**SOÁ 549**

KINH NHAÂN DUYEÂN QUANG MINH ÑOÀNG TÖÛ

*Haùn dòch: Ñôøi Trieäu Toáng, Ñaïi sö Thi Hoä.*

**QUYEÅN 1**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi tinh xaù Truùc laâm Ca-lan-ñaø, thuoäc thaønh Vöông xaù. Trong thaønh aáy, coù moät tröôûng giaû teân Thieän Hieàn, coù nhieàu cuûa caûi, taøi saûn quyù baùu, nhieàu quyeàn löïc. Tröôûng giaû naøy laïi raát kính tin caùc ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-ñaø. OÂng coù ngöôøi vôï ñang mang thai.

Vaøo moät saùng, Ñöùc Theá Toân maëc ca-sa, mang bình baùt vaøo thaønh Vöông xaù, laàn löôït ñi khaát thöïc, do nhaân duyeân ñaõ coù, neân daàn daàn ñeán nhaø cuûa Tröôûng giaû Thieän Hieàn.

Tröôûng giaû thaáy Theá Toân ñeán gaàn nhaø mình, lieàn noùi vôùi vôï:

–Chuùng ta neân tôùi choã Ñöùc Theá Toân.

Noùi xong, cuøng vôï ñeán tröôùc Ñöùc Phaät. Ñeán roài, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con teân Thieän Hieàn. Coøn ñaây laø vôï con. Vôï con mang thai, saép ñeán ngaøy sinh. Ngöôøi con sinh ra seõ laø nam hay nöõ?

Phaät baûo:

–Naøy Tröôûng giaû! Trong thai vôï oâng chaéc chaén laø con trai. Sau khi sinh roài, gia ñình ñöôïc giaøu coù thònh vöôïng, an laønh vaøo baäc nhaát. ÔÛ trong loaøi ngöôøi ñöôïc thoï höôûng phöôùc trôøi. Sau ñoù, xuaát gia hoïc

ñaïo trong phaùp cuûa ta, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn.

Baáy giôø, Tröôûng giaû môùi ñaët vaøo trong bình baùt ñaày nhöõng thöùc aên ngon, saïch, daâng leân Ñöùc Theá Toân.

Ñöùc Theá Toân nhaän, roài noùi:

–Nguyeän cho ngöôøi ban cho thöùc aên naøy ñöôïc nhieàu ñieàu thieän vaø an laïc.

Noùi xong, Ñöùc Theá Toân mang thöùc aên aáy trôû veà choã ôû.

Phaät ñi chöa laâu, coù moät ngoaïi ñaïo, tröôùc ñaây ñöôïc Thieän Hieàn tin kính. OÂng ta thaáy Theá Toân, beøn nghó: “Coù phaûi hoâm nay Sa-moân Cuø-ñaøm laøm maát loøng tin cuûa Tröôûng giaû ñoái vôùi ta? Ta neân ñeán hoûi vieäc aáy, xem Sa-moân Cuø-ñaøm ñaõ ñeán noùi gì?”

Nghó vaäy roài, ngöôøi ngoaïi ñaïo ñeán nhaø cuûa Tröôûng giaû vaø hoûi:

–Naøy Tröôûng giaû! Sa-moân Cuø-ñaøm caàu xin gì maø ñeán nhaø oâng?

Laïi noùi ñieàu gì?

Tröôûng giaû ñaùp:

–Thöa Thaùnh giaû! Thaày con, vì vôï con mang thai neân con ñeán hoûi Sa-moân Cuø-ñaøm, ñöùa con saép sinh laø nam hay nöõ? Ngaøi baûo con: Chaéc chaén seõ sinh con trai. Ñöùa con sinh roài, gia ñình ñöôïc giaøu coù thònh vöôïng, an laønh vaøo baäc nhaát. ÔÛ trong loaøi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi. Cuoái cuøng seõ xuaát gia, hoïc ñaïo trong phaùp cuûa Ngaøi, chöùng A-la-haùn.

Ngöôøi ngoaïi ñaïo naøy voán ñoaùn töôùng raát gioûi, nghe noùi xong, lieàn laáy ñaù traéng saép baøy toaùn phaùp, tính ñeám xem vieäc aáy laø thaät hay giaû. Baøy tính roài, bieát vieäc aáy ñuùng nhö Phaät noùi, laø thaät, khoâng giaû doái.

Ngöôøi ngoaïi ñaïo duø bieát aáy laø thaät, nhöng laïi nghó: “Neáu ta noùi söï thaät thì Tröôûng giaû naøy chaéc chaén tin kính Sa-moân Cuø-ñaøm. Ta neân baûo Tröôûng giaû: Lôøi Sa-moân Cuø-ñaøm noùi coù thaät, coù giaû.”

Ngoaïi ñaïo nghó xong, baûo vôï cuûa Tröôûng giaû ñeán tröôùc maët, naém laáy hai tay, xem chæ tay vaø töôùng maët.

Baáy giôø, Tröôûng giaû Thieän Hieàn noùi vôùi ngoaïi ñaïo:

–Thöa Thaùnh giaû, Thaày con! Thaày ñaõ tính roài, vaäy coøn xem chæ tay, töôùng maët laøm gì?

Ngöôøi ngoaïi ñaïo noùi:

–Ta môùi vöøa tính xem lôøi Cuø-ñaøm ñaõ noùi vaø töôùng cuûa vôï oâng,

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

bieát vieäc naøy coù chuùt phaàn chaân thaät, chuùt phaàn giaû doái.

Tröôûng giaû hoûi:

–Theá naøo laø giaû? Theá naøo laø thaät? Ngoaïi ñaïo ñaùp:

–Cuø-ñaøm ñaõ noùi vôï oâng seõ sinh nam, ñaây laø lôøi noùi thaät. Sinh roài, gia ñình giaøu coù thònh vöôïng, ñaây cuõng laø thaät.

Nhöng khi sinh con, coù chuùt aùnh saùng löûa hoäi laïi, ngöôøi con naøy veà sau chaéc chaén haïi gia ñình oâng.

Lôøi noùi: Ñöôïc an laønh vaøo baäc nhaát, ôû trong loaøi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi, aáy laø doái traù.

Naøy Tröôûng giaû! Ngöôi coù töøng nghe: “Coù ngöôøi naøo soáng trong loaøi ngöôøi maø thoï höôûng phöôùc trôøi hay khoâng?” Vieäc naøy laø khoù tin.

Noùi seõ xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa Cuø-ñaøm, ñaây laø noùi thaät. Do vì nhu caàu thieáu thoán côm aùo, sau chaéc chaén caàu xuaát gia theo Cuø-ñaøm.

Noùi döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn, ñaây laø giaû doái, vì trong phaùp cuûa Cuø-ñaøm, chaéc chaén khoâng döùt ñöôïc caùc phieàn naõo, chöùng quaû Thaùnh.

Luùc Tröôûng giaû Thieän Hieàn nghe noùi vieäc naøy, taâm nghi ngôø, khoâng bieát laø thaät hay giaû, lieàn sinh buoàn raàu. OÂng beøn noùi vôùi ngoaïi ñaïo:

naøo?

–Thöa Thaùnh giaû! Thaày con, vieäc naøy con phaûi neân laøm theá

Ngoaïi ñaïo noùi:

–Tröôûng giaû neân laøm cho ñöùa con sinh ra, sau xuaát gia tu hoïc

trong giaùo lyù cuûa ta, töùc coù theå hoïc heát söï nghieäp. Tröôûng giaû, ta tuy noùi nhö vaäy, nhöng oâng töï tính laáy.

Ngöôøi ngoaïi ñaïo kia noùi roài, lieàn ra khoûi nhaø.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn ngoài yeân moät choã, suy nghó raát kyõ: “Hieän nay ta khoâng theå naøo coá giöõ, vì taát caû maø phaûi xaû boû thoâi! Phaûi baøy möu keá ñeå phaù boû thai.”

Nghó xong, Tröôûng giaû Thieän Hieàn lieàn ñem thuoác ñoäc xoa vaøo buïng vôï. Luùc Tröôûng giaû xoa thuoác beân phaûi, ñöùa con chuyeån sang beân traùi. Xoa thuoác beân traùi, ñöùa con chuyeån sang phaûi. Xoa khaép

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

heát buïng thì ñöùa con heát choã chòu noåi. Do xoa thuoác ñoäc neân vôï Tröôûng giaû cheát.

Thieän Hieàn nghó: “Ngöôøi meï ñaõ cheát, con cuõng cheát theo. Sau seõ khoâng coøn ngöôøi phaù hoaïi gia ñình ta, cuõng khoâng coù ngöôøi chöùng ñöôïc Thaùnh quaû.”

Baáy giôø, Tröôûng giaû thaáy vôï ñaõ cheát, lieàn chaûy nöôùc maét keâu khoùc. Ngöôøi laøng xoùm thaân thuoäc ñeán an uûi, thaêm hoûi Tröôûng giaû Thieän Hieàn:

–Vôï oâng vì sao boãng nhieân maø cheát? Tröôûng giaû keå laïi:

–Do baøo thai haïi, boãng nhieân cheát.

Laøng xoùm thaân thuoäc hoûi thaêm xong, ai veà nhaø naáy.

Tröôûng giaû Thieän Hieàn töï nghó: “Vôï ta cheát roài, chôù ñeå trong nhaø. Neân saém caùc ñoà tang leã, roài ñöa xaùc ra röøng Thi-ñaø.” Nghó roài, lieàn chuaån bò caùc ñoà tang leã, saép söûa ñöa ñi.

Xoùm laøng thaân thuoäc bieát vaäy, laïi ñeán noùi vôùi Tröôûng giaû:

–Vôï oâng cheát roài, khoùc loùc laøm gì maø töï mình sinh buoàn khoå! Luùc aáy, Tröôûng giaû laáy aùo quaàn, ñuû caùc maøu xanh, vaøng, ñoû,

traéng vaø caùc vaät quyù baùu ñeå trang trí, cuøng quyeán thuoäc ñöa xaùc ñi, ñeán röøng Thi-ñaø.

Luùc naøy, ngöôøi ñoaùn töôùng khi tröôùc laø ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-ñaø, bieát ñöôïc vieäc aáy loøng raát vui möøng, lieàn mang loïng, côø, trang söùc oai nghieâm ñi khaép caùc ngaû tö ñöôøng trong thaønh Vöông xaù, noùi vôùi caùc ngoaïi ñaïo Ni-kieàn-ñaø:

–Caùc oâng bieát khoâng? Tröôùc ñaây Sa-moân Cuø-ñaøm noùi: “Vôï Tröôûng giaû Thieän Hieàn seõ sinh con trai. Sau khi ñöùa con sinh ra, gia ñình seõ giaøu coù thònh vöôïng, an laønh vaøo baäc nhaát, ôû trong loaøi ngöôøi thoï höôûng phöôùc trôøi. Veà sau xuaát gia hoïc ñaïo trong phaùp cuûa ta, döùt caùc phieàn naõo, chöùng A-la-haùn.” Lôøi noùi aáy laø giaû doái, vì nay vôï Tröôûng giaû ñaõ cheát, con cuõng cheát theo. Caùc oâng neân bieát, ví nhö caây to ñaõ chaët ñöùt goác roài, nhaùnh, laù, hoa, quaû sao coù theå soáng?

Caùc ñaùm ngoaïi ñaïo nghe noùi, loøng ñeàu vui möøng.

Nhöõng ngöôøi coù loøng tin thanh tònh, bieát Phaät Theá Toân coù phaùp chaân thaät, khoâng choã naøo laø khoâng bieát, khoâng thaáy, khoâng choã naøo laø khoâng giaûi ñöôïc, khoâng choã naøo laø khoâng roõ, luoân phaùt loøng

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

thöông roäng lôùn phuû khaép theá gian, chæ vôùi moät suy nghó laø che chôû, ban boá cho söï khoâng sôï haõi, ñaõ troøn ñaày ñònh tueä cuøng tu, ñaõ thaønh töïu ba vieäc ñieàu phuïc, ñaõ qua khoûi boán doøng phieàn naõo cuûa bieån lôùn, ñaõ coù theå an oån ôû trong haïnh boán thaàn tuùc, ñaõ ñem boán Nhieáp phaùp thaâu phuïc khaép chuùng sinh. Trong ñeâm daøi sinh töû, luoân nghó ñeán vieäc ñoä thoaùt, ñaõ coù theå thaønh töïu boán Voâ sôû uùy, döùt naêm phaàn keát söû, ñaõ ra khoûi naêm ñöôøng, ñaày ñuû saùu phaùp Ba-la-maät, heát thaûy ñeàu vieân maõn, ñaõ ñaày ñuû saùu phaùp Phaät thöôøng laøm, hoa baûy Giaùc chi nôû thaønh quaû Taùm chaùnh ñaïo, thaønh töïu Tam-ma-baùt-ñeå, chín haønh thieän tröôùc heát, möôøi Löïc kieân coá, tieáng khen vang khaép möôøi phöông theá giôùi. Ñaày ñuû ngaøn thöù töï taïi baäc nhaát. Ngaøy ba laàn vaø ñeâm ba laàn, thöôøng duøng maét Phaät ñeå xem xeùt theá gian, thaáy bieát ñuùng ñaén nhöõng luaân chuyeån trong chuùng sinh. Caùc vieäc ñaõ laøm, neáu coù choã naøo theâm, choã naøo bôùt, choã naøo coù phieàn naõo, choã naøo chòu cöïc khoå, choã naøo phaù haïi, choã naøo coù ñuû caùc vieäc phieàn naõo, cöïc khoå, hö hoaïi... Choã naøo caàn saép ñaët chuùt phaàn phöông tieän, choã naøo caàn saép ñaët söùc phöông tieän lôùn, choã naøo caàn saép ñaët caùc phöông tieän, choã naøo chuùng sinh bò ñoïa trong coõi aùc, choã naøo chuùng sinh ñöôïc sinh leân coõi trôøi, choã naøo chuùng sinh ñöôïc quaû giaûi thoaùt, choã naøo chuùng sinh chöa troàng caên laønh, laøm cho troàng caên laønh; choã naøo chuùng sinh ñaõ troàng caên laønh, laøm cho ñöôïc thaønh thuïc; choã naøo chuùng sinh thaønh thuïc roài, laøm cho ñöôïc giaûi thoaùt. Coâng ñöùc cuûa Phaät Theá Toân ñaày ñuû nhö vaäy, lôøi noùi khoâng theå giaû doái, luoân lìa caùc loãi laàm.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân xeùt bieát roõ caùc nôi xaûy ra söï vieäc, bieát

ñaõ ñeán luùc caàn phoùng aùnh saùng, neân töø trong mieäng phoùng ra caùc aùnh saùng maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. AÙnh saùng aáy soi khaép treân döôùi, chieáu roõ bao nhieâu caûnh ñôøi soáng trong ñòa nguïc: Coù caùc ñòa nguïc Haéc thaèng, ñòa nguïc Chuùng hôïp, ñòa nguïc Haøo khieáu, ñòa nguïc Ñaïi haøo khieáu, ñòa nguïc Vieâm nhieät, ñòa nguïc Cöïc vieâm nhieät, ñòa nguïc A-tyø. Taùm loaïi ñòa nguïc noùng böùc ñoù ñöôïc aùnh saùng chieáu ñeán, thaûy ñeàu trôû thaønh maùt meû.

Coøn coù caùc ñòa nguïc Phaùo, ñòa nguïc Phaùo lieät, ñòa nguïc A-traù- traù, ñòa nguïc Ha-ha-thoâng, ñòa nguïc Hoå-hoå-thoâng, ñòa nguïc Hoa sen xanh, ñòa nguïc Hoa sen ñoû, ñòa nguïc Hoa sen hoàng lôùn. Taùm ñòa nguïc

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

laïnh ñoù, khi aùnh saùng aáy soi ñeán roài, ñeàu trôû thaønh aám aùp.

Nhôø naêng löïc nôi aùnh saùng cao toät cuûa Phaät, caùc chuùng sinh ôû trong ñoù khi ñöôïc tieáp xuùc vôùi aùnh saùng aáy thì thaân ñöôïc lìa khoå, loøng sinh vui veû. Moãi ngöôøi töï noùi: “Chuùng ta do gaây toäi gì maø bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaøy nay laïi thaáy ñöôïc aùnh saùng kyø laï naøy?”

Khi caùc chuùng sinh ôû trong ñòa nguïc phaùt taâm suy nghó thanh tònh nhö vaäy, Ñöùc Theá Toân laïi vì loøng thöông lôùn, ôû trong aùnh saùng aáy bieán hieän theâm caùc vieäc. Nhöõng chuùng sinh trong ñòa nguïc kia thaáy ñöôïc caùc söï vieäc do bieán hoùa laïi noùi: “Ngaøy nay chuùng ta ñaõ thaáy caùc töôùng bieán hoùa kyø laï aáy. Neáu ra khoûi choã naøy, khoâng neân sinh laïi trong caûnh giôùi aùc nöõa. Nhôø vaøo aùnh saùng toái thaéng cuûa Phaät, neân thaân seõ ñöôïc lìa khoå naõo, taâm sinh an vui.”

Noùi vaäy roài, moãi ngöôøi phaùt loøng tin thanh tònh toái thöôïng khieán cho nghieäp ñòa nguïc kia thaûy ñeàu dieät heát, lieàn ñöôïc thoï sinh vaøo hai caûnh giôùi trôøi, ngöôøi. Chuùng sinh trong ñòa nguïc do loøng chaân thaät aáy neân ñöôïc lôïi ích nhö vaäy.

AÙnh saùng cuûa Phaät laïi chieáu leân ñeán coõi trôøi Töù Thieân vöông, trôøi Ñao-lôïi, trôøi Daï-ma, trôøi Ñaâu-suaát, trôøi Hoùa laïc, trôøi Tha hoùa töï taïi, trôøi Phaïm chuùng, trôøi Phaïm phuï, trôøi Ñaïi phaïm, trôøi Thieåu quang, trôøi Voâ löôïng quang, trôøi Quang aâm, trôøi Thieåu tònh, trôøi Voâ löôïng tònh, trôøi Bieán tònh, trôøi Voâ vaân, trôøi Phöôùc sinh, trôøi Quaûng quaû, trôøi Voâ phieàn, trôøi Voâ nhieät, trôøi Thieän kieán, trôøi Thieän hieän, trôøi Saéc cöùu caùnh.

AÙnh saùng soi ñeán caùc coõi trôøi, roài töø trong aùnh saùng aáy phaùt ra tieáng voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Laïi trong aùnh saùng aáy, noùi ra baøi keä:

*Ví nhö voi lôùn luùn trong buøn Duøng söùc maïnh neân lieàn ra khoûi Lôøi Phaät daïy, söùc cuõng maïnh lôùn Coù theå phaù tan traän sinh töû.*

*Nay ñaây chaùnh phaùp kheùo ñieàu phuïc Xa lìa caùc loãi laàm ñaõ laøm*

*Chaám döùt luaân hoài trong ba coõi Dieät saïch beán bôø khoå chuùng sinh.*

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

Khi aáy, aùnh saùng cuûa Theá Toân phoùng ra ñaõ chieáu khaép moïi nôi, soi ñeán khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Phaät Theá Toân tuy phoùng moät aùnh saùng, nhöng khi quay trôû laïi thì ôû moãi choã laïi khaùc nhau.

Neáu Ñöùc Theá Toân muoán noùi vieäc quaù khöù thì aùnh saùng aáy lieàn ñi vaøo sau löng Phaät. Neáu muoán noùi vieäc ñôøi vò lai, aùnh saùng aáy lieàn ñi vaøo tröôùc maët Phaät.

Neáu muoán noùi ñeán vieäc ñòa nguïc, aùnh saùng aáy ñi vaøo nôi loøng baøn chaân Phaät. Hoaëc muoán noùi vieäc ngaï quyû, aùnh saùng lieàn ñi vaøo theo ngoùn chaân Phaät. Muoán noùi vieäc baøng sinh thì aùnh saùng aáy ñi vaøo löng baøn chaân Phaät.

Hoaëc muoán noùi vieäc trong coõi ngöôøi, aùnh saùng aáy lieàn ñi vaøo nôi ñaàu goái Phaät.

Neáu muoán noùi vieäc cuûa Tieåu Chuyeån luaân vöông, aùnh saùng aáy ñi vaøo loøng baøn tay traùi cuûa Phaät.

Neáu muoán noùi ñeán vieäc Ñaïi Chuyeån luaân vöông, aùnh saùng aáy ñi vaøo loøng baøn tay phaûi cuûa Phaät.

Neáu muoán noùi vieäc trong coõi trôøi, aùnh saùng aáy lieàn ñi vaøo nôi roán cuûa Phaät.

Neáu muoán noùi vieäc veà Boà-ñeà Thanh vaên, aùnh saùng aáy ñi vaøo trong mieäng Phaät.

Hoaëc muoán noùi vieäc veà Boà-ñeà Duyeân giaùc, aùnh saùng aáy ñi vaøo nôi mi maét cuûa Phaät.

Neáu muoán noùi veà ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, aùnh saùng aáy ñi vaøo nôi ñænh ñaàu Phaät.

Phaät Theá Toân ñaõ phoùng ra aùnh saùng, chieáu khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi xong, aùnh saùng aáy xoay chuyeån roài ñi vaøo trong mieäng cuûa Theá Toân.

Baáy giôø, Toân giaû A-nan haàu beân Phaät, thaáy aùnh saùng naøy lieàn chaép tay, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Caùc loaïi aùnh saùng coù maøu saéc ñeïp ñeõ trong saùng, cao toät naøy töø mieäng Phaät phoùng ra, chieáu röïc rôõ khaép theá giôùi. Vì nhaân duyeân gì maø coù söï vieäc aáy?

Noùi lôøi naøy roài, lieàn noùi keä khen ngôïi:

*ÔÛ theá gian Phaät laø baäc nhaát*

*An truï chaùnh nhaân vaø chaân thaät*

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

*Ngaøi ñaõ xa lìa noùi hai lôøi Döùt tröø kieâu maïn vaø loãi laàm.*

*Nhö thöông khö, ngoù sen trong ñôøi Phaûi coù nhaân duyeân maøu töï traéng Nhö Lai Toái Thaéng Nhaân Trung Toân Phaûi coù nhaân duyeân hieän aùnh saùng. Nhö Lai duøng söùc haïnh nguyeän mình Hieän ñöôïc thaàn thoâng vaø trí lôùn Xem xeùt ngöôøi nghe, vui nghe phaùp Phaät chuû coõi ngöôøi muoán dieãn baøy. Ñaïi ngöu vöông trí lôùn vaéng laëng*

*AÉt noùi lôøi phaùp thieän cao toät Nhö Lai giaûng moät lôøi thanh tònh*

*Tröø saïch ñöôïc löôùi nghi chuùng sinh. Laïi nhö nuùi chuùa vaø bieån lôùn*

*Neáu khoâng nhaân duyeân khoâng theå ñoäng Nhö Lai Chaùnh Giaùc Nhaân Trung Toân Khoâng duyeân, khoâng hieän töôùng aùnh saùng Trí lôùn xeùt kyõ veà nguyeân nhaân*

*Vieäc ñaùng neân laøm ñeàu phaûi ích Tuøy choã mong caàu cuûa chuùng sinh Neân Nhö Lai hieän töôùng aùnh saùng.*

Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû A-nan:

–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Naøy A-nan! Neân bieát Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, neáu khoâng coù nhaân duyeân thì khoâng phoùng ra aùnh saùng. Nay ta muoán ñeán röøng Thi-ñaø, oâng ñeán baûo chuùng Tyø-kheo: “Nhö Lai saép ñeán röøng Thi-ñaø, Tyø-kheo caùc oâng neân phaùt taâm duõng maõnh, moãi ngöôøi neân ñaép ca-sa, theo haàu Nhö Lai, ñeán röøng Thi-ñaø.”

Toân giaû A-nan vaâng lôøi Phaät daïy, ñeán choã caùc Tyø-kheo noùi:

–Phaät daïy caùc Tyø-kheo: Nhö Lai saép ñeán röøng Thi-ñaø. Caùc Tyø- kheo neân phaùt taâm duõng maõnh, moãi ngöôøi ñaép ca-sa, theo haàu Nhö Lai, ñeán röøng Thi-ñaø.

Khi ñoù, Toân giaû A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö, Maõ Thaéng, Phöôïc-saùp- ba, Ñaïi Danh, Baït-naïi-lyù-ca, Xaù-lôïi Töû, Muïc-kieàn-lieân, Ca-dieáp,

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

Maõn Xöng... cuøng caùc chuùng ñaïi Thanh vaên vaâng lôøi Phaät roài, nhö oai nghi thöôøng leä, ñaép ca-sa ñi ñeán choã Phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân cuøng vôùi ñaïi chuùng vaây quanh tröôùc sau ñeán röøng Thi-ñaø. Nghóa laø: Chuùng ñieàu phuïc vaây quanh ngöôøi kheùo ñieàu phuïc, chuùng giaûi thoaùt vaây quanh ngöôøi giaûi thoaùt, chuùng an oån vaây quanh ngöôøi an oån, chuùng luaät nghi vaây quanh ngöôøi luaät nghi, chuùng öùng cuùng vaây quanh ngöôøi öùng cuùng, chuùng lìa tham vaây quanh ngöôøi lìa tham, chuùng töôùng toát ñoan nghieâm vaây quanh ngöôøi töôùng toát ñoan nghieâm.

Gioáng nhö chuùng ngöu vaây quanh ngöu vöông, cuõng nhö ñaøn voi vaây quanh voi chuùa, nhö caùc thuù vaây quanh sö töû chuùa, nhö ñaøn ngoãng vaây quanh ngoãng chuùa, nhö chuùng Kim sí ñieåu vaây quanh Kim sí ñieåu chuùa, nhö hoïc chuùng vaây quanh Baø-la-moân, nhö ngöôøi beänh vaây quanh thaày thuoác, nhö quaân lính vaây quanh töôùng duõng maõnh, nhö cuûa caûi vaây quanh ngöôøi giaøu coù, nhö ngöôøi buoân vaây quanh thöông chuû lôùn, nhö nhieàu ngöôøi vaây quanh ngöôøi ñöùng ñaàu, nhö ngöôøi hoä veä vaây quanh tieåu quoác vöông, nhö ngaøn Thieân töû vaây quanh Chuyeån luaân vöông, nhö caùc ngoâi sao vaây quanh Thieân töû maët traêng, nhö ngaøn aùnh saùng vaây quanh Thieân töû maët trôøi, nhö chuùng Caøn-thaùt-baø vaây quanh Thieân vöông Trì Quoác, nhö chuùng Cöu-baøn- traø vaây quanh Thieân vöông Taêng Tröôûng, nhö chuùng roàng vaây quanh Thieân vöông Quaûng Muïc, nhö chuùng Daï-xoa vaây quanh Thieân vöông Ña Vaên, nhö chuùng A-tu-la vaây quanh A-tu-la vöông Tyø-ma Chaát-ña- la, nhö coõi trôøi Tam thaäp tam vaây quanh Thieân chuû Ñeá Thích, nhö Phaïm chuùng vaây quanh Ñaïi phaïm vöông, nhö caù Ñeå-di-la xuaát hieän trong bieån lôùn, nhö maây ñen keùo ñeán saép tuoân möa lôùn vaø caùc ñaùm maây xung quanh ñeàu giaêng theo. Caùc caên cuûa Nhö Lai ñeàu nhu hoøa vaø ñieàu thuaän kheùo leùo. Oai nghi trang nghieâm, caùc töôùng khoâng khieám khuyeát. Nhö voi chuùa baûy chi troøn ñaày, ngay thaúng, ñöùng vöõng treân ñaát baèng, lìa caùc loãi laàm.

Nhö Lai coù ñaày ñuû ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp,

thaân töôùng toát, thanh tònh trang nghieâm, khoâng ai hôn ñöôïc, troøn saùng röïc rôõ, chieáu ñeán khaép nôi, nhö trong aùnh saùng cuûa ngaøn maët trôøi. Laïi nhö nuùi baùu cao loä ra ngoaøi, taát caû ñeàu röïc rôõ, hoaøn haûo, vôùi möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy, ba Baát hoä, ba Nieäm truï vaø ñaïi Bi... caùc

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

phaùp coâng ñöùc thaûy ñeàu ñaày ñuû.

Luùc ñoù, laïi coù voâ soá chuùng Tyø-kheo vaø voâ soá traêm ngaøn ngöôøi vaây quanh nhieàu voøng theo Phaät ñi ñeán röøng Thi-ñaø. Khi Phaät ñi coù möôøi taùm phaùp raát ñaùng ca ngôïi. Theá naøo laø möôøi taùm?

1. Khoâng sôï löûa.
2. Khoâng sôï nöôùc.
3. Khoâng sôï sö töû.
4. Khoâng sôï coïp.
5. Khoâng sôï naïn bieån.
6. Khoâng sôï quaân keû khaùc.
7. Khoâng sôï giaëc cöôùp.
8. Khoâng sôï naïn vua.
9. Khoâng sôï ngöôøi aùc.
10. Khoâng sôï thueá caùc cöûa ñöôøng qua soâng.
11. Khoâng sôï ngöôøi.
12. Khoâng sôï khoâng phaûi ngöôøi.
13. Khoâng sôï phi thôøi.
14. Laø maét trôøi, tai trôøi thaáy nghe nhö thaät.
15. Laø aùnh saùng chieáu saùng rôõ, roäng lôùn.
16. Laø vôùi phaùp ñeàu töï taïi.
17. Laø vôùi ngöôøi ñeàu töï taïi.
18. Laø khoâng bò khoå naõo, beänh...

Caùc phaùp thieän aáy, khi Phaät böôùc ñi ñeàu coù ñaày ñuû.

Baáy giôø, laïi coù voâ soá traêm ngaøn ngöôøi vaø trôøi ñeàu taäp trung theo Theá Toân, ñi ñeán röøng Thi-ñaø xem Phaät Theá Toân seõ laøm nhöõng gì.



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