**PHAÀN 11: LEÂN ÑÆNH TU-DI**

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Ñaïi Boà-taùt Quang Vò:

–Thieän nam! OÂng nay neân bieát, nghieäp ñoïa vaøo coõi aùc cuûa caùc loaøi roàng ñaõ bò tieâu dieät, vì hoï quaùn nieäm veà söï roãng laëng.

–Ñuùng vaäy, thöa Theá Toân! Nhö Lai thanh tònh, troïn veïn giôùi haïnh, laøm trang nghieâm cho caùc loaøi roàng.

–Quang Vò! Thaät söï laø ta muoán trình baøy roõ veà taát caû nghieäp baùo sai khaùc cho loaøi roàng.

Khi aáy, chö Thieân nôi coõi Saéc, Duïc, cho ñeán caùc Daï-xoa, Cöu- baøn-traø, raûi voâ soá hoa, höông, y phuïc, loïng, phöôùn, baûy baùu, anh laïc, troåi nhaïc hay cuùng Phaät, Nhaân phi nhaân ñeàu cung kính Phaät. Luùc ñoù, Ñöùc Phaät xuaát ñònh, nhìn xung quanh, laïi nhìn veà phöông Baéc, thaáy coõi Duïc vaø coõi Saéc gaàn giaùp nuùi Tu-di. Baáy giôø, Nhö Lai cuøng vôùi ñaïi chuùng Boà-taùt, Thanh vaên, caùc haøng trôøi, ngöôøi cuøng taùm boä chuùng hoä phaùp vaây quanh, laàn löôïc tröôùc sau ñi ñeán chaân nuùi, Nhö Lai böôùc töøng böôùc leân ñænh nuùi.

Ngay luùc ñoù, Ñaïi Phaïm thieân lieàn hoùa ra caàu thang baûy baùu, raûi hoa höông, vaät trang söùc, thöa Phaät:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa chuùng con.

Trôøi Tha hoùa laïc laøm caàu thang baèng vaøng Dieâm-phuø, raéc boät chieân-ñaøn leân treân, thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa chuùng con.

Trôøi Hoùa töï taïi laøm caàu thang baèng baùu coõi trôøi, raéc boät chieân-ñaøn ngöu ñaàu leân treân, thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa chuùng con.

Trôøi Ñaâu-suaát-ñaø duøng baïc laøm caàu, raéc boät chieân-ñaøn ñen tuøy thôøi toûa höông leân treân, thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa con.

Trôøi Tu-daï-ma laøm caàu thang baèng löu ly trôøi, raéc boät höông ña- ma-la leân treân, thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa chuùng con.

Trôøi Ñeá Thích laøm caàu thang baèng traân chaâu ñoû, raéc boät chieân-ñaøn caùc baùu leân treân, thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa chuùng con.

Töù Thieân vöông laøm caàu baèng baûy baùu vaät ñaù quyù, phuû vaûi ñeïp

coõi trôøi, thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa chuùng con.

Boán A-tu-la vöông vaø quyeán thuoäc laøm caàu baèng baùu Ma-saø-la, raéc boät vaøng baïc leân treân, thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu thang cuûa chuùng con.

Vì thöông xoùt hoï, Nhö Lai hoùa thaønh taùm Ñöùc Phaät vôùi ñuû ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, cuøng boán chuùng ñeä töû taùm boä chuùng hoä phaùp ñi leân töø moãi caây caàu ñoù. Moãi Ñöùc Phaät ñoù phoùng ra voâ soá haøo quang saùng röïc nhö aùnh saùng cuûa traêm ngaøn öùc maët traêng, maët trôøi cuøng chieáu. Ngay luùc aáy, caùc loaøi roàng ôû treân ñænh nuùi Khö-la-ñeå, nôi Thaùnh hieàn soáng, thaáy roõ moïi hieän töôïng, neân ngaïc nhieân noùi:

Vì sao taùm Ñaïi hoä theá laïi leân ñænh Tu-di naøy. Long vöông Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø noùi:

–Ñoù laø Phaïm thieân cuûa coõi Duïc, Saéc, laø vò toái thaéng, ñaït ñeán bôø trí tueä, thöông yeâu chuùng ta neân ñeán ñaây. Caùc loaøi roàng muoán thoaùt khoå naøy haõy leã kính taùm Ñaïi hoä theá.

Long vöông A-na-baø-ñaïp-ña noùi:

–Ñoù khoâng phaûi laø Phaïm thieân, maø laø Ma vöông. Ma vöông laø vua cai quaûn coõi Duïc, vì thöông chuùng ta neân ñöa caû quyeán thuoäc ñeán ñaây ñeå cöùu khoå naïn naøy.

Long vöông Ñòa Lôïi Trí Saéc noùi:

–Ñoù khoâng phaûi laø Ma vöông, maø laø chö Thieân nôi coõi Duïc, hoï ñeán ñaây ñeå giuùp chuùng ta giaûi thoaùt.

Nghe theá, taát caû loaøi roàng ñeàu noùi:

–Xin chö Thieân giaûi thoaùt chuùng toâi khoûi nguïc naøy. Long vöông Baø-giaø-la noùi:

–Ñoù khoâng phaûi laø trôøi Ñaâu-suaát, Hoùa laïc, maø laø Thích Ñeà-hoaøn Nhaân. Ñeá Thích phoùng ra aùnh saùng chieáu khaép coõi Duïc, caùc vò haõy khôûi taâm Töø bi, chôù saân haän, caàu xin Ñeá Thích cöùu naïn.

Long vöông Thieän Truï noùi:

–Ñoù khoâng phaûi laø Ñeá Thích, maø laø chö Thieân coõi Saéc, boû phaùp laïc thieàn ñònh, ñeán ñaây, ñònh tuoân möa phaùp, ñem an laïc cho chuùng sinh, caùc vò haõy thaønh taâm, leã baùi, thænh caàu cöùu naïn.

Long vöông Tyø-xöông-giaø-toâ-chi noùi:

–Ñoù khoâng phaûi laø chö Thieân coõi Saéc maø laø Töù Thieân vöông, vì

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

baûo veä boán phöông, caùc vò ñöa quyeán thuoäc ñeán ñeå tröø toäi cho chuùng sinh.

Long vöông Baûo Hoä noùi:

–Vò aáy khoâng phaûi laø Töù Thieân vöông. Toâi thaáy ngöôøi naøy caét toùc, nhuoäm aùo, maëc ca-sa, töôùng toát trang nghieâm, töï taïi, ñöôïc trôøi ngöôøi toân kính cuùng döôøng. Taùm Ñaïi thaùnh naøy thaân saùng röïc, ñuû ba möôi hai töôùng toát, Töø bi, ñaùng nhaän vaät cuùng döôøng cuûa ba coõi. Ñoù thaät laø baäc thaày vó ñaïi, coù theå cöùu khoå cho chuùng sinh, ñem laïi an laïc cho moïi loaøi ôû ñòa nguïc, ngaï quyû. Ñaïi thaùnh ñang ôû treân ñænh Tu-di.

Luùc aáy, vôùi thaàn löïc cuûa Phaät, nuùi Tu-di boãng choác roäng ra baèng taùm möôi boán traêm ngaøn du-xaø-na. Chö Thieân coõi Duïc laøm caàu thang baùu xong, laïi cuùng döôøng voâ soá vaät baùu, hoa, höông, loïng, phöôùn, aâm nhaïc.

Ñöùc Phaät baûo Ñeá Thích:

–Thieân chuû! Sau khi thoï duïng xong, chö Phaät, Boà-taùt, Thanh vaên, Thaùnh hieàn, ngöôøi phöôùc ñöùc, chö Thieân, Daï-xoa, Nhaân phi nhaân coõi Duïc, Saéc trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi cuøng ñeán nuùi Tu-di naøy. Ñôøi sau, chö Thieân caùc vò seõ coù nhieàu uy löïc lôùn.

Ñeá Thích thöa:

–Theá Toân! Neáu thöông xoùt chuùng con, xin thoï nhaän vaät cuùng döôøng ñöôïc laøm baèng söùc thaàn thoâng. Taát caû caùc Boà-taùt, Thanh vaên, Ñaïi phaïm, Tha hoùa laïc, Ñeá Thích, Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A- tu-la, Ca-laàu-la, Ma-haàu-la-giaø, ngöôøi coù phöôùc ñöùc, Thaùnh nhaân trong coõi trôøi, Thaùnh nhaân trong ngöôøi ñeàu ñeán cuùng döôøng Phaät, gaëp Phaät, leã Phaät, nghe phaùp. Caùc vò aáy laïi nhaän vaät cuùng döôøng naøy. Nhö theá ñôøi sau chuùng con cuøng ñöôïc an laïc, bình oån.

Nghe vaäy, Ñöùc Theá Toân nhaän lôøi Ñeá Thích, an toïa vôùi chaùnh nieäm, mæm cöôøi. Töø kim khaåu Phaät voâ soá aùnh saùng xanh vaøng ñoû traéng ñöôïc phoùng ra, chieáu saùng taát caû coõi nöôùc trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Caùc cung ma, cung Ñeá Thích, Phaïm thieân, chö Thieân, A-tu- la, Thaùnh nhaân. AÙnh saùng chieáu soi, khieán cho taát caû Thaùnh hieàn, ma, chuùng sinh ñeàu kinh sôï, nöông theo aùnh saùng, cuøng ñeán nuùi Tu-di. Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân hieän thaàn bieán roài, lieàn noùi vôùi Ñeá Thích Thieân chuû:

Nhö vaäy laø nôi tam thieân ñaïi thieân theá giôùi trong moãi coõi Phaät töùc coù traêm öùc nuùi Tu-di chuùa. Hieän giôø, trong soá caùc nuùi Tu-di, nuùi naøy laø hôn heát. Vì sao? Vì Nhö Lai vaø chö Thieân, ñaïi chuùng ñaõ taäp

hôïp veà ñaây ñeå cöùu ñoä loaøi roàng.

Voâ soá Ñeá Thích, Phaïm thieân nghe lôøi Phaät daïy thaûy ñeàu vui möøng. Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, boán roàng chuùa lôùn ñaõ ra khoûi choã ôû cuûa Thaùnh nhaân, trôû veà coõi mình. Long vöông Saø-giaø-la veà laïi bieån phöông Nam, thaân hình to lôùn nhö xöa, chæ caàn ngaång ñaàu ñaõ chaïm ñeán cung Ñeá Thích nhìn thaáy Phaät. Long vöông Hoä Baûo veà phöông Taây, Long vöông Tyø-xöông-giaø-toâ-chi veà phöông Baéc, Long vöông Toâ-ma-hoâ-hö-xoa veà phöông Ñoâng, ñeàu trôû veà cung cuõ cuûa mình, thaân hình nhö xöa. Voâ soá na-do-tha roàng khaùc vaãn chöa thoaùt khoûi, lieàn höôùng veà baäc Ñaïi thaùnh thöa:

–Xin cöùu chuùng con. Xin cöùu chuùng con, ñeå chuùng con sôùm thoaùt khoûi nguïc naøy.

Hai Long vöông Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø töø nôi nuùi Khö-la-ñeå döïa vaøo nuùi Tu-di hoùa laøm caàu lôùn ñeán cung Ñeá Thích thöa:

–Xin Nhö Lai ñi treân caàu naøy.

Töø ñænh Tu-di, Ñöùc Phaät xuoáng truï xöù cuûa Thaùnh nhaân treân nuùi Khö-la-ñeå naøy ñeå thuyeát phaùp cho loaøi roàng. Ñeá Thích nghó: “Loaøi roàng thaân thoâ xaáu, ñaày chaát ñoäc, e sôï seõ toån haïi Nhö Lai.”

Theá roài, Ñeá Thích duøng aùo trôøi phuû leân thaân cuûa chuùng roàng, raéc höông Ngöu ñaàu chieân-ñaøn, Öu-la-giaø-sa-la chieân-ñaøn, Ña-ma-baït, boät hoa leân caàu thang che laáp caû thaân roàng. Nhôø thaàn löïc Phaät, nuùi Khö-la- ñeå caøng roäng lôùn hôn, baèng taùm möôi boán öùc na-do-tha traêm ngaøn du- xaø.

Phaïm thieân hoùa hieän toøa Sö töû baùu baèng vaøng baïc vôùi taát caû vaät trang söùc ñeïp ñeõ. Bieát theá, caùc loaøi roàng baïch Phaät:

–Theá Toân! Xin thöông xoùt, cöùu ñoä chuùng con thoaùt khoå. Phaät noùi:

–Caùc ngöôi haõy chí taâm nieäm Phaät, ta seõ cöùu ñoä. Baây giôø, Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Kieàu-traàn-nhö:

–Kieàu-traàn-nhö! Nhôø uy löïc cuûa Phaät, chuùng sinh trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu ñöôïc nghe, thoï phaùp Phaät. Kieàu-traàn-nhö! Taát caû caùc phaùp ñeàu voâ thöôøng. Vì sao? Vì do duyeân sinh. Nhö nhaõn thöùc sinh khôûi, döøng truï, nieäm bieát, sinh khôûi cöù theá daãn ñeán khoå, beänh hình thaønh möôøi hai nhaân duyeân, sinh, giaø, beänh, cheát, sinh dieät trong töøng saùt-na. Tai, muõi, löôõi, thaân cuõng vaäy. Kieàu-traàn-nhö! Töø caùc nhaân duyeân aáy taïo neân nghieäp, chòu quaû baùo, cöù theá sinh töû khoâng cuøng.

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

Kieàu-traàn-nhö! Khi maét tòch tónh khoâng phaân bieät caùc saéc. Ví nhö maët trôøi laën, khoâng thaáy saéc naøo. Khi nhaân duyeân dieät, moïi öu saàu khoå naõo ñeàu dieät. Kieàu-traàn-nhö! Taâm tòch tónh, caùc duyeân ñeàu dieät, taát caû caùc phaùp ñeàu theá. Ñoù laø khoå dieät, taát caû hoaïn naïn ñeàu dieät, möôøi hai chi dieät, sinh töû khoâng coøn. Kieàu-traàn-nhö! Chuùng sinh khoâng bieát roõ söï sinh dieät neân maõi chaïy theo voïng töôûng, troâi laên trong naêm ñöôøng. Thaùnh phaùp cuûa ta coù theå ñöa moïi loaøi vöôït bieån sinh töû, ñeán bôø an laïc. Vì ñoaïn söï sinh dieät aáy Nhö Lai giaûng noùi phaùp, laïi noùi veà ñoaïn khoå. Nhö Lai ñoaïn heát khoå neân laø Ñaïi phaïm trong Phaïm thieân, Ñaïi thieân trong chö Thieân, Ñaïi nhaân trong loaøi ngöôøi, Ñaïi Sa-moân trong Sa- moân, Ñaïi Baø-la-moân trong Baø-la-moân, Toái thaéng ñaïi Töø bi trong Töø bi, laø baäc Toái toân, Ñaïi tröôïng phu, ñaõ vöôït bieån luaân hoài, ñaõ ñeán bôø giaûi thoaùt, laø Ñaïi thí chuû. Vì sao? Vì ñaõ töøng haønh boá thí caû ñaàu maét tay chaân, moïi vaät, laø Ñaøm-ma toái toân, vì giöõ giôùi thanh tònh, khoâng saân giaän khi bò ñaùnh maéng, laø Taêng Dieäm-ma toái thöôïng, vì khoâng boû saùu caên, chuyeân taâm thieàn ñònh, nhôù roõ caùc phaùp, bình ñaúng vôùi moïi chuùng sinh, traûi voâ löôïng kieáp tu taäp ñuû caùc phaùp thieän, dieãn giaûng cho chuùng sinh. Caùc oâng haõy laéng loøng tin thoï, tu taäâp, haõy ñeán nôi thanh tònh, hoaëc röøng caây, hoaëc moäâ ñòa, hang coác ñeå toïa thieàn, sieâng naêng haønh trì nhaèm ñoaïn sinh töû, ñöøng löôøi bieáng ñeå khi maïng chung seõ hoái haän vì chöa thaønh töïu phaùp naøo.

Luùc Phaät giaûng phaùp aáy, coù voâ löôïng öùc na-do-tha chuùng sinh trong tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc ñaït ñaày ñuû phöôùc ñöùc, caên laønh, ñaït Ñaø-la-ni, nhaãn, maét phaùp, boán quaû Sa-moân. Chuùng sinh bò ñoïa ôû ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh ñeàu ñöôïc dieät tröø nghieäp baùo, caùc loaøi Daï-xoa ngheøo cuøng trôû neân giaøu coù, chuùng sinh laøm ngöôøi bò ñoùi khoå cuõng thoaùt khoûi nghieäp baùo aáy, chuùng sinh beänh taät ñeàu ñöôïc an laønh, chuùng sinh bò goâng cuøm giôø ñöôïc thoaùt naïn.

Luùc ñoù, Long vöông Ta-giaø-la noùi keä:

*Thaân Phaät röïc saùng: Maët traêng troøn Ruoäng phöôùc toái thaéng, haïnh thanh tònh Laø Baäc Toái Toân trong ba coõi*

*Tröø heát phieàn naõo cho chuùng sinh. Thí, giôùi, nhaãn nhuïc cuøng tinh taán Thaønh töïu taâm bình ñaúng chaân thaät Giaûi thoaùt, an laïc caùc loaøi roàng Nhôù laïi nguyeän löïc nôi ngaøy xöa.*

*Töø bi tu taäp moïi haïnh nghieäp*

*Kieân ñònh thuø thaéng vöôït moïi loaøi Nhaän chòu bao khoå naõo nhö theá Khoâng queân khoå naõo cuûa loaøi roàng. Troâi laên sinh töû giôø vöôït thoaùt*

*Qua bieån töû sinh, ñeán bôø giaùc*

*Töï thaân giaûi thoaùt cöùu muoân loaøi Nöôùc trí taåy tröø, roàng thanh tònh.*



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