KINH ÑAÏI PHÖÔNG ÑAÚNG ÑAÏI TAÄP

**QUYEÅN 43**

**Phaåm 14: NHAÄT TAÏNG PHAÀN 9: ÑÖA SÖÙ GIAÛ**

Khi aáy, Long vöông Ta-giaø-la thöa vôùi Boà-taùt Quang Vò:

–Ñaïi ñöùc! Ñaõ coù theå nhôù roõ veà voâ soá haønh nghieäp nôi ñôøi tröôùc thuoäc quaù khöù, laïi thuyeát giaûng söï vaän haønh, öùng duïng cuûa caùc ngoâi sao trong hö khoâng. Ñaïi só laø baäc toái toân, thuø thaéng taøi trí soá moät khoâng ai hôn cuûa ba coõi. Nhôø vaäy caùc loaøi roàng chuùng toâi môùi thoaùt ñöôïc khoå naõo nôi ñòa nguïc. Ñaïi só laø baäc troïn veïn taâm Töø bi, coâng ñöùc, trí tueä, giôùi haïnh, trang nghieâm.

Boà-taùt Quang Vò noùi:

–Ta khoâng phaûi laø Tieân nhaân khoå haïnh Khö-la-saét-tra. Nhöõng gì ta noùi hoâm nay laø nhôø dieäu löïc nôi thaàn thoâng. Caùc ngöôi chôù noùi nhö vaäy. Ta thaät khoâng coù khaû naêng ñoù. Nhaân duyeân nôi quaù khöù cuûa Tieân nhaân Khö-la-saét-tra vaãn chöa ñöôïc noùi heát.

Luùc aáy Ñeá Thích vaø Phaïm thieân, chaép tay höôùng veà Tieân nhaân Khö-la-saét-saát thöa:

–Chuùng toâi thích nghe, xin noùi tieáp. Chuùng toâi laø vua cuûa chö Thieân, nhö oâng laø vua cuûa caùc Tieân thaùnh. Trong soá chö Thieân, ngöôøi naøo coù phaïm haïnh, coù chuù thuaät, thaàn thoâng chuùng toâi ñeàu bieát, ñeàu noùi laïi.

Tieân nhaân noùi:

–Neáu theá thì neân chæ daïy cho taát caû chuùng sinh. Khi aáy, Tieân nhaân noùi vôùi Ñeá Thích Thanh nhaõn:

–Thieân chuû! Taát caû phaùp laønh caàn ñöôïc ñaày ñuû, caàn ñöôïc löu haønh roäng khaép ôû ñôøi, haõy baûo hoä ngöôøi tu phaùp laønh. Haõy cung caáp y phuïc, thuoác men, thöùc aên, ñoà naèm cho nhöõng chuùng sinh bieát sieâng naêng laøm laønh, giöõ giôùi, hoïc roäng, tu thieàn, trau doài trí tueä. Ta ñaõ noùi xong veà phaùp tinh tuù. Trong caùc phaàn ñaát cuûa theá giôùi naøy, hieän coù caùc loaøi roàng cai quaûn. Taùm roàng chuùa nhö Ta-giaø-la, Baø-luõ-na, Ñöùc-

xoa-ca baûo veä bieån caû ñeå bieån caû luoân bình yeân, khoâng taêng giaûm. Boán roàng chuùa nhö A-noâ hieán trí Tyø-xöông-giaø-toâ-trí baûo veä caùc doøng soâng ñeå caùc doøng soâng ñöôïc chaûy maõi khoâng döøng. Hai roàng chuùa Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø baûo veä caùc ngoïn nuùi neân röøng caây treân nuùi luoân töôi toát. Caùc roàng Tyø-leâ-sa, Dieâm-phuø-giaø baûo veä caùc doøng suoái. Caùc roàng Taát-ñaø-ma-noâ baûo veä nôi ôû cuûa Thaùnh nhaân vaø caùc vuøng caây thuoác, roàng Kieân Coá Khaån Du baûo veä maët ñaát. Roàng Toái Thaéng Quang Tyø baûo veä löûa roàng Ñoäng-ma-ñoâ-lieät baûo veä gioù; roàng Öu-la-baø-la baûo veä caây; roàng Vu-loâ-ha-tröông baûo veä hoa; roàng Höông-thöôøng-baït-ñaø baûo veä caây traùi; A-thi-laâm-baø baûo veä ngheà nghieäp. Boán Daï-xoa Ky-la- haàu-ñaø baûo veä ngöôøi tu boá thí, phöôùc ñöùc. Kim Cang Nhaõn, Sö Töû Nhaõn, Thieän Kieán Nhaõn, Tam Soùc boán loaïi ñeàu baûo veä taát caû roàng.

Luùc aáy, Boà-taùt Quang Vò, baäc Thaùnh toái toân coù theå cöùu thoaùt khoå naïn cho caùc loaøi roàng nhöng laïi nghó caùch khieán chuùng bieát quy y Tam baûo neân baûo chuùng roàng:

–Caùc ngöôi haõy tin lôøi ta noùi. Ta thaät khoâng theå cöùu thoaùt caùc ngöôi. Nay coù baäc Ñaïi thaùnh laø baäc Nhaát thieát trí môùi coù theå cöùu giuùp caùc ngöôi ñaït ñöôïc an oån, khoâng coøn lo sôï. Choã ta taùn thaùn Tieân nhaân Khö-la-saét-tra laø ngöôøi coù coâng ñöùc, taøi trí, vì neâu giaûng phaùp ñaõ phaân bieät roõ Thaùnh nhaân ñoù, traûi voâ löôïng kieáp tu taäp phöôùc ñöùc, bieát boá thí nhöõng gì khoù boá thí, chuùng sinh caàn gì cho naáy duø laø vôï con, vaät baùu, ngoâi vua, thaân theå, haønh trì ñaày ñuû saùu phaùp Ba-la-maät, Töø bi cöùu ñoä ñem laïi an vui cho chuùng sinh, vaøo ñòa nguïc ñeå cöùu muoân loaøi, khoâng chöùng ñaïo, luoân tìm caùch giuùp chuùng sinh thoaùt khoûi khoå sinh, giaø, beänh, cheát, laïi nguyeän ñoä thoaùt caùc loaøi ñaït ñaïo Nieát-baøn trong voâ löôïng kieáp, thaùc sinh trong hoaøng cung, vua cha laø Tònh Phaïn, maãu haäu laø Ma-gia, khi chaøo ñôøi, ñöa tay leân trôøi tuyeân boá: Ta laø baäc toái toân toái thaéng trong ba coõi, phoùng ra caùc loaïi haøo quang, ñem an laïc cho moïi loaøi. AÙnh haøo quang ñoù caûm ñoäng caû Trôøi, Roàng, Daï-xoa, A- tu-la, Nhaân phi nhaân ñeàu ñeán cuùng döôøng. Khi chaøo ñôøi böôùc ñi baûy böôùc treân nhöõng hoa sen, laøm chaán ñoäng caû soâng nuùi ñaïi ñòa. Ngöôøi coù coâng ñöùc aáy hoï Thích-ca, laø ngöôøi cöùu chuùng sinh thoaùt khoå sinh, giaø, beänh, cheát, tröø lo sôï, ñöa ñeán thaønh Nieát-baøn, ñöôïc taát caû Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, Nhaân phi nhaân raûi hoa, daâng höông cuùng döôøng.

Luùc aáy, Boà-taùt Quang Vò noùi keä:

*Voâ löôïng taêng-kyø kieáp quaù khöù*

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

*Tu taäp boá thí cho taát caû*

*Thanh tònh giôùi ñöùc vaø nhaãn nhuïc Tinh taán, Thieàn ñònh vaø Baùt-nhaõ. Chæ vì an laïc moïi quaàn sinh Kham chòu heát haûy söï khoå cöïc Saùu vaïn cuõng nöõ ôû trong cung Nhöng quyeát ra ñi boû caû laïi.*

*Rieâng mình haønh khoå suoát saùu naêm Moãi ngaøy moät haït luùa hoaëc vöøng Ngaøy ñeâm sieâng naêng khoâng nguû nghæ Thaân theå chæ coøn da boïc xöông.*

*An toïa tö duy coäi Boà-ñeà*

*Taùm möôi vaïn ma trôøi ñeàu ñeán Khaép hö khoâng vaø caû ñaát lieàn Taùm möôi do-tuaàn ñaày kín caû. Quaân ma vaø quyeán thuoäc nhö theá Haøng phuïc heát thaûy ñeàu quy kính. Thaønh töïu Boà-ñeà, ñaïo thuø thaéng Ñaït quaû chaân thaät Ñeä nhaát nghóa.*

*Thaáy nghe moïi phaùp khoâng kinh sôï Taâm luoân tòch tónh nhö Nieát-baøn Ñoái vôùi chuùng sinh luoân bình ñaúng*

*Khoâng heà phaân bieät, luoân thöôøng nghó. Ñaày ñuû trí tueä phaùp chaân thaät*

*Chæ daïy heát thaûy trôøi vaø ngöôøi Chuùng sinh khoâng theå khôûi taø aùc Taâm ñaïi Töø bi thaáu muoân phöông. Vôùi moïi chuùng sinh lôùn hay nhoû Khoâng toån haïi, laiï cöùu thoaùt khoå Cöùu thoaùt moïi loaøi ôû ñòa nguïc Ñem laïi an laïc cho taát caû.*

*Ñaïi thaùnh giuùp roàng tröø aùc, khoå Thöông yeâu, daïy phaùp cöùu tai naïn Giuùp ñöôïc töï taïi soáng an oån Khoâng sôï thuù döõ, chim caùnh vaøng. Veà laïi coõi mình höôûng an laïc*

*Vui veû nhö xöa chaúng buoàn lo Ñaïi thaùnh töøng tu nhieàu soá kieáp*

*Khoâng heà naõo loaïn chuùng sinh naøo. Tai naïn caùc ngöôi ñang gaùnh chòu Laø do ma laøm Phaät khoâng laøm*

*Chôù coù khôûi taâm huûy baùng Phaät Nghe lôøi ta daïy phaùt Boà-ñeà.*

*Ñöøng töï chìm ñaém trong nghi aùc Taát caû ñeàu nhö lôøi ta noùi.*

Nghe lôøi aáy, taát caû caùc loaøi roàng chaép tay thöa:

–Nam-moâ, Nam-moâ, Ñaïi thaùnh! Baäc toái thaéng trong theá gian, ñaày ñuû caùc phaùp giaûi thoaùt, giaûi thoaùt moïi quaàn sinh, taïo an laïc cho taát caû, khieán cho chuùng sinh ñaït trí tueä, bình ñaúng thöông yeâu moïi loaøi, giuùp chuùng sinh tu phaùp laønh, thaønh töïu nghieäp laønh, soáng trong coõi laønh, ñuû maét phaùp, laøm ruoäng phöôùc cho caùc trôøi, roàng, laø baäc toái toân trong ba coõi, ñaùng ñöôïc theá gian cuùng döôøng. Loaøi roàng chuùng con hieän ñang maéc phaûi khoå naïn, xin cöùu thoaùt.

Noùi xong lôøi aáy, taát caû caùc loaøi roàng ñeàu trôû laïi thaân hình cuõ, song vaãn chöa thoaùt khoûi nuùi aáy, chuùng roàng laïi thöa Boà-taùt Quang Vò:

–Theo lôøi Ñaïi ñöùc, baäc Ñaïi thaùnh aáy khoâng heå gaây khoå naõo cho chuùng sinh, luoân ñem laïi an laïc cho muoân loaøi. Neáu thaät nhö vaäy, chuùng toâi ñaõ tin thoï, khoâng nghi ngôø, xin mau cöùu thoaùt chuùng toâi khoûi nguïc ma.

Boà-taùt Quang Vò noùi:

–Ñaïi thaùnh aáy trí tueä troïn veïn, luoân thöông yeâu chuùng sinh, tu phaùp laønh, boû phaùp aùc, sieâng naêng vaøo sinh töû ñeå ñoä sinh, laøm cho chuùng an oån trong ñaïo Boà-ñeà, thaáy roõ nhaân quaû, thaønh töïu maét Phaät. Taát caû caùc Boà-taùt ñeàu khoâng saân haän, ñaày ñuû Töø bi, ñuû boán Phaïm haïnh, laøm thanh tònh ñaïo quaû Boà-ñeà voâ thöôïng, ôû voâ soá coõi Phaät, vieân maõn saùu phaùp Ba-la-maät, vöôït bieån sinh töû ñeán bôø Nieát-baøn, dieät boán ma, laøm höng thònh Tam baûo, taém chuùng sinh baèng nöôùc phaùp, ñoaïn tröø heát moïi phieàn naõo, thoaùt moïi neûo duyeân, hieåu roõ veà taùnh töôùng cuûa caùc phaùp, naêm aám, möôøi hai nhaäp, möôøi taùm giôùi, söï chaáp nôi boán ñaïi, ñoaïn tham, saân, si, bieát taùnh phieàn naõo voán roãng laëng, khoâng coõi chuùng sinh, khoâng vui buoàn, khoâng haønh, khoâng vaät, khoâng töôûng, khoâng chöôùng ngaïi, khoâng nôi choán, khoâng tònh nhieãm, khoâng toái saùng, khoâng sinh

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

dieät, thoâng ñaït moïi phaùp, ñuû trí voâ ngaïi, tröø kieán chaáp, taäp khí.

Luùc Boà-taùt Quang Vò giaûng noùi phaùp naøy, taát caû caùc loaøi roàng ñeàu nguyeän tu haïnh Boà-taùt, nhôù roõ kieáp tröôùc, thaønh töïu Ñaø-la-ni quang minh soi saùng. Taùm möôi na-do-tha roàng cuõng nhôù laïi tieàn kieáp, phaùt taâm Boà-ñeà, ñaït Tam-muoäi. Boà-taùt Quang Vò hieän thaân Thaùnh nhaân, cuøng chö Thieân vaän duïng söùc thaàn thoâng ñeán choã Nhö Lai.

M