KINH ÑAÏI PHÖÔNG ÑAÚNG ÑAÏI TAÄP

**QUYEÅN 20**

**Phaåm 9: BAÛO TRAØNG**

**PHAÀN 4: THAÀN TUÙC TAM-MUOÄI**

Baáy giôø, boán vò ñaïi ñeä töû cuûa Phaät vaø caùc binh ma ñi vaøo thaønh Vöông xaù, vöøa ñi vöøa ca muùa. Traùi ñaát chaán ñoäng saùu caùch, voâ soá chuùng trôøi, ngöôøi buoàn thöông khoùc loùc:

–Khoå thay! Khoå thay! Nhö Lai hieän coøn ôû ñôøi maø boán vò ñaïi ñeä töû cuûa Phaät laïi bò binh ma ñieàu khieån. Theá roài hoï cuøng nhau keùo ñeán choã Phaät, thöa:

–Theá Toân! Xin Nhö Lai lo cho. Vì sao? Vì quaân ma muoán haïi phaùp Phaät.

Phaät noùi:

–Ta seõ vaøo thaønh giaùo hoùa moïi loaøi ñeå chuùng boû nghieäp ma, ta cuõng thò hieän thaàn thoâng, laøm vieäc Phaät.

Luùc aáy, chö Thieân laïi keâu khoùc, thöa Phaät:

–Nay Nhö Lai vaøo thaønh thaät laø phi thôøi. Vì sao? Vì voâ soá aùc quyû ñang rình raäp, voâ löôïng binh ma ñang chuaån bò dao ñaù. Neáu Nhö Lai vaøo thì khoâng bao laâu phaùp Phaät seõ hoaïi dieät.

Nghe vaäy Nhö Lai vaãn im laëng, chö Thieân laïi thöa:

–Theá Toân! Hieän coù naêm traêm quaân ma caàm dao kieám ñang ñôïi Nhö Lai trong thaønh.

Laïi coù moät Thieân nhaân khaùc khoùc loùc thöa:

–Hoâm nay doøng hoï Thích saép bò tieâu dieät. Moät Thieân nhaân thöa:

–Thuyeàn phaùp voâ thöôïng hoâm nay seõ bò vôõ, ai seõ cöùu chuùng sinh trong ba coõi ñöa ñeán bôø giaûi thoaùt?

Moät Thieân nhaân noùi:

–Chuùng sinh luoân bò phieàn naõo troùi buoäc. Neáu baäc Ñaïi sö bò tieâu dieät, ai seõ giuùp chuùng giaûi thoaùt.

Moät Thieân nhaân khaùc noùi:

–Theá Toân! Trong hö khoâng coù voâ soá chuùng ma chuaån bò dao, löûa, ñaù. Xin Nhö Lai thöông xoùt chuùng sinh, xin chôù vaøo thaønh.

Moät Thieân nhaân thöa:

–Theá Toân! Trong thaønh Vöông xaù hieän coù hai vaïn quaân ma hoùa thaønh Baø-la-moân, trang bò dao kieám, ñònh haïi Nhö Lai, hai vaïn ma caàm giaùo daøi, hai vaïn ma caàm cung teân, hai vaïn ma caàm ñuoác lôùn. Xin Nhö Lai nghe chuùng con, ñöøng vaøo thaønh.

Nghe vaäy, Nhö Lai vaãn im laëng. Nhö Lai vaøo ñeán cöûa thaønh Vöông xaù, chö Thieân giöõ thaønh khoùc loùc thöa Phaät:

–Xin Nhö Lai chôù vaøo. Vì sao? Vì trong thaønh hieän ñaày daãy keû aùc. Neáu ñeå Nhö Lai bò dieät ôû ñaây, chuùng con laøm sao noùi vôùi chö Thieân. Ma chuùng hieän ñang ñònh tuoân ra caùc thöù dao, ñaù, löûa haïi Nhö Lai. Neáu Nhö Lai maát, chuùng sinh ngu muoäi, daäp taét ñuoác phaùp, phaù nuùi phaùp, vui soáng trong sinh, giaø, beänh, cheát.

Nghe vaäy, Nhö Lai vaãn an nhieân tieán leân. Moät Thieân nhaân thöa:

–Theá Toân! Neáu Theá Toân khoâng tieác thaân mình, haún coøn coù saùu thaønh lôùn nöõa taát haø phaûi ôû ñaây. Neáu Theá Toân maát ôû vaøo luùc naøy thì voâ löôïng kieáp con luoân mang tieáng xaáu.

Luùc naøy, voâ soá chö Thieân laïi keùo ñeán thöa Phaät:

–Theá Toân! Chuùng con thöôøng thaáy voâ soá chö Phaät thuyeát phaùp giaùo hoùa voâ löôïng chuùng sinh, nhöng chöa heà thaáy ma chuùng naøy. Chuùng sinh nôi theá gian bò troùi buoäc trong phieàn naõo, may ñöôïc gaëp baäc y vöông, bieát phöông phaùp cöùu chöõa. Côù sao Nhö Lai laïi boû taâm ñaïi Töø bi?

Moät Thieân nhaân noùi:

–Voâ löôïng kieáp trong quaù khöù Nhö Lai ñaõ vì chuùng sinh tu taäp khoå haïnh. Hoâm nay côù sao laïi muoán boû chuùng sinh, huûy thaân mình. Xin Nhö Lai giaûng phaùp, ñieàu phuïc chuùng sinh ngu muoäi, ñem aùnh saùng ñeán cho chuùng sinh. Xin chæ ñöôøng chaùnh cho keû laïc ñöôøng, ñoaïn tröø taát caû khoå naõo ba ñöôøng aùc. Xin Theá Toân haõy ôû laïi ñöøng sôùm ra ñi.

Khi aáy, chö Thieân coõi trôøi Tònh cö baûo caùc Thieân chuùng:

–Thoâi ñöøng khoùc loùc, ñöøng saàu khoå nöõa! Nhö Lai ñaày ñuû möôøi Löïc khoâng lo sôï. Hoâm nay Nhö Lai muoán haøng phuïc chuùng ma. Duø traêm ngaøn vaïn öùc chuùng ma vaãn khoâng theå ñoäng ñöôïc moät sôïi loâng cuûa Phaät.

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

Phaïm thieân, Ñeá Thích cuõng ñeán thöa Phaät:

–Theá Toân! Taát caû chuùng ma hieän ñang ñònh haïi Nhö Lai, xin Phaät chôù vaøo thaønh. Nhö Lai laø ñaáng dieät tröø voâ minh, ngu toái cuûa chuùng sinh. Ngaøy xöa, Theá Toân töøng nguyeän ñoä sinh, hoâm nay vieäc aáy chöa thaønh, côù sao laïi muoán huûy thaân? Nhö Lai chôù neân nghó ngaøy xöa ôû coäi Boà-ñeà ñaõ töøng haøng phuïc Ma vöông maø khinh thöôøng ma chuùng. Neáu Nhö Lai vaøo thaønh nhaát ñònh seõ bò toån haïi. Khi aáy, Nhö Lai phoùng ra Phaïm aâm vang khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, baûo:

–Laéng nghe! Laéng nghe! Duø laø ma chuùng nhieàu, chaät caû coõi nöôùc möôøi phöông, doác toaøn löïc vaãn khoâng theå toån haïi ñöôïc moät sôïi loâng treân thaân ta. Xöa ta ñaõ töøng höùa ñem vò lam loà cho chuùng sinh. Nay ta seõ giaûng noùi nghóa ñeä nhaát laøm taêng phaùp laønh. Ta neâu giaûng chaùnh ñaïo laø hôïp vôùi nguyeän ta. Voâ löôïng kieáp ta vì chuùng sinh chòu nhieàu khoå naõo. Ta ñaõ boû taát caû vaøng baïc, löu ly, pha leâ, vaät baùu, quoác thaønh, vôï con, y phuïc, thöùc ngon keå caû thaân maïng, cuùng hoa, höông, loïng, phöôùn, ñeøn leân chö Phaät, giöõ gìn tònh giôùi, tu haønh nhaãn nhuïc, ai coù theå haïi ñöôïc ta baèng taâm aùc. Ta luoân Töø bi vôùi chuùng sinh, ai coù theå haïi ñöôïc ta? Nhö ngaøy xöa ta dieät tröø quaân ma, hoâm nay cuõng seõ laøm ñieàu ñoù. Caùc ngöôi chôù lo sôï.

Nghe lôøi naøy, voâ soá chuùng ngöôøi trôøi vui möøng, nieäm Nam-moâ Ñaïi Só Nhö Lai Theá Toân, tröø dieät ma chuùng, ñoaïn moïi phieàn naõo, tröø heát taäp khí, phaù nuùi kieâu maïn, nhoå caây sinh töû, dieät toái taêm, xua maøn voâ minh, khuyeán hoùa taát caû chuùng sinh taø chaáp, laøm khoâ caïn boán doøng, thaép ngoïn ñuoác phaùp, chæ roõ ñaïo Boà-ñeà, ñaùnh tieáng phaùp lôùn, ñem phaùp laïc cho chuùng sinh, giuùp chuùng hieåu töôùng boán Ñeá, vöôït bieån sinh töû, vaøo nôi an oån.

Noùi xong, Thieân chuùng raûi hoa, höông, loïng, phöôùn cuùng Phaät. Laïi duøng voâ soá hoa thôm tuoân raûi xuoáng thaønh Vöông xaù. Ñoù laø caùc loaïi hoa: Maïn-ñaø-la, Ma-ha maïn-ñaø-la, Ba-laâu-sa, Ma-ha ba-laâu-sa, Ca-ca-la, Ma-ha ca-ca-la, Maïn-thuø-sa, Ma-ha maïn-thuø-sa, Chieâm-baø- la, Ma-ha chieâm-baø-la, Hoan hyû, Ñaïi hoan hyû, AÙi laïc, Ñaïi aùi laïc, Ba- lôïi-chaát-ña, Caâu-tyø-giaø-la, Öu-baø-baùt-la, Caâu-vaät-ñaàu, Ba-ñaàu-ma, Phaân-ñaø-lôïi. Voâ soá hoa che rôïp caû ñöôøng ñi. Hai beân ñöôøng laø hai haøng caây baûy baùu cao baèng moät caây Ña-la, xen giöõa laø doøng suoái nöôùc goàm ñuû taùm vò. Trong hö khoâng, chö Thieân caàm côø loïng baûy baùu, raûi caùc taïp baùu vaøng, baïc, löu ly, pha leâ, ngöu ñaàu chieân-ñaøn, baïch chieân- ñaøn, kieân tieân, traàm thuûy, caùc loaïi hoa höông ñaày caû loái ñi cuûa Nhö Lai, troåi voâ soá nhaïc hay, taát caû daân chuùng ñeàu ñeán beân ngoaøi thaønh

Vöông xaù. Quyeán thuoäc cuûa ma ôû trong thaønh. Luùc Phaät vaøo thaønh, an truï nôi ñònh Thuû-laêng-nghieâm, hieän taùm möôi töôùng toát. Phaät hieän caùc töôùng voi, sö töû, boø, chim maïng maïng, thoû, caù, roàng, ruøa, Phaïm thieân Töï Taïi, Kieán-ñaø taùm tay, Ñeá Thích, A-tu-la, Ca-laâu-la, coïp, soùi, lôïn, nai, thaàn nöôùc, löûa, gioù, maët traêng, maët trôøi, sao, vua, quan, nam, nöõ, lôùn, nhoû, Sa-moân, Baø-la-moân, Töù vöông, Daï-xoa, Boà-taùt, Phaät. Chuùng sinh thích loaïi hình naøo thì thaáy loaïi hình aáy. Taát caû ñeàu nieäm Nam- moâ Phaät, chaép tay, cung kính, leã baùi, cuùng döôøng.

Luùc aáy, Tieân nhaân Quang Vò cuûa nuùi Tuyeát cuøng caùc ñeä töû ôû nôi cöûa Taây, ñôïi Phaät. Thaáy thaân Phaät laø tieân, neân Tieân nhaân baûo moïi ngöôøi cuùng döôøng, Tieân nhaân noùi:

–Ngöôøi naøy laø baäc Ñaïi tieân, ñaùng ñöôïc haøng trôøi ngöôøi cuùng döôøng. Vì sao? Vì ñuû töôùng phöôùc ñöùc, laøm sao ta bieát ñöôïc nhöõng ngöôøi aáy vó ñaïi hay ta vó ñaïi. Ta seõ hoûi roõ hoï teân, soá kinh saùch ñaõ hoïc, thôøi gian xuaát gia.

Sau ñoù Tieân nhaân ñeán choã Phaät, laïi baûo caùc ñeä töû:

–Vò Tieân naøy thaønh töïu ñöùc töôùng, thoâng minh taøi trí, hieåu nghóa saâu xa, caùc ngöôi neân thaønh taâm tin kính. Theo söï hieåu bieát veà töôùng maïo cuûa ta, ngöôøi naøy seõ giaûng ñaïo Voâ thöôïng, seõ giuùp ta vöôït sinh töû.

thöa:

Naêm traêm ñeä töû ñoàng thanh khen:

–Hay thay! Hay thay, nhö lôøi thaày noùi.

Noùi xong, Quang Vò cuøng naêm traêm ñeä töû tuaàn töï ñeán choã Phaät,

–OÂng laø ai? Phaät ñaùp:

–Laø baäc Phaïm haïnh. Quang Vò laïi hoûi:

–Hoï gì?

–Hoï Cuø-ñaøm.

–Hoïc giôùi gì.

–Hoïc ba giôùi.

–Tu haïnh gì?

–Ba haïnh khoâng.

–Xuaát gia bao laâu?

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

–Baèng thôøi gian ñuû trí lôùn.

–Coù hoïc saùch thieân vaên khoâng?

–OÂng ñoïc coù lôïi gì? Quang Vò ñaùp:

–Toâi daïy chuùng sinh phaùp naøy. Ngöôøi hoïc theo ta, cuùng döôøng ta. Phaät hoûi:

–OÂng ñoïc saùch ñoù coù thoaùt khoûi sinh töû khoâng?

–Cuø-ñaøm! Laøm sao ñoaïn ñöôïc sinh, giaø, beänh, cheát? Phaät noùi:

–Ñaõ khoâng thoaùt khoûi, sinh töû sao oâng laïi hoïc saùch ñoù?

–Cuø-ñaøm! Neáu oâng khoâng hoïc saùch thieân vaên sao nôi thaân oâng laïi coù töôùng haønh tinh. Theo söï hieåu bieát cuûa toâi, nhaát ñònh Sa-moân Cuø- ñaøm ñaõ thoâng ñaït roát raùo veà töôùng tinh tuù.

Phaät hoûi:

–Theá naøo laø ñaïo tinh tuù? Quang Vò ñaùp:

–Ñoù laø hai möôi taùm tinh tuù ñi theo maët trôøi, maët traêng, naêm thaùng tuoåi taùc cuûa chuùng sinh ñeàu thuoäc ñoù. Sa-moân Cuø-ñaøm! Taát caû tinh tuù phaân thaønh boán: Phöông Ñoâng coù baûy ngoâi: Giaùc, Can, Ñeá, Phoøng, Taâm, Vó, Ky.

Ngaøy sinh cuûa con ngöôøi thuoäc sao Giaùc. Caùc töôùng, mieäng, tay, chaân, traùn ñeàu thuoäc sao naøy. Ngöôøi hoâng beân phaûi coù nhieàu noát ruoài, treân noát ruoài coù loâng nhaát ñònh laø ngöôøi giaøu coù. Traùn roäng laø thoâng minh ña trí, quyeán thuoäc ñoâng. Coå ngaén, hai ngoùn chaân daøi, beân phaûi coù veát hình dao laø nhieàu vôï con, thoâ baïo, ñoäc aùc. Neáu soáng taùm möôi tuoåi thì naêm boán möôi tuoåi chòu khoå moät laàn. Con lôùn khoâng thoï, taâm thích phaùp, suy hoïa taïi löûa. Cuø-ñaøm! Sao Giaùc coù caùc töôùng nhö vaäy.

Sao Cang coù caùc töôùng: Taâm thích phaùp, kheùo leùo,thoâng minh, giaøu sang, thöôøng töï hoå theïn, khoâng ai haïi ñöôïc, thích xuaát gia, thuaän hôïp, khoâng coù töôùng thoâ thaùo. Neáu soáng saùu möôi tuoåi thì naêm ba möôi laêm tuoåi bò beänh thaäp töû, boán ngoùn tay coù noát laø con caùi ngoã nghòch. Cuø-ñaøm! Ñoù laø caùc töôùng cuûa sao Cang.

Sao Ñeá coù caùc töôùng: Ngöôøi khoûe maïnh, giaøu coù, soáng hai möôi laêm tuoåi, beân traùi coù noát ñen, khoâng nghe lôøi cha meï, kính ngöôøi xuaát gia, khoâng phaùt trieån noøi gioáng, thaân toäc.

Sao Phoøng coù caùc töôùng: Taùnh ñoäc aùc, ngu si, khoâng trí, raát giaøu coù, beân phaûi coù noát ñen, soáng ñeán ba möôi laêm tuoåi thì bò ñao binh maø

cheát, tuøy thuaän vôùi anh em.

Sao Taâm coù caùc töôùng: Nhieàu cuûa caûi, ngu si beänh hoaïn, soáng ba möôi laêm tuoåi, ñaàu coù noát ung nhoït, coù tieáng taêm, khoâng bao giôø bò truùng ñoäc, vôï con khoâng vui.

Sao Vó coù caùc töôùng: Cöôøng traùng, giaøu coù, ñuû quyeàn theá, hai ngöïc coù töôùng baùnh xe, coù tieáng taêm, thaân saùng röïc hôn caû aùnh maët trôøi, maët traêng, thoâng minh taøi trí, khoâng ai hôn, thích xuaát gia, ñieàu phuïc phieàn naõo, quyeán thuoäc ñoâng, thöôøng töï hoå theïn, soáng traêm tuoåi, naêm boán möôi laêm tuoåi chòu moät khoå nhoû, ngöïc coù töôùng ñöùc, moïi ngöôøi thích nhìn, khoâng hôïp cha meï.

Sao Ky coù caùc töôùng: Thích tranh tuïng, phaïm giôùi caám, taùnh ñoäc aùc, ai cuõng gheùt, nhieàu tham duïc, soáng saùu möôi tuoåi, ngheøo cuøng khoán khoå, thích daïo chôi, raêng khoâng ngay, nhoû, thöa, ngöïc gaày.

Naøy Sa-moân Cuø-ñaøm! Caùc sao nôi phöông Ñoâng coù caùc töôùng nhö theá.

Sao Tænh coù caùc töôùng: Nhieàu cuûa caûi, ñöôïc ngöôøi toân kính, thích phaùp, roán coù noát, thoï taùm möôi tuoåi, töø hieáu, cung phuïng cha meï, sö tröôûng, cheát tröôùc cha meï, khoâng tham tieác, luoân töï kieåm, bò tai hoïa veà nöôùc.

Sao Quyû coù caùc töôùng: Keo kieät, ñoaûn maïng, döôùi roát hai möôi boán ñoát ngoùn tay coù noát ñen, khoâng hôïp cha meï, thích tranh caõi.

Sao Lieãu coù caùc töôùng: Giaøu coù, giöõ giôùi, thích phaùp, thoï baûy möôi laêm tuoåi, quyeán thuoäc ñoâng, sau khi cheát sinh leân coõi trôøi, eo coù noát son, kính phaùp, ñöôïc ngöôøi tin phuïc.

Sao Thaát coù caùc töôùng: Thích troäm caép, gian traù, dua nònh, baïc phöôùc, ñoaûn maïng, thoâ baïo, ngu si, cuoàng loaïn, bò cheát trong binh ñao.

Sao Tröông coù caùc töôùng: Soáng taùm möôi tuoåi, gioûi aâm nhaïc, toùc ít, giaøu coù, maïnh meõ, noåi tieáng, thoâng minh, khoâng tham tieác, thích phaùp, töï kieåm, khoâng hôïp cha meï vaø anh em, ñænh ñaàu coù noát, qua ba möôi laêm tuoåi môùi coù con, aâm töôùng coù noát ñen, ñuøi coù noát vaøng.

Sao Döïc coù caùc töôùng: Gioûi toaùn soá, tham tieác, ñoäc aùc, ngu muoäi, taø chaáp, beân phaûi coù noát ñen, soáng ba möôi ba tuoåi, khoâng coù con caùi.

Sao Chaån coù caùc töôùng: Giaøu coù, nhieàu baø con, noâ boäc, thoâng minh, duõng maõnh, thích phaùp, kính thoï phaùp, soáng traêm tuoåi, sau khi cheát sinh leân coõi trôøi.

Sao Khueâ coù caùc töôùng: Hai maù coù noát ñen, giöõ giôùi, thích phaùp,

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

kính thoï phaùp, giaøu coù, thích boá thí, thaân coù noát nhoït saãm, soáng naêm möôi tuoåi.

Sao Laâu coù caùc töôùng: Yeåu maïng, ngheøo cuøng khoán khoå, thích keû phaù giôùi, taâm keo kieät, döôùi ñaàu goái coù noát, soáng ba möôi tuoåi, khoâng hôïp vôùi anh.

Sao Vò coù caùc töôùng: Khoâng hôïp cha meï, thöôøng maát cuûa caûi, nhaø cöûa, ruoäng vöôøn, ñaàu goái coù noát ñen, sau hai möôi hai tuoåi thì giaøu coù, khoâng keo kieät, thích ban cho.

Sao Maõo coù caùc töôùng: Thích chaùnh phaùp, coù bieän taøi, thoâng minh giaøu coù, coù tieáng taêm, giöõ giôùi, ñöôïc ngöôøi toân kính, sau khi cheát sinh leân trôøi, ñaàu goái coù noát xanh, thoï naêm möôi tuoåi.

Sao Taác coù caùc töôùng: Ñöôïc ngöôøi tin phuïc, thích tranh giaønh, tham chò em, giaøu coù, nhieàu keû thuø, buïng thöôøng ñau, khoâng giöõ cuûa laâu, beân traùi coù noát ñen, thoï taùm möôi tuoåi.

Sao Chuûy coù caùc töôùng: Giaøu coù, thích boá thí, hoå theïn, khoâng tham, khoâng beänh khoå, ñöôïc ngöôøi thích ngaém, sau khi cheát sinh leân trôøi, baûy möôi moát tuoåi thì suy, thoï taùm möôi tuoåi.

Sao Saâm coù caùc töôùng: Ñoäc aùc, hay taïo nghieäp aùc, laøm lính giöõ nguïc, nhieàu tham duïc, thoâng minh, ngheøo khoå, soáng saùu möôi laêm tuoåi, nhieàu noát ñen.

Sao Ñaåu coù caùc töôùng: Ngu si, tham lam, ngheøo khoå, ñoäc aùc, yeåu maïng, cheát trong luùc aên vì beänh, ñen ñuûi, gaày khoâ.

Sao Ngöu coù caùc töôùng: Ngu si, ngheøo khoå, thích troäm caép, hay ganh gheùt, soáng baûy möôi moát tuoåi, khoâng vôï con.

Sao Nöõ coù caùc töôùng: Giöõ giôùi, thích boá thí, döôùi chaân coù nhieàu noát ñen, baø con ñoâng, thoï taùm möôi tuoåi, coù tieáng taêm, khoâng beänh khoå, hôïp vôùi cha meï anh em.

Sao Hö coù caùc töôùng: Phöôùc ñöùc, giaøu coù, ñöôïc baø con yeâu thích, keo kieát, khoâng boá thí, thoï saùu möôi laêm tuoåi, döôùi chaân coù noát ñen.

Sao Nguy coù caùc töôùng: Thaân khoâng beänh khoå, thoâng minh, giöõ giôùi, thoâng hieåu vieäc ñôøi, giaøu coù nhieàu cuûa, thoï taùm möôi tuoåi, hôïp vôùi baø con.

Sao Thaát coù caùc töôùng: Ñoäc aùc, hay phaïm luaät, giaøu coù, soáng traêm tuoåi, cheát ñoïa vaøo coõi aùc, khoâng hôïp vôùi cha meï anh em.

Sao Bích coù caùc töôùng: Duõng maõnh, vónh hieån, giaøu coù, coù tieáng taêm, ñoâng baø con, khoâng hôïp vôùi cha meï, soáng traêm tuoåi, thích phaùp xuaát gia, kính thoï phaùp, thoâng minh ña trí, thoâng toû vieäc ñôøi.

Naøy Sa-moân Cuø-ñaøm! Ai toû thoâng caùc töôùng sao seõ ñaït giaûi thoaùt, ñuû trí tueä.

Phaät noùi:

–Chuùng sinh ngu muoäi, tham chaáp ñieân ñaûo, bò raøng buoäc trong phieàn naõo, tin theo caùc saùch tinh tuù. Khaû naêng hieåu veà tinh tuù cuûa Tieân nhaân tuy toát nhöng vaãn bò ñoïa laøm thaân suùc sinh chòu nhieàu khoå naïn. Tuy cuøng moät sao nhöng coù keû giaøu ngöôøi ngheøo, vì theá ta bieát ñoù laø phaùp khoâng nhaát ñònh. Tieân nhaân! OÂng tuy ñaït veà thieàn, ta laø baäc trí lôùn, côù sao khoâng hoûi veà nhaân duyeân giaûi thoaùt maø laïi hoûi vieäc ñoù?

Quang Vò ñaùp:

–Thaân töôùng cuûa oâng khoâng khaùc theá gian, moïi vieäc laïi khoâng khaùc Tieân nhaân. Toâi thaät khoâng bieát oâng laø trôøi, laø tieân, laø roàng, laø quyû. Tieáng noùi oâng nhö tieáng Phaïm thieân, saéc töôùng nhö coå tieân. Töø xöa tôùi nay toâi chöa töøng thaáy töôùng ñoan nghieâm nhö theá, vaø caùc vieäc laøm kyø laï nhö vaäy. Toâi xin hoûi oâng laø ai, thuoäc loaïi naøo, hoï gì, noùi vieäc gì? Xin noùi roõ, toâi doác loøng nghe.

Luùc aáy, Theá Toân noùi keä ñaùp:

*Ngöôøi chuyeân hoïc taäp saùch boùi toaùn Khoâng theå hieåu bieát vieäc kia ñaây*

*Duø bò phieàn naõo luoân troùi buoäc*

*Khoâng theå giaûi thoaùt, thöôøng chòu khoå. Ta nay troïn veïn saùu Thaàn thoâng*

*Neân ñöôïc toân laø baäc Phaïm haïnh Saùu phaùp Ba-la-maät laø hoï ta Duøng saùu hoøa kính ñieàu phuïc caên. Ta ñaõ thoï trì ba giôùi töôùng*

*Thöïc haønh ba moân giaûi thoaùt maàu Töø xöa phaùt khôûi taâm Boà-ñeà Ñöôïc goïi laø baäc Ñaïi xuaát gia.*

*Ta khoâng giaùc quaùn töôùng phaùp naøo Vì theá khoâng giaûng saùch boùi sao*

*Phaùp khoâng chuùng sinh, khoâng thoï maïng Voán luoân thanh tònh, khoâng coù ngaõ.*

*Vöôït khoûi ba thoï vaø ba haïnh*

*Ñoaïn tröø caùc caên neân khoâng töôùng*

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

*Ta ñaõ thaät bieát veà caùc phaùp*

*Vì theá luoân soáng trong thanh tònh. Khoâng bò trôû ngaïi nhö hö khoâng Tuy haønh Boà-ñeà, khoâng hoïc phaùp Tu taäp giôùi luaät, haønh nhaãn nhuïc Ñaït trí tueä lôùn khoâng voïng töôûng.*

*Khoâng giaùc quaùn nghieäp tìm quaû baùo Nhö phaùp khoâng chuyeàn ñaït Boà-ñeà Taâm khoâng tham chaáp caùc phaùp aám Cuõng khoâng quaùn saùt laø kia ñaây.*

*Laïi khoâng hay bieát ñaïo Boà-ñeà*

*Vì theá sôùm chöùng ñaïo chaùnh giaùc Khoâng coù hình töôùng, khoâng töôûng nieäm Vôùi taát caû phaùp khoâng giaùc quaùn.*

*Cuõng khoâng tham chaáp caùc phaùp aáy Neân thaønh töïu trí Nhaát thieát giaùc Ngöôøi naøo tu taäp haïnh thanh tònh Seõ ñöôïc goïi laø baäc Phaïm haïnh Quaùn saùt caùc phaùp nhö hö khoâng Ngöôøi aáy ñöôïc goïi laø Ñaïi giaùc.*

Nhö Lai noùi keä xong, Tieân nhaân Quang Vò vaø ñeä töû ñeàu thaáy thaân Phaät. Nhôø thaáy thaân Phaät, nhaân laønh xöa phaùt khôûi neân ñaït Tam-muoäi Baûo traøng. Ñaït Tam-muoäi naøy, quaùn saùt ñöôïc taát caû Tam-muoäi neân goïi laø Traøng; töï taïi trong Tam-muoäi, vaøo caûnh giôùi cuûa taát caû Tam-muoäi, do ñaáy goïi Tam-muoäi Baûo traøng. Luùc ñoù, Tieân nhaân Quang Vò chaép tay cung kính, tay caàm hoa thôm noùi keä khen Phaät:

*Nhö Lai thaønh töïu voâ löôïng ñöùc Töïa nhö bieån lôùn traøn ñaày nöôùc Hoøa quang coâng ñöùc thaät vi dieäu Chieáu soi tam thieân ñaïi thieân coõi. Duõng maõnh, sieâng naêng, trí tueä lôùn Taát caû chuùng sinh khoâng theå saùnh Troïn veïn caùc taâm ñaïi Töø bi*

*Con xin kính leã Ñaáng Voâ Thöôïng. Nhö Lai ñoaïn heát moïi phieàn naõo Con xin kính laïy ñaïi Tieân sö*

*Thanh tònh saéc thaân vaø giôùi töôùng Con xin kính laïy Ñöùc Theá Toân.*

*Tieâu dieät phieàn naõo cho chuùng sinh Giaûng giaûi thaät haïnh ñaïo Boà-ñeà Phaù vôõ caùc nuùi phieàn naõo lôùn*

*Chuyeån xoay xe phaùp ñaïo Voâ thöôïng. Nay con tu hoïc ñaïo Boà-ñeà*

*Ñeå ñaït voâ löôïng trí tueä lôùn Nhö Lai troïn veïn taát caû töôùng Cuùi xin thoï kyù ñaïo Boà-ñeà.*

*Laøm sao chuùng con ñoaïn phieàn naõo Ñoä thoaùt chuùng sinh keû khoán khoå Giaûng ñaïo chaân chaùnh vaø vi dieäu Bình ñaúng töïa nhö Phaät möôøi phöông. Chuùng sinh ba ñôøi taïo nghieäp aùc*

*Laøm sao con giuùp chuùng ñoaïn tröø Vôùi ba nghieäp thieän cuûa thaân con Laøm nhaân duyeân dieät caùc keát söû. Ñoaïn haún beänh khoå cuûa phieàn naõo An höôûng phaùp laïc nhö chö Phaät Thaân töôùng ñeïp ñeõ ñuû caùc caên*

*Xa liaø vieäc aùc, tu phaùp laønh. Tröø dieät taø chaáp cuûa chuùng sinh*

*Tu taäp troïn veïn trong chaùnh kieán Bieát nhaân quaù khöù thích laøm laønh Vöôït bieån sinh töû ñeán bôø giaùc.*

*Ñaày ñuû saùu phaùp Ba-la-maät*

*Bieát phaùp cuûa Phaät thöôøng vaøo ñôøi Tuoân möa phaùp lôùn ñaïo voâ thöôïng Giuùp moïi chuùng sinh tröø tham aùi. Nay con höôùng Phaät xin saùm hoái Nghieäp aùc ñaõ taïo thaân, khaåu, yù Bao nhieâu phöôùc ñöùc con coù ñöôïc Boá thí chuùng sinh sôùm thaønh Phaät.*

*Con seõ khuyeân daïy moïi quaàn meâ*

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

*Gieo troàng haït gioáng ñaïo Boà-ñeà Vì moïi chuùng sinh con chòu khoå Khoâng heà hoái haän khoâng thoaùi lui. Thanh tònh coõi nöôùc vaø chuùng sinh Ñaït trí voâ ngaïi tònh phaùp giôùi*

*Neáu ñöôïc thaønh töïu ñaïo giaùc ngoä Nguyeän soá hoa naøy thaønh loïng baùu.*

Keá ñoù tieân Quang Vò raûi hoa, tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc ñeàu chaán ñoäng saùu caùch. Voâ soá chuùng sinh vui veû cung kính. Vôùi chuùng sinh thôø voi, thaáy Phaät laø voi, neân chuùng noùi: Côù sao voi naøy coù phöôùc ñöùc lôùn laøm cho Tieân nhaân cung kính cuùng döôøng. Vôùi ngöôøi toân kính Phaät, thaáy Tieân nhaân cuùng Phaät, ngöôøi aáy phaùt loøng tin, leã baùi, khen ngôò. Luùc ñoù, Phaät xuaát ñònh. Taát caû chuùng sinh ñeàu thaáy thaân Phaät, vui veû cuùng döôøng tuøy theo khaû naêng mình. Phaät baûo Tieân nhaân Quang Vò:

–Thieän nam! Taát caû chö Thieân thaáy oâng quyeát ñònh phaùt taâm Boà- ñeà voâ thöôïng, ñeàu raát vui möøng khieán ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch.

Thieän nam! OÂng seõ thaønh töïu voâ löôïng trí tueä, sau seõ chöùng ñaïo voâ thöôïng, thaép ngoïn ñuoác phaùp trong voâ löôïng coõi nöôùc.

Thieän nam! Ba a-taêng-kyø kieáp ôû ñôøi vò lai, oâng seõ thaønh Phaät ôû coõi Höông hoa, thuoäc phía Baéc coõi naøy *(coõi Höông hoa trang nghieâm nhö coõi cuûa Ñöùc A-di-ñaø)*. Hieäu laø Quang Coâng Ñöùc, laø Ñaáng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp Ñaïi thöøa suoát voâ soá kieáp, nhöng khoâng giaûng phaùp Thanh vaên, Duyeân giaùc.

Ñaïi chuùng luùc ñoù tai nghe maét thaáy Quang Vò ñöôïc thoï kyù ñeàu vui veû cung kính, naêm traêm ñeä töû vaø voâ soá chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, kieân ñònh, khoâng thoaùi chuyeån.

M