**Phaåm 5: KHI SAÉP SINH ÖÙNG HIEÄN BA MÖÔI HAI ÑIEÀM LAØNH**

Ñöùc Phaät keå cho caùc Tyø-kheo.

Khi Boà-taùt ñaõ ñuû thaùng thöù möôøi, ñeán kyø nôû nhuïy khai hoa coù ba möôi hai ñieàm laønh xuaát hieän:

1. Caây coái trong haäu vieân töï nhieân ra traùi.
2. Nôi ñaát baèng moïc hoa sen lôùn nhö baùnh xe.
3. Nôi ñaát baèng caây khoâ ñeàu sinh hoa laù.
4. Thieân thaàn khieâng xe trang trí thaát baûo ñeán.
5. Hai vaïn kho baùu trong ñaát töï nhieân baøy ra.
6. Muøi höông thôm bay khaép gaàn xa.
7. Töø trong nuùi, tuyeát naêm traêm sö töû ñi ra ñöùng daøn ôû coång thaønh nhöng khoâng haïi

ai.

1. Naêm traêm con voi traéng ñöùng daøn tröôùc ñieän.
2. Khaép boán phía trôøi möa rôi höông thôm.
3. Suoái nöôùc trong cung vua töï nhieân bieán thaønh traêm vò moùn aên thöùc uoáng cung caáp

cho ngöôøi ñoùi khaùt.

1. Chö ngoïc nöõ roàng hieän nöûa thaân hình ñöùng trong hö khoâng.
2. Vaïn ngoïc nöõ trôøi caàm caây phaát loâng coâng hieän treân vaùch töôøng cung ñieän.
3. Caùc ngoïc nöõ trôøi caàm vaïn chieác bình vaøng ñöïng ñaày cam loä ñöùng trong hö khoâng.
4. Vaïn ngoïc nöõ trôøi caàm vaïn chieác bình ñöïng ñaày nöôùc thôm ñi ñöùng trong hö khoâng.
5. Vaïn ngoïc nöõ trôøi tay caàm côø, loïng ñöùng haàu.
6. Caùc ngoïc nöõ trôøi ñöùng ñaày khaép nôi trong hö khoâng, ñaùnh traêm ngaøn thöù aâm nhaïc, töï nhieân hoøa nhau.
7. Boán con soâng lôùn nöôùc trong xanh ñöùng yeân.
8. Maët trôøi, maët traêng döøng laïi treân noùc cung ñieän khoâng di chuyeån.
9. Sao phí haï xuoáng, caùc sao vaây xung quanh haàu haï.
10. Tröôùng baùu ñan xen che khaép vöông cung.
11. Thaàn chaâu minh nguyeät treo nôi cung ñieän saùng röïc rôõ.
12. Ngoïn ñuoác trong cung khoâng coøn saùng.
13. Röông ñöïng quaàn aùo cuøng ñoà trang söùc ñaët saün treân giaù.
14. Traân chaâu anh laïc, taát caû kho baùu töï nhieân hieän ra.
15. Truøng ñoäc laãn troán, chim laønh bay löôïn hoùt ca.
16. Ñòa nguïc ñeàu ngöng, khoâng thi haønh nhöõng hình phaït ñau ñôùn.
17. Ñaát chuyeån ñoäng maïnh, taát caû goø ñoáng thaûy ñeàu baèng phaúng.
18. Ngoõ taét, ngaõ tö ñeàu ñöôïc söûa sang baèng phaúng vaø raûi caùc thöù hoa.
19. Caùc haàm hoá ñeàu ñöôïc laáp baèng.
20. Nhöõng keû chaøi löôùi, saên baén, oaùn thuø, aùc ñoäc ñeàu khôûi loøng töø.
21. Phuï nöõ trong vuøng ñang mang thai thaûy ñeàu sinh con trai. Traêm thöù beänh taät: Caâm, ngoïng, ñui, ñieác, khuyeát taät, löng guø... ñeàu ñöôïc laønh heát.
22. Taát caû thoï thaàn hieän nöûa thaân mình, cuùi ñaàu laïy haàu. Ñoù laø ba möôi hai ñieàm laønh.

Ngay khi aáy, hai beân taû höõu khoâng moät ai laø khoâng khen ngôïi veà vieäc chöa töøng coù.

Baáy giôø vöông haäu saép ñeán ngaøy sinh Boà-taùt, nöông oai thaàn ñaïo, ngay nôi ñaàu ñeâm maëc y phuïc, trang söùc, ñem caùc thò nöõ ñi ñeán choã vua, thöa:

–Xin Ñaïi vöông haõy xeùt cho lôøi thöa cuûa thieáp: Töø khi vaøo hoa vieân ñeán nay, thôøi gian ñaõ khaù laâu. Hoâm nay giaû söû ñaïi vöông khoâng thaáy coù gì khoù khaên trôû ngaïi cuõng khoâng giaän, khoâng gheùt, thì thieáp môùi daùm xin ñi ñeán ñoù. ÔÛ ñoù vaéng laëng, tö duy kinh phaùp.

Baïch Tònh vöông ñaùp:

–Nay haäu mang thai Thaùnh, cuõng neân ñi daïo, caây caûnh, hoa traùi, taát caû ñeàu raát sum sueâ töôi toát. Haäu neân tuøy nghi. Ñaõ coù saün cung ñieän, phoøng nhaø toát ñeïp vaø voâ soá caùc gioáng caây, caùc loaøi hoa traùi thôm tho ñeïp ñeõ, ngon ngoït. Sau khi daïo xem seõ khoâng hoái tieác.

Vöông haäu nghe vaäy raát vui möøng. Vua ra leänh trang hoaøng xa giaù; caùc thò tuøng, theå nöõ vaây quanh baûo xa cuûa Thaùnh maãu, ra ñi daïo xem vöôøn caây Laân bính (Laâm-tyø- ni), taát caû xe ngöïa vaø ngöôøi ñeàu cuøng trang söùc moät maøu saéc nhö nhau, röïc rôõ, raát ñeïp maét ngöôøi xem. Hai traêm baïch töôïng tröôùc sau theo daãn ñöôøng ñöôïc trang söùc baèng nhöõng xaâu chuoãi minh chaâu, anh laïc buoâng ruû chung quanh. Baïch töôïng coù saùu ngaø, ñeàu laø chuùa trong loaøi voi ñöôïc trang söùc baèng vaøng roøng phuû leân löng, gioù thoåi nheï, caùc chuoãi ngoïc chaâu anh laïc chaïm nhau phaùt ra nhöõng aâm thanh eâm tai. Treo caùc loaïi côø phöôùng coù khí theá maïnh meõ. Thôøi buoåi aáy ñaát nöôùc hoøa bình an laïc, khoâng coù taâm nieäm chieán tranh, quyeán thuoäc vaây quanh hoä veä vöông haäu ñeán vöôøn caây Laân bính. Thích, Phaïm, Töù vöông... ñeàu cuøng theo hoä veä. Chö Thieân tung raûi hoa, caáp toác xem xeùt cung ñieän, phoøng oác, khi trôû veà khoâng baèng loøng, quyeán thuoäc nghe vaäy laäp töùc nhaän leänh ñi xem xeùt vaø queùt doïn saïch seõ. Vöông haäu saép ñeán, quoác vöông saép ñeán. Hoï trôû veà cho bieát ñaõ söûa sang trang nghieâm saïch seõ. Hoaøng haäu nghe vaäy raát vui möøng, theo vaøo phoøng oác cung ñieän, baûo:

–Ñaây chính laø nôi ta öa thích. Taát caû ñeàu baèng phaúng khoâng coøn loài loõm goà gheà, coù

theå ngoài thieàn tö duy.

Khi aáy oai quang röïc rôõ, höông thôm xoâng ngaùt, trong laønh, ngaøo ngaït, aâm thanh eâm dòu. Nôi thaân baø trang söùc ñeïp ñeõ, voâ soá caùc loaïi anh laïc quyù laï, moïi ngöôøi thaáy ñeàu vui veû. Caùc nhaïc khí nhö keøn, oáng tieâu, troáng... voâ soá caùc loaïi cuøng troåi leân. Chö Thieân ngoïc nöõ nghe aâm thanh nhu hoøa höôûng öùng theo. Laïi thaáy choã vöông haäu coù moät coã xe ñeïp, nam nöõ, lôùn nhoû hình daùng gioáng nhau, caùc ngöôøi ñaùnh xe cuõng nhö vaäy, hoï muoán khieán cho vöông haäu khoâng nghe nhöõng aâm thanh oàn aøo cuûa voâ soá binh chuûng nhö töôïng binh, maõ binh, xa binh, boä binh, moãi loaïi binh chuûng ñeàu trang söùc ñeïp ñeõ, ñöùng ngoaøi coång. Khi vöông haäu vöøa ra tôùi coång, nghe aâm thanh lôùn vaø traêm ngaøn tieáng ñaùp laïi, ñeàu tung hoâ “vaïn tueá” vang doäi. Xe cuûa vöông haäu trang trí ñeïp ñeõ, ñi ñöùng an oån. Toøa sö töû trôøi laøm baèng boán caây baùu, caønh laù hoa quaû thaûy ñeàu sum sueâ, töôi toát. Caùc loaøi chim haïc, khoång töôùc hoùt tieáng eâm dòu, xe baûy baùu ñöôïc trang trí caùc traøng phan, baûo caùi, côø loïng. Baáy giôø chö Thieân ôû trong hö khoâng ñeán ngoài nôi xe cuõng xöôùng leân aâm thanh hoøa dieäu.

Khi aáy vöông haäu ngoài toøa sö töû, quoác ñoä ba laàn chaán ñoäng saùu caùch, chö Thieân raûi

hoa. Ngaøy nay Thaùnh haäu seõ sinh Ñaáng Thieân Trung Thieân ôû döôùi goác caây Laân bính. Töù Thieân vöông cuøng ñaåy xe Vöông haäu, Thieân ñeá Thích söûa sang, doïn deïp saïch seõ ñöôøng saù. Laïi Phaïm Thieân vöông xeáp haøng ngay thaúng ôû tröôùc daãn ñöôøng. Traêm ngaøn chö Thieân ñaàu maët suïp laïy. Phuï vöông thaáy vaäy trong loøng vui möøng töï nghó: “Ñaây aét haún laø Baäc toân quyù chaân chaùnh cuûa haøng trôøi ngöôøi môùi khieán cho Thieân ñeá Thích, Phaïm thieân, Töù Thieân

vöông cuøng ñeán cuùng döôøng. Chaéc chaén Ngaøi seõ thaønh Phaät. Trong ba coõi chöa töøng thaáy ai ñöôïc cung kính nhö vaäy. Thieân long, Toân thaàn, Thích, Phaïm, Töù vöông giaû söû boãng nhieân bò beå ñaàu maát maïng cuõng seõ cuùng döôøng Phaät, chaéc chaén khoâng boû ñi”.

Baáy giôø xe voi, ngöïa baùu cuûa vöông haäu cuøng ñoaøn ngöôøi ñi boä theo vöông haäu coù tôùi boán vaïn taùm ngaøn ngöôøi, trang söùc baèng caùc vaät baùu, trang bò baèng binh tröôïng, khí theá duõng maõnh, hai beân taû höõu ñi thaønh nhieàu lôùp vaây quanh tröôùc sau. Saùu vaïn theå nöõ tröôùc sau theo daãn ñöôøng, caùc tröôûng giaû doøng hoï Thích thuoäc thaân toäc cuûa Baïch Tònh vöông coù boán vaïn ngöôøi ñeàu ñeán haàu haï. Saùu vaïn boán ngaøn thò nöõ cuûa vua hoä toáng meï Boà-taùt vaø Thieân ngoïc nöõ, vôï Long vöông, Kieàn-ñaø-la, Chaân-ñaø-la, Ma-höu-laëc, A-tu-luaân cuøng caùc theâ thieáp cuûa hoï moãi vò coù taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi ñeàu trang söùc ñuû caùc loaïi anh laïc quyù baùu, ñaùnh voâ soá nhaïc vôùi aâm thanh khaùc nhau khen ngôïi, taùn thaùn ñöùc cuûa meï Boà-taùt, cuøng nhau ñi theo haàu ñeán vöôøn caây Laân bính. Ñöôøng saù ñöôïc söûa sang, nöôùc thôm röôùi ñaát, tung raûi thieân hoa, taát caû caây coái ñeàu troå hoa traùi. Höông caây maät, chieân-ñaøn lan toûa khaép möôøi phöông. Caùc caây coõi aáy ñeàu do chö Thieân hoùa hieän ra.

Baáy giôø, Vöông haäu vöøa ngoài leân xe baùu, Thieân ngoïc nöõ ñi theo. Caây phaùt ra aùnh

saùng, xoâng höông toát cuùng döôøng Vöông haäu. Duøng caùc loaïi chaâu ngoïc quyù baùu, caùc loaïi taïp baùu taïo thaønh. Caây naøy thaân nhaùnh, caønh, laù, hoa, traùi ñeàu thôm. Voâ soá côø phöôùn nghieâm söùc cuøng khaép. Ñaát nôi ñaây baèng phaúng, roäng raõi, khoâng nhô nhôùp, moïc caùc loaïi coû meàm maïi, töï nhieân traûi khaép maët ñaát nhö Thieân y, ñuùng nhö phaùp cuûa chö Phaät thôøi xöa.

Laïi chö Thieân cuøng moät luùc troåi leân traêm ngaøn aâm nhaïc theo haàu Vöông haäu. Vöông haäu vöøa ñi ñeán goác caây, do oai thaàn cuûa Boà-taùt neân nhaùnh caây saø xuoáng, töï xoay veà phía Vöông haäu, chö Thieân trong hö khoâng cuùi ñaàu laøm leã. AÙnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng trong saùng. Chö Thieân ngoïc nöõ khen ngôïi coâng ñöùc. Vöông haäu ñi ñeán döôùi goác caây, thoï thaàn hoan hyû. Vöông haäu nghó, vì sao coù ñieàm caûm öùng aáy? Chuùng ta nay ñöôïc söï cuùng döôøng, ñöôïc cung kính laø do Thaùnh nhaân töø nguïc Voâ traïch leân ñeán coõi trôøi Ba möôi ba ôû thöôïng giôùi khoâng löôøi bieáng treã naõi, tieâu tröø sinh, giaø, cheát, oai quang sieâu tuyeät, tröø saïch caùc söï toái taêm. Nay Thaùnh nhaân sinh, nhö caây hoa toát troå ñaày hoa traùi thôm tho. Vaïn öùc chö Thieân cuõng töø xa cuùi ñaàu, ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch, cuøng phaùt ra aùnh saùng thanh tònh röïc rôõ. Traêm ngaøn aâm nhaïc cuõng ñoàng troåi leân.

Ly duïc chö Thieân heát söùc vui möøng, ngaøy nay Thaùnh nhaân thöông xoùt khaép taát caû. Phaïm, Thích, Töù vöông vui möøng laøm leã. Ñaây laø baäc Toân quyù trong haøng trôøi ngöôøi, ñöùc vöôït caû maët trôøi, maët traêng. Ngay khi ôû trong buïng meï ñaõ chieáu ra aùnh saùng saéc vaøng. AÙnh saùng ñoù aùt caû maët trôøi, maët traêng, chö Thieân Thích, Phaïm cuõng ñeàu bò che phuû. Traêm ngaøn öùc coõi nöôùc chö Phaät ñeàu tieâu saïch caùc ñöôøng aùc, chuùng sinh thaûy ñeàu ñöôïc an vui khoâng coøn trôû laïi caùc beänh khoå, traêm ngaøn chö Thieân ñeàu cuøng nhau raûi hoa, ca ngôïi ñöùc tinh taán cuûa Boà-taùt vöõng chaéc nhö kim cang. Töø coõi haï phöông töï nhieân moïc leân baûy hoa sen baùu.

Baáy giôø Boà-taùt töø hoâng beân phaûi cuûa meï sinh ra, boãng nhieân thaáy thaân Ngaøi ñöùng treân hoa sen baùu, böôùc ñi baûy böôùc, caát tieáng Phaïm aâm, chæ daïy veà voâ thöôøng: “Ta seõ cöùu ñoä treân trôøi vaø döôùi nhaân gian, laøm Baäc Toân Quyù trong haøng trôøi ngöôøi, Baäc Voâ Thöôïng cuûa ba coõi, ñoaïn tröø khoå sinh töû. Ta seõ laøm cho taát caû chuùng sinh ñaït ñeán choã voâ vi an laïc”. Thích, Phaïm, Thieân Ñeá boãng nhieân giaùng haï, ñem ñuû caùc loaïi nöôùc thôm taém röûa Boà-taùt. Chín con roàng töø treân phun nöôùc thôm xuoáng taém röûa Thaùnh toân. Taém röûa xong, thaân taâm trong saïch. Choã ôû, con ñöôøng daïo chôi heát söùc ñaày ñuû. Sinh nôi doøng hoï lôùn, nhö

vaät traân baûo, caùc töôùng ñaëc bieät toát ñeïp, xöùng ñaùng laø baäc Chuyeån phaùp luaân, hoaëc Chuyeån luaân vöông trong ba coõi, duøng moät con ñöôøng che khaép caû möôøi phöông, trong loøng vua Baïch Tònh boãng nhieân phaán khôûi khoân löôøng.

Baáy giôø naêm ngaøn thò nöõ ñeàu sinh con toaøn laø löïc só, taát caû lôùn nhoû ñeàu cung caáp cho Baïch vöông. Taùm traêm nhuõ maãu cuõng sinh con, traêm ngaøn voi sinh con, ngöïa traéng sinh ngöïa caâu saéc traéng nhö tuyeát, loâng mòn maøng trôn laùng. Deâ vaøng sinh con coù ñeán hai vaïn. Khi Ngaøi ñi xe trang söùc baèng vaät baùu chuùng ñeàu cuùi ñaàu. Nay ñoái vôùi choã ra thi taùc phaûi neân thöïc haønh nhö theá naøo? Ñöùc hôn chö Thieân nhöng söï bieán hoùa caøng lôùn khoâng theå haïn löôïng. Sinh nghieäp roäng lôùn. Do vì leõ aáy, aùnh saùng chieáu khaép. Naêm ngaøn ngoïc nöõ töï xoâng höông hoa, moãi ngöôøi ñeàu ñem daàu thôm ñeán choã meï Boà-taùt vôùi chí nghieäp Ñaïi thöøa, chö Thieân ñeán chuùc möøng khoâng moûi meät. Naêm ngaøn ngoïc nöõ ñeàu ñeán haàu haï, hoä veä, ñeàu ñem höông hoa chuùc möøng meï Boà-taùt, y phuïc, nhaø cöûa gioáng nhö treân coõi trôøi. Caùc ñoàng töû ñem naêm traêm chieác chieáu ñi ñeán choã meï Boà-taùt khoâng moûi meät. Laïi duøng anh laïc trang nghieâm nôi thaân. Boà-taùt khoâng coøn sôï haõi, chaéc seõ thaønh Phaät.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Khi sinh Boà-taùt, meï Ngaøi an oån khoâng coù beänh taät, thöông tích, cuõng khoâng ñau ñôùn, bình phuïc nhö thöôøng. Ngay luùc aáy, naêm ngaøn ngoïc nöõ tröôùc sau xoâng thieân höông, ñem daàu thôm daâng meï Boà-taùt, quyø thöa hoûi khoâng moûi meät.

Naêm ngaøn ngoïc nöõ daâng y döôïc trôøi, naêm ngaøn ngoïc nöõ ñem taëng anh laïc baùu, naêm ngaøn ngoïc nöõ ñem taëng y phuïc trôøi, naêm ngaøn ngoïc nöõ ñem aâm nhaïc trôøi daâng taëng meï Boà-taùt; moãi ngöôøi ñeàu thöa hoûi khoâng moûi meät. Khi aáy, Tieân nhaân chöùng nguõ thoâng trong thieân haï bay treân hö khoâng, boãng nhieân hieän ñeán tröôùc vua Baïch Tònh.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Khi Boà-taùt ñaûn sinh, suoát baûy ngaøy ñeâm hoï cuùng döôøng kyõ nhaïc vaø daâng traêm thöù moùn aên thöùc uoáng leân meï Boà-taùt ngay döôùi goác caây trong vöôøn Laân bính. Hoï khôûi coâng laäp ñöùc baèng caùch boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, …

Baáy giôø, ba vaïn hai ngaøn Phaïm chí thöôøng mang ñeán caùc thöùc aên uoáng khoâng heà thieáu thoán. Haèng ngaøy cung caáp ñaày ñuû nhöõng gì caàn duøng. Thieân ñeá, Phaïm vöông hoùa laøm em beù ñeïp ñeõ ngoài ngay ngaén, ôû giöõa chuùng Phaïm chí, noùi keä caùt töôøng:

*Baäc döùt caùc neûo aùc Khieán chuùng sinh an laønh Do chuùng sinh an laønh Hoaïn naïn ñeàu döùt saïch Nhö saùng tieâu boùng toái Saùng trôøi chieáu nhô ueá Ñöùc vöôït hôn aùnh saùng*

*Khieán khoâng theå hieän ñöôïc Khi aáy nhöõng nghieäp khaùc Khoâng coøn thaáy vaø nghe Phaät quang xuaát hieän ñeán Laø Ñaïi Thaùnh cöùu ñôøi Khoâng coøn baän traàn lao Loøng töø thöông chuùng sinh Phaïm thieân traêm ngaøn öùc Ñeán cuùng döôøng voâ löôïng*

*Nhö caây hoa töôi toát Ñöùng yeân nôi ñaát baèng Moïi ngöôøi cuøng ñi ñeán Taát caû ñeàu haùi hoa Gioáng nhö theá gian naøy Ñaát buøn sinh hoa sen Hoä ñôøi saùng nhö vaäy*

*Döôõng nuoâi nhuaàn taát caû Thí nhö aùo meàm moûng Duøng höông thôm trôøi xoâng Neáu coù ngöôøi beänh taät*

*Seõ laøm Y vöông chöõa Giaû söû coù ly duïc*

*Hoøa aâm cuøng Saéc giôùi Chaép tay xin laøm leã Vaø goïi laø Theá Toân*

*Hoaëc chö Thieân daân chuùng Thaáy Thieân nhaân dòu daøng Hoï cuøng nhau toân kính*

*Laø Ñaïo sö cuûa chuùng Cuõng nhö nöôùc trong saïch Khaép choã ñeàu toát töôi*

*Do chaùnh kieán nhö vaäy Choã ôû thöôøng an oån.*

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Baáy giôø Boà-taùt sau khi sinh ñöôïc baûy ngaøy thì meï Ngaøi maïng chung. YÙ caùc thaày nghó gì veà vieäc ñoù?

–Baûy ngaøy meï maát, Boà-taùt coù loãi vaäy.

–Chôù nhaän xeùt nhö theá. Vì sao? Vì boån maïng meï cuûa Boà-taùt ñuùng nhö vaäy. Boà-taùt quaùn saùt bieát roõ meï saép maïng chung, nhaân ñoù môùi ñeán haï sinh. Khi baø mang thai Boà-taùt, chö Thieân ñeán cuùng döôøng, ñöôïc chöùng kieán baø sinh, duøng caùc thöùc aên uoáng cuûa chö Thieân, khoâng duøng caùc thöùc aên uoáng ôû coõi ñôøi. Goác phöôùc voán nhö vaäy, chö Phaät trong ba ñôøi: quaù khöù, hieän taïi, vaø vò lai cuõng ñeàu nhö vaäy caû.

–Baûy ngaøy meï maát vì leõ gì?

–Vì khi sinh Boà-taùt, thaân caên cuûa meï khoâng heà bò thieáu khuyeát, baø xöùng ñaùng ñöôïc höôûng thoï phöôùc loäc aên maëc treân coõi trôøi Ñao-lôïi, neân baø sinh leân trôøi Ñao-lôïi. Luùc baø chöa sinh Boà-taùt, chö Thieân ñaõ daâng cuùng cung ñieän, phoøng nhaø, maø choã coù theå ôû laø choã giaûng ñöôøng. Khi Vöông haäu vöøa sinh leân coõi trôøi aáy thì coù naêm ngaøn caùc thöù bình ñöïng ñaày nöôùc thôm, naêm ngaøn ngoïc nöõ dôøi saøng toøa, naêm ngaøn ngoïc nöõ tay caàm khaên, muõ, böng nöôùc thôm röôùi ñaát, naêm vaïn Phaïm thieân ñeàu caàm bình baùu tung hoâ “vaïn tueá!”. Hai vaïn con roàng thaân mang anh laïc baùu, hai vaïn voi traéng thaân trang söùc chaâu baûo anh laïc, hai vaïn coã xe trang söùc traøng phan, baûo caùi, xe baùu ñöôïc trang trí ñeïp ñeõ theo haàu phía sau. Boán vaïn boä binh maïnh meõ, oai phong laãm lieät khaùc thöôøng ñi theo sau Boà-taùt. Laïi ôû trong hö khoâng coù voâ soá öùc lôùp chö Thieân boãng nhieân xaây döïng vaùch töôøng baèng vaøng roøng cuùng döôøng meï Boà-taùt. Ngay ñeâm Boà-taùt giaùng thaàn taïi cung ñieän raát nguy nga ôû coõi

Duïc giôùi, coù hai vaïn vôï cuûa ma, tay caàm tô luïa baùu ñeán haàu haï meï Boà-taùt. Laïi coù hai vaïn ngöôøi duøng anh laïc trang söùc meï Boà-taùt. Ngay ñeâm ñoù, coù hai haïng ngoïc nöõ, laø ngoïc nöõ theå nöõ vaø ngoïc nöõ phi nhaân, neáu thaáy saéc dieän cuûa hoï loøng caøng öa thích. Khi aáy do oai thaàn vaø ñöùc ñoä cuûa Boà-taùt maø ñaït ñöôïc nhö theá. ÔÛ trong thaønh lôùn Ca-duy-la-veä, coù naêm traêm tröôûng giaû trong doøng hoï Thích moãi vò xaây döïng naêm traêm phoøng nhaø. Boà-taùt vaøo thaønh La-veä. Baáy giôø hoï vì Boà-taùt môû cöûa thaønh kia, höôùng veà baïch vôùi Boà-taùt:

–Taát caû chæ vì moät muïc ñích toát ñeïp, cuùi xin Ngaøi vaøo ôû nôi cuûa chö Thieân. Ñaây laø choã thanh tònh. Ngaøi haõy nhìn khaép, nôi ñaây coù cung ñieän lôùn teân Hoä tònh hoa, ñuùng laø choã ôû cuûa Boà-taùt.

Baáy giôø, Baïch Tònh vöông thaáy hôïp thôøi, haï giaù ñeán nhaø cuûa caùc Phaïm chí giaøu coù lôùn thuoäc doøng hoï Thích kia, nhôø naêng löïc cuûa Boà-taùt cho neân vaøo trong naêm traêm nhaø aáy laøm cho hoï ñöôïc an oån, tu haønh chaân chaùnh.

Naêm traêm xa-naëc ñeàu thöa:

–Töï thaân cuûa chuùng toâi xin ñem cuùng döôøng ñeå phuïng söï Thaùi töû môùi sinh. Coù ngöôøi noùi:

–Thaùi töû laø baäc Thaùnh saùng suoát kheùo cheá ra nhöõng lôøi daïy baûo hoaøn toaøn toát ñeïp, tuoåi treû khoù ai saùnh kòp; laïi nay ñaây Thaùi töû seõ laàn laàn lôùn leân. Vaäy ai laø ngöôøi coù theå döôõng nuoâi Thaùi töû?

Cuøng nhau baøn luaän:

–Chæ coù Ñaïi AÙi Ñaïo vôùi taát caû loøng thöông yeâu coù theå nuoâi naáng Thaùi töû, chòu naèm öôùt nhöôøng khoâ vaø lo vieäc aên uoáng, buù môùm, nuoâi naáng Thaùi töû ñeán ngaøy tröôûng thaønh. Ñaïi AÙi Ñaïo laø dì cuûa Thaùi töû, laø ngöôøi trong saïch khoâng coù loãi laàm, laø ngöôøi coù theå ñaûm nhaän coâng vieäc naøy khoâng lô laø.

Baáy giôø Baïch Tònh cuøng vôùi caùc baø con trong doøng hoï Thích cuøng nhau ñoàng ñi ñeán choã Ñaïi AÙi Ñaïo noùi leân yù naøy:

–Meï Thaùi töû maát, nhö vaäy dì laø ngöôøi thay theá meï ñeå nuoâi naáng, chaêm soùc Thaùi töû, lo vieäc buù môùm, saên soùc cho ñeán luùc tröôûng thaønh.

Khi aáy Ñaïi AÙi Ñaïo taát nhieân nhaän lôøi.

Vua nhoùm hoïp caùc thaân toäc trong doøng hoï Thích muoán doø hoûi yù hoï laø Thaùi töû seõ laøm vua hay seõ xuaát gia? Vua muoán giaûi quyeát ñieàu nghi vaán naøy.

Moïi ngöôøi trong doøng hoï thöa:

–Ñöôïc nghe treân nuùi Tuyeát coù vò Tieân Phaïm chí teân laø A-di-ñaàu, laø baäc kyø cöïu bieát nhieàu hieåu roõ veà töôùng phaùp.

Vua nghe raát vui möøng, nhaân ñoù chuaån bò xa giaù baïch töôïng, muoán ñi ñeán choã ñaïo nhaân; chö Thieân, Long, Thaàn lieàn bieán hieän ra voâ soá, theo daãn ñöôøng hoä veä. Khi aáy tieân A-di ñaõ thaáy coù caùc thaàn bieán, bieát Baïch Tònh vöông sinh con Thaùnh, oai thaàn saùng choùi vöôït chö Thieân vaø ngöôøi ñôøi, trong loøng möøng vui hôùn hôû, muoán töï mình ñích thaân ñeán xem.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân laïi vì hoäi chuùng thuyeát keä:

*Tieân Phaïm A-di-ñaàu Thaáy trôøi bay hö khoâng Hình maïo saéc vaøng roøng Thaáy ñoù raát vui thích Thieân, Tu-luaân, Kim sí Laøm keä xöng taùn Phaät*

*Ngöôøi nghe ñeàu vui möøng Thieân nhaõn thaáy möôøi phöông Vaø danh xöng voâ soá*

*Ñöùc cao vuùt nhö nuùi Gioáng caây tróu hoa traùi Baäc Toân Quyù ba coõi Maët ñaát baèng nhö tay Nhö trôøi vui tòch laëng Nhö bieån lôùn coù baùu Hieän ñaïo phaùp nhö theá Nhö aùc dieät, khoâng khoå Nhö trôøi daïo hö khoâng Nghe tieáng trôøi eâm dòu Ba coõi hieän ñieàm laønh A-di quaùn thieân haï*

*Xeùt Baïch vöông Ca-duy Thaáy sinh con phöôùc töôùng Thaáy vaäy vui möøng ñeán Ñöùng nôi cöûa vöông cung Thaáy voâ soá öùc chuùng*

*Nhìn vaøo thanh y baûo: “Laønh thay vua ôû ñaâu Muoán yeát kieán quoác vöông” Quaân haàu thaáy tieân laõo*

*Vui möøng vaøo taâu baïch Vua sai ngöôøi ra tröôùc Mau baøy toøa röôùc tieân A-di nghe vui möøng*

*Trong loøng raát khao khaùt Hoûi Toân Thaùnh ôû ñaâu Tuoåi giaø soáng chaúng laâu Vua môøi Tieân leân toøa Hoûi: Côù sao töï ñeán?*

*Thaáy caùc bieán neân ñeán Nghe sinh con baäc nhaát Thaân ba möôi hai töôùng Muoán thaáy heát töôùng toát Neân toâi thaân haønh ñeán. Laønh thay, toâi vui möøng Nay ñang yeân tònh nguû Chôø giaây laùt thöùc daäy Thaáy ñeïp nhö traêng troøn.*

Luùc aáy A-di trong loøng ngaïc nhieân, duøng keä ñaùp vua:

*Töø voâ löôïng soá kieáp*

*Sieâng naêng chöùa ñöùc haïnh*

*Töø laâu ñaõ tænh thöùc Sao laïi coù nguû nghæ? Ñôøi ñôøi haønh boá thí*

*Thöông xoùt ngöôøi cuøng khoán Sôû höõu khoâng laãn tieác*

*Sao laïi coù nguû nghæ? Trì giôùi caám thanh tònh*

*Giöõ phaùp khoâng heà phaïm Muoán cöùu giuùp taát caû Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Thöôøng nhaãn nhuïc, nhaân hoøa Taâm Ngaøi khoâng oaùn haän Giöõ taâm nhö ñaát baèng*

*Sao laïi coù nguû nghæ? Sieâng naêng nhö traêng non Hieän taïi khoâng bieáng nhaùc*

*Chieâm ngöôõng möôøi phöông Phaät Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Moät loøng thöôøng thieàn tö Chöa töøng coù loaïn töôûng YÙ ñònh nhö nuùi lôùn*

*Sao laïi coù nguû nghæ? Trí tueä thoâng suoát heát*

*Thaùnh minh vöôït nhaät quang Khoâng vieäc gì khoâng hieåu Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Thöôøng haønh Töù ñaúng taâm Töø, Bi vaø Hyû, Xaû*

*Nhö Phaïm, khoâng phoùng daät Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Sieâng tu Töù nhieáp phaùp Boá thí vaø nhaân aùi*

*Lôïi ngöôøi vaø ñoàng lôïi Sao laïi coù nguû nghæ? Phuïng haønh ba baûy phaåm YÙ chæ, ñoaïn, caên, löïc Thaàn tuùc, giaùc, baùt ñaïo Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Thöôøng haønh quyeàn phöông tieän Tuøy thôøi maø khai hoùa*

*Qua laïi ñoä taát caû Sao laïi coù nguû nghæ*

*Taâm Ngaøi thöôøng vaéng laëng Ñònh yù khoâng buoâng lung Vaøo saâu Tam-muoäi naøy*

*Sao laïi coù nguû nghæ? Quaùn goác, ngoïn, ta, ngöôøi*

*Xem thaáy möôøi phöông Phaät Hieåu ñoù thaûy ñeàu khoâng*

*Sao laïi coù nguû nghæ? Haønh ba cöûa giaûi thoaùt*

*Khoâng, voâ töôùng, voâ nguyeän Khoâng chaáp tröôùc coù, khoâng Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Ñaïi Töø khoâng haïn cheá Thuyeàn phaùp daïo ba coõi Ñoä thoaùt caùc sinh töû Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Ñaïo ñöùc nhö hö khoâng Vì chuùng neân töï ñeán Nhaân ñaây daïy ba thöøa Sao laïi coù nguû nghæ? Hö khoâng coù theå löôøng Nöôùc bieån bieát maáy gioït Coû caây ñeàu ñeám ñöôïc Sao laïi coù nguû nghæ?*

*Xin vua nghe toâi noùi Con, ñöùc khoâng theå duï Tueä nhieàu hôn caùc buïi Sao laïi coù nguû nghæ? Giaùng thaàn vaøo thai meï Cöùu ñoä khoâng theå löôøng Trí nhoû naøo hieåu ñöôïc Sao laïi coù nguû nghæ?*

Baáy giôø Boà-taùt vöøa thöùc daäy, Ñaïi AÙi Ñaïo ñaët trong moät taám luïa traéng, beá ñeán choã vua. Vua ban cho ñaïo nhaân vaøng baïc moãi thöù moät tuùi. Ñaïo nhaân khoâng nhaän. OÂng giôû taám luïa leân xem töôùng Thaùi töû, thaáy ba möôi hai töôùng toát, thaân saéc vaøng roøng, ñaûnh ñaàu coù nhuïc keá, toùc maøu xanh bieác, loâng traéng giöõa chaën maøy, sau coå phaùt ra aùnh saùng nhö maët trôøi, troøng maét maøu xanh bieác, treân döôùi ñeàu linh ñoäng, coù boán chuïc caùi raêng, raêng traéng baèng phaúng, ñeàu ñaën. quai haøm vuoâng, roäng, löôõi roäng, daøi, ngöïc sö töû ñaày ñaën, thaân caân ñoái ngay thaúng, caùnh tay vaø ngoùn tay daøi, goùt chaân ñaày ñaën baèng phaúng, trong ngoaøi baøn tay coù lôùp maøn moûng dính lieàn caùc ngoùn tay laïi vôùi nhau, loøng baøn tay, baøn chaân coù hình baùnh xe ngaøn taêm, maõ aâm taøng, buïng thon nhö buïng nai, caùc ñoát xöông ñeàu lieàn laïi vôùi nhau, loâng xoay veà beân höõu, moãi loã chaân loâng coù moät sôïi loâng moïc, loâng, da mòn maøng trôn laùng khoâng dính nöôùc vaø buïi ñaát, giöõa ngöïc coù hình chöõ vaïn.

A-di xem thaáy nhöõng töôùng nhö vaäy laïi caøng theâm khen ngôïi, roài rôi leä ngheïn ngaøo khoâng noùi neân lôøi. Vua vaø Ñaïi AÙi Ñaïo trong loøng raát lo sôï, chaép tay cuùi laïy thöa hoûi:

–Coù ñieàu gì chaúng laønh chaêng? Xin ngaøi cho bieát. Tieân nhaân xua tay ñaùp:

–Raát toát. Khoâng coù ñieàu gì chaúng laønh. Xin ñöôïc chuùc möøng Ñaïi vöông sinh ñöôïc baäc Thaùnh nhaân. Chieàu hoâm qua trôøi ñaát chaán ñoäng maïnh, chính laø do vieäc naøy. Theo töôùng phaùp cuûa toâi thì vua sinh con coù ñöôïc ba möôi hai töôùng toát cuûa baäc Ñaïi nhaân, neáu ôû ngoâi vua trò nöôùc thì seõ laø Chuyeån luaân thaùnh vöông, töï nhieân coù baûy baùu vaø ngaøn con, laøm chuû boán thieân haï, duøng chaùnh phaùp ñeå cai trò. Coøn neáu nhö boû ngoâi vua ñeå xuaát gia thì taát nhieân seõ thaønh Phaät, ñoä thoaùt chuùng sinh. Thöông cho thaân toâi tuoåi giaø xeá boùng seõ cheát nay mai, khoâng ñöôïc Phaät giaùo hoùa, khoâng ñöôïc nghe kinh ñieån do Ngaøi giaûng daïy, cho neân töï buoàn tuûi.

Vua nhôù lôøi thaày töôùng soá, vì vaäy cho xaây döïng cung ñieän, phoøng oác theo thôøi tieát ba muøa. Moãi cung ñieän ôû moät nôi khaùc nhau, khi maùt thì ôû cung ñieän muøa thu, khi noùng thì ôû cung ñieän maùt meû, khi reùt thì ôû cung ñieän aám aùp. Choïn löïa naêm traêm kyõ nöõ ñeïp ñeõ, khoâng cao khoâng thaáp, khoâng maäp khoâng oám, khoâng traéng khoâng ñen, taøi naêng kheùo leùo, bao goàm taát caû ngheä thuaät ñieâu luyeän, duøng baïch chaâu danh baûo anh laïc trang söùc nôi thaân. Cöù moät traêm ngöôøi moät phieân, thay ñoåi nhau, tuùc tröïc hoä veä; ôû tröôùc cung ñieän troàng caùc loaïi caây coù traùi ngoït, ôû giöõa coù ao taém, trong ao caùc thöù hoa quyù laï vaø caùc loaïi chim khaùc nhau coù ñeán ngaøn loaïi; trang hoaøng röïc rôõ coát ñeå laøm vui loøng Thaùi töû, khoâng muoán ñeå cho Thaùi töû xuaát gia hoïc ñaïo. Vaùch töôøng cung ñieän raát kieân coá. Tieáng ñoùng, môû cöûa nghe xa boán chuïc daëm.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Boà-taùt ñaûn sinh, ñaïi thaàn Dieäu Thieân baûo vôùi caùc Tònh cö Boà-taùt ñaïi só voâ soá öùc naêm chöùa coâng doàn ñöùc thanh tònh ñaïo traøng, boá thí, hoïc roäng, nghe nhieàu, giöõ gìn caám giôùi trong saïch, sieâng tu haïnh chaân chaùnh, ñaïi Töø ñaïi Bi, laáy vieäc naøy laøm vui, giuùp cho taát caû chuùng sinh, khieán laäp ñöôïc söï an vui lôùn.

Boà-taùt vôùi söùc tinh taán kieân coá, khoâng heà lay chuyeån, vôùi theä nguyeän roäng lôùn truøm khaép, vun troàng caùc goác ñöùc nôi chö Phaät quaù khöù, coù traêm phöôùc töôùng trang nghieâm Thaùnh theå, vieäc laøm hoøa hôïp an vui vöôït xa haún moïi ngöôøi. Taâm yù trong saïch saùng suoát, giôùi caám trong saïch; duøng tònh haïnh naøy laäp thaønh trí tueä lôùn, döïng ngoïn côø phaùp vó ñaïi laøm cho caùc theá löïc theá tuïc töï nhieân quy phuïc; trôøi, ngöôøi trong coõi tam thieân ñaïi thieân phuïng thôø, döïng laäp ñeàn thôø lôùn, vieäc chæ daãn, daét dìu khoâng bò trôû ngaïi, chæ troïng ñaïo ñöùc, caét ñöùt nguoàn goác sinh töû, laøm saùng toû vaø phaùt khôûi Ñaïi thöøa. Ngaøi vöøa haï sinh nôi vöông gia; do nhaân duyeân aáy chuùng sinh ñöôïc nhôø aân hoùa ñaïo, giaùc ngoä cho ngöôøi chöa giaùc ngoä, neân ñi ñeán cuùi ñaàu khen ngôïi coâng ñöùc vaø phuïng söï cuùng döôøng. Vì caùc trôøi, ngöôøi khoâng hieåu roõ phaùp, coáng cao, töï ñaïi, khoâng bieát höôùng ñeán söï chaân chaùnh, chæ daïy cho hoï veà chí nghieäp roäng lôùn cuûa ñaïo caû. Voâ soá Boà-taùt Thaùnh uy sieâu tuyeät ñeàu ñeán cuùng döôøng. Do nghe thaáy nhö vaäy, laøm cho ñaát nöôùc cuûa vua taêng theâm lôïi ích. Khi noùi veà söï ñaûn sinh cuûa Boà-taùt vôùi Thaùnh tueä röïc rôõ, quaùn thaáy chaân ñeá ñoù, taát caû ñeàu phaùt taâm ñaït ñeán giaùc ngoä.

Khi aáy tuïng keä:

*Khi sinh, ñöùc nhö bieån Ñaïi thaàn Dieäu noùi raèng Nhieàu kieáp khoù ñöôïc nghe Phuïng söï Nhaân Trung Toân Tònh cö ñuû traêm ngaøn*

*Minh chaâu trang nghieâm thaân Ñaày ñuû oai nghi ñeán*

*Nöông veà Ñaáng Chí Toân Chö Thieân luoân luoân giöõ Cung ñieän vua Tònh Phaïn Trang nghieâm anh laïc baùu Xinh ñeïp nhö traêng troøn Saùng choùi khoâng baèng thaùnh Nghe khoâng baèng ñi ñeán Khoâng daùm vöôït coõi vua*

*Ba coõi khoâng theå saùnh Thaân choùi saùng thanh tònh Lôøi hoøa khoâng choáng traùi Bieát roõ tu nghieäp laønh Trôøi, ngöôøi khoâng theå saùnh Thôm hôn caùc danh höông Cung kính vaø phuïng döôõng Chöa ñöôïc gaëp Thaùi töû Thöøa söï Thieân Trung Thieân A-di baûo Baïch vöông Töôùng sö muoán caàu gaëp Ñöùc oai nghi Thaàn thaùnh Vua nghe raát vui möøng Quan giöõ cöûa taâu vua Nhaân toân nghe nhö vaäy Tay caàm hoa hoan hyû*

*Thaàn vaøo cung ñieän Thaùnh Ñöùc vua nhaân thaáy vaøo Voäi ñöùng daäy chaép tay Toøa baùu saéc vaøng roøng Môøi Ñaïo sö ngoài ñaây*

*Choã ngoài thaáy boán phía Vua hoûi côù gì ñeán?*

*Sinh con ñuû thaân ñöùc Haïnh chaân neân ñeán xem Thaùnh minh ñuû töôùng toát Khoâng bieát seõ theá naøo Cho neân phieàn Ngaøi ngoài Chæ roõ caùc töôùng toát*

*Moïi ngöôøi ñeàu vaây quanh Thaùi töû raát an laïc*

*Toân kính, trôøi chæ roõ Ra khen chöa töøng coù*

*Thaáy Ñaïo sö thaéng dieäu Oai thaùnh saéc röïc rôõ Ñöùng leân xem nhan maïo Suïp laïy Ly Caáu Quang*

*Troïn ñôøi thaáy hoan hyû Oai ñöùc voâ kieán ñaûnh*

*Loâng traéng giöõa chaëng maøy Thaønh Phaät haøng caùc ma.*

*Ca ngôïi ñöùc chí chaân Tieâu tröø caùc traàn lao Sö töû baùu hieän ñeán Phaù tan caáu sinh töû Thieâu ruïi nhô ba ñôøi Tö töôûng khôûi ueá ñoäc*

*Möa phaùp chöõa ba ngaøn Cam loä dieät traàn lao Ñeøn töø bi soi khaép Phaïm aâm tieáng eâm dieäu Daïy baûo ba ngaøn coõi*

*Kim khaåu vang tieáng phaùp Phaù ngoaïi ñaïo taø giaùo*

*Bò caùc toäi troùi buoäc*

*Vì khoâng nghe phaùp khoâng Söùc maïnh hoùa ñoä nhoû Dieät khoùi löûa si lôùn*

*Thaùnh giaùo laøm tònh chuùng Hieän trí tueä trong ñôøi*

*Dieät hieåu bieát taêm toái Trôøi, ngöôøi ñöôïc lôïi laønh*

*Thaáy tònh phaùp chaân chaùnh Loïng baùu hieän treân trôøi Ngöôøi baùu khoâng tranh caõi Ca-duy trôøi möa hoa*

*Vaâng laïy, höõu nhieãu Ngaøi Khen Phaät, khen quoác ñoä Leân hö khoâng veà trôøi.*

