# SOÁ 293 (tt)

KINH ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM

# QUYEÅN 23

**PHAÅM NHAÄP BAÁT TÖ NGHÌ GIAÛI THOAÙT CAÛNH GIÔÙI PHOÅ HIEÀN HAÏNH NGUYEÄN (Phaàn 23)**

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi baïch vôùi Thaùnh giaû:

–Ngaøi phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc vaø tu dieäu haïnh naøy ñaõ ñöôïc bao laâu roài?

Thaàn chuû veà ñeâm baûo:

–Naøy thieän nam! Nhö lôøi oâng hoûi, vieäc naøy thaät khoù bieát, khoù tin, khoù hieåu, khoù chöùng, khoù vaøo, khoù coù theå chæ baøy, khoù coù theå phaùt sinh, khoù coù theå dieãn noùi. Taát caû theá gian, trôøi, ngöôøi, Thanh vaên, Ñoäc giaùc, ñeàu khoâng theå bieát. Ngoaïi tröø oai löïc gia trì cuûa Nhö Lai vaø söï nhieáp hoä cuûa Thieän tri thöùc, coù tu taäp phöôùc ñöùc, trí tueä roäng lôùn, coù taâm ñöôïc vöõng chaéc, öôùc muoán söï thanh tònh, taâm khoâng thaáp keùm, taâm khoâng taïp nhieãm, taâm khoâng dua nònh, taâm khoâng taùn loaïn, taâm khoâng keo kieät, taâm khoâng meâ muoäi. Taâm ñöôïc aùnh saùng Nhaát thieát trí môû baøy chieáu khaép, phaùt khôûi taâm lôïi laïc, thaønh thuïc cho taát caû chuùng sinh, phaùt khôûi taâm laøm cho taát caû phieàn naõo vaø chuùng ma khoâng theå huûy hoaïi ñöôïc, phaùt khôûi taâm thaúng ñeán Nhaát thieát chuûng trí khoâng coù chöôùng ngaïi. Taâm khoâng öa taát caû nhieãm oâ sinh töû cuûa theá gian, coù theå öa quaùn saùt taát caû dieäu laïc thanh tònh cuûa Nhö Lai; coù theå chuyeân caàn tröø dieät taát caû bieån öu bi khoå cuûa chuùng sinh; coù theå chuyeân caàn tu taäp taát caû bieån phaùp coâng ñöùc cuûa chö Phaät Nhö Lai, coù theå quaùn saùt taát caû thaät taùnh cuûa caùc phaùp vaø caûnh giôùi hö khoâng; coù theå laøm cho ñaày ñuû taát caû söï tin hieåu, saâu xa, thanh tònh, roäng lôùn; coù theå vöôït qua taát caû caùc doøng thaùc sinh töû; coù theå vaøo taát caû bieån trí cuûa Nhö Lai, coù theå quyeát ñònh ñeán ñöôïc thaønh cuûa phaùp Voâ thöôïng; coù theå duõng maõnh vaøo caûnh giôùi cuûa Nhö Lai; coù theå nhanh choùng ñi ñeán trí ñòa chö Phaät; coù theå thaønh töïu ñöôïc ngay naêng löïc Nhaát thieát trí; coù theå ñaït ñöôïc roát raùo ñoái vôùi möôøi löïc.

Ngöôøi nhö vaäy, môùi coù theå ôû nôi ñaây, coù theå bieát, coù theå vaøo, coù theå tin, coù theå

hieåu, coù theå giöõ, coù theå thaáu roõ maø tuøy thuaän tu haønh. Taïi vì sao? Vì ñoù laø caûnh giôùi trí tueä cuûa Nhö Lai, taát caû Boà-taùt coøn khoâng theå bieát, huoáng gì caùc chuùng sinh. Nhöng, ta nay nöông nhôø vaøo oai löïc cuûa Phaät, muoán laøm cho ñieàu thuaän ñeå coù theå giaùo hoùa chuùng sinh taâm ñöôïc nhanh choùng thanh tònh, muoán laøm cho taâm chuùng sinh tu taäp thieän caên ñeå ñöôïc töï taïi. Theo lôøi oâng hoûi, ta vì oâng maø dieãn noùi.

Luùc aáy, chuû Thaàn chuû veà ñeâm Khai Phuï Nhaát Thieát Thoï Hoa An Laïc, muoán noùi roõ

laïi nghóa naøy, neân quaùn saùt caûnh giôùi ba ñôøi cuûa Nhö Lai, maø noùi keä raèng:

*Phaät töû, nay nhö lôøi oâng hoûi Caûnh giôùi voâ bieân cuûa chö Phaät Khoù bieát caùc coõi kieáp vi traàn Dieãn noùi khoâng theå ñaày ñuû heát Chaúng neân xaáu aùc tham, saân, si Kieâu maïn, voâ minh, hoaëc che laáp*

*Taâm caáu troùi buoäc caùc chuùng sinh Bieát phaùp vaéng laëng cuûa chö Phaät. Chaúng neân dua nònh, taâm tröôïc loaïn Thöôøng theo taät ñoá, tình khoâng boû Bò daây phieàn naõo nghieäp troùi chaët Coù theå bieát roõ caûnh giôùi Phaät Chaúng neân chaáp tröôùc uaån, xöù, giôùi Taâm thöôøng khoâng boû nôi thaân kieán Ngöôøi taâm, töôûng, kieán ñeàu ñieân ñaûo Vaøo nôi vaéng laëng cuûa Nhö Lai, Caûnh Phaät saâu xa vaø vaéng laëng*

*Baûn taùnh chaân thöôøng, lìa phaân bieät Chaúng chaáp coù ngöôøi vaø sinh töû Nhaäp vaøo bình ñaúng phaùp voâ y*

*Sinh nhaø chuûng taùnh cuûa chö Phaät Taát caû Nhö Lai thöôøng thuû hoä*

*Giöõ gìn giaùo taïng cuûa Phaùp vöông Ñaây laø caûnh giôùi, trí nhaõn tieân Chaân thaät gaàn guõi Thieän tri thöùc Öa thích phaùp laønh khoâng bieát ñuû*

*Chuyeân caàu Phaät löïc, nhaän maây phaùp Ngöôøi nghe phaùp naøy sinh hoan hyû Taâm thöôøng thanh tònh khoâng phaân bieät Khoâng chaáp taát caû nhö hö khoâng*

*Ñeøn trí töï taïi phaù voâ minh Ñaây laø caûnh giôùi ngöôøi voâ caáu Duøng ñaïi Töø bi che theá gian*

*Vaøo khaép ba ñôøi bieån chuùng sinh Tuøy nghi lôïi laïc khoâng bôø beán Caûnh giôùi saâu xa cuûa haønh giaû*

*Taâm thöôøng hoan hyû khoâng chaáp tröôùc Taát caû sôû höõu ñeàu xaû boû*

*Öa noùi bình ñaúng cho chuùng sinh Ñaây laø caûnh giôùi ngöôøi khoâng chaáp Taâm khoâng caáu tröôïc, lìa caùc loãi Thuaàn thuïc hoaøn toaøn khoâng lo laéng Thuaän theo Phaät daïy ñeàu tu taäp*

*Ñaây laø caûnh giôùi khoâng caáu nhieãm*

*Taâm khoâng loaïn ñoäng, khoâng phaân bieät Coù theå bieát khaép taùnh caùc phaùp*

*Xa lìa taát caû caùc hoaëc nghieäp Ñaây laø caûnh giôùi ngöôøi giaûi thoaùt*

*Taâm khoâng meät moûi thöôøng khoâng lui Duõng maõnh chuyeân tu Nhaát thieát trí An truï trong tònh giôùi taêng thöôïng Ñaây laø caûnh giôùi Ñaïi tröôïng phu Taâm ñöôïc vaøo saâu caùc Tam-muoäi Roát raùo maùt meû khoâng nhieät naõo*

*Do ñaõ tu bieån Nhaát thieát trí Ñaây laø giaûi thoaùt cuûa tòch tónh Bieát roõ caùc phaùp töôùng sai khaùc Kheùo vaøo phaùp giôùi saâu voâ bieân*

*Ñoä khaép chuùng sinh ñeàu khoâng boû. Ñaây laø ñeøn tueä cuûa giaûi thoaùt Thaáu roõ thaät taùnh cuûa chuùng sinh ÔÛ bieån caùc coõi khoâng chaáp tröôùc Nhö aûnh hieän taâm khaép trong nöôùc Ñaây laø daãn ñöôøng ñeán giaûi thoaùt Töø nôi ba ñôøi khaép caùc coõi*

*Nhôø nguyeän phöông tieän maø chuyeån sinh Taän caùc coõi kieáp chuyeân tu haønh*

*Ñaây laø giaûi thoaùt cuûa Phoå Hieàn Vaøo khaép taát caû cöûa phaùp giôùi*

*Ñeàu thaáy möôøi phöông caùc theá giôùi Cuõng thaáy trong ñoù kieáp thaønh hoaïi Ñaây laø caûnh giôùi cuûa khoâng hai Möôøi phöông theá giôùi trong buïi traàn Ñeàu thaáy Phaät ngoài coäi Boà-ñeà*

*Thaønh Ñaúng chaùnh giaùc cöùu chuùng sinh Ñaây laø caûnh giôùi maét khoâng ngaïi*

*OÂng töø voâ löôïng bieån kieáp lôùn Thaân caän thöøa söï Thieän tri thöùc Vì lôïi chuùng sinh caàu chaùnh phaùp*

*Nghe roài nhôù nghó khoâng queân maát Tyø-loâ-giaù-na caûnh roäng lôùn*

*Voâ bieân voâ löôïng khoù nghó baøn Ta nhôø söùc Phaät noùi cho oâng*

*Khieán taâm saâu oâng chuyeån thanh tònh*

Naøy thieän nam! Vaøo thôøi quaù khöù qua nhieàu coõi theá giôùi, nhieàu nhö soá cöïc vi traàn soá kieáp, coù bieån theá giôùi teân laø: Tyø-loâ-giaù-na haûi chaân kim ma-ni sôn. Trong bieån theá giôùi aáy, coù Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, hieäu laø Phoå Chieáu Phaùp Giôùi Trí Tueä Sôn Tòch Tónh Oai Ñöùc Vöông.

Naøy thieän nam! khi Ñöùc Phaät aáy ñaõ tu qua haïnh Boà-taùt, coù theå laøm cho thanh tònh

khaép bieån theá giôùi kia. ÔÛ trong bieån theá giôùi aáy, coù ñuû loaïi theá giôùi nhieàu nhö vi traàn cuûa coõi Phaät. Moãi moãi loaïi theá giôùi coù theá giôùi nhieàu nhö cöïc vi traàn coõi Phaät, moãi moãi coù theá giôùi soá kieáp nhieàu nhö cöïc vi traàn theá giôùi; trong moãi moãi kieáp, coù voâ löôïng Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi; moãi moãi Nhö Lai giaûng noùi kinh ñieån nhieàu nhö cöïc vi traàn bieån theá giôùi, moãi moãi kinh ñieån, Phaät thoï kyù cho caùc Boà-taùt nhieàu nhö cöïc vi traàn soá coõi Phaät. Phaät hieän nhieàu söùc thaàn thoâng, noùi ñuû caùc phaùp ñeå ñieàu phuïc chuùng sinh, chuyeån nhieàu baùnh xe caùc thöøa, ñoä voâ löôïng bieån chuùng sinh.

Naøy thieän nam! Trong bieån theá giôùi Tyø-loâ-giaù-na haûi chaân kim ma-ni sôn aáy, coù loaïi theá giôùi teân laø Phoå moân hieän tieàn trang nghieâm traøng; trong loaïi theá giôùi naøy, coù theá giôùi teân laø Nhaát thieát baûo saéc caùt töôøng phoå chieáu quang minh; ôû ñoù hieän ra taát caû caûch bieán hoùa Phaät, aûnh töôïng ñeàu duøng ngoïc Ma-ni vöông laøm theå, hình daùng nhö thaønh cuûa trôøi; cuõng hieän ra taát caû Boà-ñeà ñaïo traøng cuûa Nhö Lai, duøng ngoïc Ma-ni baûo vöông ñeå trang nghieâm, taát caû ñeàu truï ôû treân bieån baùu Caâu-toâ-ma hoa, saïch nhô laãn loän. Trong theá giôùi naøy coù voâ soá töù thieân haï nhieàu nhö vi traàn nuùi Tu-di, coù moät Töù thieân haï hôn haún trong caùc Töù thieân haï kia, teân laø Nhaát thieát baûo sôn traøng. Töù thieân haï aáy, moãi beân daøi roäng voâ löôïng traêm ngaøn do-tuaàn, moãi beân ñeàu coù moät vaïn thaønh lôùn. ÔÛ trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, coù moät kinh ñoâ vua, teân laø Dieäu baûo sa-la trang nghieâm vaân ñaêng, duøng möôøi ngaøn thaønh lôùn laøm quyeán thuoäc, vaây xung quanh. Khi ñoù ngöôøi trong coõi Dieâm-phuø-ñeà thoï moät vaïn tuoåi. Trong ñoù coù Luaân vöông teân laø Nhaát thieát phaùp vieân maõn baûo caùi ñaïi sö töû hoáng thanh, vua coù ñaày ñuû naêm traêm boä thaàn, saùu vaïn theå nöõ, baûy traêm vöông töû. Caùc vöông töû aáy, saéc töôùng xinh ñeïp, oai huøng duõng maõnh, coù oai löïc lôùn.

Baáy giôø, oai ñöùc cuûa Luaân vöông kia truøm khaép trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, khoâng coù oaùn thuø. Trong theá giôùi aáy, khi kieáp muoán heát, coù naêm tröôïc xuaát hieän, taát caû moïi ngöôøi tuoåi thoï bò ngaén nguûi, cuûa caûi thieáu thoán, hình saéc xaáu xí, ñi, ñöùng, naèm, ngoài nhieàu khoå ít vui, khoâng tu möôøi ñieàu thieän, chuyeân laøm vieäc aùc, laïi cuøng nhau noåi giaän, tranh caõi, chieám ñoaït laãn nhau, löøa doái xaûo traù, trau chuoát lôøi noùi ñeå ly giaùn ngöôøi khaùc, noùi lôøi thoâ aùc, ghen gheùt söï toát ñeïp cuûa ngöôøi khaùc, tham caàu phi phaùp, vaøo saâu trong röøng raäm, ñoàng hoang cuûa löôùi taø. Do nhaân duyeân naøy, möa gioù thaát thöôøng neân luùa maï khoâng coù haït, caùc loaïi coû hoa, thaûo döôïc, caây coái, vöôøn röøng taát caû ñeàu khoâ heùo, ngöôøi aên maëc thieáu thoán, coù nhieàu taät beänh, lang thang boán phöông, khoâng coù choã nöông töïa. Hoï hoïp laïi cuøng nhau vaây quanh kinh thaønh cuûa vua, coù ñeán voâ löôïng, voâ bieân traêm ngaøn vaïn öùc, boán phía thaønh ñeàu bò vaây kính, keâu gaøo lôùn tieáng hoaëc giô hai tay, hoaëc chaép tay, hoaëc daäp ñaàu xuoáng ñaát, hoaëc duøng tay ñaám ngöïc, hoaëc quyø xuoáng keâu gaøo, hoaëc nhaûy leân keâu lôùn, ñaàu toùc roái buø, quaàn aùo nhô baån, da deû xô xaùc, maët maøy toái taêm.

Caùc chuùng sinh aáy, vôùi ñuû caùc hình daùng nhö vaäy, noùi ra caùc loaïi aâm thanh, duøng nhieàu ngoân töø ñeå baøn baïc roài thöa vôùi vua:

–Ñaïi vöông! Ñaïi vöông! Chuùng toâi ngaøy nay baàn cuøng coâ ñoäc, ñoùi khaùt, laïnh reùt, beänh taät, gaày moøn, nhieàu thöù khoå böùc baùch, nhieàu aùch naïn böùc baùch thaân taâm, maïng soáng khoâng coøn ñöôïc laâu, khoâng choã nöông töïa, khoâng ai cöùu vôùt, khoâng coù nôi keâu goïi, nhö ôû trong nguïc tuø, töôùng cheát hieän tröôùc maét. Chuùng toâi ngaøy nay, quay veà Ñaïi vöông, chuùng toâi thaáy Ñaïi vöông trí tueä, nhaân töø; ôû vôùi Ñaïi vöông, chuùng toâi seõ sinh ñöôïc töôûng an laïc, ñöôïc töôûng yeâu thöông, ñöôïc töôûng kính aùi, ñöôïc töôûng thaân maïng, ñöôïc töôûng baûo veà, ñöôïc töôûng kho baùu, töôûng gaëp bôø beán, töôûng gaëp ñöôøng ñaïo, töôûng gaëp ñöôïc thuyeàn beø, töôûng thaáy ñöôïc chaâu baùu, ñöôïc töôûng taøi lôïi, ñöôïc töôûng bay leân cung trôøi,

lìa ñöôïc oan gia töôûng, dieät ñöôïc caùc khoå töôûng.

Nhaø vua nghe nhöõng lôøi noùi nhö vaäy roài, lieàn chöùng ñöôïc traêm vaïn a-taêng-kyø phaùp moân Ñaïi bi, nhaát taâm suy nghó vaø khôûi yù quaùn saùt, roài phaùt ra möôøi lôøi Ñaïi bi. Sao goïi laø möôøi?

Nghóa laø: Thöông thay chuùng sinh, bò ñoïa laïc vaøo haàm saâu sinh töû khoâng ñaùy. Ta phaûi laøm sao nhanh choùng cöùu vôùt, laøm cho hoï ñöôïc ra khoûi vaø an truï ñòa vò Nhaát thieát trí cuûa Nhö Lai.

Thöông thay chuùng sinh, bò caùc phieàn naõo böùc baùch thaân taâm. Ta phaûi laøm sao ñeå cöùu giuùp cho hoï an truï taát caû trong ñaïo thieän nghieäp.

Thöông thay chuùng sinh, thöôøng sôï seät bôûi caùc söï sinh, giaø, beänh, cheát. Ta phaûi laøm sao laøm choã quay veà nöông töïa, cho hoï, ñeå hoï lìa khoûi söï troùi buoäc, khieán cho thaân taâm ñöôïc an oån.

Thöông thay chuùng sinh, thöôøng bò nhieàu thöù ñaùng sôï ôû theá gian böùc haïi thaân hoï. Ta phaûi laøm sao ñeå cöùu giuùp, khieán cho hoï ñöôïc khoûi taát caû aùch naïn, an truï ñaïo Nhaát thieát trí cuûa Nhö Lai.

Thöông thay chuùng sinh, khoâng coù con maét trí, neân thöôøng bò thaân kieán, nghi hoaëc che laáp. Ta phaûi laøm sao tìm moïi phöông tieän, ñeå cho hoï loät ñöôïc maïc nghi kieán che maét.

Thöông thay chuùng sinh, thöôøng bò meâ hoaëc laøm cho suy aùm, neân xa lìa phaùp laønh.

Ta phaûi laøm sao ñoát ngoïn ñuoác trí tueä, chieáu heát voâ minh cho hoï, laøm caùi thaønh Nhaát thieát trí hieån hieän giaûi thoaùt roát raùo cho hoï.

Thöông thay chuùng sinh, thöôøng bò nhieàu thöù taät ñoá, deøm pha laøm taâm hoï bò nhô loaïn. Ta phaûi laøm sao tìm caùch khai toû laøm cho hoï chöùng ñöôïc Phaùp thaân thanh tònh.

Thöông thay chuùng sinh, troâi laên maõi trong bieån lôùn sinh töû, khaép caû theá giôùi. Ta phaûi laøm sao tìm thuyeàn beø ñeå chôû hoï qua heát, laøm cho hoï ñöôïc vaøo bieån Nhaát thieát trí.

Thöông thay chuùng sinh, caùc caên ngang ngöôïc, xa lìa Ñaïi Sö Ñieàu Ngöï Voâ Thöôïng, taát caû theá gian khoâng ai coù theå ñieàu phuïc. Ta phaûi laøm sao laøm Ñieàu ngöï sö ñeå khieán cho hoï thaønh thuïc caùc thieän caên, ñaày ñuû naêng löïc, ñaïi oai thaàn cuûa Nhö Lai.

Thöông thay chuùng sinh, gioáng nhö ñui muø, khoâng thaáy chaùnh ñaïo, ñi theo ñöôøng taø. Ta phaûi laøm sao, môû con maét trí tueä ñeå daãn ñöôøng, laøm cho hoï ñöôïc vaøo cöûa Nhaát thieát trí.

Khi Ñaïi vöông, phaùt möôøi taâm Ñaïi bi naøy vaø ñaõ noùi nhö vaäy roài, thì lieàn ôû trong ñaïi chuùng, nôi Kinh ñoâ, ñaùnh troáng ra leänh khieán cho moïi ngöôøi ñeàu nghe bieát: “Ta nay boá thí cho khaép taát caû chuùng sinh, tuøy theo söï mong caàu ñeàu ñöôïc ñaày ñuû”.

Lieàn khi ñoù, vua ban xuoáng cho caùc thaønh phoá lôùn nhoû trong coõi Dieâm-phuø-ñeà vaø caùc xoùm laøng, ñeàu môû heát kho taøng, ñem ra nhieàu thöù vaät baùu ñeå nôi ngaõ tö ñöôøng. Ñoù laø caùc thöù baùu: Vaøng, baïc, löu ly, ngoïc Ma-ni, y phuïc, thöùc aên, höông hoa, loïng che, höông boät, höông xoa, nhieàu thöù anh laïc, cung ñieän, nhaø cöûa, giöôøng gheá, vaät duïng ñeå naèm, taát caû ñoà caàn duøng ñeàu ñaày ñuû; döïng laøm moät caây côø baùu lôùn baèng ngoïc Ma-ni saùng röïc, aùnh saùng ñoù chieáu ñeán thaân, ñem ñeán söï an oån, dieät tröø ñöôïc toái taêm vaø phaùt ra aùnh saùng; roài tuøy theo choã maø taâm mong muoán, hoï seõ coù ñöôïc ñaày ñuû. Laïi nöõa, cuõng tuøy theo hoï, maø bieán hoùa ñuû loaïi thaân hình, taát caû laø ñeå phuïc vuï, cung kính, cuùng döôøng cho taát caû chuùng sinh vaø boá thí thuoác thang ñeå trò taát caû beänh, vaät caàn duøng cho ñôøi soáng, nhieàu thöù vaät duïng baùu, caùc thöù baùu ñeå laãn loän. Ñoù laø bình Kim cang; trong ñoù chöùa ñaày caùc thöù höông baùu, caùc vaät coù muøi höông, ñaày caùc thöù y phuïc, ngoïc Ma-ni baùu duøng ñeå

trang söùc raát ñeïp; caùc loaïi xe coù caùc baùu anh laïc laøm maøng baùu, löôùi baùu che phuû xung quanh; döïng caùc thöù côø phöôùn raát cao raát ñeïp. Nhö vaäy, taát caû caùc vaät caàn duøng, ñeàu ñaõ môû kho chöùa ñem ra cung caáp; cuõng cho taát caû thoân, dinh, thaønh, aáp, nuùi röøng, ñaàm hoà, vôï con, quyeán thuoäc vaø caû ngoâi baùu; cho ñeán ñaàu, maét, muõi, tai, moâi, löôõi, raêng, tay, chaân, da thòt, tim, thaän, gan, phoåi, ruoät giaø, ruoät non, môõ chaøi, môõ nöôùc, gaân maïch, taát caû nhöõng phaàn cuûa thaân theå vaø trong ngoaøi coù gì ñeàu xaû boû heát.

Luùc baáy giôø, ôû cöûa Ñoâng thaønh cuûa vua Dieäu Baûo Sa-la Trang Nghieâm Vaân Ñaêng, teân laø Ma-ni sôn oai ñöùc. ÔÛ ngoaøi cöûa thaønh coù moät hoäi thí lôùn, ñaët taïi moät vuøng ñaát roäng lôùn, saïch seõ, baèng phaúng, khoâng coù caùc haàm hoá gai goác, ñaát ñaù. Taát caû ñeàu töø cuûa baùu ñeïp laøm thaønh; caùc thöù hoa baùu raûi ñaày caùc höông thôm ñöôïc xoâng leân, voâ soá ngoïc Ma-ni vöông baùu trang söùc xinh ñeïp, ñoát caùc ñeøn baùu trang söùc xinh ñeïp, caùc ñeøn baùu ñöôïc ñoát leân aùnh saùng chieáu röïc khaép nôi; taïo thaønh ngoïn löûa baùu caùt töôøng. Maây höông oai ñöùc toûa khaép hö khoâng, voâ löôïng caây baùu moïc töøng haøng theo thöù töï phaân boá raát xinh ñeïp caû vuøng. Coù raát nhieàu cung ñieän laàu gaùc cuûa coõi trôøi, ngöôøi vôùi ñuû caùc loaïi xinh ñeïp, nhieàu loaïi côø phöôùn, nhieàu loaïi loïng löôùi luoân toûa ra aùnh saùng, löôùi baùu Caâu-toâ-ma vaø taát caû löôùi baùu höông vöông che khaép ôû treân. Caùc linh baùu lay ñoäng nheï ñuû phaùt ra tieáng raát hay, coù voâ löôïng traêm ngaøn öùc Na-do-tha caùc khí cuï aâm nhaïc, thöôøng phaùt ra tieáng vi dieäu. Nhö vaäy, taát caû ñeàu duøng caùc thöù baùu toát ñeïp ñeå trang nghieâm. Nhöõng thöù aáy ñeàu laø nhôø quaû baùo thanh tònh cuûa Boà-taùt ñöôïc thaønh töïu. Trong hoäi aáy, coù ñaët moät toøa Sö töû laøm baèng möôøi loaïi baùu xinh ñeïp, ñeå ôû treân maët ñaát; coù möôøi haønh lang chieáu aùnh saùng lôùn; coù möôøi loaïi caây baùu nhaùnh laù ñôõ nhau, che ruõ xung quanh raát xinh ñeïp, raát chaéc chaén; coù baùnh xe baùu baèng Kim cang ñeå naâng ôû döôùi; duøng coù töôïng long thaàn laøm baèng caùc baùu ñeå ñôõ caùc vaät baùu, ôû nhöõng choã troáng, duøng maøu saéc xen laãn ñeå trang söùc nhaèm hieän leân ñöùc töôùng, caû moät vuøng coù nhieàu maøu saéc raát trang nghieâm. Taát caû côø baùu, taát caû phöôùn baùu giaêng haøng thaúng taép khaép nôi; nhieàu löôùi linh baùu, löôùi Ma-ni baùu, löôùi nhieàu hoa baùu, löôùi ñaïi Ma-ni vöông ñöôïc giaêng phuû ôû treân. Voâ löôïng höông baùu, luoân toûa ra maây thôm, nhieàu aùo quyù baùu phaân boá moïi nôi, traêm ngaøn nhaïc, vöôït khoûi chö Thieân, troåi leân aâm thanh hay, laøm vöøa yù moïi ngöôøi. Coøn ôû phía treân thì caêng caùc loïng baùu, luoân phoùng ra voâ löôïng aùnh saùng baùu, nhö vaøng Dieâm-phuø trong saùng röïc rôõ, caùc thöù maõo hoa; nhöõng chuoâng, voâ soá ngoïc Ma-ni baûo vöông laøm ñai quaán quanh töøng lôùp, linh ngoïc Ma-ni vôùi ñuû caùc maøu saéc, thöôøng phaùt ra aâm thanh vi dieäu, khuyeân caùc chuùng sinh tu haønh möôøi ñieàu thieän.

Khi aáy, ôû döôùi loïng baùu Nhaát thieát phaùp vieân maõn, vua Ñaïi Sö töû Hoáng Dieäu AÂm

thanh, ngoài ôû toøa Sö töû, ñaày ñuû saéc ñeïp, daùng maïo ñoan chaùnh, caùc töôùng ñaày ñaën, raát laø thanh tònh theá gian khoâng ai coù theå saùnh baèng. Duøng ngoïc Tyø-loâ-giaù-na Ma-ni baûo vöông laøm maõo, thaân Na-la-dieân khoâng theå hö hoaïi, moãi moãi chi phaàn ñeàu troøn ñaën, taùnh thieän Phoå Hieàn ôû trong ngöôøi nhaø vua, sinh ra taøi vaø phaùp, taát caû ñeàu ñöôïc töï taïi, bieän taøi voâ ngaïi, trí tueä saùng suoát, duøng chaùnh phaùp trò nöôùc khoâng ai traùi leänh. Taát caû chuùng sinh, ñeàu khen ngôïi ñöùc vua, coù voâ löôïng, voâ bieân coâng ñöùc thuø thaéng, aùnh saùng röïc rôõ chieáu vöôït qua ñeán trôøi Ñeá Thích, ai thaáy cuõng khoâng chaùn. Thöôøng taïi hö khoâng, hieän ra loïng lôùn nhö baùnh xe, caêm xe baèng taêm ngaøn soá ngoïc Ma-ni baûo taïng, vôùi voâ soá aùnh löûa baùu oai ñöùc toát laønh, aùnh saùng xinh ñeïp nhö vaøng Dieâm-phuø-ñaøn, phoùng haøo quang thanh tònh, bao phuû ôû treân. Coù nhieàu löôùi baèng vaøng vôùi ñuû loaïi maøu saéc xinh ñeïp, cuøng traân chaâu, anh laïc ruõ xuoáng xung quanh, laïi duøng daây baùu treo caùc chuoâng baùu, cuøng trang söùc nhieàu thöù baùu, luoân phaùt ra tieáng vi dieäu hôn haún nhaïc chö Thieân, ñeå

giaùc ngoä theá gian, tuyeân döông haïnh laønh. Laïi coù quaït raát ñeïp, ñöôïc deät baèng tô baùu quaït ra gioù thôm, phaùt theâm oai ñöùc.

Luùc baáy giôø, ôû trong coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, coù voâ löôïng voâ soá traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha chuùng sinh vôùi nhieàu coõi nöôùc khaùc nhau, chuûng loaïi khaùc nhau, quyeán thuoäc khaùc nhau, hình daùng khaùc nhau, y phuïc khaùc nhau, ngoân ngöõ khaùc nhau, taâm haïnh khaùc nhau, duïc laïc khaùc nhau, vôùi mong caàu khaùc nhau, veà taøi baûo khaùc nhau, cuûa caûi voán lieáng khaùc nhau, söï söû duïng khaùc nhau ñeàu ñeán hoäi thí naøy, quaùn saùt ñöùc vua kia, roài duøng ngoân ngöõ khaùc nhau, yù nghóa khaùc nhau, bieän taøi khaùc nhau, caâu vaên khaùc nhau ñeå cuøng taùn thaùn ñöùc vua aáy: Ngaøi laø baäc trí lôùn, phöôùc nhö nuùi Tu-di, coâng ñöùc thuø thaéng troøn ñaày nhö traêng saùng; ngaøi laø baäc tröôïng phu ñöôïc töï taïi khoâng chöôùng ngaïi, truï ôû haïnh nguyeän boá thí roäng lôùn cuûa Boà-taùt.

Khi ñöùc vua thaáy caùc ngöôøi kia taäp hoïp ñeán caàu xin mình, lieàn sinh taâm aùi kính, sinh taâm thöông xoùt, sinh taâm hoan hyû, sinh taâm toân troïng, sinh taâm roäng lôùn, sinh taâm baïn laønh, sinh taâm lieân tuïc, sinh taâm tinh taán, sinh taâm khoâng thoaùi lui, sinh taâm thí xaû, sinh taâm truøm khaép, sinh taâm bình ñaúng, sinh taâm thanh tònh, sinh taâm thaønh töïu, sinh taâm nhanh choùng, sinh taâm thaáy taát caû nhö Thieän tri thöùc.

Naøy thieän nam! Baáy giôø, ñöùc vua ñoù, thaáy caùc ngöôøi caàu xin, neân sinh taâm ñaïi hoan hyû. Trong moät khoaûnh khaéc, giaû söû Chuyeån luaân thaùnh vöông ñöïc thoï nhaän söï khoaùi laïc trong taän voâ bieân kieáp, cuõng khoâng baèng; cuõng vaäy söï höôûng thuï khoaùi laïc cuûa vua trôøi Ñao-lôïi, vua trôøi Daï-ma, vua trôøi Ñaâu-suaát-ñaø, ôû traêm ngaøn öùc na-do-tha kieáp thoï nhaän khoaùi laïc cuõng khoâng baèng. Vua trôøi Thieän hoùa, ôû voâ soá kieáp, thoï nhaän khoaùi laïc, vua trôøi Töï taïi, ôû voâ soá kieáp, thoï nhaän söï khoaùi laïc; vua trôøi Ñaïi phaïm, ôû voâ soá kieáp, thoï nhaän Phaïm laïc; vua trôøi Quang aâm, ôû nhieàu kieáp khoù nghó löôøng, thoï nhaän söï Thieân laïc; vua trôøi Bieán tònh, ôû voâ taän kieáp, thoï nhaän söï thieân laïc; vua trôøi Tònh cö, vôùi khoâng theå noùi kieáp truï nôi laïc vaéng laëng heát thaûy ñeàu khoâng theå bì kòp.

Ví nhö coù ngöôøi: Nhaân, töø, hieáu, thuaän, gaëp naïn ôû ñôøi, cha meï, anh em, chò em, vôï con, noäi ngoaïi, toân thaân, ñeàu thaát laïc, boãng nhieân gaëp nhau treân ñöôøng nôi hoang daõ, hoï an uûi nhìn nhau thaém thieát voâ cuøng.

Ñöùc vua ñoù khi thaáy nhöõng ngöôøi ñeán caàu xin, sinh taâm aùi kính, phaán khôûi, vui möøng, cuõng laïi nhö vaäy.

Naøy thieän nam! Baáy giôø, nhôø Thieän tri thöùc neân ñöùc vua ñoái vôùi Boà-ñeà cuûa Phaät, caøng theâm hieåu bieát, caùc caên thaønh töïu, tín taâm thanh tònh, hoan hyû vieân maõn khoâng theå nghó baøn. Vì sao? Vì Ñaïi Boà-taùt naøy chuyeân tu caùc haïnh caàu Nhaát thieát trí; nguyeän ñöôïc lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, taâm khoâng meät moûi, nguyeän cho chuùng sinh ñöôïc ñaày ñuû taát caû y phuïc vaø ñoà aên uoáng; nguyeän ñöôïc Boà-ñeà voâ löôïng dieäu laïc, xa lìa taát caû taâm aùc; nguyeän luoân chöùa nhoùm taát caû caên laønh; thöôøng caàu nguyeän luoân cöùu giuùp taát caû chuùng sinh; thöôøng öa quaùn saùt ñaïo Nhaát thieát trí; thöôøng öa tu haønh phaùp Nhaát thieát trí, laøm cho sôû nguyeän cuûa taát caû chuùng sinh ñöôïc ñaày ñuû, vaøo bieån lôùn coâng ñöùc cuûa taát caû chö Phaät; phaù taát caû nghieäp ma vaø nuùi chöôùng hoaëc, thoï trì thuaän theo taát caû lôøi Phaät daïy; thöïc haønh ñaïo Nhaát thieát trí khoâng chöôùng hoaëc; coù theå vaøo saâu doøng Nhaát thieát trí vaø taát caû doøng phaùp, thöôøng hieän ôû tröôùc, ñaïi nguyeän khoâng cuøng, laøm Ñaïi tröôïng phu truï ôû phaùp ñaïi nhaân, chöùa nhoùm khaép taát caû caùc taøng cuûa phaùp moân thieän, nguyeän xaû boû taát caû taâm chaáp tröôùc, khoâng nhieãm taát caû caûnh giôùi cuûa theá gian; bieát taùnh cuûa caùc phaùp gioáng nhö hö khoâng.

Ñöùc vua, ñoái vôùi taát caû caùc ngöôøi ñeàu caàu xin kia, töôûng nhö con moät, töôûng nhö

cha meï, töôûng ruoäng phöôùc, töôûng baïn laønh, töôûng khoù ñöôïc gaëp, töôûng aân nghóa lôïi ích, töôûng giuùp ñôõ, töôûng vöùng chaéc, töôûng Ñaïo sö, töôûng Nhö Lai, khoâng löïa choïn xöù sôû, khoâng löïa choïn hoï haøng, khoâng löïa choïn hình daùng. Baát kyø ai coù ñeán, tuøy theo choã mong caàu cuûa hoï, tuøy theo xöù sôû, tuøy theo coõi nöôùc, nhö choã mong caàu, nhö choã öa thích cuûa hoï, maø duøng taâm ñaïi Bi, bình ñaúng khoâng chöôùng ngaïi, duøng aùnh saùng ñaïi xaû chieáu saùng taát caû, thích öùng theo taâm cuûa chuùng sinh, laøm cho hoï khoâng thieáu.

Vôùi ngöôøi caàu aên uoáng, thì cho aên uoáng; ngöôøi caàu quaàn aùo, cho quaàn aùo; ngöôøi caàu höông hoa, cho höông hoa, ngöôøi caàu loïng che, cho loïng che. Nhö vaäy, coù ngöôøi caàu traøng phan, anh laïc, cung ñieän, vöôøn, voi ngöïa, xe coä, giöôøng, toøa ngoài, meàn neäm, vaøng baïc, ngoïc Ma-ni, traân chaâu, löu ly, ngoïc bích, ngoïc trai, caùc thöù vaät baùu, taát caû kho chöùa, caùc quyeán thuoäc, theå nöõ, phi taàn, thaønh aáp, xoùm laøng, vöôøn röøng, nhaø cöûa. Taát caû ñeàu ñem cho khaép chuùng sinh nhö vaäy.

