KINH HOAÈNG ÑAÏO QUAÛNG HIEÅN TAM-MUOÄI

**QUYEÅN 2**

**Phaåm 4: THÆNH NHÖ LAI**

Khi aáy A-naäu-ñaït, töï mình cuøng vôùi caùc quyeán thuoäc, cuùi laïy Ñöùc Theá Toân, quyø goái chaép tay baïch Ñöùc Phaät:

–Xin thænh Thieân Toân, haï coá oai thaàn, ñi ñeán ao lôùn Voâ nhieät, an truï ba thaùng, ñeå chuùng con ñem loøng thaønh cuùng döôøng Thaùnh Toân, cuùng döôøng caùc Boà-taùt bieän quaû thaàn thoâng cuøng vôùi caùc ñeä töû lôùn cuûa Thaùnh Toân; mong Ñöùc Phaät thöông xoùt, chaáp nhaän söï thænh caàu cuûa con.

Vì sao? Vì chuùng con cuùng döôøng laø ñeå höôùng ñeán Baäc Chí Chaân Chaùnh Giaùc, vaäy coù phuø hôïp vôùi nghi thöùc cuûa Nhö Lai khoâng? Cuùi mong ñöôïc nghe Ñaáng vaéng laëng, cao toät chæ daïy cho chuùng con duøng phaùp naøo ñeå cuùng döôøng cho phuø hôïp; chuùng con suy nghó raèng, ñöôïc nghe laïi hình töôïng phaùp cuùng döôøng nhö vaäy seõ khieán taâm luoân an laïc. Ñoù coù phaûi laø caùch phuïng thôø Tam baûo khoâng?

Ñöùc Theá Toân khoâng nhaän söï thænh caàu aáy.

Long vöông laïi thænh hai thaùng, nhöng Ñöùc Nhö Lai vaãn khoâng nhaän. Long vöông laïi thænh moät thaùng, nhöng Ñöùc Theá Toân vaãn khoâng nhaän. Long vöông laïi thænh nöûa thaùng, Ñöùc Theá Toân im laëng nhaän lôøi.

Khi aáy Long vöông cuøng vôùi quyeán thuoäc tuøy tuøng, thaáy Ñöùc Theá Toân ñaõ nhaän lôøi, neân haân hoan sung söôùng, lieàn sinh loøng laønh, nhieãu quanh Phaät ba voøng, noåi maây, uøn saám chôùp, möa tuoân khaép maët ñaát, boãng nhieân, trong khoaûng khaéc, hoï ñeàu bay veà cung ñieän cuûa mình.

Khi A-naäu-ñaït ñeán ngoài nôi chaùnh ñieän cuûa mình, lieàn cho goïi naêm traêm tröôûng töû. Teân caùc tröôûng töû laø: Thieän Nha, Thieän Thí,

Thieän YÙ, Thieän Minh, Naêng Dieät, Tòch Töôùng, Caûm Ñoäng, Ñaïi Oai, Cam Oai, Cam Quyeàn, Cam Ñöùc, Phoå Xöng, Oai Duõng, Trì Maät, Nhaãn Löïc, Haønh Töôøng…

Naêm traêm tröôûng töû nhö vaäy thuôû xöa ñaõ troàng ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân roài. Long vöông lieàn baûo vôùi hoï:

–Naøy caùc con! Nay ta ñaõ thænh Ñöùc Nhö Lai, laø Baäc Voâ Tröôùc, Bình Ñaúng, Chaùnh Giaùc vaø chuùng Boà-taùt, cuøng caùc ñeä töû cuûa Ngaøi, suoát trong nöûa thaùng. Ñöùc Theá Toân Chaùnh Giaùc ñaõ duû loøng ñaïi Bi, thöông xoùt, khôûi loøng thöông roäng lôùn, chaáp nhaän lôøi thænh caàu cuûa ta. Vaäy caùc ngöôi neân moät loøng, cuøng nhau sieâng naêng, heát loøng cung kính Ñöùc Theá Toân, Nhö Lai Chí Chaân; sieâng naêng nhôù nghó ñeán voâ thöôøng, moãi ngöôøi phaûi vaéng laëng, khieâm nhöôøng, cung kính, ôû ñaây chôø ñôïi Ñöùc Nhö Lai; caàn phaûi xaû boû taâm yù daâm duïc vaø nhöõng thuù vui cuûa loaøi roàng; tröø boû tham, noä, haïi; lìa duïc, saéc, thanh, höông, vò, vaät trôn mòn.

Vì sao vaäy? Vì Ñöùc Theá Toân nhôø voâ duïc maø ñöôïc an laønh, toát ñeïp, nhaân töø, tao nhaõ, suy xeùt roõ raøng, tuøy thuaän ñieàu phuïc vaø vaéng laëng; hieån loä ñaày ñuû caùc ñöùc, coù ngöôøi haàu ñi theo vaây quanh, voâ löôïng nghi dung; taát caû ñeàu nhôø thöïc haønh caùc giôùi chaân chaùnh cuûa chö Phaät maø coù. Vì vaäy, caùc ngöôi trong nöûa thaùng naøy, khoâng ñöôïc vaøo cung ñieän, phaûi tröø boû nhöõng nhôù nghó veà daâm, nhueá, ngu si.

Laïi nöõa, khi Ñöùc Nhö Lai tuyeân giaûng chaùnh phaùp, chaéc chaén coù caùc Boà-taùt thaàn thoâng, Thích, Phaïm, Thieân töû, trì theá tuùc tònh ôû caùc phöông khaùc seõ ñoàng ñeán döï hoäi.

Caùc ngöôi phaûi sieâng nhôù nghó, taäp hôïp caùc hieàn thaàn, nghieâm söùc cho röïc rôõ, chôù coù laøm bieáng, ñeå caùc hoäi chuùng, thaáy xong, vui möøng nhaûy nhoùt. Ñoù môùi laø chaân chaùnh cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai.

Khi A-naäu-ñaït ñaõ ra leänh xong lieàn vì Ñöùc Nhö Lai, trong ao Voâ nhieät, döôùi nuùi Tuyeát sôn, hoùa laøm moät toøa tònh löu ly, thaät hoaøn haûo, cao roäng ñeán baûy traêm do-tuaàn, raát ñaëc bieät vaø kyø laï, chung quanh thaät ñeïp; ñaët taùm vaïn boán ngaøn caùc baùu ñuû loaïi, xen keõ vôùi nhöõng caây baùu laï, duøng caùc ngoïc ngaø chaâu baùu ñeå trang söùc, coù aùnh saùng ñeïp, traêm saéc tinh vi röïc rôõ, toûa ra höông thôm. ÔÛ giöõa caùc caây, hoùa laøm taùm vaïn boán ngaøn nhaø baèng baûy baùu, aùnh saùng caùc ngoïc baùu phaûn chieáu thaät ñeïp, khoâng coù gì saùnh baèng. Ñaët ôû möôøi vaïn giao loä,

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

nhöõng laù phöôùn theâu, nhöõng xaâu caùc ngoïc traân chaâu ñoû ñeïp laï luøng, thoøng xuoáng. ÔÛ treân caùc ñieän coù toøa Sö töû, goàm caû thaûy taùm vaïn boán ngaøn toøa, taát caû ñeàu cao roäng, traûi leân treân saøng toïa nhöõng taám daï ñuû maøu, tuyeät ñeïp, voâ giaù. Ñaët ôû caùc giao loä, ñuû caùc loaïi baùu. ÔÛ treân ñieän ñöôøng, coù hai ngaøn theå nöõ loaøi roàng, hình saéc tuyeät ñeïp, daùng veû ñeïp voâ cuøng, saéc maët raïng rôõ nhö hoa, mieäng toûa muøi höông thôm, tay caàm ñuû caùc loaïi hoa, höông boät, höông xoa; taáu caùc kyõ nhaïc, ca vònh coâng ñöùc cuûa Phaät, laøm cho chuùng hoäi thaät vui veû. ÔÛ treân hö khoâng, hoùa laøm loïng baùu lôùn, bao truøm caû ngaøn do-tuaàn. Chaâu ngoïc chaïm troå trong loïng baùu aáy, coù voâ soá maøu saéc, treo phöôùn laøm baèng luïa ñeïp, giöõa phöôùn luïa aáy, treo caùc chuoâng linh baùu, phong caûnh ñieàu hoøa, aâm nhaïc du döông.

Khi Long vöông doïn moùn aên traêm vò, chuaån bò ñaày ñuû, caùc vieäc bieán hoùa ñaõ xong, oâng cuøng vôùi quyeán thuoäc, cung kính chaép tay,

höôùng veà Ñöùc Phaät quyø goái; töø xa thöa Ñöùc Theá Toân vôùi yù cung thænh, duøng baøi tuïng ngôïi khen:

*Kho tueä, trí lôùn, tích luõy ñöùc*

*Tueä ñaït, khoâng ñaém, kheùo daãn chuùng Tueä lôùn lan khaép, khoâng chöôùng ngaïi Söùc tueä toät ñænh, giaùng thaàn quang.*

*Hieåu tueä, taâm haønh, chæ Ñaïi nhaân Xem xeùt möôøi phöông, loaøi chuùng sinh Thaàn Toân toái thöôïng, nhaän con thænh Nhôù nghó xoùt thöông, ñeán ñuùng thôøi.*

*Bieát ñuû khoâng tham, soáng giaûn dò Phöôùc nhieàu, kyõ xeùt, Thaùnh Ñaïo Sö Laøm toát, thaät tin, bieát yù chuùng*

*Thôøi gian ñaõ ñeán, xin haï coá.*

*Ñöùc Phaät vang khaép, haïnh baèng vua Laøm baïn, khoâng thænh khôûi nieäm khaép Chí nhaân, thanh tònh, nhö hö khoâng Con chuaån bò xong, chôø Thaàn Toân.*

*Oai ngöï möôøi phöông, cöùu giuùp ñôøi Phaät söï möôøi taùm ñeàu coù ñuû*

*Ñoä chuùng ñöùng ñaàu, haïnh Töø bi*

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

*Nguyeän Phaät cuøng chuùng, thôøi ñaõ ñeán. Saéc toát thaúng ngay, thaân töôùng ñeïp Ngoïc quyù ñuû thöù, hoa traêm maøu*

*Taâm Phaät vui veû, ban tueä phaùp*

*Baäc Thöôïng Ñaïi Nhaân, xin xeùt thôøi. Tieáng Phaïm thanh tònh, nhö saám seùt Loan phuïng reo möøng, sö töû böôùc Ñaày ñuû dieäu aâm, ai cuõng thích*

*Moïi ngöôøi hy voïng ñöôïc nhìn thaáy. Ba ngaøn coõi Phaät khoâng ñaâu baèng Khoâng ai bieát ñöôïc taâm Nhö Lai Thaùnh toân thaáy roõ haïnh chuùng sinh Vieäc tu, thöôøng ñuùng thôøi môùi daïy. Bieát luùc phoå ñoä, Phaät quyeàn bieán Thaáu roõ chuùng sinh coù Thaùnh theä Xeùt kyõ haønh ñoäng, baèng maét saùng Oai thaàn ñaày ñuû, nguyeän chieáu soi.*

*Chuùng sinh thaûy ñeàu raát khaùt ngöôõng Möôøi löïc, giöõ oai theá, khoâng maïn Ñöùc cuûa Ñaïi Nhaân maïnh meõ theá Taùnh Thaùnh xoùt thöông hôn theá nöõa. Hoå theïn, ñaày ñuû ñöùc cao toät*

*Neán cöùu vôùt chuùng sinh voâ bieân Thaày baïn voâ song, cuøng cöùu ñôøi Loøng thöông giaùo hoùa voâ soá roàng. ÔÛ ñôøi, oai ñöùc roäng, cöùu teá*

*Bieát roõ caùc haønh neân nhö yù*

*Khai môû chæ ñöôøng, chæ Thieân Toân Thaàn tuùc nheï nhaøng xin ñeán döï.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân bieát A-naäu-ñaït thænh nguyeän, thôøi gian ñaõ ñeán lieàn baûo caùc Tyø-kheo, ñaép y, oâm baùt cuøng ñeán phoù hoäi.

Long vöông Voâ Nhieät quyø goái töø xa, thöa:

–Chö Toân ñaõ chaáp nhaän con cuùng döôøng nöûa thaùng, vaäy baây giôø xin Chö vò quang laâm.

Baáy giôø, taùm vaïn boán ngaøn vò Boà-taùt ñeàu laø nhöõng baäc Ñaïi

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

thaàn thoâng, ñöùc ñaày, quaû ñuû cuøng hai ngaøn ñeä töû cuõng laø baäc Thaàn tuùc cao toät theo haàu; taát caû nhieãu quanh Ñöùc Theá Toân, roài ra ñi.

Ñöùc Nhö Lai Chí Chaân töø ñænh nuùi Thöùu, boãng bay leân hö khoâng, duøng thaàn löïc maø ñi, toaøn saéc thaân cuûa Phaät phoùng ra voâ soá traêm ngaøn aùnh saùng, chieáu khaép tam thieân ñaïi thieân caûnh giôùi, choã naøo cuõng röïc saùng.

Caùc trôøi cuûa coõi Duïc vaø coõi Saéc, ñeàu thaáy Ñöùc Theá Toân, phaùt ra voâ soá aùnh saùng, bay leân hö khoâng; neân töï baûo nhau:

–Ñöùc Thaàn toân ñi ñeán choã vua Voâ Nhieät, saép ñem phaùp giaùo hoùa, dieãn noùi nghóa saâu xa roát raùo. Vì vaäy neân môùi coù ñaïi chuùng vaây quanh.

Ngay trong nöõa thaùng aáy, nhieàu chuùng cuûa caùc trôøi, soá ñeán traêm ngaøn, ñöôïc thaáy Ñöùc Theá Toân vaø ñöôïc nghe thuyeát phaùp. Hoï laïi ñöôïc xem thaáy, söï caûm bieán trang nghieâm, do vua Voâ Nhieät taïo ra, neân khieán Ñöùc Theá Toân môùi ñi ñeán nôi ñoù.

Khi aáy, caùc Thieân töû ai cuõng khôûi yù nghó cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai; hoaëc muoán raûi hoa, hoaëc laøm möa danh höông, hoaëc taáu nhaïc trôøi ñeå ca ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät, hoaëc treo ñuû caùc loaïi côø, phöôùn, loïng, hoaëc keát daûi luïa naêm maøu ñi theo Ñöùc Nhö Lai. Thaân Ñöùc Theá Toân chieáu saùng röïc rôõ, hôn caû aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng, tinh tuù vaø caû aùnh saùng cuûa caùc trôøi; oai thaàn cuûa Ñöùc Thaùnh Phaät, chieáu saùng voâ löôïng; caên, ñònh ñeàu vaéng laëng, daùng ñi an oån phuùc laønh; Thích, Phaïm, Töù Thieân, bieán hieän caùc thöù oai löïc, phuïng kính, haàu haï, theo sau Ñöùc Nhö Lai.

Baáy giôø, Thaùnh Toân ñeán döôùi Tuyeát sôn, ñöùng ôû phía beân phaûi, baûo Hieàn giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân:

–OÂng haõy ñeán cung ñieän, laø choã ôû cuûa vua Voâ Nhieät vaø baûo raèng: “Ñöùc Nhö Lai ñaõ ñeán, ñuùng luùc, môøi Ñöùc Theá Toân vaøo.”

Hieàn giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân vaâng theo Thaùnh chæ, bay ngay vaøo ao lôùn Voâ nhieät, hieän nôi hö khoâng, caùch maët ñaát baûy tröôïng, hoùa thaân gioáng nhö vua Kim sí ñieåu, ñöùng treân cung ñieän Long vöông A-naäu-ñaït, baûo vôùi Long vöông:

–Ñöùc Nhö Lai ñaõ ñeán.

Caùc Long chuùng vaø caùc theå nöõ… khoâng ai maø khoâng ngaïc nhieân kinh hoaøng, hoaûng sôï; loâng trong ngöôøi döïng ñöùng, chaïy troán boán

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

höôùng, cuøng baûo nhau raèng:

–Ao naøy töø xöa khoâng coù chim Kim sí ñieåu, vaäy chim naøy töø ñaâu ñeán?

Khi aáy, A-naäu-ñaït baûo caùc ngöôøi trong cung, thaùi töû, quyeán thuoäc vaø an uûi hoï:

–Caùc ngöôi haõy an taâm, ñöøng hoaûng, ñöøng sôï! Ñoù laø Hieàn giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, vaâng lôøi Ñöùc Nhö Lai, neân hieän thaàn bieán aáy. Hieàn giaû Muïc-kieàn-lieân ñeán ñoù baûo xong, trôû veà choã Ñöùc Theá Toân. Luùc naøy, A-naäu-ñaït lieàn cuøng vôùi caùc ngöôøi con, thaàn daân, phu nhaân, theå nöõ, toaøn theå ngöôøi lôùn nhoû trong cung, cuøng vaây quanh, hoï ñeàu daâng hoa ñeïp, höông boät thôm vaø caùc thöù höông thoa; côø phöôùn, loïng, ca xöôùng, caùc thöù aâm nhaïc, hoøa ñieäu nhòp nhaøng, cuøng ñeán

nghinh röôùc Ñöùc Chaùnh Giaùc.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân cuøng vôùi caùc Boà-taùt, caùc ñeä töû, caùc trôøi, roàng, caùc toân thaàn vaây quanh, ñi ñeán cung ñieän Voâ nhieät, nôi ñaët saün caùc toøa cao roäng. Ñöùc Nhö Lai ñeán roài ngoài vaøo toøa Sö töû cao roäng aáy. Tieáp theo laø caùc Boà-taùt, sau ñoù laø caùc chuùng ñeä töû ñeàu ngoài vaøo choã cuûa mình.

Long vöông xem thaáy Ñöùc Theá Toân vaø caùc Boà-taùt, chuùng hoäi ñeä töû ñaõ an toïa xong, trong loøng höùng khôûi vui söôùng voâ cuøng, lieàn cuøng moïi ngöôøi trong cung, töï tay böng doïn ñaày ñuû nhöõng moùn ngon boå hôn theá gian, môøi daâng traêm thöù ngon laï coù höông vò trôøi; heát loøng cuùng döôøng Phaät, ñeä töû vaø caùc chuùng hoäi, ñeå mong moïi ngöôøi ñeàu no ñuû.

Khi Ñöùc Theá Toân, Boà-taùt vaø caùc ñeä töû ñaõ aên uoáng xong, lau tay, röûa baùt, cuõng ñaõ hoaøn taát; luùc aáy A-naäu-ñaït môùi thöa vôùi Ñöùc Nhö Lai, xin Ñöùc Nhö Lai thuyeát phaùp.

Baáy giôø laø sau giôø ngoï, Ñöùc Theá Toân ra khoûi thieàn ñònh, ngoài ngay thaúng ñeå noùi phaùp. Chuùng hoäi ñeán döï ngoùt caû ngaøn do-tuaàn, töø khaép nôi ñeán, ñöùng ñaày caû hö khoâng, khoâng coù keû hôû, trôøi, roàng, quyû thaàn vaø ngöôøi chaúng phaûi ngöôøi, vaây quanh Ñöùc Chí Chaân Chaùnh Giaùc. Moïi ngöôøi trong hoäi thaûy ñeàu vui möøng.

M

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