**Phaåm 18: VAØO THAØNH LÔÙN KHOAÙNG DAÕ THOÏ THÖÏC**

**(Phaàn 1)**

Luùc ñoù Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû ñöôïc thoï kyù maõn nguyeän roài, taâm ñöôïc an uûi sinh ñaïi hoan hyû, vui thích phaán khôûi ñeán tröôùc Phaät baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Nay con aân caàn thænh Theá Toân ñeán nghæ taïi cung Bí maät cuûa con, con xin cuùng döôøng baûy ngaøy vaø cung thænh Boà-taùt, Thanh vaên, ñaïi chuùng, ngöôõng mong Phaät Töø Bi thöông xoùt nhaän thænh. Vì sao? Thöa Theá Toân! Vì trong thaønh lôùn Khoaùng daõ coù raát nhieàu Daï-xoa, La-saùt, Cöu-baøn-traø, Taát-xaù-taû, Caøn-thaùt-baø, Ma-haàu-la-giaø... cuøng caùc loaøi chuùng sinh khaùc ñeàu ôû trong ñoù, ñeå cho chuùng ñöôïc thaáy Theá Toân, töø ñoù ñöôïc lôïi ích an laïc nhieàu kieáp, döùt tröø taâm hung aùc taøn baïo. Laïi cuõng khieán cho Töù ñaïi Thieân vöông vaø caùc quyeán thuoäc ñöôïc lôïi ích an oån trong nhieàu kieáp. Neáu Theá Toân thöông xoùt con, thì ñeán cung cuûa con; Boà-taùt, Thanh vaên tuøy yù thoï cuùng. Nhôø coâng ñöùc ñoù khieán cho voâ löôïng chuùng sinh taêng tröôûng caên laønh, laïi khieán chuùng con vieân maõn yù nguyeän.

Sau khi Boà-taùt Kim Cang Thuû thöa thænh, Ñöùc Theá Toân im laëng nhaän lôøi.

Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû bieát Phaät im laëng nhaän lôøi, taâm sinh hoan hyû phaán khôûi vui veû, lieàn ñaûnh leã saùt chaân Phaät, nhieãu beân phaûi baûy voøng, roài voäi rôøi khoûi chuùng hoäi, trôû veà thaønh lôùn Khoaùng daõ nôi ngaøi ñang ôû.

Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû veà cung mình roài, lieàn suy nghó: “Ta nay cuùng döôøng nhö theá naøo? Y theo caûnh giôùi trang nghieâm naøo ñeå trang nghieâm, khieán cho caùc Thieân töû coõi trôøi Duïc giôùi, Saéc giôùi khôûi taâm hy höõu, laïi khieán caùc Ñaïi Boà-taùt trong möôøi phöông theá giôùi ñeán taäp hoäi ñeàu sinh taâm hoan hyû. Luùc ñoù, ta seõ cuùng döôøng roäng lôùn leân Theá Toân.”

Nghó nhö vaäy roài, Kim Cang Thuû töï nhôù laïi: “Vaøo moät thuôû xa xöa, ñeâm ñoù, Ñöùc Phaät nhaäp Tam-ma-ñòa, ñònh aáy goïi laø Tòch tónh chaúng nghó baøn sôû haønh quaûng ñaïi. Ta cuõng theo Phaät nhaäp vaøo ñònh ñoù. Veà phöông Ñoâng, caùch theá giôùi naøy quaù haèng haø sa soá coõi Phaät, coù moät theá giôùi teân laø Voâ bieân coâng ñöùc baûo trang nghieâm, coõi aáy coù Ñöùc Phaät hieäu laø Trang Nghieâm Vöông. Hoùa chuû Theá Toân ôû coõi Phaät aáy thoï kyù Boà-ñeà cho möôøi ngaøn Boà-taùt. Luùc ñoù ta thaáy coõi Phaät aáy thaät laø chaúng theå nghó baøn, trôøi, ngöôøi trang nghieâm, thuø thaéng hôn taát caû vieäc trang nghieâm vi dieäu. Vaäy nay, ta neân theo caùch thöùc trang nghieâm ôû coõi Voâ bieân coâng ñöùc baûo trang nghieâm maø trang nghieâm, ñeå cuùng döôøng leân Theá Toân.”

Khi aáy, Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû lieàn nhaäp vaøo chaùnh ñònh Ñaïi trang nghieâm vöông. ÔÛ trong chaùnh ñònh quaùn saùt nhö thaät, thaáy ôû theá giôùi Voâ bieân coâng ñöùc baûo trang nghieâm kia ñaày ñuû caùc thöù vi dieäu ñaëc bieät. Theo nhö söï quaùn bieát ñoù, lieàn vaän thaàn löïc, ôû trong thaønh lôùn Khoaùng daõ naøy xeáp ñaët trang nghieâm khoâng khaùc gì theá giôùi kia. Theá giôùi Voâ bieân coâng ñöùc baûo trang nghieâm kia, Ñoâng, Taây, Nam, Baéc, ngang doïc baèng phaúng saùu möôi boán do-tuaàn, laáy löu ly xanh laøm ñaát, ñeá thanh ñaïi baûo laøm töôøng, ruû hoa chaâu anh laïc, trang nghieâm caùc thöù baùu, vaøng Dieâm-phuø-ñaøn laøm hoa sen, caønh laù baèng caùc baùu, caùc thöù baùu anh laïc xen loän traûi ra. Laïi coù voâ soá y baùu coõi trôøi, coù voâ soá chaâu anh trang söùc, laïi coù voâ soá gaám luïa ñeïp ñeõ laï thöôøng, duøng voâ soá voøng hoa baùu ñeïp vi dieäu ruû xuoáng, höông ñoát, höông xoa caùc bình quyù baùu cuõng voâ soá. Ai naáy nhìn thaáy, yù sinh vui veû cho laø laï thöôøng, hoaëc thaân hoaëc taâm hoan hyû khoaùi thích. Xuaát hieän voâ soá baùu coâng ñöùc, laïi hieän voâ soá saéc töôùng trang nghieâm, laïi coù traêm ngaøn toøa Sö töû trang nghieâm tuyeät ñeïp, goái baùu gaùt chaân, voõng baùu cheùo nhau, trang nghieâm hoa

baùu, ruû löôùi chaân chaâu, caát chöùa giaùp voøng cao ñeán taùm böôùc. Laïi traûi ra voâ soá thieân y, treân hö khoâng laïi coù löôùi baùu ruû che. Caùc thöù trang nghieâm vi dieäu nhö vaäy, ôû trong caùc theá giôùi lôùn khaùc xöa nay chöa töøng thaáy vaø cuõng chöa töøng nghe. Laïi söûa soaïn thöùc aên traêm vò thanh khieát thöôïng dieäu. Laïi saép xeáp traêm ngaøn toøa Sö töû, trang nghieâm ñeïp ñeõ ñaët treân khoâng trung. Moãi moãi toøa Sö töû treân khoâng töï nhieân coù caùc baûo caùi ñeïp ruû che, trang nghieâm ñeïp ñeõ laï thöôøng ñaày ñuû caùc töôùng.

Baáy giôø Ñaïi bí maät chuû Boà-taùt Kim Cang Thuû ôû trong ñònh xeáp ñaët caùc töôùng thuø thaéng tuyeät dieäu nhö vaäy, baøy toøa Sö töû trang nghieâm xong. Sau khi xaû ñònh thì trôøi vöøa saùng, söûa soaïn thöùc aên thanh khieát roài, thaân taâm thanh tònh chuaån bò cuùng döôøng Theá Toân Nhö Lai vaø Boà-taùt, ñaïi chuùng.

