöù khaùc ñaâu ñaâu cuõng ñeàu thaáy coù Ñöùc Phaät. Treân toøa hoa sen ôû trong hö khoâng coù voâ löôïng Hoùa Phaät. Taát caû theá giôùi, beân trong cuõng ñaày nhöõng vò Hoùa Phaät. Vua roàng vui möøng phaùt ñaïi theä nguyeän raèng:

–Nguyeän cho con ñôøi vò lai ñöôïc thaønh Phaät nhö theá naøy!

Ñöùc Phaät nhaän lôøi thænh cuûa vua traûi qua baûy ngaøy roài. Vua sai moät ngöôøi côõi con voi ñi taùm ngaøn daëm, ñem nhöõng ñoà cuùng ñi khaép taát caû nöôùc, cuùng döôøng chuùng Taêng. Ñeán ñaâu cuõng ñeàu thaáy coù Phaät Thích-ca Vaên. Tin töùc hoài baùo, baïch vôùi vua raèng: “Ñöùc Nhö Lai Theá Toân chaúng chæ ôû nöôùc naøy maø nöôùc khaùc cuõng coù. Caùc Ñöùc Phaät ôû nöôùc khaùc cuõng noùi khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ, saùu phaùp Ba-la- maät.” Nhaø vua nghe lôøi noùi naøy thì boãng nhieân taâm yù khai môû, ñöôïc Nhaãn voâ sinh.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân thu nhieáp thaàn tuùc laïi, töø hang ñaù hieän ra, cuøng caùc vò Tyø-kheo ñi haønh hoùa. Ñöùc Phaät ñôøi tröôùc khi laøm Boà- taùt, coù choã boá thí hai ñöùa treû, choã thì gieo thaân cho coïp ñoùi, choã thì duøng ñaàu boá thí, choã thì khoeùt thaân laøm moät ngaøn ngoïn ñeøn, choã thì moùc maét boá thí, choã thì caét thòt thay cho chim caâu... Nhöõng choã nhö vaäy, roàng ñeàu ñi theo. Luùc ñoù, Long vöông nghe Ñöùc Phaät trôû laïi ñaát nöôùc, keâu khoùc, nöôùc maét nhö möa maø baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Con thænh Ñöùc Phaät thöôøng truï, taïi sao Ñöùc Phaät boû con? Con maø chaúng thaáy Ñöùc Phaät thì seõ laøm vieäc aùc, bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc!

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

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân an uûi vua roàng raèng:

–Ta nhaän lôøi thænh cuûa ngöôi, ngoài trong hang ñoäng cuûa ngöôi traûi qua moät ngaøn naêm traêm naêm.

Caùc con roàng nhoû chaép tay, voøng tay caàu thænh Ñöùc Theá Toân vaøo laïi trong hang. Caùc roàng thaáy Ñöùc Phaät ñaõ ngoài trong hang roài, treân thaân tuoân ra nöôùc, döôùi thaân tuoân ra löûa, bieán hieän möôøi taùm caùch. Roàng nhoû thaáy roài laïi caøng taêng tieán ñaïo taâm kieân coá. Ñöùc Thích-ca Vaên Phaät voït thaân vaøo ñaù gioáng nhö göông saùng thaáy boùng daùng maët ngöôøi. Caùc roàng ñeàu thaáy Ñöùc Phaät ôû beân trong ñaù aùnh hieän ra beân ngoaøi.

Baáy giôø, caùc roàng chaép tay vui möøng, chaúng caàn ra khoûi ao roàng maø vaãn luoân thaáy maët trôøi Phaät.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân ngoài kieát giaø beân trong vaùch ñaù. Khi chuùng sinh nhìn töø xa thì thaáy, ñeán gaàn thì bieán maát. Haøng traêm ngaøn chö Thieân cuùng döôøng aûnh Phaät. AÛnh Phaät cuõng noùi phaùp. Vua trôøi Phaïm chaép tay cung kính, duøng keä khen raèng:

*Nhö Lai vaøo hang ñaù ÔÛ trong ñaù hieän thaân*

*Nhö maët trôøi khoâng ngaïi Ñuû töôùng saùng vaøng roøng Con cuùi ñaàu kính leã Ñaáng Maâu-ni Theá Toân.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân hoùa ra naêm traêm xe baùu. Ñöùc Phaät ngoài trong xe, phaân thaân thaønh naêm traêm. Khi aáy, xe baùu truï trong hö khoâng, xoay trôû töï taïi. ÔÛ vuøng truïc vaønh xe coù traêm ngaøn aùnh saùng. Moãi aùnh saùng coù voâ soá hoùa Phaät, chaúng chuyeån chaúng ñoäng, ñi ñeán thaønh Ca-tyø-la. Ñöùc Phaät ngoài treân toøa Sö töû nhö ñang nhaäp vaøo Tam-muoäi. Trong moãi loã chaân loâng coù moät Ñöùc Phaät xuaát hieän. Trong moãi loã chaân loâng laïi coù moät Ñöùc Phaät nhaäp vaøo. Ra, vaøo nhö vaäy ñaày trong hö khoâng, voâ löôïng voâ bieân vò Hoùa Phaät ngoài kieát giaø. Ñoù goïi laø caûnh giôùi khi Ñöùc Nhö Lai ngoài.

Sau khi Phaät dieät ñoä, caùc ñeä töû cuûa Phaät neáu muoán bieát Phaät ñi thì nhö treân ñaõ noùi, coøn neáu muoán bieát Phaät ngoài thì phaûi quaùn töôûng aûnh Phaät. Quaùn töôûng aûnh Phaät thì tröôùc tieân phaûi quaùn töôïng Phaät, khôûi töôûng veà thaân moät tröôïng saùu, ngoài kieát giaø, traûi coû laøm toøa,

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

thænh töôïng Phaät ñaët ngoài. Haønh giaû thaáy Phaät ngoài roõ raøng, laïi phaûi khôûi yù töôûng, laøm moät hang ñaù cao moät tröôïng taùm, saâu hai möôi boán boä, baèng ñaù traéng trong suoát. Quaùn töôûng nhö vaäy thaønh roài thì thaáy töôïng Phaät ngoài trong hö khoâng, döôùi chaân coù möa hoa, laïi thaáy yù töôûng vaøo trong hang ñaù. Vaøo roài, laïi khieán cho hang ñoù trôû thaønh töôûng veà nuùi baûy baùu. Töôûng nuùi baûy baùu naøy thaønh roài, laïi thaáy töôïng Phaät voït vaøo vaùch ñaù, vaùch ñaù khoâng chöôùng ngaïi gioáng nhö taám göông saùng. Töôûng naøy thaønh roài thì nhö tröôùc, trôû laïi quaùn töôûng ba möôi hai töôùng toát. Töøng töôùng, töøng töôùng quaùn töôûng cuøng cöïc laøm cho toû roõ. Töôûng naøy thaønh roài thì thaáy caùc vò Hoùa Phaät ngoài kieát giaø treân hoa baùu lôùn, phoùng ra aùnh saùng nôi thaân chieáu soi khaép taát caû. Trong moãi loã chaân loâng cuûa Ñöùc Phaät ngoài, möa xuoáng voâ soá caùc laù côø baèng baûy baùu. Ñaàu moãi laù côø baùu coù traêm ngaøn phöôùn baùu. Laù phöôùn nhoû nhaát, doïc ngang baèng nhau, cuõng baèng caû nuùi Tu-di. Trong phöôùn baùu naøy laïi voâ soá traêm ngaøn vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät ñeàu voït thaân vaøo trong hang ñaù naøy vaø hieän baøy aûnh Phaät. Khi töôûng naøy xuaát hieän thì nhö ñaõ noùi ôû phaàn tim Ñöùc Phaät. Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn. Sau khi Phaät dieät ñoä, ngöôøi theo ñuùng lôøi ta noùi maø quaùn töôûng aûnh Phaät thì ñoù goïi laø quaùn töôûng chaân chaùnh veà söï ngoài cuûa Nhö Lai. Ngöôøi quaùn töôûng söï ngoài cuûa Nhö Lai thì nhö ngöôøi thaáy ñöôïc thaân Phaät khoâng coù gì khaùc, tieâu tröø ñöôïc traêm ngaøn kieáp toäi sinh töû. Neáu quaùn chaúng thaáy ñöôïc thì phaûi vaøo thaùp, quaùn taát caû töôïng. Thaáy töôïng Phaät ngoài roài, saùm hoái toäi chöôùng. Nhôø coâng ñöùc nhaân duyeân quaùn töôïng neân khi Ñöùc Di-laëc ra ñôøi, ngöôøi naøy thaáy Ñöùc Phaät Di-laëc ñaàu tieân ngoài kieát giaø ôû döôùi goác caây Long hoa. Thaáy roài, ngöôøi aáy raát hoan hyû, ñoái vôùi ba loaïi Boà-ñeà ñeàu theo nguyeän hieåu bieát roõ.

Sao goïi laø quaùn töôûng Ñöùc Nhö Lai, khi ñi ñeán thaønh Caâu-thi-

na haøng phuïc caùc löïc só?

Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha:

–Nhö Lai chaúng bao laâu nöõa seõ ôû nöôùc ñoù vaøo Baùt-nieát-baøn.

Luùc aáy, naêm traêm löïc só ñang deïp taûng ñaù cheïn ñöôøng ñi. Hoï duøng heát söùc löïc só cuõng chaúng theå dôøi ñöôïc. Khi aáy, Ñöùc Theá Toân hoùa laøm vò Sa-moân, duøng tay gaït taûng ñaù, taûng ñaù lieàn bay leân ôû giöõa

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

hö khoâng. Ñaùm löïc só kinh sôï, giaû söû taûng ñaù naøy maø rôi xuoáng thì khoâng bieát chaïy troán vaøo ñaâu. Hoï ngöôùc leân xem thì taûng ñaù treân ñaõ hoùa thaønh vò Hoùa Phaät, gioáng nhö nuùi vaøng coù caùc Ñöùc Phaät vaây quanh. Löïc só thaáy roài, loøng raát hoan hyû. Vò hoùa Sa-moân naèm döïa döôùi goác caây nhö ngöôøi nguû ngaøy, coù aùnh saùng maët trôøi töø hoâng traùi phaùt ra nhö coù traêm öùc maët trôøi vaøo trong hoâng phaûi. Trong moãi maët trôøi coù hai caây baùu, coù giöôøng baùu lôùn, beân treân coù caùc Ñöùc Phaät naèm. AÙnh saùng nhö vaäy soi khaép voâ löôïng theá giôùi ôû möôøi phöông. Moãi theá giôùi coù voâ löôïng caùc Ñöùc Phaät ngoài töïa döôùi goác caây vaø ñeàu coù aùnh saùng töø hoâng phaûi vaøo theo hoâng traùi maø ra. AÙnh saùng nhö vaäy bieán thaønh ñaøi baùu. Haønh giaû thaáy taát caû moãi theá giôùi möôøi phöông ñeàu coù moät ñaøi baùu. Treân ñaøi baùu naøy coù moät vò Phaät lôùn thaân baèng möôøi phöông, naèm töïa beân ñaøi. Luùc aáy, Ñöùc Phaät ñoù, hoâng beân traùi tuoân ra nöôùc nhö ngoïc löu ly, moãi vieân ngoïc baùu lôùn nhö nuùi Tu-di. Beân trong moãi nuùi coù traêm ngaøn Ñöùc Phaät naèm. Moãi vò Phaät naèm phoùng ra aùnh saùng lôùn... cuõng nhö treân ñaõ noùi. Hoâng beân phaûi Ñöùc Phaät ñoù laïi phaùt ra vaïn öùc doøng söõa chaûy roùt xuoáng, töøng gioït töøng gioït hoùa thaønh traêm ngaøn hoùa hoa. Moãi hoa coù hoùa Phaät naèm ôû treân hoa sen, ñeàu duøng tay phaûi roùt cam loà xuoáng nhö möa khieán cho taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc uoáng, chuùng sinh ngaï quyû khi thaáy töôùng naøy thì töï nhieân no ñuû.

Baáy giôø, trong hö khoâng coù aâm thanh vi dieäu khen ngôïi boán

Taâm voâ löôïng, sau ñoù, phaân bieät caûnh giôùi roãng khoâng, caûnh giôùi tòch dieät khoâng coù taâm vaø taâm töôûng. Ngöôøi quaùn töôûng nhö vaäy goïi laø quaùn töôûng söï naèm cuûa Nhö Lai. Quaùn söï naèm cuûa Nhö Lai, tröôùc tieân phaûi quaùn töôïng Phaät naèm. Haønh giaû thaáy töôïng naèm roài thì phaûi nghó raèng: “Khi Ñöùc Phaät coøn ôû ñôøi, thaân theå caùc Ñöùc Phaät Nhö Lai khoâng heà meät moûi, sôû dó Phaät hieän thaân naèm chæ vì ñieàu phuïc caùc löïc só cöông cöôøng vaø nhöõng chuùng sinh taø kieán baát thieän. Hoaëc vì thöông xoùt caùc vò Tyø-kheo neân hieän thaân naèm nghieâng veà hoâng phaûi. Nhö Lai naèm chính laø naèm ñaïi Bi. Muoán quaùn Phaät naèm phaûi tu haønh taâm Töø.”

Ngöôøi tu haønh taâm Töø, khi duyeân ñeán taát caû chuùng sinh thaáy hoï chòu khoå thì chaúng tieác thaân maïng, laøm cho chuùng sinh chòu khoå ñöôïc thaønh töïu ñaày ñuû vaø an laïc, khieán cho hoï khoâng bò hoaïn naïn.

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

Ngöôøi coù taâm ñaïi Bi, khi thaáy chuùng sinh chòu khoå naõo thì nhö thaáy chính cha meï, sö tröôûng, baïn laønh cuûa mình bò khoå sôû, neân sinh loøng thöông caûm, nöôùc maét rôi nhö möa. Loøng bình ñaúng nhö vaäy goïi laø ñaïi Bi.

Thaáy ngöôøi khaùc ñöôïc an vui maø sinh loøng vui möøng nhö vò Tyø- kheo ñöôïc thieàn thöù ba thì ñoù goïi laø Hyû.

Xaû laø taát caû khoâng coù töôùng chuùng sinh. Khi khôûi söï quaùn töôûng ñoù, tröôùc heát haønh giaû quaùn töôûng thaân mình.

Ñòa ñaïi laø chuùng sinh sao? Thuûy ñaïi, hoûa ñaïi, phong ñaïi laø chuùng sinh sao? Saéc laø chuùng sinh sao? Thoï, töôûng, haønh, thöùc laø chuùng sinh sao? Khoâng laø chuùng sinh sao? Chaúng phaûi khoâng laø chuùng sinh sao? Nhö laø chuùng sinh sao? Chaúng phaûi Nhö laø chuùng sinh sao? Thaät teá laø chuùng sinh sao? Chaúng phaûi thaät teá laø chuùng sinh sao? Höõu vi “khoâng” laø chuùng sinh sao? Voâ vi “khoâng” laø chuùng sinh sao? Khi lyù giaûi phaân bieät nhö vaäy maø chaúng thaáy chuùng sinh, chaúng ñöôïc chuùng sinh, khoâng coù töôûng veà chuùng sinh, loøng khoâng heà tham ñaém, cuõng khoâng mong caàu. Hieåu roõ ñöôïc phaùp thanh tònh nhö vaäy... thì goïi laø tu haønh Xaû.

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Neáu coù chuùng sinh öa quaùn töôûng söï naèm cuûa Phaät thì ñoù laø quaùn töôûng chaân chaùnh veà ñònh Töø thanh tònh. Neáu coù chuùng sinh nghe phaùp Phaät naèm vaø caùc Tyø-kheo thuaän theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät, chaúng phaù boû oai nghi, naèm nghieâng veà hoâng phaûi, neân bieát nhöõng ngöôøi ñoù maëc aùo taøm quyù, uoáng thuoác nhaãn nhuïc. Nhö Tyø- kheo naøy ôû ñôøi hieän taïi ngoài thieàn thì thaáy chö Phaät möôøi phöông vì mình noùi phaùp lôùn. Neáu hoï chaúng ngoài thieàn maø chaúng phaïm giôùi neân ôû ñôøi vò lai ñöôïc thaáy chö Phaät möôøi phöông. Caùc Ñöùc Phaät möôøi phöông seõ vì hoï giaûng noùi phaùp lôùn. Hoï nghe phaùp ñöôïc deã daøng giaùc ngoä, gioáng nhö khoaûnh khaéc ngöôøi traùng só co duoãi caùnh tay, ngay töùc thôøi ñöôïc ñaïo A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu Thoâng vaø taùm Giaûi thoaùt. Söï naèm cuûa Nhö Lai ñem laïi nhieàu lôïi ích cho chuùng sinh. Do ñem laïi lôïi ích nhieàu neân goïi laø Töø, Bi, Hyû, Xaû. Boán phaùp naøy sinh ra caùc Ñöùc Phaät, laø meï cuûa caùc vò Boà-taùt.

Khi noùi lôøi ñoù roài, ôû giöõa ñaïi chuùng, toaøn thaân Ñöùc Phaät phoùng

ra aùnh saùng. Phía tröôùc taùm muoân boán ngaøn, beân phaûi taùm muoân boán

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

ngaøn, beân traùi taùm muoân boán ngaøn, phía sau taùm muoân boán ngaøn, treân coå taùm muoân boán ngaøn laø nhöõng loã chaân loâng. Moãi loã chaân loâng moïc ra moät sôïi loâng xoaén. Ñaàu moãi sôïi loâng coù traêm vaïn öùc hoa sen nhieàu nhö buïi traàn. Treân moãi hoa sen coù voâ löôïng voâ soá hoùa Phaät nhieàu nhö buïi traàn. Thaân caùc vò Hoùa Phaät cao lôùn trang nghieâm nhö ngaøn vaïn öùc nuùi Tu-di. Trong roán cuûa moãi vò Phaät coù naêm traêm vaïn öùc con sö töû. Moãi con sö töû phun ra naêm traêm vaïn öùc phaåm vaät cuùng döôøng. Moãi phaåm vaät cuùng döôøng coù naêm traêm vaïn öùc ñaùm maây hoa baûy baùu. Moãi ñaùm maây hoa baùu coù naêm traêm vaïn öùc aâm thanh nhöõng lôøi keä tuïng. Töøng tieáng töøng tieáng tieáp theo nhau gioáng nhö nhöõng gioït möa rôi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi hieån hieän roõ taùm möôi veû ñeïp. AÙnh

saùng maøu vaøng töø töôùng Baïch haøo phaùt ra. Moãi aùnh saùng soi khaép möôøi phöông, hoùa thaønh nhöõng vò Phaät. Nhöõng vò Theá Toân ñoù, voâ soá vò ñi, voâ soá vò ñöùng, voâ soá vò ngoài, voâ soá vò naèm. Caùc vò Hoùa Phaät ñoù noùi veà ñaïi Töø bi, noùi veà ba möôi baûy Phaåm trôï Boà-ñeà, noùi veà saùu phaùp Ba-la-maät, noùi veà möôøi Löïc, boán Voâ uùy, möôøi taùm phaùp Baát coäng cuûa Phaät Nhö Lai. Khi töôùng naøy hieän, coù moät öùc ngöôøi doøng hoï Thích, loøng khoâng coøn chaáp thuû, ngoä phaùp Nhaãn voâ sinh. Ñöùc Phaät vì hoï thoï kyù: Vaøo ñôøi vò lai, qua voâ soá kieáp, seõ ñöôïc thaønh Phaät, hieäu laø Tam-muoäi Thaéng Traøng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri... ñaày ñuû möôøi hieäu, theo thöù lôùp thaønh Phaät coù ñeán moät öùc vò. Khi nhöõng Ñöùc Phaät ñoù xuaát hieän thì theá giôùi Ta-baø thanh tònh trang nghieâm gioáng nhö coõi cuûa Ñöùc Phaät Quang Minh ôû theá giôùi Thaùnh phuïc traøng khoâng khaùc. Caùc vò Boà-taùt ñoù khi ñöôïc Phaät ñaïo thì coõi nöôùc khoâng coù nhöõng teân goïi nhö phaù huûy giôùi caám, taùn loaïn taâm yù, baát thieän, toaøn laø Boà-taùt, tuy coù Thanh vaên nhöng chaúng huûy baùng Ñaïi thöøa. Caùc Thích töû nghe Ñöùc Phaät thoï kyù, loøng raát vui möøng, ñeàu côûi chuoãi ngoïc tung leân treân Ñöùc Phaät. Nhöõng chuoãi ngoïc ñoù ñang truï beân treân Ñöùc Phaät hoùa thaønh caây hoa. Moãi caây hoa ñeàu coù hoa nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Treân moãi hoa coù caùc laàu baùu nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Trong moãi laàu coù caùc vò Hoùa Phaät nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Moãi vò Hoùa Phaät dieãn noùi taùm muoân boán ngaøn phaùp Ba-la- maät.

Laïi coù vò Hoùa Phaät daïy caùc Thanh vaên pheùp Soå töùc An ban,

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

tuoân aùnh saùng vaøo xöông traéng, xöông traéng toûa ra aùnh saùng, töôûng veà taâm tònh, töôûng veà taâm baát tònh, khôûi töôûng veà keát söû, dieät töôûng keát söû, ñoaïn töôûng veà chi phaàn keát söû, dieät töôûng veà goác reã keát söû... Chín möôi öùc buïi traàn nhöõng töôûng nhö vaäy. Nhö noùi Soå töùc An ban thì ñoù goïi laø phaùp Thanh vaên. Coøn phaùp Boà-taùt thì chæ coù boán phaùp. Nhöõng gì laø boán?

1. Ngaøy ñeâm saùu thôøi noùi leân toäi loãi ñeå saùm hoái.
2. Thöôøng tu nieäm Phaät chaúng löøa doái chuùng sinh.
3. Tu saùu phaùp hoøa kính, loøng chaúng saân nhueá kieâu maïn.
4. Tu haønh saùu nieäm nhö cöùu löûa chaùy treân ñaàu. Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha raèng:

–Nhö vaäy... goïi laø Tam-muoäi quaùn Phaät ñôøi vò lai, cuõng goïi laø phaân bieät thaân Phaät, cuõng goïi laø bieán saéc töôùng cuûa Phaät, cuõng goïi laø Tam-muoäi Nieäm Phaät, cuõng goïi laø aùnh saùng chö Phaät che chôû chuùng sinh.

Khi Phaät noùi lôøi ñoù, Trôøi, Roàng, Daï-xoa, taùm boä quyû thaàn, möôøi hai öùc chuùng sinh phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc vaø phaùt theä nguyeàn raèng: “Nguyeän ñôøi sau thöôøng nhaäp vaøo Tam- muoäi, thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät nhö hoâm nay khoâng khaùc.”

Phaïm thieân vöông, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, voâ soá Thieân töû ñaûnh leã Phaät, quyø goái chaép tay, baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con hoâm nay ñöôïc thaáy hình saéc toái thöôïng trong moïi hình saéc cuûa Ñöùc Nhö Lai! Nguyeän xin cho chuùng sinh ñôøi tröôïc aùc vò lai giöõ chaùnh nieäm, tö duy thaáy saéc thaân cuûa Ñöùc Phaät! Neáu nguyeän naøy chaúng hö doái, lôøi noùi cuûa con vaø söï nhìn thaáy cuûa con hoâm nay chaân thaät chaúng hö doái thì nguyeän xin cho con vaø caùc thieân chuùng gioáng nhö thaân Phaät.

Khi chö vò noùi lôøi ñoù, hoï töï thaáy trong loøng coù traêm vaïn aùnh saùng phaùt ra. Moãi aùnh saùng hoùa thaønh voâ löôïng traêm ngaøn vò Hoùa Phaät. Hoï töï thaáy thaân mình laø thaân maøu vaøng roøng gioáng nhö Nan- ñaø... khoâng khaùc.

Caùc Phaïm thieân baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Ñaáng Theá Huøng Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi, nhaát ñònh seõ ñem lôïi ích cho taát caû chuùng sinh. Lôøi theà nguyeàn roäng lôùn xöa, hoâm nay ñaõ ñöôïc vieân maõn, chaúng boû chuùng sinh. Lôøi noùi naøy chaúng hö doái neân

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

con töï thaáy taâm töôûng caûnh giôùi chuùng sinh ñôøi vò lai cuõng seõ nhö vaäy maø quaùn töôûng thaân chaân thaät cuûa Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät baûo Phaïm thieân raèng:

–Ñuùng nhö lôøi noùi cuûa oâng, chaân thaät chaúng hö doái! Chuùng sinh ñôøi vò lai chæ khôûi yù nieäm ñoù thì ñaõ ñöôïc phöôùc khoâng löôøng, thaân töôùng ñaày ñuû, huoáng gì laø nhôù töôûng.

Khi Ñöùc Phaät noùi lôøi ñoù, vua Tònh Phaïn vaø caùc Thích töû, Tyø- kheo-ni, Öu-baø-di ñoàng thôøi ñeàu ñöùng daäy ñaûnh leã Ñöùc Phaät maø lui ra.

Baáy giôø, Phuï vöông trôû veà hoaøng cung giaûng noùi cho caùc theå nöõ veà töôùng toát cuûa Ñöùc Phaät. Moät ngaøn hai traêm naêm möôi theå nöõ nghe veà töôùng Baïch haøo cuûa Ñöùc Phaät, loøng voâ cuøng vui möøng, tieâu tröø ñöôïc traêm vaïn öùc voâ soá toäi sinh töû. Trong hö khoâng, coù tieáng baûo caùc theå nöõ raèng:

–Caùc ngöôi nghe töôùng cuûa Ñöùc Phaät tieâu tröø ñöôïc caùc toäi loãi!

Haõy phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà!

Nghe lôøi noùi ñoù roài, hoï lieàn thaáy trong hö khoâng coù voâ löôïng caùc Ñöùc Phaät. Thaáy caùc Ñöùc Phaät roài, hoï ñeàu ñoàng thôøi ñöôïc ñònh Nieäm Phaät. Caùc Tyø-kheo-ni lieàn ñöùng daäy, kính leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, nhieãu quanh Ñöùc Phaät baûy voøng, lui veà ñöùng moät beân.

Baáy giôø, A-nan söûa laïi aùo vai phaûi, chaép tay quyø goái baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Ñöùc Phaät noùi ba möôi hai töôùng, maø coøn moät töôùng vì sao Ñöùc Nhö Lai chaúng noùi roõ?

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo ngoài xuoáng laïi. Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân töï hoùa ra naêm traêm öùc nuùi baùu ôû beân traùi, beân phaûi cuûa Phaät. Moãi nuùi baùu coù boán Ñöùc Phaät ngoài. Boán Ñöùc Phaät Theá Toân khen ngôïi nieäm Phaät. Ñöùc Phaät lieàn mæm cöôøi, mieäng coù naêm saéc aùnh saùng, löôõi coù möôøi boán aùnh saùng. Caùc aùnh saùng naøy ñeàu hoùa thaønh moät Ñöùc Phaät. Trong roán Ñöùc Phaät aáy tuoân ra naêm doøng nöôùc coù maøu saéc khaùc nhau. Trong moãi maøu coù chín öùc vò Boà-taùt.

Treân ñænh ñaàu moãi vò Boà-taùt ñeàu coù aùnh saùng ngoïc ma-ni coõi trôøi Phaïm, trong aùnh saùng coù caùc Hoùa Phaät nhieàu nhö caùt soâng Haèng. Trong roán moãi vò Hoùa Phaät cuõng phaùt ra nöôùc nhö vaäy. Nhöõng doøng nöôùc nhö vaäy chaûy vaøo roán cuûa Ñöùc Phaät. Caùc vò Hoùa Phaät vaø hoùa

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

Boà-taùt ñoù ñeàu nhaäp vaøo roán cuûa Ñöùc Phaät.

Luùc ñoù, thaân Ñöùc Phaät hieån hieän thanh tònh hôn caû ngoïc löu ly thanh tònh thuø thaéng vi dieäu. ÔÛ trong thaân Ñöùc Phaät coù toøa Sö töû. Moãi toøa Sö töû lôùn nhö nuùi Tu-di. Treân moãi toøa coù moät Ñöùc Nhö Lai, coù chín möôi öùc Boà-taùt laøm thò giaû. Treân ñænh ñaàu caùc vò Boà-taùt ñoù coù caùc Ñöùc Phaät lôùn nhö nuùi Tu-di. Nhö vaäy voâ löôïng caùc Ñöùc Phaät möôøi phöông maø trong roán tuoân ra nöôùc ñeàu cuøng vôùi nöôùc vaøo heát trong roán cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên.

Caùc Ñöùc Phaät chaúng lôùn, Ñöùc Thích-ca cuõng chaúng nhoû. Ñöùc Thích-ca chaúng lôùn, caùc Ñöùc Phaät cuõng chaúng nhoû. Trong tim beân trong thaân cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên coù voâ löôïng Ñöùc Phaät, caùc Ñöùc Phaät ñeàu chaúng ngaên che nhau, loã chaân loâng cuûa toaøn thaân giaûng noùi phaùp nieäm Phaät. Caùc vò Hoùa Phaät ñeàu duoãi tay phaûi xoa ñænh ñaàu Toân giaû A-nan noùi raèng:

–Ngöôi nay kheùo giöõ gìn Tam-muoäi quaùn Phaät, chôù ñeå queân maát! Ngöôi phaûi moät loøng nhôù nghó, vì chuùng sinh ñôøi vò lai môû maét aùnh saùng!

Khi noùi lôøi ñoù, hình töôïng baûy Ñöùc Phaät ñôøi quaù khöù ñöùng ôû trong hö khoâng ñeàu duoãi tay phaûi xoa ñaàu Toân giaû A-nan maø chuùc luïy vieäc ñoù. Luùc ñoù, trong hö khoâng, coù voâ soá aùnh saùng. Trong moãi aùnh saùng coù voâ soá Hoùa Phaät ñoàng thanh chuùc luïy phaùp aáy.



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