KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 10**

**Phaåm 8: TÖÔÙNG SÖ XEM TÖÔÙNG (Phaàn 2)**

1. Tieáng noùi aâm ñieäu traàm boãng trong treûo, vang raát xa.
2. Boán raêng cöûa lôùn troäi.
3. Vaønh raêng saéc beùn.
4. Raêng khoâng thieáu, khoâng meû.
5. Muõi troøn thaúng nhö chim Anh voõ.
6. Loâng mi ñeàu nhau, kín ñaùo.
7. Traùi tai daøy, thoøng daøi.
8. Tai khoâng cong meùo.
9. Tai khoâng nhaùm rít.
10. Con maét khoâng suy giaûm.
11. Maét khoâng taät beänh.
12. Caùc caên tòch ñònh.
13. Khuoân maët ñeïp ñeõ khoâng ai hôn.
14. Toùc thuaàn moät maøu xanh bieác.
15. Toùc möôùt oùng.
16. Toùc khoâng nhaùm rít.
17. Toùc moïc daøy maø khoâng roái.
18. Toùc daøi ñeàu ñaën.
19. Toùc khoâng thöa, khoâng loang loã.
20. Toùc xoaùy thaønh buùi nhoû.
21. Toùc xoaén veà phía beân höõu theo hình chöõ Vaïn.
22. Nhuïc keá treân ñaàu noåi leân hình ñænh nuùi.
23. Xöông soï vaø xöông traùn beàn chaéc.
24. Ñaûnh ñaàu duøng söùc ngöôøi hay phi nhaân khoâng theå ñaäp vôõ ñöôïc.
25. Ñaûnh ñaàu voøi voïi, raát cao, maét ngöôøi khoâng troâng thaáy.

*(nguyeân baûn thieáu ba veû ñeïp).*

Taâu Ñaïi vöông, neáu ngöôøi naøo thaân theå ñaày ñuû ba möôi hai töôùng Ñaïi Tröôïng phu, laïi coù taùm möôi veû ñeïp nhö vaäy, thì ngöôøi naøy nhaát ñònh seõ thaønh Baäc Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, sau khi thaønh Phaät seõ chuyeån Phaùp luaân Voâ thöôïng toái dieäu.

Ñaïi tieân A-tö-ñaø vì Ñaïi vöông keå taùm möôi veû ñeïp, roài laïi suy nghó: “Nay Ñoàng töû naøy chaúng bao laâu seõ xuaát gia tu taäp chöùng thaønh Phaät quaû, roài chuyeån Phaùp luaân toái thaéng vi dieäu”. Ñang khi suy nghó, töï phaùt sinh trí tueä lieàn bieát ñöôïc: “Ba möôi laêm naêm sau keå töø nay trôû ñi, Ñoàng töû naøy seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, roài chuyeån Phaùp luaân voâ thöôïng toái thaéng”. Luùc ñoù, do Tieân nhaân chuyeân taâm chaùnh nieäm, laïi thaáy caùc caên cuûa cô theå mình suy thoaùi, roài töï quôû traùch, thoát lôøi ta thaùn:

–OÂi thoâi! Ta ngaøy nay soáng ngoaøi giaùo phaùp cuûa Ñoàng töû, chaúng ñöôïc nghe lôøi giaùo hoùa cuûa Ngaøi.

Quaùn töôûng nhö vaäy, roài buoàn khoùc thaønh tieáng! Ngheïn ngaøo nöùc nôû, nöôùc maét raøn ruïa treân maët.

Vua Tònh Phaïn thaáy Tieân nhaân keâu khoùc aùo naõo, caàm loøng khoâng ñöôïc neân cuõng buoàn thöông caát tieáng khoùc oøa. Hoaøng haäu Ma-da thaáy caûnh nhö vaäy suït suøi rôi leä, taát caû ñaïi thaàn quyeán thuoäc doøng hoï Thích caûm xuùc ñeàu caát tieáng khoùc vang, taát caû keû lôùn ngöôøi nhoû trong cung ñeàu buoàn khoùc, nöôùc maét nhö möa.

Ñaïi vöông Tònh Phaïn nöôùc maét nöôùc muõi ñang raøn ruïa caû maët maøy, baïch Tieân nhaân A-tö-ñaø:

–Naøy Ñaïi ñöùc Toân sö, ngaøy ñaûn sinh Ñoàng töû, trong hoaøng toäc Thích cuõng sinh naêm traêm ñoàng töû, roài nhaø vua keå sô löôïc cho ñeán naêm traêm ñoàng nöõ, naêm traêm toâi trai, naêm traêm tôù gaùi, naêm traêm ngöïa toát, naêm traêm voi traéng saùu ngaø ñoàng ngaøy ñoù taäp trung tröôùc cöûa cung ñieän, naêm traêm kho taøng töï nhieân xuaát hieän, naêm traêm hoa vieân cuõng töï nhieân xuaát hieän khaép boán maët thaønh Ca-tyø-la, naêm traêm thöông gia mang cuûa caûi töø phöông xa ñeán thaønh Ca-tyø-la, roài laïi coù caùc vua laân bang ñeàu ñeán quyø leã vaø hieán daâng naêm traêm taøn loïng vaø naêm traêm bình baèng vaøng, roài caùc vò Tröôûng giaû, Baø-la-moân, Saùt-ñeá-lôïi ñem hieán daâng moät vaïn ñoàng nöõ ñeå cho ta söû duïng.

Naøy Ñaïi tieân Toân sö, ngaøy sinh ra Ñoàng töû, ñoái vôùi taát caû nhöõng gì trong taâm ta mong muoán ñeàu ñöôïc thaønh töïu moät caùch vieân maõn. Khi aáy ta môøi caùc vò töôùng sö Baø-la- moân danh tieáng trong nöôùc taäp trung veà hoaøng cung ñeå baøn giaûi töôùng kieát hung. Caùc Quoác sö sau khi quan saùt dung maïo Ñoàng töû, hoï ñeàu vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp chaâu thaân, khoâng theå keàm cheá ñöôïc. Duy nhaát chæ moät mình Toân sö ngaøy nay thaáy Ñoàng töû laïi buoàn khoùc rôi leä laø lyù do gì? Laøm cho traãm vaø quyeán thuoäc sinh taâm lo sôï, xin Ñaïi sö vì traãm giaûi baøy. Hay laø Ñoàng töû ta gaëp tai hoïa chaúng laønh gì chaêng? Tai hoïa töï thaân Ñoàng töû phaùt sinh hay töø ngoaøi ñöa ñeán?

Ñaïi tieân A-tö-ñaø thaáy Ñaïi vöông Tònh Phaïn nöôùc maét loang loå treân ñoâi goø maù buoàn raàu lo laéng, lieàn taâu Ñaïi vöông:

–Taâu Ñaïi vöông, ngaøy nay ngaøi chaúng neân buoàn raàu aùo naõo. Vì sao? Vì haï thaàn chaúng phaûi thaáy Ñoàng töû coù tai hoïa bieán ñoåi gì, cuõng chaúng phaûi thaáy caùc khoå naõo treân nhuïc thaân, hay nhöõng vieäc chaúng laønh töø beân ngoaøi ñöa ñeán cho Ñoàng töû. Xin Ñaïi vöông phaûi bieát: Ñoàng töû tuoåi thoï laâu daøi, coù oai ñöùc lôùn, thaân theå ñoan chaùnh ñaùng kính yeâu, thaân nhö vaøng roøng, ñaàu troøn nhö taøn loïng, muõi thaúng nhö oáng ñoàng, da thòt hoàng haøo, thaân hình caân ñoái, ñeïp nhö töôïng vaøng, thaân coù ba möôi hai töôùng Ñaïi Tröôïng phu. Ñaïi vöông, Ñoàng töû laïi theâm taùm möôi veû ñeïp vi dieäu, nhöõng töôùng nhö vaäy khoâng phaûi töôùng Chuyeån luaân thaùnh vöông. Ñaïi vöông, nhöõng töôùng nhö vaäy ñeàu laø töôùng chö Phaät vaø Boà-taùt. Baïch Ñaïi vöông, do haï thaàn thaáy töôùng Ñoàng töû nhö vaäy, quyeát ñònh Ñoàng töû seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, roài ngaøi seõ chuyeån Phaùp luaân Voâ thöôïng thanh tònh. Vì taát caû chuùng sinh trôøi, ngöôøi ôû theá gian, ngaøi thuyeát phaùp Sô thieän, Trung thieän vaø Haäu thieän, cho ñeán thuyeát caùc phaùp Phaïm haïnh thanh tònh. Neáu ai nghe ñöôïc giaùo phaùp naøy, keû naøo leõ ra bò sinh thì chaám döùt sinh, keû naøo thoï caûnh giaø yeáu thì ñoaïn caûnh giaø yeáu, keû naøo thoï taät beänh thì heát taät beänh, keû naøo gaëp caûnh cheát choùc thì khoûi cheát. Taát caû nhöõng lo buoàn khoå sôû cuûa chuùng sinh ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

Baïch Ñaïi vöông, haï thaàn töï haän mình tuoåi giaø söùc yeáu, maïng soáng chaúng bao laâu,

vaøo luùc aáy khoâng coøn ñeå chieâm ngöôõng toân nhan Ñaáng Voâ Thöôïng, maát lôïi ích lôùn lao naøy, do vaäy ngaøy nay haï thaàn buoàn khoùc laø haän caûm thaáy mình bò thieät thoøi, chaúng phaûi Ñoàng töû coù ñieàm chaúng toát. Roài vì Ñaïi vöông, Tieân nhaân noùi keä:

*Ta töï haän maéc ñieàu traùi ngöôïc, Tuy ñôøi naøy may gaëp ñöôïc ngaøi, Nhöng tuoåi giaø caùc caên suy thoaùi, Xaû baùo thaân coøn chaúng bao laâu,*

*Ñaâu gaëp ñöôïc ngaøy Ngaøi thaønh ñaïo. Ta seõ maát ñi lôïi ích lôùn*

*Uoång moät ñôøi phaùp chaúng ñöôïc nghe! Nghó nhö vaäy nöûa möøng nöûa tuûi.*

*Doøng Ñaïi vöông höng thònh töø ñaây. Ngaøi ñaûn sinh, trôøi, ngöôøi höôûng phöôùc, Ñôøi aùc tröôïc khoå naõo daøy voø,*

*Ngaøi khieán taát caû ñeàu an laïc.*

Naøy Ñaïi vöông, voâ löôïng voâ bieân chuùng sinh khi bò löûa phieàn naõo tham, saân, si thieâu ñoát, Ngaøi seõ röôùi nöôùc phaùp cam-loà vi dieäu ñeå daäp taét ngoïn löûa phieàn naõo. Khi voâ löôïng voâ bieân chuùng sinh ñoäc aùc rôi vaøo ñaàm taø kieán, bò meâ hoaëc khoâng thaáy con ñöôøng chaân chaùnh, Ngaøi seõ laøm vò Höôùng ñaïo sö, chæ cho con ñöôøng toát roäng raõi baèng phaúng, ñi thaúng ñeán caûnh Nieát-baøn. Khi voâ löôïng voâ bieân chuùng sinh ñau khoå, bò giam caàm trong lao nguïc phieàn naõo, Ngaøi seõ chæ cho phöông phaùp thaùo môû goâng cuøm phieàn naõo. Ñoái vôùi voâ löôïng voâ bieân chuùng sinh ngu muoäi ôû trong ñeâm daøi taêm toái, bò maøn maây che laáp maét muø, Ngaøi seõ vì hoï laøm phaùt sinh con maét ñaïi trí tueä. Ñoái vôùi voâ löôïng chuùng sinh thaám ñoäc oâ nhieãm, do bò teân ñoäc phieàn naõo baén nhaèm, Ngaøi seõ giuùp nhoå muõi teân ñeå khoûi ñau khoå.

Nay haï thaàn tuoåi ñaõ xeá chieàu, thaân taâm suy baïi, nghó ñeán luùc ñoù tuûi haän khoâng ñöôïc nghe phaùp, vì vaäy haï thaàn keâu khoùc rôi leä.

Taâu Ñaïi vöông, thí nhö hoa Öu-ñaøm, voâ löôïng voâ bieân ngaøn vaïn öùc naêm môùi nôû moät laàn. Chö Phaät cuõng vaäy, voâ löôïng voâ bieân ngaøn vaïn öùc kieáp môùi xuaát hieän ôû theá gian, raát laø khoù gaëp.

Taâu Ñaïi vöông, nay Ñoàng töû quyeát ñònh seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, quyeát ñònh seõ chuyeån Phaùp luaân voâ thöôïng, haï thaàn bò thieät thoøi khoâng coøn ñeå döï vaøo thôøi kyø ñoù, nay tuy gaëp ñöôïc ngaøi maø cuõng nhö caùch bieät, nghó vaäy maø sinh buoàn khoùc.

Taâu Ñaïi vöông, chuùng sinh luùc aáy ñöôïc lôïi ích lôùn, ñöôïc phöôùc nghieäp lôùn. Neáu chuùng sinh naøo thaáy ñöôïc Ñaïi thaùnh Ñoàng töû ôû ñòa phöông noï, thieàn toïa döôùi goác caây Boà- ñeà haøng phuïc boán ma, nhöõng chuùng sinh ñoù seõ ñöôïc nhieàu lôïi ích, cuoái cuøng ñöôïc Phaät ñoä thoaùt.

Taâu Ñaïi vöông, Ñaïi thaùnh Ñoàng töû sau khi thaønh ñaïo, Ngaøi laàn laàn höôùng veà nöôùc Ba-la-naïi, thuyeát voâ thöôïng dieäu phaùp, ñoä thoaùt taát caû chuùng sinh, ñöôïc chöùng ñaïo quaû thuø thaéng.

Taâu Ñaïi vöông, Ñoàng töû trang nghieâm thanh tònh coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, taát caû Thaùnh nhaân Baø-la-moân ñeàu vaâng lôøi daïy baûo cuûa ngaøi, ñöôïc chöùng quaû A-la-haùn. Haï thaàn nghó nhö vaäy maø buoàn khoùc.

Taâu Ñaïi vöông, nhöõng chuùng sinh ñoù ñaõ ñuû thieän duyeân sinh ra laøm ngöôøi, laïi may sinh trong thôøi gian gaëp Phaät, ñöôïc nhieàu lôïi ích, ñöôïc nhieàu phöôùc nghieäp. Keå caû chö Thieân coõi trôøi Ñao-lôïi, ngoài treân laàu baûy baùu töø Thieân giôùi giaùng xuoáng, vaây quanh Ñöùc Phaät nghe thuyeát phaùp vaø coù voâ löôïng chuùng sinh leã baùi Theá Toân.

Taâu Ñaïi vöông, ngaøi ñaõ troàng nhieàu thieän caên neân ngaøy nay môùi ñöôïc laøm thaân ngöôøi, ngaøi höôûng voâ löôïng taøi lôïi vaø phaùp lôïi. Khi nhaø vua thaáy ñöôïc con mình thaønh ñaïo,

ôû trong trôøi ngöôøi thuyeát dieäu phaùp, chöøng ñoù seõ chöùng minh cho lôøi thaàn noùi, khoâng coøn phaûi nghi ngaïi.

M