PHAÄT THUYEÁT QUAÙN PHAÄT TAM-MUOÄI HAÛI KINH

**QUYEÅN 3**

**Phaåm 3: QUAÙN TÖÔÙNG (Phaàn 3)**

Ñöùc Phaät baûo raèng:

–Thöa Phuï vöông! Sao goïi laø quaùn tai Phaät?

Tai Phaät coù traùi tai thoøng xuoáng xoaén laïi, sinh ra baûy voøng loâng vaø caùc töôùng. Khi sinh ôû cung vua, laàn ñaàu xoû loã tai khieán cho trong, ngoaøi hai loã tai sinh ra hoa. Trong hoa sen naøy vaø baûy voøng loâng tai phoùng ra nhöõng aùnh saùng coù naêm traêm tia, moãi tia coù naêm traêm maøu, moãi maøu hieän ra naêm traêm hoùa Phaät, moãi hoùa Phaät coù naêm Boà-taùt vaø naêm Tyø-kheo laøm thò giaû, aùnh saùng xoay veà beân phaûi thaønh naêm voøng, treân döôùi ngang baèng, aùnh soi tai Phaät. Tai Phaät ñeïp nhö hoa sen baùu treo döôùi aùnh saùng maët trôøi. Khi Ñöùc Phaät taïi theá, taát caû ñaïi chuùng ñeàu thaáy töôùng naøy. Ñoù goïi laø aùnh saùng töôùng tai Phaät, Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha: Neáu boán boä chuùng xa lìa roái raém oàn aøo, chaùnh nieäm suy nghó veà töôùng tai Phaät thì nhöõng ngöôøi naøy sinh ra ñöôïc nhó caên thanh tònh, khoâng coù nhöõng nhô baån, tai luoân ñöôïc nghe möôøi hai boä kinh voâ thöôïng nhieäm maàu, nghe roài tin hieåu, theo ñuùng lôøi daïy tu haønh, tröø dieät ñöôïc toäi sinh töû trong taùm möôi kieáp. Neáu ngöôøi chaúng thaáy thì vaøo thaùp nhö tröôùc, quaùn töôûng kyõ tai cuûa töôïng Phaät töø moät ngaøy ñeán möôøi boán ngaøy roài cuõng ñöôïc coâng ñöùc nhö ñaõ noùi. Vaäy neân ngöôøi trí phaûi sieâng tu taäp chaùnh quaùn tai Phaät, chôù neân pheá boû. Neáu khi beänh khoå, töïa nghieâng naèm nghæ cuõng phaûi quaùn töôûng töôùng tai Phaät thanh tònh. Nhö vaäy quaùn töôûng tai töôïng Phaät nhö söï quaùn töôûng tröôùc, loøng chaúng bieáng treã thoaùi lui thì ñôøi sau sinh ra ôû ñaâu cuõng thöôøng ñöôïc cuøng vôùi ngöôøi thoï trì Ñaø-la-ni laøm quyeán thuoäc, nghe phaùp ghi nhôù thoï trì ví nhö xaâu ngoïc. Quaùn nhö vaäy thì goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø quaùn.

Sao goïi laø quaùn töôùng goø maù vuoâng vöùc ñaày ñaën cuûa Nhö Lai?

Trong saùu vaïch treân maù cuûa Nhö Lai, traùi phaûi ngang baèng nhau, coù maøu aùnh saùng vi dieäu, saùng ñeïp hôn ngöôøi bình thöôøng gaáp nhieàu laàn. Maøu aùnh saùng cuûa vaøng Dieâm-phuø-ñaøn soi khaép khieán cho töôùng maët Ñöùc Phaät nhö maøu vaøng roøng, ví nhö hoøa hôïp traêm ngaøn maët trôøi maët traêng. Ñoù goïi laø töôùng goø maù vuoâng vöùc ñaày ñaën cuûa Nhö Lai. Sau khi Phaät dieät ñoä, caùc ñeä töû cuûa Phaät giöõ chaùnh nieäm suy nghó, quaùn töôûng nhö vaäy thì tröø dieät toäi sinh töû trong moät traêm kieáp, ñöôïc chieâm ngöôõng caùc Ñöùc Phaät toû roõ khoâng nghi ngôø. Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn.

Sao goïi laø töôùng Sö töû ngaùp cuûa Nhö Lai?

Khi Phaät haù mieäng thì nhö mieäng cuûa sö töû chuùa, vuoâng vöùc baèng phaúng. Hai bôø meùp cuûa mieäng tuoâng ra hai luoàng aùnh saùng. AÙnh saùng aáy maøu vaøng, hôn aùnh saùng tröôùc traêm ngaøn vaïn laàn, höôùng leân treân, nhaäp vaøo aùnh saùng cuûa tai, voøng quanh toùc. Roài töø xöông soï phaùt ra voøng quanh vaàng saùng phía tröôùc. Trong moãi vaïch saùng coù ba vò Hoùa Phaät. Moãi moät vò Hoùa Phaät coù hai vò Phaïm vöông laøm thò giaû. Ñoù goïi laø töôùng Sö töû ngaùp cuûa Nhö Lai. Sau khi Phaät dieät ñoä, boán boä chuùng ñeä töû quaùn töôûng nhö vaäy thì tröø dieät toäi sinh töû trong möôøi kieáp. Ñôøi sau sinh ra ôû ñaâu, trong mieäng luoân luoân coù höông thôm hoa Öu-baùt, noùi ra ñieàu gì moïi ngöôøi ñeàu tin nhaän, ví nhö trôøi Ñeá Thích ñöôïc söï kính tin cuûa taát caû ba möôi ba taàng trôøi. Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn.

Sao goïi laø quaùn töôùng muõi cuûa Nhö Lai?

Muõi cuûa Nhö Lai cao daøi maø thaúng ñöùng giöõa. Ñaàu muõi cuûa Nhö Lai nhö moû cuûa vua chim öng. Loã muõi phoùng ra hai luoàng aùnh saùng chieáu leân, toûa xuoáng. Chieáu leân thì leân vaøo chaân maøy, töôùng Baïch haøo vaø meùp toùc. Nhö vaäy ñi thaúng vaøo nhuïc keá treân ñænh ñaàu, nhö laù côø baèng vaøng, töø xöông soï phoùng ra bieán thaønh nhieàu boâng hoa. Treân hoa ñeàu coù nhöõng vò thaàn aâm nhaïc coõi trôøi, tay caàm nhaïc cuï vaøo khaép choã taát caû caùc vò Hoùa Phaät theo aùnh saùng nhieãu quanh möôøi voøng. Xuoáng thì thaúng ñeán trong raâu meùp cuûa Phaät, vaây

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

quanh raâu meùp khieán cho reã raâu meùp nôû hoa nhö haït gaïo nhoû, chieáu vaøo moâi, lôïi, ñeán vuøng raêng, aùnh ñeïp yeát haàu. Xuoáng ñeán ngöïc Phaät, thaønh vöøng maây aùnh saùng, loä baøy thanh tònh, khoâng coù buïi che khuaát, nhö ñoà baèng löu ly ñöïng aùnh saùng vaøng roøng. Ñoù goïi laø töôùng muõi thanh tònh cuûa Nhö Lai. Sau khi Phaät dieät ñoä, caùc ñeä töû cuûa Phaät quaùn töôûng nhö vaäy thì dieät tröø aùc nghieäp raát naëng trong moät ngaøn kieáp, vaøo ñôøi vò lai sinh ra ôû ñaâu cuõng nghe ñöôïc muøi thôm thöôïng dieäu, taâm yù toû roõ chaúng tham ñaém muøi thôm, thöôøng duøng höông thôm cuûa giôùi laøm chuoãi ngoïc cho thaân mình. Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn.

Sao goïi laø quaùn raâu meùp cuûa Nhö Lai?

Ñaàu nhöõng sôïi raâu meùp phoùng ra ba luoàng aùnh saùng tía, xanh bieác, hoàng, thaúng töø meùp mieäng xoay quanh coå chieáu leân, aùnh saùng troøn vaây quanh taïo thaønh ba luoàng, phaân roõ raøng. Trong maøu saéc treân, moãi luoàng sinh ra moät vieân ngoïc baùu. AÙnh saùng cuûa vieân ngoïc aáy coù traêm ngaøn maøu. Döôùi ngoïc, töøng caây töøng caây hoa traéng ñöùng vôùi nhau, ñuû ba voøng roài sau ñoù aùnh saùng trôû laïi nhaäp vaøo trong raâu meùp. Ñoù goïi laø töôùng aùnh saùng raâu meùp cuûa Nhö Lai. Sau khi Phaät dieät ñoä, ngöôøi quaùn töôûng theo pheùp quaùn ñoù thì tieâu tröø ñöôïc toäi sinh töû cuûa ba möôi kieáp. Ñôøi sau sinh ra thì caùc loã chaân loâng coù aùnh saùng töï nhieân, loøng chaúng öa tham ñaém nieàm vui cuûa gia ñình, quyeán thuoäc, theá gian, thöôøng öa xuaát gia tu haïnh Ñaàu-ñaø. Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn.

Sao goïi laø quaùn töôùng moâi maøu ñoû ñeïp nhö quaû Taàn-baø cuûa Nhö Lai?

ÔÛ moâi treân moâi döôùi cuøng vôùi lôïi raêng hoøa hôïp phaùt ra aùnh saùng. AÙnh saùng aáy troøn gioáng nhö traêm ngaøn xaâu traân chaâu ñoû, töø mieäng Phaät phaùt ra, ñi vaøo muõi Phaät, roài töø muõi Phaät ra, ñi vaøo Baïch haøo. Töø Baïch haøo ra, ñi vaøo vuøng toùc. Töø vuøng toùc ra, ñi vaøo trong vöøng saùng troøn, aùnh leân laøm ñeïp caùc hoa. Boán möôi caùi raêng trong mieäng sinh ra aùnh saùng. AÙnh saùng hoàng traéng aáy chieáu saùng laãn nhau, soi ñeán boán möôi caùi raêng khieán cho boán möôi chaân raêng töï

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

nhieân baèng ñeàu, traéng nhö vaùch pha leâ, treân döôùi baèng phaúng khoâng so le. Vaïch hoa vaên haøm raêng toûa ra nhöõng luoàng aùnh saùng cuõng maøu hoàng traéng. Nhöõng saéc maøu nhö vaäy, khi Phaät taïi theá aùnh choùi maét ngöôøi. Sau khi Phaät dieät ñoä phaûi duøng taâm nhaõn quan saùt ñeå thaáy maøu naøy. Caùc ñeä töû cuûa Phaät quaùn töôûng nhö vaäy thì tröø ñöôïc toäi sinh töû cuûa hai ngaøn kieáp, ñôøi sau, sinh ra coù moâi mieäng vi dieäu, raêng khoâng söùt meû, ñöôïc maøu saéc toái thöôïng. Tuy ñöôïc maøu saéc nhö vaäy nhöng loøng chaúng tham ñaém. Thöôøng thaáy caùc Ñöùc Phaät, Thanh vaên, Duyeân giaùc ñöôïc nhöõng vò aáy noùi phaùp khieán cho loøng chaúng nghi ngôø. Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn.

Sao goïi laø quaùn töôùng löôõi roäng daøi cuûa Nhö Lai?

Löôõi cuûa Nhö Lai chính laø quaû baùo coù ñöôïc cuûa möôøi phaùp Ba- la-maät vaø möôøi ñieàu thieän. Döôùi löôõi vaø hai beân löôõi coù hai vieân ngoïc baùu roùt doøng cam loà laøm thaám öôùt leân thieät caên. Chö Thieân, ngöôøi ñôøi, Boà-taùt truï Ñòa thöù möôøi khoâng ai coù töôùng löôõi naøy, cuõng khoâng coù vò naøy. Treân löôõi coù naêm vaïch nhö hoa vaên cuûa aán baùu. Thöôïng vò nhö vaäy vaøo trong hoa vaên baûo aán, roài roùt chaûy leân, xuoáng, nhaäp vaøo oáng löu ly. Nhöõng khi Phaät cöôøi laøm lay ñoäng löôõi, do söùc cuûa vò naøy neân löôõi phaùt ra naêm luoàng aùnh saùng vôùi naêm maøu roõ raøng, nhieãu quanh Phaät baûy voøng, trôû laïi nhaäp vaøo nôi ñænh ñaàu. Khi Phaät ñöa löôõi ra thì nhö caùnh hoa sen, leân ñeán meùp toùc, che truøm caû maët Phaät. Beân döôùi löôõi cuõng coù nhöõng maïch maùu ñuû saéc maøu. Nhö thöôïng vò roùt chaûy vaøo trong maïch nhôø söùc cuûa vò aáy neân bieán thaønh nhöõng luoàng aùnh saùng, coù möôøi boán maøu. Hai luoàng aùnh saùng chieáu leân voâ löôïng theá giôùi. Giöõa moãi luoàng aùnh saùng coù moät ñaøi aùnh saùng, maøu saéc cuûa noù vi dieäu chaúng theå neâu teân ñuû. Moãi ñaøi aùnh saùng coù voâ soá khaùm thôø Phaät. Trong moãi khaùm coù voâ löôïng Hoùa Phaät ngoài kieát giaø, taát caû ñaïi chuùng Thanh vaên, Boà-taùt, ñeàu vaây quanh. AÙnh saùng aáy qua khoûi voâ löôïng theá giôùi ôû phöông treân, hoùa thaønh moät vò Phaät. Thaân Ñöùc Phaät cao lôùn nhö nuùi Tu-di. Nhöõng Ñöùc Phaät nhö vaäy, nhieàu voâ löôïng ñeàu phaùt xuaát töôùng löôõi cuõng laïi nhö vaäy. Hai luoàng aùnh saùng chieáu xuoáng ñeán ñòa nguïc A-tyø thì khieán cho nguïc A-tyø nhö maøu vaøng roøng. Nhôø söùc löôõi cuûa Phaät neân khieán cho ngöôøi chòu khoå taïm ñöôïc ngöng nghæ, töï nhôù bieát vieäc laøm aùc töø ñôøi

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

tröôùc. Nhö vaäy xuoáng qua khoûi theá giôùi nhieàu khoâng löôøng. Trong moãi coõi hoùa ra moät caây hoa baùu, laù nhö löôõi cuûa Phaät. Töôùng löôõi phoùng ra aùnh saùng. Roài aùnh saùng vaø aùnh saùng soi chieáu nhau bieán thaønh Hoùa Phaät. Thaân cuûa Hoùa Phaät aáy thuaàn moät maøu traéng baïc, thaân töôùng ñaày ñuû. Moãi Hoùa Phaät phaùt ra löôõi daøi roäng, trong aùnh saùng töôùng löôõi laïi coù caùc Hoùa Phaät. Nhöõng Hoùa Phaät nhö vaäy, soá nhieàu khoâng löôøng. AÙnh saùng cuûa Hoùa Phaät taïo thaønh moät nuùi baïc. Nuùi aáy cao lôùn voâ löôïng voâ bieân. ÔÛ vuøng nuùi aáy sinh ra toaøn moät loaøi caây baïc ra hoa vaøng vaø traùi baïc. Döôùi caây ñeàu coù hoa sen baïch ngoïc. Treân hoa laïi coù hoùa nhaân baèng baïch ngoïc. Trong roán ngöôøi ngoïc hoùa sinh ra saùu con roàng, mieäng roàng maøu ñen, saéc roàng thuaàn maøu traéng. Soá ngöôøi ngoïc hoùa ra ñoù nhieàu khoâng löôøng.

Laïi nöõa, aùnh saùng soi xuoáng qua voâ löôïng coõi, thaáy caây Baïch ngoïc, töø phöông döôùi toûa ra ñeán coõi Ta-baø, roài laïi um tuøm vöôn leân

ñeán ñænh cuûa ba coõi vôùi caønh nhaùnh raäm, thöa. Laù cuûa caây aáy coù chín möôi taùm maøu. Moãi laù caây che khaép ba coõi. Vuøng nhöõng laù caây aáy laïi coù roàng, voi, coïp, choù soùi, sö töû, truøng ñoäc, thuù aùc, meøo, choàn, chuoät nhaét... khoâng gì chaúng coù. Coøn caûnh giôùi khaùc, ngöôøi ngoài töï thaáy, thaáy moät luoàng aùnh saùng chieáu veà phöông Ñoâng khieán cho ñaát ôû phöông Ñoâng ñeàu trôû thaønh maøu vaøng roøng. Nuùi soâng caây coái, taát caû bò löûa ñoát. AÙnh saùng cuûa löûa chaùy vaø aùnh saùng maøu vaøng roøng ñeàu chaúng chöôùng ngaïi nhau. ÔÛ ñaàu luoàng aùnh saùng coù caùc vò hoùa Phaät. Töøng vò Phaät, töøng vò Phaät keá tieáp nhau cho ñeán voâ löôïng theá giôùi ôû phöông Ñoâng, gioáng nhö gieù luùa, caønh meø khoâng roãng khuyeát. Moãi vò Phaät ñeàu coù voâ löôïng Boà-taùt laøm thò giaû. Nhöõng vò Boà-taùt ñoù cuõng phaùt ra töôùng löôõi gioáng nhö Ñöùc Phaät. AÙnh saùng khoâng löôøng cuûa töôùng löôõi nhö vaäy hoùa thaønh ñaùm maây aùnh saùng. ÔÛ trong ñaùm maây aùnh saùng, coù voâ löôïng vò Hoùa Phaät ngoài kieát giaø nhieàu nhö buïi traàn. Soá aùnh saùng nhö vaäy nhieàu khoâng löôøng. ÔÛ ñaàu moãi ngoïn löûa chaùy coù naêm con quyû Daï-xoa, tay caàm kieám beùn, ñaàu coù boán mieäng huùt laáy löûa maø chaïy. Soá quyû nhö vaäy nhieàu khoâng löôøng, cho ñeán phöông Ñoâng cuõng laïi nhö vaäy. Moät luoàng aùnh saùng chieáu veà phöông Nam ñeán voâ löôïng theá giôùi khieán cho theá giôùi aáy trôû thaønh maøu löu ly. Treân ñaát löu ly sinh ra hoa baèng vaøng roøng. Treân hoa vaøng roøng sinh ra hoa maõ naõo. Treân hoa maõ naõo sinh ra hoa xa cöø. Treân hoa xa

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

cöø sinh ra hoa mai khoâi. Treân hoa mai khoâi sinh ra hoa hoå phaùch. Treân hoa hoå phaùch sinh ra hoa san hoâ. Treân hoa san hoâ sinh ra hoa kim tinh. Treân hoa kim tinh sinh ra hoa kim cöông. Treân hoa kim cöông sinh ra hoa aùnh saùng ma-ni. Moãi caùnh hoa aùnh saùng ma-ni coù traêm, öùc hoa baùu vôùi voâ löôïng saéc maøu. Moãi tua hoa coù voâ löôïng Phaät Thích-ca Maâu-ni ngoài kieát giaø vôùi ñaïi chuùng Boà-taùt vaây quanh. Luùc naøy, trong loã chaân loâng cuûa thaân mình caùc ñaïi chuùng cuõng moïc ra hoa naøy. Treân moãi hoa hieän ra vieäc hy höõu nhö treân ñaõ noùi. Caùc vò Hoùa Phaät ñoù phaùt ra töôùng löôõi roäng daøi, thò hieän aùnh saùng thuø thaéng hôn töôùng ñoù gaáp traêm ngaøn vaïn laàn. ÔÛ choã hoa aáy coù toøa baùu vi dieäu cao lôùn ñeïp ñeõ nhö giöôøng cuûa Phaïm vöông. Treân moãi toøa coù moät vò Ñaïi Boà-taùt, thaân töôùng trang nghieâm gioáng nhö ñöùc Di-laëc, cuõng phaùt ra töôùng löôõi roäng daøi. AÙnh saùng cuûa löôõi aáy taïo thaønh löôùi ngoïc ma-ni che caùc vò hoùa Phaät vaø ñaïi chuùng. Vuøng löôùi ngoïc ma-ni laïi phaùt ra aùnh saùng baùu lôùn. Luoàng aùnh saùng baùu aáy laïi coù voâ löôïng voâ bieân caùc vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät ñeàu coù voâ soá vò Tyø-kheo theo haàu. Caùc vò Tyø-kheo ngoài treân hoa sen vaøng, thaân maøu vaøng roøng, an nhieân, chaép tay nhaäp vaøo ñònh nieäm Phaät. Caùc loã chaân loâng nôi thaân caùc vò phoùng ra aùnh saùng maøu vaøng roøng. Moãi aùnh saùng naøy hoùa thaønh moät vò Hoùa Phaät gioáng nhö nuùi vaøng, vaây quanh Tyø-kheo. Roài coù hoùa Tyø-kheo cuõng vaây quanh Ñöùc Phaät. Soá chuùng nhö vaäy ñoâng nhieàu chaúng theå noùi heát.

Moät luoàng saùng chieáu ñeán phöông Taây, khieán cho ñaát phöông

Taây trôû thaønh maøu pha leâ. Treân ñaát pha leâ coù maây kim cöông. Trong maây kim cöông coù maây ngoïc traéng. Trong maây ngoïc traéng coù maây traân chaâu ñoû. Trong maây traân chaâu ñoû coù maây traân chaâu traéng. Trong maây traân chaâu traéng coù maây traân chaâu tía. Trong maây traân chaâu tía coù maây traân chaâu xanh luïc. Trong maây traân chaâu xanh luïc coù maây traân chaâu hoàng. Trong maây traân chaâu hoàng coù maây caùt vaøng Dieâm- phuø-ñaøn. Trong maây caùt vaøng coù maây buïi kim cöông ma-ni. Trong maây buïi kim cöông ma-ni coù maây buïi taát caû maøu baùu. Trong moãi ñaùm maây nhö vaäy, coù naêm möôi saùu öùc maøu saéc vi dieäu ñeïp ñeõ vöôït quaù taàm nhìn cuûa maét, chæ coù taâm tòch tónh môùi thích hôïp vôùi caûnh ñeïp naøy. Caùc töôùng nhö vaäy laïi coù voâ löôïng Hoùa Phaät nhieàu nhö buïi traàn. Moãi Hoùa Phaät coù voâ löôïng ñeä töû ñoâng nhö buïi traàn. Caùc buïi

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

traàn chaúng lôùn, caùc Ñöùc Phaät chaúng nhoû, trang nghieâm vi dieäu nhö Phaät Thích-ca Vaên, cuõng phaùt ra töôùng löôõi.

Moät luoàng aùnh saùng chieáu veà phöông Baéc khieán cho ñaát phöông Baéc trôû thaønh maøu xa cöø. Treân ñaát xa cöø coù thaùp kim cöông. Moãi thaùp Phaät vôùi traêm ngaøn thaùp ñeïp vaây quanh, soá thaùp aáy nhieàu khoâng löôøng. Ngoâi thaùp nhoû nhaát cao naêm möôi öùc na-do-tha do- tuaàn. Trong moãi ngoâi thaùp laïi coù traêm öùc khaùm thôø, hang ñoäng, nhieàu nhö vi traàn. Trong moãi hang coù voâ löôïng voâ bieân nöôùc maøu saéc baùu töï nhieân traøo ra. Treân maët nöôùc ñoù coù hoa sen lôùn nôû, hieän ra aùnh saùng. Khi aùnh saùng aáy hieän ra thì toûa muøi thôm vi dieäu hôn muøi thôm cuûa Haûi thöû ngaïn chieân-ñaøn traêm ngaøn vaïn laàn. Höông thôm ñoù bieán thaønh aùnh saùng vi dieäu. Trong nhöõng aùnh saùng coù caùc vò Hoùa Phaät vôùi thaân saéc vi dieäu. Taát caû caùc vaät baùu ñöùng ñaàu trong caùc vaät ñöôïc baùu sinh ra töø töôùng löôõi. Ñoàng thôøi moãi hang coù voâ löôïng aùnh saùng, moãi aùnh saùng coù voâ löôïng Hoùa Phaät, moãi Hoùa Phaät laïi phaùt ra voâ löôïng aùnh saùng nôi töôùng löôõi, cuõng trôû thaønh thaùp höông thôm, qua khoûi voâ löôïng theá giôùi chaúng theå cuøng taän ôû phöông Baéc cuõng chæ sinh ra töø bieån Tam-muoäi nieäm Phaät.

Moät luoàng aùnh saùng chieáu veà phöông Ñoâng nam khieán cho ñaát

phöông Ñoâng nam thaønh maøu maõ naõo. Treân ñaát maõ naõo coù nuùi hoå phaùch. Treân nuùi hoå phaùch sinh ra röøng baûy baùu. Khu röøng baûy baùu coù möôøi suoái nöôùc. Nöôùc möôøi suoái coù maøu saéc baùu. Maøu saéc cuûa nöôùc phoùng ra aùnh saùng soi khaép phöông Ñoâng nam ñeán voâ löôïng theá giôùi. Choã soi roïi cuûa aùnh saùng coù nuùi baùu lôùn. Beân döôùi moãi caây cuûa moãi vuøng nuùi ñeàu moïc ra hoa Maïn-ñaø-la, hoa Ñaïi maïn-ñaø-la. Treân ñaøi hoa coù moät hoùa Phaät toaøn moät maøu pha leâ, trong ngoaøi trong suoát, chaúng theå goïi teân ñaày ñuû ñöôïc. Coù aùnh saùng nhieàu loaïi chaâu baùu vaây quanh thaân Phaät haøng ngaøn voøng. Trong moãi aùnh saùng coù voâ löôïng hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät coù voâ löôïng ñaïi chuùng ñeàu laø maøu löu ly vaây quanh. Moãi vò Hoùa Phaät phaùt ra aùnh saùng töôùng löôõi, hoùa thaønh nuùi baùu. Nuùi baùu nhö vaäy laïi qua khoûi voâ löôïng theá giôùi ôû phöông Ñoâng nam.

Moät luoàng aùnh saùng chieáu ñeán voâ löôïng theá giôùi ôû phöông Taây nam khieán cho ñaát cuûa phöông Taây nam toaøn moät maøu san hoâ. Treân ñaát san hoâ sinh ra laàu ngoïc bích, ngoâi laàu thaáp nhaát ñaõ cao

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

ñeán naêm möôi öùc do-tuaàn. Laàu coù moät öùc caây truï. Moãi caây truï naøy coù traêm öùc maøu saéc baùu. Moãi vaät baùu phoùng ra voâ soá aùnh saùng. Moãi aùnh saùng naøy hoùa thaønh voâ löôïng ngaøn öùc caây baùu. Döôùi moãi caây baùu coù saùu suoái nöôùc. Nöôùc cuûa suoái aáy theo reã caây chaûy vaøo, roài theo nhaùnh caây chaûy ra. Khi chaûy ra, nöôùc coù saùu maøu saéc baùu. Trong moãi doøng nöôùc moïc ra moät hoa sen. Hoa aáy traéng tinh, treân hoa laïi coù moät vò Hoùa Phaät traéng. Thaân cuûa vò Phaät aáy traéng hôn taát caû. Treân maøu traéng laïi coù naêm traêm maøu aùnh saùng vi dieäu vaây quanh thaân Phaät. Moãi aùnh saùng hoùa ra voâ soá Ñöùc Phaät. Moãi Hoùa Phaät coù voâ soá Boà-taùt. Caùc caây truï cuûa caùc laàu ñaøi ñeàu phoùng ra aùnh saùng. Trong moãi aùnh saùng coù voâ soá vò Hoùa Phaät. Vò Hoùa Phaät maøu xanh thì kinh haønh treân ñaát san hoâ. Vò Hoùa Phaät maøu traéng thì kinh haønh treân laàu ngoïc xanh. Laàu ñaøi, nhaø, khaùm thôø ñeàu coù voâ soá Hoùa Phaät nhö vaäy, cuõng ñeàu phaùt ra töôùng löôõi, phoùng aùnh saùng lôùn. AÙnh saùng vi dieäu aáy soi veà phöông Taây nam voâ löôïng theá giôùi, chaúng theå cuøng taän.

Moät luoàng aùnh saùng soi ñeán phöông Taây baéc khieán cho phöông Taây baéc trôû thaønh ñaát hoå phaùch. Treân ñaát hoå phaùch sinh ra nuùi traân chaâu. Treân nuùi traân chaâu coù caây san hoâ, laù ngoïc traéng, hoa ma-ni, traùi vaøng roøng, tua kim tinh. Döôùi caây, töï nhieân coù con sö töû lôùn, thaân baèng baûy baùu. Trong maét sö töû phoùng ra aùnh saùng lôùn soi vaøo ñaát hoå phaùch khieán cho ñaát hoå phaùch moïc ra moät hoa sen lôùn. Hoa aáy traûi troøn roäng voâ löôïng voâ bieân. Treân moãi hoa coù maây aùnh saùng maøu tía. Treân ñaùm maây aáy coù löôùi traân chaâu maøu xanh. Vuøng löôùi traân chaâu moïc ra hoa sen vaøng. Treân hoa sen vaøng coù moät vò Hoùa Phaät thaân maøu vaøng tía vôùi aùnh saùng maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng vaây quanh. Trong moãi aùnh saùng coù voâ soá Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät coù voâ löôïng ñaïi chuùng. Caùc vò hoùa Phaät ñoù cuõng phaùt ra töôùng löôõi roäng daøi nhö vaäy. Nhö vaäy soi khaép voâ löôïng theá giôùi ôû phöông Taây baéc, aùnh saùng töôùng löôõi chaúng theå cuøng taän.

Moät luoàng aùnh saùng chieáu sang phöông Ñoâng baéc khieán cho ñaát

phöông Ñoâng baéc toaøn moät maøu kim cöông. Treân ñaát kim cöông moïc ra hoa do baûy baùu hôïp thaønh. Treân hoa sinh ra côø maøu vaøng Dieâm- phuø-ñaøn. Treân ñaàu côø coù hoa, hoa aáy coù voâ löôïng traêm ngaøn maøu baùu, coù voâ soá caùnh. Moãi caùnh hoa hoùa thaønh voâ löôïng traêm ngaøn

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

maøn baùu. Moãi goùc maøn baùu coù côø baèng baûy baùu. Treân moãi ñaàu côø coù duø loïng baûy baùu. Loïng baùu aáy che treân taát caû caùc theá giôùi ôû ñaát phöông Ñoâng baéc. Moãi loïng baùu coù naêm laù phöôùn baùu toaøn baèng vaøng roøng. Moãi laù phöôùn coù vaïn öùc voâ löôïng chuoâng baùu nhoû. Chuoâng baùu nhoû phaùt ra aâm thanh vi dieäu taùn thaùn danh hieäu Phaät, khen ngôïi leã Phaät, khen ngôïi nieäm Phaät, khen ngôïi saùm hoái... Phaùt ra nhöõng aâm thanh ñoù roài, maøn baùu aáy haï xuoáng ñaát, aùnh saùng lôùn tuoâng ra. AÙnh saùng aáy vi dieäu nhieàu voâ soá ngaøn öùc. Trong moãi aùnh saùng coù voâ löôïng vò Hoùa Phaät ngoài kieát giaø beân trong maøn baùu maø coù thaân voït leân truï trong hö khoâng. Ñoâng voït leân Taây laën maát, Taây voït leân Ñoâng laën maát, Nam voït leân Baéc laën maát, Baéc voït leân Nam laën maát, hai beân voït leân giöõa laën maát, giöõa voït leân hai beân laën maát. Hoaëc hieän thaân lôùn ñaày trong hö khoâng. Töø lôùn laïi hieän thaân nhoû nhö haït caûi. ÔÛ trong hö khoâng ñi ñöùng ngoài naèm, treân thaân tuoân ra nöôùc, döôùi thaân phaùt ra löûa, döôùi thaân tuoân ra nöôùc, treân thaân phaùt ra löûa, ñi treân ñaát nhö trong nöôùc, ñi trong nöôùc nhö treân ñaát. Trong nöôùc moïc leân hoa sen lôùn nhö baùnh xe, treân hoa coù vò Phaät ngoài kieát giaø. Hoùa Phaät nhieàu voâ löôïng voâ bieân nhö vaäy, ñoàng thôøi thaáy Phaät voït thaân leân hö khoâng laøm möôøi taùm phaùp bieán hoùa. Treân löûa sinh ra moät ngoïn nuùi Tu-di vaøng roøng, caùc vì sao, maët trôøi, maët traêng, ñeàu baèng baûy baùu trang nghieâm, coù caùc roàng, Daï-xoa vaø nöôùc bieån lôùn. Nhieàu nuùi Tu-di nhö vaäy, beân traùi beân phaûi taát caû ñeàu xuaát hieän. Soá nhöõng nuùi nhö vaäy nhieàu khoâng löôøng, ñænh nuùi coù Phaät cuõng phaùt ra töôùng löôõi coù aùnh saùng soi khaép voâ löôïng theá giôùi ôû phöông Ñoâng baéc, chaúng theå cuøng taän.

Moät luoàng aùnh saùng chieáu töø cung ñieän Töù Thieân vöông ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà, khieán cho Töù Thieân vöông ñeàu thaáy Ñöùc Theá Toân Thích-ca Maâu-ni, maët trôøi cuûa loaøi ngöôøi, ñang ngoài treân ñaøi baûy baùu cuøng caùc ñaïi chuùng ñi leân coõi trôøi ñoù. Chö Thieân nhìn thaáy ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà. Cho ñeán taát caû chö Thieân cuûa coõi Voâ saéc ñeàu thaáy töôùng ñoù raát roõ raøng, loøng khoâng laãn loän khieán cho trôøi Voâ saéc chaúng cheâ bai Nieát-baøn vaø lieàn phaùt taâm Boà-ñeà.

Moät luoàng aùnh saùng soi xuoáng caùc A-tu-la, caùc Daï-xoa, caùc Caøn-thaùt-baø, caùc Ca-laâu-la, caùc Khaån-na-la, caùc Ma-haàu-la-giaø, caùc Roàng, caùc La-saùt, caùc Phuù-ñôn-na, caùc Kim-tyø-la, caùc quyû nuoát tinh

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

khí cuûa ngöôøi, caùc Cöu-baøn-traø, caùc Caùt-giaù, caùc quyû ñoàng troáng, caùc quyû ñoùi, caùc quyû aên ñoà oùi ra, caùc quyû aên nöôùc muõi nöôùc daõi, caùc quyû aên muû maùu, caùc quyû aên phaân nöôùc tieåu, caùc thaàn nuùi, caùc thaàn caây, caùc thaàn nöôùc... Bao nhieâu traêm ngaøn caùc quyû thaàn nhö vaäy... thaân cuûa hoï trong choác laùt trôû thaønh saéc thaân cuûa trôøi thö thaùi, an vui nhö vò Tyø-kheo nhaäp vaøo thieàn loaïi ba. Nhöõng quyû ñoù ñeàu tuøy theo nghieäp haønh töï phaùt ba loaïi taâm Boà-ñeà. Caùc quyû ñoùi khi gaëp aùnh saùng cuûa töôùng löôõi thì gioáng nhö nöôùc laïnh daäp taét löûa nôi caùc ñoát xöông. Löûa ñaõ taét roài, nöôùc ñoàng chaûy xuoáng ñaát, bò vuøi laáp thaúng vaøo ñaát. Nhöõng quyû ñoùi ñeàu haù mieäng keâu leân raèng: “Ñoùi! Ñoùi!”, ôû haøng ngaøn vaïn naêm chaúng töøng thaáy nöôùc. Hoâm nay, chuùng thaáy nöôùc naøy thì tieâu tröø heát noùng naûy, trôû neân maùt meû. Ñoù laø nhôø naêng löïc cuûa ai? Trong hö khoâng coù tieáng noùi raèng: “Hôõi loaøi quyû ñoùi ngu si! Coù Ñöùc Phaät Theá Toân phoùng ra aùnh saùng cuûa löôõi! AÙnh saùng aáy chieáu ñeán caùc ngöôi khieán cho söï khoå sôû ñoäc haïi cuûa caùc ngöôi ñeàu ñöôïc ngöng nghæ. Noùi lôøi noùi ñoù roài thì tröôùc moãi moät quyû nhìn thaáy moät ngöôøi meï hieàn töø ngoài treân ñaøi hoa sen, gioáng nhö meï hieàn oâm giöõ ñöùa treû con cho uoáng söõa khieán cho quyû no ñuû. No ñuû roài chuùng ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà. Ñaõ phaùt taâm roài thì moãi ngöôøi meï hieàn hoùa thaønh moät Ñöùc Phaät. Moãi Ñöùc Phaät cuõng phoùng ra töôùng löôõi, cöùu caùc quyû ñoùi. Ñöùc Phaät bao goàm laáy töôùng löôõi. Ngaøn maøu saéc aùnh saùng naøy nhieãu quanh Phaät moät ngaøn voøng. Moãi aùnh saùng coù moät ngaøn Ñöùc Phaät nhaäp vaøo nôi ñænh ñaàu cuûa Phaät. Vaøo roài, thaân Phaät trang nghieâm hieån hieän ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp phuï ñeàu minh dieäu, khaép thaân theå phaùt aùnh saùng choùi loøa röïc rôõ hôn caû traêm ngaøn voâ soá öùc maët trôøi.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Phuï vöông:

–Neân quaùn töôùng löôõi vaø coâng ñöùc löôõi cuûa Nhö Lai... nhö vaäy. Sau khi Phaät dieät ñoä, ngöôøi naøo coù loøng nieäm Phaät thoâng lôïi, quaùn löôõi Phaät maø caûnh giôùi taâm vaø maét ñuùng nhö vöøa noùi thì ngöôøi quaùn töôûng ñoù tieâu tröø ñöôïc toäi sinh töû cuûa moät traêm öùc taùm muoân boán ngaøn kieáp. Khi boû thaân, sang ñôøi sau hoï seõ gaëp ñöôïc taùm möôi öùc Ñöùc Phaät. ÔÛ choã caùc Ñöùc Phaät, hoï ñeàu thaáy töôùng löôõi roäng daøi cuûa chö Phaät phoùng ra aùnh saùng lôùn cuõng nhö vaäy. Sau ñoù, hoï ñöôïc thoï kyù ñaïo Boà-ñeà.

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

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–OÂng haõy ñem lôøi noùi cuûa Phaät, ñöøng cho queân maát, baûo cho caùc ñeä töû, phaûi chaùnh thaân, chaùnh yù ngoài ngay thaúng thieàn ñònh quaùn töôûng töôùng löôõi roäng daøi thì nhö ta coøn ôû ñôøi khoâng khaùc. Neáu coù chuùng sinh nghe lôøi noùi naøy maø loøng chaúng kinh sôï nghi ngôø, chaúng sinh ra baøi baùng, chaúng phieàn naõo, nieäm Phaät, sieâng naêng tinh taán nieäm Phaät vaø cuùng döôøng, cung kính, toân troïng, ngôïi khen, nhöõng ngöôøi nhö vaäy tuy chaúng nieäm Phaät do taâm thieän maø vaãn tieâu tröø ñöôïc nghieäp aùc raát naëng cuûa haøng traêm kieáp, vaøo ñôøi vò lai seõ ñöôïc gaëp Phaät Di-laëc... cho ñeán Phaät Laâu-chí, ôû choã moät ngaøn Ñöùc Phaät nghe Phaùp, nhaän söï giaùo hoùa. Hoï seõ ñöôïc Tam-muoäi Quaùn Phaät nhö vaäy.

Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha:

–Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn.

Sao goïi laø quaùn töôûng töôùng coå cuûa Nhö Lai?

Töôùng xöông khuyeát boàn ñaày ñaën, töôùng chöõ Ñöùc ôû öùc, töôùng chöõ Vaïn ôû ngöïc. Vuøng nhöõng chöõ aáy phaùt ra aùnh saùng troøn. Töôùng coå troøn nhö oáng löu ly, maøu vaøng ñeïp. Treân yeát haàu coù töôùng neùt chaám roõ raøng gioáng nhö chöõ Y. Trong moãi neùt chaám phoùng ra hai luoàng aùnh saùng. Moãi luoàng aùnh saùng aáy nhieãu quanh vöøng aùnh saùng troøn tröôùc ñuû baûy voøng taïo thaønh nhöõng luoàng saùng phaân bieät roõ raøng. Moãi luoàng saùng coù hoa sen baùu vi dieäu. Treân hoa sen aáy coù baûy vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät coù baûy vò Boà-taùt laøm thò giaû. Hai tay cuûa moãi vò Boà-taùt ñeàu caàm ngoïc baùu Nhö yù. AÙnh saùng vaøng cuûa ngoïc aáy ñaày ñuû maøu saéc xanh, vaøng, ñoû, traéng vaø Ma-ni, vaây quanh trong nhöõng luoàng saùng nhö vaäy. Ñoù goïi laø töôùng coå Phaät phaùt ra vaàng saùng troøn ñaày.

Hoa vaên chöõ Ñöùc, trong aán chöõ Vaïn ôû ngöïc, töôùng khuyeát boàn ñaày ñaën, töôùng ngoïc döôùi naùch... trong nhöõng töôùng ñoù, cöù moãi töôùng

thuø thaéng coù naêm traêm aùnh saùng maøu saéc xen laãn nhau. Nhöõng töôùng aáy choùi saùng ñeàu chaúng trôû ngaïi nhau. Moãi aùnh saùng maøu vaây quanh aùnh saùng coå ñuû naêm traêm voøng. Trong moãi luoàng saùng coù naêm traêm vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät coù naêm traêm vò Boà-taùt laøm thò giaû, naêm traêm vò Tyø-kheo, tay caàm phaát traàn maøu traéng ñöùng haàu hai

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

beân. AÙnh saùng cuûa nhöõng vò Hoùa Phaät, aùnh saùng cuûa nhöõng hoùa Boà- taùt, aùnh saùng cuûa nhöõng hoùa Tyø-kheo ñeàu hieån hieän trong taát caû caùc luoàng aùnh saùng. Nuùi Ñaïi Tu-di, cung Töù Thieân vöông, cung ñieän chö Thieân, maët trôøi, maët traêng, sao, cung roàng, cung thaàn, cung A-tu-la, thaàn möôøi nuùi baùu, thaàn nöôùc boán bieån vaø nhöõng Caøn-thaùt-baø soáng döôùi nöôùc... nhöõng ñieàu toân kính cuûa caùc Baø-la-moân, chín möôi laêm loaïi thaàn tieân ngoaïi ñaïo vôùi nhöõng ngöôøi coù nhaân duyeân thaân thuoäc, cha meï traûi nhieàu ñôøi... nhöõng thaàn nhö vaäy... ñeàu hieån hieän ôû trong aùnh saùng cuûa Phaät.

Laïi coù traêm öùc voâ löôïng quyû thaàn, hình boùng hieän ra vaàng aùnh saùng vì ngöôøi coõi Dieâm-phuø-ñeà noùi veà vieäc hieáu döôõng cha meï. Boùng hoùa nhaân naøy khi thaáy moïi ngöôøi ñeàu töï noùi raèng: “Ta laø cha cuûa ngöôi, ta laø meï cuûa ngöôi trong voâ löôïng ñôøi. Ngöôi teân gì ñoù, ta teân gì ñoù. Ñaïi chuùng nhö vaäy ñoâng nhieàu khoâng löôøng, ñeàu laø nhöõng vieäc maø chuùng sinh toân kính. Vieäc naøy ôû trong aùnh saùng troøn cuûa Phaät roõ raøng nhö böùc tranh, nhö soi göông thaáy maët. Nhöõng töôùng nhö vaäy goïi laø vöøng saùng troøn vaây quanh coå Phaät, beân treân cuõng moät taàm, xuoáng döôùi cuõng moät taàm, beân traùi cuõng moät taàm, beân phaûi cuõng moät taàm, ñuû ñaày taùm thöôùc. ÔÛ trong vöøng saùng troøn tuoâng ra Hoùa Phaät. Taát caû söï hieám thaáy cuûa chuùng sinh ñeàu hieän ôû trong ñoù raát roõ raøng. Treân vöøng saùng troøn coù maøu vaøng röïc rôõ nhö ngoïc Ma- ni, trang nghieâm hieån hieän raát öa nhìn. Vuøng Ma-ni röïc rôõ aáy hoùa sinh ra caây coù hoa. Caây aáy maøu vaøng, traêm ngaøn vaïn öùc vaøng Dieâm- phuø-ñaøn chaúng saùnh baèng. Döôùi moãi caây, coù moät hoa sen baùu. Treân hoa sen coù vò Hoùa Phaät maøu vaøng roøng coù taùn che baèng löu ly beân treân Ñöùc Phaät, laøm hieån hieän neùt maët cuûa Phaät raát trang nghieâm roõ raøng. Soá töôïng Hoùa Phaät nhö vaäy nhieàu khoâng löôøng. Khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, luùc Ñöùc Theá Toân ñi thì aùnh saùng naøy soi vuøng ñaát phía tröôùc moät do-tuaàn bieán thaønh toaøn moät maøu vaøng roøng, phía sau moät do-tuaàn toaøn maøu vaøng roøng, beân traùi moät do-tuaàn toaøn maøu vaøng roøng, beân phaûi moät do-tuaàn toaøn maøu vaøng roøng. Coù ngöôøi ñi gaàn beân traùi, beân phaûi Ñöùc Phaät thì muøi xuù ueá cuûa ngöôøi aáy ñeàu bieán maát heát. Ngöôøi ôû xa nhìn hoï thaáy gioáng nhö maøu vaøng roøng. Khi Phaät ngoài döôùi caây thì aùnh saùng naøy röïc rôõ nhö nhieàu hoa baèng vaøng tung vaøo vuøng vöôøn caây Kyø-ñaø. Coù ngöôøi quan saùt kyõ aùnh saùng coå Phaät,

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

neáu ñi tröôùc xem thì thaáy Phaät ôû tröôùc, töø phía sau xem thì thaáy Phaät ôû sau, ôû beân traùi xem thì thaáy Phaät ôû beân traùi, ôû beân phaûi xem thì thaáy Phaät ôû beân phaûi. Ngöôøi taùm phöông laïi, töø xa thaáy aùnh saùng coå Phaät ñeàu noùi leân raèng: “Sa-moân Cuø-ñaøm, ôû trong nuùi vaøng, böôùc ñi töï taïi, ñang höôùng ñeán choã cuûa ta.” Nhö vaäy moïi ngöôøi, moãi moãi ñeàu thaáy khaùc. Ñoù goïi laø aùnh saùng coå Phaät. Khi thaáy aùnh saùng naøy, nhuïc keá ôû ñænh ñaàu Phaät sinh ra muoân öùc aùnh saùng. Töøng aùnh saùng, töøng aùnh saùng tieáp theo nhau cho ñeán voâ löôïng theá giôùi ôû phöông treân. Chuùng trôøi, ngöôøi vaø haøng Boà-taùt truï Ñòa thöù möôøi cuõng chaúng theå thaáy toùc Phaät xoaén veà beân phaûi hoa vaên thöôïng dieäu, maøu loaøi ong xanh bieác vaø maøu loâng chim coâng chaúng theå saùnh ñöôïc. Toùc aáy coù haøng ngaøn aùnh saùng röïc rôõ toûa chieáu leân. Khi aùnh saùng naøy chieáu leân thì xöông nhuïc keá vaø trong ñaàu cuûa Phaät, taát caû dieäu töôùng ñeàu aùnh hieän leân heát. AÙnh saùng töôùng maët troøn ñaày khaû aùi, phöôùc baùo ñöôïc dieäu hoa cuûa coõi nöôùc thanh tònh ngöôøi trôøi chaúng laáy laøm ví duï ñöôïc. AÙnh saùng maët Phaät laïi caøng saùng rôõ. AÙnh saùng coå Phaät, ngöïc Phaät vaø tay Phaät hôn tröôùc boäi phaàn, laïi caøng röïc rôõ. Ñaàu goái phaùt ra aùnh saùng. AÙnh saùng aáy maøu traéng phaân laøm boán chi, theo thaân di chuyeån leân treân hoùa thaønh hoa traéng nhaäp vaøo döôùi aùnh saùng coå Phaät. Roán phaùt ra naêm luoàng aùnh saùng, moãi aùnh saùng coù hai tia, moãi tia coù naêm maøu, nhaäp vaøo trong xöông hoâng, oáng nhö ngoïc traéng ñöïng ñaày nöôùc nhieàu maøu töø sau hai vai töï nhieân tuoâng ra, nhö töøng aùnh löûa ma-ni vaøng choáng ñôõ nhau. Caùc aùnh saùng ma-ni ñeàu coù hoa sen vi dieäu. Treân moãi hoa sen coù baûy vò Hoùa Phaät nhö veõ nhö in, tuøy theo thaân Phaät chuyeån ñoåi chaúng chöôùng ngaïi nhau. Nai chuùa ngoài xoaïc ñuøi, nhöõng vuøng xöông caâu moác nhau, uoán khuùc nhö roàng cuoän... giöõa nhöõng khoaûng nhö vaäy phaùt ra caùc aùnh saùng vaøng roøng. Nhöõng aùnh saùng naøy töø moät ñoát xöông phaùt ra roài ñi vaøo giöõa moät ñoát xöông khaùc, cöù nhö vaäy maø hoøa hôïp thaønh moät aùnh saùng lôùn nhö ngoïc ma-ni vaøng ôû sau khuyûu tay cuûa Phaät laøm ñeïp ñeán aùnh saùng treân ñænh. Moùng tay maøu ñoàng ñoû, maøn löôùi cuûa ngoùn chaân... moãi choã ñeàu coù aùnh saùng. AÙnh saùng aáy saùng rôõ nhö löu ly, pha leâ ñuû maøu baûy baùu, theo sau böôùc chaân cuûa Phaät, xöùng ñaùng goïi thaân Phaät nhö ngoïc Ma-ni. Cuõng nhö aùnh saùng tröôùc, nhöõng aùnh saùng naøy leân ñeán vöøng saùng troøn. Töôùng baùnh xe döôùi chaân vaø goùt chaân daøi ñeàu sinh

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

ra moät boâng hoa. Hoa aáy tuyeät ñeïp nhö hoa Öu-baùt-la cuûa coõi nöôùc thanh tònh. Goùt chaân cuûa Phaät sinh ra nhöõng aùnh saùng vaây quanh ñaày ñuû möôøi voøng. Töøng hoa, töøng hoa tieáp theo nhau, trong moãi hoa coù naêm vò Hoùa Phaät. Moãi vò Hoùa Phaät coù naêm möôi Boà-taùt laøm thò giaû. Treân ñænh ñaàu moãi vò Boà-taùt phoùng ra aùnh saùng ngoïc ma-ni. Khi hieän töôùng naøy thì trong moãi loã chaân loâng treân thaân Phaät laïi phaùt ra taùm muoân boán ngaøn nhöõng aùnh saùng nhoû vi teá ñeå trang nghieâm, khieán cho aùnh saùng nôi thaân voâ cuøng ñeïp ñeõ. Caùc maøu saéc xen laãn nhö vaäy goïi laø aùnh saùng thöôøng, goïi laø aùnh saùng vöøa yù, cuõng goïi laø aùnh saùng tuøy theo söï öa nhìn cuûa nhöõng chuùng sinh, cuõng goïi laø aùnh saùng ban maét cho chuùng sinh. Töôùng aùnh saùng moät taàm naøy raát nhieàu. Coøn nhö Cuø-sö-la quan saùt Phaät, aùnh saùng naøy nhoû theo. Cho ñeán caùc Ñaïi Boà- taùt phöông khaùc khi quan saùt Phaät thì aùnh saùng naøy lôùn theo, nhö noùi trong phaàn caùc loaïi hoa.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Phuï vöông vaø baûo A-nan raèng:

–Ta nay vì caùc oâng thò hieän ñaày ñuû aùnh saùng cuûa thaân töôùng. Noùi lôøi ñoù xong, Ñöùc Phaät ñöùng daäy baûo A-nan raèng:

–Tyø-kheo caùc oâng cuøng nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích ñeàu haõy ñöùng daäy, chaép tay höôùng veà Phaät, quan saùt thaät kyõ Nhö Lai, töø aùnh saùng ñænh ñaàu xuoáng ñeán aùnh saùng döôùi chaân, töø nhuïc keá treân ñænh ñaàu xuoáng ñeán töôùng döôùi chaân baèng phaúng ñaày ñaën.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–Laïi quan saùt töø töôùng döôùi chaân baèng phaúng ñaày ñaën leân ñeán nhuïc keá, cuõng quan saùt aùnh saùng coå, aùnh saùng thaân cuûa Nhö Lai.

Laïi baûo:

–Haõy quan saùt töø moãi moät loã chaân loâng cuûa Phaät ñeán heát töøng phaàn cuûa thaân theå. Moãi söï quan saùt ñeàu phaûi cho roõ raøng nhö ngöôøi caàm göông soi töï quan saùt hình neùt maët cuûa mình. Hoaëc coù ngöôøi sinh loøng xaáu aùc, baát thieän, hoaëc coù ngöôøi huûy phaïm caám giôùi cuûa Phaät thì thaáy töôùng Phaät toaøn moät maøu ñen gioáng nhö ngöôøi baèng than. Trong nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích, coù naêm traêm Thích töû thaáy saéc thaân cuûa Ñöùc Phaät gioáng nhö ngöôøi baèng than ñen. Trong chuùng Tyø-kheo, coù moät ngaøn ngöôøi thaáy saéc thaân cuûa Ñöùc Phaät gioáng nhö ngöôøi baèng ñaát ñoû. Trong chuùng Öu-baø-taéc, coù möôøi saùu ngöôøi thaáy saéc thaân cuûa Ñöùc Phaät nhö chaân voi ñen. Trong chuùng Öu-baø-di, coù

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

hai möôi boán ngöôøi thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät gioáng nhö möïc ñen tuï laïi. Nhö vaäy, trong boán chuùng, moãi ngöôøi ñeàu thaáy khaùc nhau. Trong chuùng Tyø-kheo-ni, coù Tyø-kheo-ni thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät nhö maøu baïc. Trong chuùng Öu-baø-di coù Öu-baø-di thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät nhö maøu xanh lam. Nhö vaäy boán chuùng quan saùt saéc thaân Ñöùc Phaät, nhìn thaáy chaúng ñoàng nhau.

Boán chuùng nghe lôøi noùi ñoù cuûa Ñöùc Phaät ñeàu keâu khoùc, rôi nöôùc maét, chaép tay baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Hoâm nay chuùng con chaúng thaáy ñöôïc dieäu saéc!

Naêm traêm Thích töû töï giöït toùc treân ñaàu, toaøn thaân gieo xuoáng ñaát, maùu trong muõi tuoân ra, thöa raèng:

–Ñöùc Phaät sinh ra trong gia ñình chuùng con. Luùc Ñöùc Phaät môùi sinh, moïi ngöôøi ñeàu thaáy toaøn moät maøu vaøng roøng, chæ coù chuùng con luoân luoân thaáy thaân Ñöùc Phaät gioáng nhö ngöôøi baèng than ñen, cuõng gioáng nhö caùc Baø-la-moân coøm coõi gaày yeáu. Chuùng con ñôøi tröôùc coù toäi loãi gì? Nguyeän xin ñaáng Maët trôøi Phaät giaûng noùi cho chuùng con!

Noùi lôøi noùi ñoù roài, laïi töï giöït toùc treân ñaàu, gaøo khoùc nhö tröôùc, töï ñaùnh ñaäp mình. Luùc ñoù, Ñöùc Töø Phuï phaùt ra Phaïm aâm an uûi caùc Thích töû vaø boán chuùng raèng:

–Naøy caùc thieän nam! Maët trôøi Phaät Nhö Lai xuaát hieän ôû theá gian chæ vì tröø dieät toäi loãi cho caùc oâng. Caùc oâng haõy ñöùng daäy ñi! Phaät töï bieát thôøi seõ giaûng noùi cho caùc oâng.

Khi ñoù, ñaïi chuùng ñöùng daäy, ñi nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, laøm leã döôùi chaân Ñöùc Theá Toân. Naêm traêm vò Thích töû ñi ñeán choã ngaøi A-nan, baïch raèng:

–Chuùng toâi cuøng ngaøi ñeàu sinh ra trong gia ñình hoï Thích maø moät mình ngaøi thoâng minh, ghi nhôù taát caû nhöõng lôøi Ñöùc Phaät gioáng nhö roùt nöôùc töø ñoà ñöïng naøy sang ñoà ñöïng khaùc. Chuùng toâi coù toäi ñôøi tröôùc neân chaúng thaáy thaân Ñöùc Phaät, huoáng gì laø nghe ñöôïc phaùp?

Noùi lôøi ñoù xong, hoï ñoái tröôùc ngaøi A-nan khoùc loùc. Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai duøng Phaïm aâm baûo caùc Thích töû vaø ñaïi chuùng raèng:

–Naøy caùc anh em! Caùc anh em chôù neân khoùc loùc! Thuôû quaù khöù coù Ñöùc Phaät hieäu laø Tyø-baø-thi Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri xuaát hieän ôû ñôøi, giaùo hoùa chuùng sinh. Hoùa ñoä ngöôøi xong, sau khi

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

Ngaøi vaøo Nieát-baøn, trong ñôøi Töôïng phaùp, coù moät vò tröôûng giaû teân laø Nhaät Nguyeät Ñöùc. OÂng aáy coù naêm traêm ngöôøi con thoâng minh ña trí, bieát taát caû vaên chöông, ngheà kheùo cuûa theá gian, tinh tuù, lòch soá khoâng gì chaúng quaùn trieät. Vò tröôûng giaû aáy kính tin Phaät phaùp, thöôøng vì caùc con noùi veà taâm quaùn töôûng Phaät, cuõng noùi veà yù nghóa saâu xa cuûa möôøi hai nhaân duyeân. Caùc con nghe roài nghi ngôø, chaúng tin, noùi raèng: “Cha giaø laåm caåm, bò söï löøa doái, meâ hoaëc cuûa caùc Sa- moân. Chuùng ta xem caùc thö tòch ñeàu khoâng coù nghóa ñoù, nay cha tìm ôû ñaâu ra nhöõng thöù naøy?” Vò tröôûng giaû thöông xoùt caùc con neân aån giaáu Phaät phaùp chaúng vì hoï tuyeân noùi nöõa. Luùc ñoù, caùc con ñeàu bò beänh naëng, ngöôøi cha xem thaáy maïng caùc con chaúng coøn bao laâu neân ñeán choã caùc con. Tröôùc moãi ñöùa con, oâng ñeàu rôi leä, chaép tay noùi raèng: “Caùc con taø kieán chaúng tin chaùnh phaùp, hoâm nay löôõi dao voâ thöôøng saép caét ñöùt thaân con. Loøng con phieàn muoän caäy nhôø vaøo ñaâu? Coù Ñöùc Phaät Theá Toân teân laø Tyø-baø-thi, con neân xöng nieäm danh hieäu Ngaøi!” Caùc con nghe roài, kính troïng cha mình neân noùi raèng: “Nam-moâ Phaät”; ngöôøi cha laïi baûo raèng: “Con haõy xöng danh Phaùp! Con haõy xöng danh Taêng!” Chöa kòp xöng danh ñuû ba thì nhöõng ngöôøi con aáy ñaõ qua ñôøi. Do xöng danh Phaät neân hoï ñöôïc sinh leân trôøi, choã cuûa Töù Thieân vöông. Tuoåi thoï ôû coõi trôøi heát, do nghieäp taø kieán tröôùc kia neân hoï rôi vaøo ñòa nguïc lôùn. ÔÛ ñòa nguïc, chòu khoå sôû, hoï bò nguïc toát La-saùt duøng chóa saét noùng ñaâm muø maét. Khi chòu söï khoå ñoù, hoï nhôù nhöõng lôøi daïy baûo cuûa ngöôøi cha. Do nieäm Phaät neân hoï ra khoûi ñòa nguïc, trôû laïi sinh vaøo trong loaøi ngöôøi chòu baàn cuøng thaáp heøn. Ñöùc Phaät Thi-khí ra ñôøi, hoï cuõng ñöôïc gaëp, nhöng chæ nghe danh hieäu Phaät maø chaúng nhìn thaáy hình daùng Phaät. Ñöùc Phaät Tyø-xaù ra ñôøi, hoï cuõng chæ nghe danh hieäu Phaät. Ñöùc Phaät Caâu-laâu-toân ra ñôøi, hoï cuõng chæ nghe danh hieäu Phaät. Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni ra ñôøi, hoï cuõng chæ nghe danh hieäu Phaät. Ñöùc Phaät Ca-dieáp ra ñôøi, hoï cuõng chæ nghe danh hieäu Phaät. Do nhaân duyeân nghe teân saùu vò Phaät neân ñöôïc cuøng sinh ra vôùi ta. Tuy sinh ra ôû xöù naøy, nhöng ngaøy nay thaân töôùng ta trang nghieâm ñeán vaäy maø caùc oâng thaáy thaân ta nhö thaân ngöôøi Baø-la-moân gaày coøm. Thaân ta maøu vaøng maø maøu cuûa vaøng Dieâm-phuø-ñaøn cuõng chaúng saùnh ñöôïc, nhöng caùc oâng thaáy maøu thaân ta gioáng nhö ngöôøi baèng than ñen.

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

Ñöùc Phaät baûo caùc Thích töû:

–Nay caùc oâng haõy xöng danh hieäu Phaät ñôøi quaù khöù vaø ñaûnh leã chö Phaät, ñoàng thôøi xöng danh cha caùc oâng. Ñaûnh leã caùc Ñöùc Phaät quaù khöù, cuõng xöng danh hieäu cuûa ta, kính leã ñoái vôùi ta, vò lai coù Ñöùc Phaät hieäu laø Di-laëc, caùc oâng cuõng neân kính leã, noùi leân toäi taø kieán ñôøi tröôùc cuûa caùc oâng. Hoâm nay, Phaät ñang coøn ôû ñôøi, ñaïi chuùng Sa-moân taát caû ñaõ vaân taäp, caùc oâng phaûi höôùng veà caùc ñaïi ñöùc chuùng Taêng maø phaùt loà hoái loãi.

Thuaän theo lôøi Phaät saùm hoái caùc toäi, ôû trong Phaät, Phaùp vaø Taêng, naêm voùc gieo xuoáng ñaát nhö nuùi lôùn saït lôû, hoï höôùng veà Ñöùc Phaät saùm hoái. Maét taâm ñöôïc khai môû, hoï thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät trang nghieâm vi dieäu nhö aùnh saùng nuùi Tu-di hieån hieän ôû bieån lôùn. Nhìn thaáy Phaät roài, loøng voâ cuøng vui möøng, hoï baïch Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Con nay thaáy Ñöùc Phaät vôùi ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, thaân maøu vaøng roøng. Moãi töôùng toát coù voâ löôïng aùnh saùng.

Noùi lôøi ñoù xong, töùc thôøi ñaéc ñaïo, thaønh Tu-ñaø-hoaøn. Hoï thöa vôùi vua cha raèng:

–Hoâm nay, chuùng con muoán ôû trong Phaät phaùp xuaát gia hoïc

ñaïo.

Vua cha baûo raèng:

–Caùc con haõy baïch vôùi Ñöùc Phaät! Xem Ñöùc Phaät coù cho pheùp

caùc con khoâng?

Hoï lieàn ñeán choã Ñöùc Phaät maø baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Con muoán xuaát gia! Ñöùc Phaät baûo caùc Thích töû raèng:

–Thieän lai Tyø-kheo!

Töùc thôøi nhöõng vò Thích töû, raâu toùc töï ruïng, lieàn thaønh Sa- moân. AÙo quaàn hoï maëc treân thaân hoùa thaønh phaùp phuïc, hoï chaép tay ñaûnh leã Ñöùc Phaät, xöng leân: “Nam-moâ Phaät!” Khoaûnh khaéc chöa caát ñaàu leân thì ñaõ thaønh A-la-haùn vôùi ba Minh, saùu Thoâng ñeàu ñaày ñuû.

Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha raèng:

–Hoâm nay, Ñaïi vöông coù thaáy caùc Thích töû saùm hoái tieâu tröø toäi, thaønh A-la-haùn khoâng?

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

Vua cha baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Thöa vaâng! Ñaõ thaáy roài!

Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha raèng:

–Nhöõng vò Tyø-kheo ñoù ñôøi tröôùc do aùc taâm neân huûy baùng chaùnh phaùp cuûa Phaät, nhöng chæ vì cha neân xöng “Nam-moâ Phaät” maø ñôøi ñôøi thöôøng ñöôïc nghe caùc danh hieäu Ñöùc Phaät, cho ñeán ñôøi nay ñöôïc gaëp ta ra ñôøi, thaáy saéc thaân Phaät vaø thaáy chuùng Taêng, ñöôïc nghe lôøi daïy cuûa Phaät, saùm hoái toäi loãi. Nhôø saùm hoái neân caùc toäi chöôùng tieâu tröø, toäi chöôùng tröø roài thì thaønh A-la-haùn.

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Sau khi ta Nieát-baøn, chuùng trôøi, ngöôøi neáu xöng danh hieäu cuûa ta vaø xöng “Nam-moâ chö Phaät” thì ñöôïc phöôùc ñöùc voâ löôïng voâ bieân. Huoáng gì ngöôøi giöõ taâm chaùnh nieäm nghó veà caùc Ñöùc Phaät maø chaúng dieät tröø caùc chöôùng ngaïi sao?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo raèng:

–Caùc oâng sôû dó thaáy saéc thaân Phaät nhö ñaát ñoû laø vì ñôøi tröôùc, caùc oâng ôû trong thôøi maït phaùp cuûa Ñöùc Phaät Nhieân Ñaêng, xuaát gia hoïc ñaïo. Ñaõ xuaát gia vôùi thaày Hoøa thöôïng maø khôûi taâm baát tònh. Nhöng vò Hoøa thöôïng aáy ñaõ ñöôïc ñaïo A-la-haùn, bieát taâm cuûa ñeä töû neân baûo hoï raèng: “Naøy caùc Phaùp töû, caùc oâng ñoái vôùi Hoøa thöôïng vaø chuùng Taêng chôù khôûi leân yù nghi ngôø! Neáu khôûi leân yù nghi ngôø ñoái vôùi caùc giôùi thanh tònh, vónh vieãn khoâng ñaït ñaïo ñöôïc!” Caùc Tyø-kheo nghe vò Hoøa thöôïng noùi, loøng sinh ra saân haän. Luùc ñoù, vò Hoøa thöôïng bieát loøng cuûa ñeä töû neân daàn daàn töï tieát cheá, chaúng giaûng noùi cho hoï nöõa. Moät ngaøn ngöôøi ñeä töû theo tuoåi thoï tu haønh moät thôøi gian ngaén, ñeàu saép qua ñôøi maø vò Hoøa thöôïng vaãn coøn, chaúng vaøo Nieát-baøn. Luùc ñoù, vò Hoøa thöôïng ñeán choã caùc ñeä töû, noùi raèng: “Naøy Tyø-kheo caùc oâng! Luùc môùi thoï giôùi, nghi thaày, ngôø giôùi, luoáng aên cuûa tín thí thì hoâm nay caùc oâng caäy nhôø vaøo ñaâu?” Nhöõng ngöôøi nghe lôøi noùi ñoù, loøng kinh haõi, döïng toùc gaùy, baïch raèng: “Thöa Hoøa thöôïng! Xin ngaøi vì chuùng con noùi phaùp!” Vò Hoøa thöôïng baûo raèng: “Vieäc cuûa caùc oâng hoâm nay caáp thieát laém roài, chaúng coøn ñuû thôøi gian daïy caùc oâng saùm hoái nöõa! Caùc oâng hoâm nay chæ phaûi xöng leân danh hieäu Phaät Nhieân Ñaêng Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri... ñaày ñuû möôøi hieäu.” Luùc baáy giôø, caùc Tyø-kheo theo lôøi daïy cuûa vò Hoøa thöôïng, ñeàu xöng leân

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

raèng: “Nam-moâ chö Phaät”. Vöøa xöng danh hieäu Phaät xong thì lieàn qua ñôøi, nhôø taâm thieän ñoù neân ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Sinh leân coõi trôøi Ñao-lôïi höôûng thuï töï nhieân. Tuoåi thoï ôû coõi trôøi heát, haï sinh xuoáng theá gian, do toäi ñôøi tröôùc, luoáng aên cuûa tín thí neân rôi vaøo trong loaøi ngaï quyû, bò nöôùc ñoàng soâi roùt vaøo coå hoïng, tuoåi thoï keùo daøi taùm muoân boán ngaøn naêm. Chòu toäi ngaï quyû xong, hoï sinh vaøo trong loaøi suùc sinh. Chòu toäi suùc sinh xong, hoï sinh trôû laïi trong loaøi ngöôøi gaùnh chòu söï baàn cuøng thaáp heøn. Sinh vaøo trong loaøi ngöôøi, hoï ñöôïc nghe danh hieäu caùc Ñöùc Phaät. Nhôø naêng löïc xuaát gia ñôøi tröôùc neân loøng tin ñöôïc phaùt khôûi nhö tröôùc, hoï bieát ñôøi tröôùc ñaõ xöng nieäm “Nam- moâ Phaät”. Do coâng ñöùc nhaân duyeân xöng danh hieäu Phaät neân trong taùm ngaøn ñôøi thöôøng gaëp ñôøi coù Phaät maø maét chaúng nhìn thaáy saéc thaân cuûa chö Phaät, huoáng laø ñöôïc nghe phaùp. Cho ñeán ngaøy hoâm nay gaëp ñöôïc ñôøi coù ta, hoï thaáy thaân theå cuûa ta gioáng nhö ñaát ñoû.

Ñöùc Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo raèng:

–Ñôøi tröôùc, caùc oâng ñoái vôùi choã chaúng ñaùng nghi maø ngang ngöôïc coù kieán chaáp nghi ngôø, ñoái vôùi choã ñaùng tin maø ngang ngöôïc chaúng chòu kính tin. Do nhöõng toäi ñoù neân chaúng thaáy chö Phaät, chaúng nghe chaùnh phaùp. Nhö ta hoâm nay hieän sinh ra ôû cung vua, maøu saéc thaân ta chaân chaùnh, toái thöôïng trong caùc maøu saéc maø caùc oâng thaáy nhö maøu ñaát ñoû.

Caùc Tyø-kheo nghe lôøi noùi naøy cuûa Ñöùc Phaät ñeàu hoái haän vaø töï traùch mình, söûa laïi aùo vai phaûi, chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät maø noùi leân raèng:

–Khi chuùng con ôû voâ löôïng kieáp ñôøi tröôùc, taø kieán, nghi ngôø sö tröôûng, luoáng nhaän cuûa tín thí. Do nhaân duyeân naøy neân bò ñoïa vaøo ñòa nguïc. Hoâm nay tuy ñaõ ñöôïc ra maø ôû voâ löôïng ñôøi chaúng thaáy chö Phaät, chæ nghe ñöôïc danh hieäu. Hoâm nay thaáy ñöôïc thaân Ñöùc Theá Toân nhö maøu ñaát ñoû, lôùn cao ñuùng naêm thöôùc.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân vaïch Taêng-kyø-chi *(aùo trong)* baøy chöõ Ñöùc ôû ngöïc, khieán cho Tyø-kheo ñoïc tuïng chöõ Ñöùc, bieát ñöôïc coâng ñöùc trí tueä trang nghieâm cuûa Ñöùc Phaät. ÔÛ trong aán chöõ Vaïn ñaõ noùi leân taùm muoân boán ngaøn haïnh coâng ñöùc cuûa Ñöùc Phaät. Caùc vò Tyø- kheo thaáy roài, khen ngôïi Ñöùc Phaät raèng:

–Ñöùc Theá Toân raát ñaëc bieät kyø laï! Chæ coù moät chöõ ôû ngöïc maø

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

coøn noùi leân voâ löôïng nghóa, huoáng gì caùc coâng ñöùc trong taâm Ñöùc Phaät.

Hoï noùi lôøi ñoù xong, höôùng veà Ñöùc Phaät saùm hoái, naêm voùc gieo xuoáng ñaát nhö nuùi lôùn saït lôû, ñoái tröôùc Ñöùc Phaät gaøo khoùc bi thöông, nöôùc maét nhö möa.

Khi ñoù, Ñöùc Theá Toân an uûi hoï baèng lôøi dòu daøng khieán cho taâm caùc Tyø-kheo ñöôïc hoan hyû. Taâm caùc vò ñaõ hoan hyû, gioáng nhö gioù thoåi lôùp maây ñi bay ra boán phía, hieån hieän roõ dung saéc toát ñeïp cuûa Ñöùc Phaät, ba möôi hai töôùng nhìn thaáy toû töôøng. Thaáy Ñöùc Phaät roài, loøng raát vui möøng phaùt taâm Boà-ñeà. Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha raèng:

–Moät ngaøn vò Tyø-kheo naøy aân caàn caàu phaùp, loøng khoâng bieáng treã, ngöng nghæ, vaøo ñôøi vò lai voâ soá kieáp sau, seõ ñöôïc thaønh Phaät hieäu laø Nam-moâ Quang Chieáu Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri... ñaày ñuû möôøi hieäu. Khi nhöõng vò aáy thaønh Phaät, ñaát toaøn moät maøu vaøng roøng coù haøng caây baûy baùu, laàu ñaøi ñöôïc trang nghieâm baèng nhöõng vaät baùu vi dieäu. Chuùng sinh cuûa coõi aáy ñeàu laø nhöõng ngöôøi bieát taøm quyù, saùm hoái, toaøn laø Boà-taùt phaùt taâm voâ thöôïng. Nhö vaäy moät ngaøn vò Phaät tuaàn töï xuaát hieän ôû ñôøi, gioáng nhö ôû Hieàn kieáp, moät ngaøn vò Boà-taùt theo thöù lôùp thaønh Phaät.

Ñöùc Phaät baûo raèng:

–Thöa Ñaïi vöông! Caùc vò Tyø-kheo ñoù ngôø thaày, nghi Taêng, bò ñaïi troïng toäi. Nhö tröôùc ñaõ noùi, xöng “Nam-moâ Phaät” ñaõ ñöôïc phöôùc baùo, nay ôû ñôøi ta ñöôïc “thoï kyù hieän tieàn”. Huoáng gì laø ngöôøi chaùnh nieäm suy nghó veà Phaät?

Nhöõng Tyø-kheo-ni thaáy Ñöùc Phaät maøu baïc ñöùng daäy, söûa laïi aùo vai phaûi, ñaûnh leã Ñöùc Phaät vaø baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Hoâm nay, Ñöùc Nhö Lai töï noùi veà saéc thaân cuûa Ngaøi tieâu tröø voâ löôïng toäi cuûa caùc chuùng sinh. Vì sao chuùng con töø luùc sinh ra, ñi xuaát gia... cho ñeán hoâm nay nhìn thaáy Ñöùc Phaät maøu baïc, hoa baïc, aùnh saùng baïc... caùc dung cuï trang nghieâm ñeàu laø baïc heát? Taïi sao chuùng con chaúng thaáy ñöôïc aùnh saùng vaøng röïc rôõ ñeïp ñeõ cuûa Nhö Lai? Cuõng chaúng thaáy ñöôïc ba möôi hai töôùng coâng ñöùc phöôùc baùo cuûa Ñöùc Phaät?

Luùc ñoù, nghe lôøi noùi cuûa caùc Tyø-kheo-ni, Ñöùc Nhö Lai lieàn

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

mæm cöôøi, coù aùnh saùng maøu vaøng töø khuoân maët phaùt ra, nhieãu quanh thaân baïc cuûa Ñöùc Phaät ñuû möôøi voøng. Khi aùnh saùng naøy hieän thì caùc Tyø-kheo-ni thaáy thaân Ñöùc Phaät maøu vaøng roøng vôùi ba möôi hai töôùng vaø aùnh saùng hieån soi chaúng theå noùi ñuû. Caùc Tyø-kheo-ni thaáy roài, quan saùt töôùng loâng traéng giöõa hai chaân maøy uyeån chuyeån xoaùy veà beân phaûi. Thaáy roài, vui möøng, ngay luùc aáy hoï lieàn thaønh ñaïo A-la- haùn vôùi ba Minh, saùu Thoâng vaø ñuû taùm Giaûi thoaùt.

Caùc Tyø-kheo-ni töï bieát maïng soáng ñôøi tröôùc cuûa mình ñaõ töøng ôû voâ löôïng kieáp tröôùc, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi cuõng teân laø Thích-ca Vaên. Sau khi Ñöùc Phaät ñoù dieät ñoä, coù caùc ñeä töû xuaát gia hoïc ñaïo. Trong chuùng Taêng, coù moät ngöôøi du haønh giaùo hoùa, thaáy naêm traêm ñoàng nöõ ôû nôi ñaàm nöôùc trong nuùi cuøng vui chôi vôùi nhau. Vò Tyø-kheo ñoù giöõ uy nghi an töôøng töø töø böôùc ñeán choã cuûa nhöõng ngöôøi con gaùi, traûi Ni-sö-ñaøn (toïa cuï) xuoáng maø ngoài. Nhöõng ngöôøi con gaùi aáy thaáy roài, ai ai cuõng ñeàu hoan hyû noùi raèng: “Choã thanh vaéng naøy laø nôi Thaàn tieân daïo chôi, boãng nhieân coù vò Tyø-kheo thaéng só naøy ñeán ngoài taïi ñaây, nhaát ñònh chaúng phaûi laø ngöôøi phaøm. Chuùng ta neân cuùng döôøng Ngaøi!” Hoï ñeàu côûi voøng baïc tung leân vò Tyø-kheo vaø nghó: “Vò Tyø- kheo tinh taán, ñöùc haïnh thuaàn thuïc ñaày ñuû, veà sau nhaát ñònh thaønh Phaät. Nguyeän xin khi chuùng ta thaáy ngaøi cuõng coù maøu baïc nhö voøng baïc ñaõ tung leân.”

Ñöùc Phaät noùi:

–Caùc vò tham ñaém maøu baùu cuûa baïc neân ñôøi ñôøi thöôøng ôû trong nuùi Baïch ngaân laøm thaân Thaàn baûo nöõ Ngaân Sôn. Do laøm leã vò Sa- moân, daâng cuùng voøng baïc neân nay gaëp ñöôïc ñôøi cuûa ta, taém goäi thanh tònh, hoùa thaønh A-la-haùn. Vò Tyø-kheo luùc baáy giôø chính laø thaân ta. Caùc ngöôøi con gaùi luùc ñoù laø thaân cuûa caùc vò. Caùc ngöôi, ôû ñôøi tröôùc, cuùng döôøng Sa-moân, leã baùi chö Phaät neân töø ñoù ñeán nay luoân luoân gaëp chö Phaät.

Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha raèng:

–Phaät laø vò thaàn cöùu hoä quyù baùu trong loaøi ngöôøi, ñem laïi lôïi ích nhieàu nôi. Neáu coù ngöôøi nghe ñöôïc danh hieäu, leã baùi cuùng döôøng thì ñöôïc quaû baùo raát lôùn, huoáng laø ngöôøi giöõ taâm chaùnh nieäm nghó ñeán toân nhan cuûa Ñöùc Phaät.

Nhöõng Öu-baø-taéc trong chuùng thaáy Ñöùc Phaät Theá Toân nhö chaân

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

voi ñen lieàn ñöùng daäy, söûa laïi aùo vai phaûi, chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät, thöa raèng:

–Chuùng con sinh ra ôû coõi nöôùc naøy. Con cuûa quoác vöông chuùng con, xuaát gia thaønh Phaät. OÂng tieân A-tö-ñaø thaáy ñöôïc ba möôi hai töôùng toát lieàn vì con noùi raèng, Thaùi töû ñieän haï chaéc chaén seõ thaønh Phaät. Chuùng con nghe lôøi noùi ñoù neân quy y Phaät. Töø ñoù ñeán nay luoân luoân theo sau Ñöùc Phaät, thoï ba quy y, thoï trì taùm Giôùi quan trai, thoï naêm Giôùi phaùp, nhöng vì toäi loãi cuûa chuùng con neân chæ nghe tieáng Phaät maø chaúng thaáy hình Phaät. Moãi khi thaáy Ñöùc Phaät thì nhö chaân voi ñen. Sao chuùng con baát haïnh quaù!

Noùi lôøi ñoù roài, hoï ñöa tay ñaám ngöïc gaøo khoùc, ngaõ laên ra ñaát. Khi ñoù Ñöùc Nhö Lai duøng Phaïm aâm, gioáng nhö ngöôøi cha hieàn an uûi con mình, baûo caùc Öu-baø-taéc raèng:

–Naøy caùc Phaùp töû! Haõy trôû laïi choã ngoài! Phaät seõ vì caùc oâng ñoaïn tröø nghi ngôø, hoái haän, tieâu dieät caùc chöôùng ngaïi.

Noùi lôøi ñoù xong, Ñöùc Phaät baûo caùc Öu-baø-taéc raèng:

–Voâ löôïng kieáp ñôøi tröôùc, khi caùc oâng ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu laøm quoác vöông, thoáng laõnh caùc nöôùc raát ñöôïc töï taïi. Coù caùc vò Sa- moân vì lôïi döôõng neân giaûng noùi cho caùc ngöôi nhöõng ñieàu taø vaïy chaúng ñuùng lôøi Phaät daïy. Ñuùng phaùp thì noùi phi phaùp, phi phaùp thì noùi laø phaùp. Caùc oâng ñeàu tin duøng nhöõng lôøi ñoù. Ngöôøi ñoù duøng nhöõng lôøi daïy aùc naøy neân sau khi maïng chung ñoïa vaøo ñòa nguïc A- tyø. Coøn caùc oâng thuaän theo lôøi daïy cuûa ngöôøi aùc neân sau khi maïng chung cuõng ñoïa vaøo ñòa nguïc Haéc aùm. Do naêng löïc taâm thieän nghe phaùp ñôøi tröôùc neân nay gaëp ñôøi cuûa ta, thoï trì naêm Giôùi. Nay caùc oàn neân phaûi ôû tröôùc Phaät, Phaùp, Taêng noùi leân taø kieán cuûa caùc ngöôi vaø nhöõng lôøi daïy taø ñeå thaønh taâm saùm hoái.

Caùc Öu-baø-taéc nghe lôøi noùi naøy cuûa Ñöùc Phaät, lieàn xöng leân: “Nam-moâ Phaät, Nam-moâ Phaùp, Nam-moâ Taêng” vaø noùi leân heát caùc toäi loãi, thaønh taâm saùm hoái. Ñöùc Phaät lieàn phoùng ra aùnh saùng töôùng Ñaïi Nhaân ôû giöõa hai chaân maøy, chieáu soi vaøo taâm moïi ngöôøi. Nhöõng ngöôøi ñoù taâm yù ñöôïc khai môû, ñoàng thôøi lieàn ñöôïc ñaïo Tu-ñaø-hoaøn. Caùc Öu-baø-taéc ñöôïc ñaïo roài, thaáy saéc thaân cuûa Ñöùc Phaät trang nghieâm vi dieäu, theá gian khoâng gì saùnh baèng, caàu xin Ñöùc Phaät xuaát gia vaø thaønh A-la-haùn.

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

Trong chuùng, caùc Öu-baø-di thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät gioáng nhö möïc ñen tuï laïi lieàn ñöùng daäy, chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät, nöôùc maét nhö möa, gaøo khoùc bi thöông, noùi chaúng neân lôøi, giô tay voã ñaàu, ngöøng thôû ngaõ laên ra ñaát. Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân thaáy vieäc theá roài, duøng Phaïm aâm an uûi hoï, baûo raèng:

–Côù sao lo buoàn ñeán noãi vaäy?

Khi ñoù, Öu-baø-di nghe tieáng noùi cuûa Ñöùc Phaät, caùc caên ñöôïc khai môû, lieàn ñöùng daäy, chaép tay baïch Ñöùc Theá Toân raèng:

–Ñaáng Maët trôøi Phaät ra ñôøi chieáu soi khaép taát caû. Moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy nhö vaàng traêng troøn ñaày, chæ coù chuùng con laø chaúng ñöôïc thaáy. Khi Ñöùc Phaät noùi phaùp, moïi ngöôøi ñeàu nghe taùm loaïi aâm thanh, chæ rieâng chuùng con chaúng nghe ñöôïc, gioáng nhö ngöôøi ñieác. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vì chuùng con trao cho caám giôùi, chuùng con môùi ñöôïc nghe ngaøi noùi coù naêm Giôùi phaùp. Moãi laàn chuùng con ñeán Phaät hoäi, ñeàu thaáy Ñöùc Theá Toân gioáng nhö möïc ñen tuï laïi. Nguyeän xin Ñaáng Thieân Toân ñaïi Töø bi tröø dieät toäi loãi cho chuùng con, khieán cho chuùng con ñöôïc thaáy Ñöùc Phaät!

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân laïi ngoài xuoáng toøa Sö töû, duoãi chaân phaùt ra töôùng baùnh xe coù ngaøn nan hoa *(Thieân böùc luaân)* ñeå hieån hieän cho caùc ngöôøi nöõ nhìn thaáy. Nhöõng ngöôøi nöõ chæ thaáy nhöõng hoa sen vi dieäu töø töôùng baùnh xe phaùt ra. Treân hoa coù vò Hoùa Phaät gioáng nhö ngöôøi baèng möïc ñen. Nhöõng ngöôøi nöõ laïi chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät ñaûnh leã, baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Laøm ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät ñaõ traûi qua nhieàu thôøi gian, chæ coù ngaøy hoâm nay thaáy ñöôïc hoa sen vi dieäu, nhöng thaáy caùc vò Hoùa Phaät gioáng nhö bò boâi möïc ñen. Chuùng con ñôøi tröôùc coù toäi gì maø maét toái taêm ñeán vaäy?

Ñöùc Phaät baûo caùc ngöôøi nöõ raèng:

–Haõy laéng nghe! Haõy laéng nghe vaø suy nghó cho kyõ! Hoâm nay Nhö Lai vì caùc vò maø phaân bieät! Thuôû quaù khöù xa xöa voâ löôïng ñôøi, thuôû aáy, coù Ñöùc Phaät hieäu laø Nhaát Baûo Caùi Ñaêng Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri... Sau khi Ñöùc Phaät ñoù dieät ñoä, trong ñôøi Töôïng Phaùp, coù caùc vò Tyø-kheo vaøo thoân xoùm ñeå khaát thöïc, caàm baùt, mang tích tröôïng, uy nghi chaúng phaïm, ñi ñeán caùc nhaø daâm nöõ. Caùc daâm nöõ laáy baùt cuûa vò Tyø-kheo ñöïng ñaày ñoà aên, roài ñuøa côït noùi vôùi vò

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

Tyø-kheo raèng: “OÂng laø ngöôøi doøng hoï Thích, nhan saéc khaû oá gioáng nhö möïc ñen tuï laïi. Thaân oâng maëc aùo gioáng nhö ngöôøi aên xin. Söï khaû oá cuûa oâng, thieân haï khoâng ai saùnh noãi. Töï cho raèng mình voâ duïc! Thöû hoûi coøn ai seõ nghó ñeán oâng?” Luùc baáy giôø, vò Tyø-kheo nghe lôøi noùi ñoù roài, neùm baùt trong khoâng trung, roài bay leân maø ñi. Nhöõng ngöôøi daâm nöõ nhìn thaáy roài xaáu hoå saùm hoái maø noùi leân raèng: “Chuùng toâi hoâm nay boá thí cho vò Sa-moân böõa aên, nguyeän xin ôû ñôøi sau, thaân ñöôïc töï taïi gioáng nhö Sa-moân.” Ñöùc Phaät baûo caùc ngöôøi nöõ: Caùc daâm nöõ cho côm vò La-haùn luùc baáy giôø, nay laø caùc vò ñoù! Caùc vò duøng thieän taâm boá thí cho Tyø-kheo böõa aên neân trong hai ngaøn kieáp thöôøng chaúng bò ñoùi khaùt. Do bôûi nhaân duyeân daâm duïc maéng chöûi ôû ñôøi tröôùc neân bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Haéc aùm ñeán saùu möôi tieåu kieáp. Do thieän taâm phaùt nguyeän ñôøi tröôùc chaúng dieät neân nay gaëp ñöôïc ñôøi cuûa ta, ñöôïc thoï trì naêm giôùi. Vì chæ môùi cuùng döôøng A-la-haùn neân chæ thaáy Xaù-lôïi-phaát maø chaúng thaáy thaân ta.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi lôøi ñoù xong, lieàn ôû trong roán phaùt ra

ñoùa hoa sen lôùn. Ñoùa sen lôùn aáy hoùa thaønh ñaøi aùnh saùng. ÔÛ trong ñaøi aáy coù traêm ngaøn voâ soá Thanh vaên Tyø-kheo nhö Xaù-lôïi-phaát, Muïc- kieàn-lieân... Caùc vò aáy ôû trong ñaøi aùnh saùng cuûa Phaät, vôùi thaàn thoâng töï taïi taïo ra möôøi taùm thöù thaàn bieán. Nhöõng ngöôøi nöõ thaáy roài, loøng phaùt sinh hoan hyû, ngay töùc thôøi lieàn duøng löûa trí tueä ñoát chaùy tan taønh hai möôi öùc keát söû, ñaéc ñaïo Tu-ñaø-hoaøn. Caùc Öu-baø-di ñaõ ñöôïc ñaïo roài, thaáy saéc thaân Ñöùc Phaät trang nghieâm vi dieäu, nhöng chaúng thaáy ñöôïc aùnh saùng töôùng Baïch haøo cuûa Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha raèng:

–Ñuøa giôõn, aùc khaåu thì thaäm chí ñaõ ñöôïc ñaïo roài maø söï nhìn

thaáy vaãn chaúng saùng. Vaäy neân moïi ngöôøi phaûi sieâng naêng giöõ gìn nghieäp mieäng, chuyeân taâm chính yù quaùn Tam-muoäi Phaät, vì thaáy Phaät thì ñöôïc voâ löôïng phöôùc.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân muoán laøm cho ñaïi chuùng thaáy saéc thaân Phaät toû roõ phaân minh neân Ñöùc Phaät lieàn bieán hoùa ngoâi tinh xaù thaønh nhö nuùi ngoïc traéng, cao ñeïp lôùn nhoû gioáng nhö nuùi Tu-di, coù haøng traêm ngaøn khaùm thôø, hang ñoäng. ÔÛ trong nhöõng khaùm thôø, hang ñoäng, aûnh hieän leân nhöõng hình töôïng nhö Ñöùc Phaät khoâng khaùc. Maët ñaát tröôùc Ñöùc Phaät coù hoa sen lôùn. Hoa aáy coù ngaøn caùnh. Moãi

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

caùnh coù moät ngaøn aùnh saùng. Moãi aùnh saùng coù moät ngaøn vò hoùa Phaät. Moãi vò hoùa Phaät coù moät ngaøn ñeä töû laøm thò giaû. Ñöùc Phaät baûo ngaøi A- nan raèng:

–Sau khi Phaät dieät ñoä, caùc ñeä töû cuûa Phaät, neáu coù theå caét ñöùt moïi vieäc, neùm boû caùc aùc, giöõ taâm chaùnh nieäm deå tö duy aùnh saùng cuûa Phaät thì cho duø Phaät chaúng coøn hieän taïi, cuõng goïi laø thaáy Phaät. Do thaáy Phaät neân taát caû caùc aùc ñeàu ñöôïc tieâu tröø. Tuøy theo sôû nguyeän cuûa hoï maø ôû ñôøi vò lai seõ thaønh ba loaïi ñaïo Boà-ñeà.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Ngöôøi quan saùt nhö theá naøy thì goïi laø chaùnh quaùn, neáu quan saùt khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn.



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