KINH ÑAÏI PHÖÔNG TIEÄN PHAÄT BAÙO AÂN

**QUYEÅN 7**

**Phaåm 9: THAÂN CAÄN**

Phaät noùi:

–Caùc baäc Ñaïi Boà-taùt bieát aân, baùo aân, tu taäp caùc phöông tieän, laøm lôïi ích chuùng sinh, phaûi neân tuøy thôøi thích nghi maø hieån baøy Phaät phaùp.

Baáy giôø Phaät baûo caùc vò Boà-taùt:

–Naøy caùc thieän nam töû, caùch ñaây ñaõ laâu, coù moät vò Phaät ra ñôøi, hieäu laø Voâ Di Vöông, laø Baäc Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân. Ngaøi ra ñôøi ñeå tieáp daãn cho nhöõng keû coù duyeân vôùi Phaät phaùp vaø khi ñoä heát nhöõng ngöôøi aáy roài Ngaøi lieàn vaøo Nieát-baøn.

Sau khi Ngaøi nhaäp dieät, trong thôøi chaùnh phaùp, coù moät ngöôøi Baø-la-moân, heát söùc thoâng minh, thoï trì naêm giôùi, uûng hoä Phaät phaùp. Moät hoâm ngöôøi Baø-la-moân, nhaân coù duyeân söï, phaûi ñi ñeán moät nöôùc khaùc, maø con ñöôøng naøy laïi coù nhieàu giaëc cöôùp. Cuøng ñi vôùi ngöôøi Baø-la-moân, coøn coù naêm traêm ngöôøi nöõa. Khi ñeán quaõng ñöôøng hieåm trôû, hoï lieàn taïm truù laïi. Nôi ñaây thöôøng coù moät boïn cöôùp goàm ñeán naêm traêm teân, aån nuùp ñeå cöôùp giaät nhöõng khaùch boä haønh. Khi thaáy ñoaøn ngöôøi Baø-la-moân döøng laïi, teân töôùng cöôùp lieàn maät sai moät ngöôøi ñi doø xeùt roài heïn giôø cuøng xoâng ra. Nhöng trong ñaùm cöôùp aáy laïi coù moät ngöôøi, tröôùc kia laø baïn thaân vôùi ngöôøi Baø-la-moân vaø vì choã thaân thieän, neân môùi tôùi baûo ngöôøi Baø-la-moân:

–OÂng baïn neân bieát, canh moät ñeâm nay seõ coù cöôùp ñeán. Toâi sôï luùc ñoù loän xoän seõ laøm toån haïi ñeán oâng, neân môùi ñeán baùo tröôùc cho oâng hay. Vaäy oâng neân tìm caùch moät mình laùnh xa ñi, ñöøng ñeå caùc baïn oâng bieát.

Nghe xong, ngöôøi Baø-la-moân ngheïn ngaøo, ñau ñôùn. Muoán ñem vieäc ñoù noùi cho moïi ngöôøi ñoàng haønh bieát, nhöng laïi sôï hoï gieát haïi ngöôøi kia. Neáu hoï gieát haïi, hoï seõ phaûi ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, chòu khoå voâ cuøng. Maø neáu cöù im ñi thì boïn cöôùp seõ haïi ñoàng baïn. Neáu boïn cöôùp gieát haïi nhöõng ngöôøi ñoàng haønh, chuùng cuõng seõ phaûi sa vaøo ba neûo aùc, chòu caùc toäi khoå. Thaät laø khoù nghó! Sau moät luùc phaân vaân, ngöôøi Baø-la-moân töï quyeát ñònh: “Ta phaûi duøng phöông tieän laøm lôïi ích cho chuùng sinh, duø phaûi ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, cuõng laø vì chuùng sinh maø chòu khoå, chöù khoâng phaûi vì baûn thaân.” Nghó xong, ngöôøi Baø-la-moân lieàn caàm dao gieát ngöôøi kia ñi, khieán caùc baïn ñoàng haønh ñeàu ñöôïc bình an.

Khi aáy, moïi ngöôøi söûng soát, ñoàng thanh hoûi:

–Xöa nay, oâng voán laø ngöôøi cao quyù, hieàn löông, taïi sao hoâm nay laïi laøm moät vieäc cöïc aùc nhö vaäy?

Luùc ñoù, ngöôøi Baø-la-moân quyø goái, chaép tay, loøng sinh hoå theïn, noùi:

–Leõ ra toâi khoâng ñöôïc laøm aùc, nhöng vì lôïi ích cuûa chuùng sinh vaø cuûa caùc baïn, maø

hoâm nay toâi phaûi gieát ngöôøi.

Ñoàng baïn laïi hoûi:

–OÂng töï yù gieát ngöôøi, chöù coù lôïi laïc gì cho chuùng toâi ñaâu? Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Ñaây laø moät teân cöôùp, ñònh möu haïi caùc baïn. Vì caùc baïn maø toâi phaûi gieát y, ñeå caùc baïn ñöôïc bình an trôû veà. Coøn toäi khoå phaûi ñoïa ñòa nguïc toâi seõ xin chòu.

Baáy giôø naêm traêm ngöôøi, vöøa möøng vöøa sôï, ñoàng thanh noùi:

–ÔÛ ñôøi khoâng gì hôn maïng soáng, khoâng gì ñaùng sôï hôn caùi cheát. Theá neân, taát caû chuùng sinh ñeàu saün saøng boû caû vaøng baïc, cuûa baùu, cho ñeán quoác thaønh, theâ töû, hoaëc côm aên, aùo maëc ñeå ñoåi laáy maïng soáng.

Noùi xong, lieàn töï nghó: “Ngöôøi Baø-la-moân naøy, vì laøm lôïi ích cho chuùng sinh, ñaõ khoâng sôï caùc noãi thoáng khoå trong ba ñöôøng döõ. Ngaøy nay chuùng ta neân ghi nhôù aân saâu vaø seõ doác baùo ñeàn aân aáy.” Nghó nhö theá roài, taát caû ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Trong khi aáy, boïn cöôùp cuõng ñeán vaø ñoàng thanh noùi:

–Xöa nay oâng laø ngöôøi cao quyù, hieàn löông, taïi sao coù theå laøm moät vieäc ñaïi aùc nhö theá naøy?

Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Thaät toâi khoâng neân laøm vieäc cöïc aùc aáy, nhöng vì lôïi ích cuûa chuùng sinh, cuõng vì taùnh maïng cuûa caùc oâng nöõa maø toâi phaûi laøm.

Boïn cöôùp laïi hoûi:

–Vieäc oâng gieát ngöôøi coù lôïi ích gì cho chuùng toâi? Ngöôøi Baø-la-moân baûo boïn cöôùp:

–Ta ñaõ bieát tröôùc laø caùc ngöôi hieän ôû ñaây, nhöng ta cöù maëc nhieân, khoâng baùo cho nhaø vua vaø baïn cuûa ta bieát, bôûi theá neân taùnh maïng cuûa caùc ngöôi môùi ñöôïc toaøn veïn.

Nghe xong, boïn cöôùp töï nghó: “AØ ra vì theá maø cuoäc ñôøi cuûa chuùng ta ñöôïc bình an”. Nghó roài lieàn chaép tay noùi vôùi vò Baø-la-moân:

–Quyù hoùa thay, baäc Ñaïi só! Ngöôøi tu haønh nguyeän ñaïi bi. Xin daïy cho chuùng toâi bieát, chuùng toâi phaûi laøm gì ñeå ñeàn ñaùp aân cao caû aáy?

Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Caùc ngöôi muoán traû aân ta, thì chæ coù caùch laø: Caùc ngöôi haõy caûi taø quy chaùnh, laøm aên löông thieän vaø mau phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Baáy giôø boïn cöôùp, vì muoán baùo aân, lieàn phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh

giaùc.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Boà-taùt sieâng tu tinh taán, muoán trang nghieâm ñaïo Boà-ñeà, muoán ñeàn ñaùp aân Phaät,

thì phaûi nhôù nghó ñeán taát caû chuùng sinh, nhö thöông nhôù con ruoät cuûa mình. Toân giaû neân bieát, ngöôøi Baø-la-moân luùc aáy coù phaûi laø ai khaùc ñaâu, chính laø Nhö Lai ñaây. Nhôø theá maø sau chín kieáp tu haønh, Nhö Lai ñaõ chöùng ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

M

Laïi nöõa, Boà-taùt tu caùc phöông tieän, bieát aân, ñeàn aân. Khi Nhö Lai ôû tinh xaù Truùc Laâm, coù moät Tyø-kheo maéc beänh lôû loùi, khaép caû thaân theå maùu muû thöôøng chaûy, ai cuõng sôï haõi, khoâng daùm thaân gaàn. Vò Tyø-kheo naøy, ôû trong moät caên phoøng doät naùt, caùch xa

ñaïi chuùng.

Baáy giôø Nhö Lai duøng söùc thaàn thoâng che maét moïi ngöôøi, khoâng cho ai bieát, Nhö Lai moät mình ñeán choã vò Tyø-kheo coù beänh, troâng nom saên soùc, laáy nöôùc röûa raùy.

Nghó nhö theá roài, Nhö Lai beøn cho taát caû chö Thieân ôû coõi Duïc bieát. Vua Thích Ñeà- hoaøn Nhaân cuøng vôùi traêm ngaøn quyeán thuoäc vaây quanh tröôùc sau, ñöùng giöõa khoâng trung, möa moïi thöù Thieân hoa vaø khôûi caùc loaïi Thieân nhaïc. Luùc ñoù, vua coõi trôøi Ñao-lôïi naâng moät chieác bình baùch phuùc trang nghieâm, trong ñöïng ñaày nöôùc ñaïi bi thanh tònh, ñeán tröôùc daâng leân Nhö Lai, cuùi ñaàu ñaûnh leã, roài ñöùng qua moät beân. Nhö Lai lieàn giô caùnh tay ñaày ñuû phuùc ñöùc leân, thì ngay luùc aáy, töø naêm ñaàu ngoùn tay nhoû beù phoùng ra nhöõng tia saùng lôùn, chieáu khaép caùc coõi trôøi. Khi chö Thieân nôi coõi trôøi theo aùnh saùng aáy maø cuøng ñeán hoäi hoïp roài, Nhö Lai môùi tôùi choã ngöôøi Tyø-kheo coù beänh. Ñeán nôi, Nhö Lai lieàn phoùng ra moät luoàng haøo quang töø ñænh ñaàu, chieáu vaøo vò Tyø-kheo bò beänh. Khi gaëp ñöôïc aùnh saùng aáy, vò Tyø-kheo bò beänh caûm thaáy heát ñau ñôùn, lieàn ngoài daäy cuùi ñaàu quy maïng. Luùc ñoù Nhö Lai duøng tay phaûi ñôõ laáy nöôùc töø Thieân ñeá Thích vaø röûa ñaàu cho vò Tyø-kheo beänh, coøn tay traùi thì xoa vuoát mình maåy. Tay Nhö Lai ñöa tôùi ñaâu thì nhöõng veát lôû loùi treân mình Tyø-kheo ñeàu khoûi ñeán ñaáy. Sau khi bình phuïc, vò Tyø-kheo vui möøng khoân xieát, lieàn caát tieáng nieäm:

–Kính laïy Ñöùc Thích-ca Maâu-ni! Ñaáng Ñaïi Töø Phuï, Ñaáng Voâ Thöôïng Y Vöông!

Con nay ñaõ heát thaân beänh. Xin Nhö Lai ruû loøng thöông xoùt, cho con phaùp döôïc ñeå tröø heát beänh hoaïn cuûa caû thaân, taâm.

Baáy giôø Nhö Lai baûo vò Tyø-kheo beänh:

–Nhö Lai vaãn nhôù troïng aân cuûa ngöôi. Nay Nhö Lai muoán ñeàn ñaùp aân aáy.

Nghe xong, vò Tyø-kheo beänh voâ cuøng kinh ngaïc vaø vui veû. Nhö Lai lieàn chæ daïy cho nhöõng ñieàu lôïi laïc hoan hyû. Vò Tyø-kheo vui möøng vaø ngay luùc aáy, chöùng quaû A-la- haùn, ñaày ñuû ba minh, saùu thoâng vaø taùm moân giaûi thoaùt.

Khi aáy, Thieân ñeá Thích vaø caùc quyeán thuoäc, cuøng voâ löôïng Thieân chuùng ñeàu nghi ngôø, lieàn hoûi:

–Taïi sao Ñöùc Nhö Lai ñaõ haï thaân vaøng ngoïc ñeå röûa nhöõng veát ung nhoït, ñaàu maùu muû cuûa ngöôøi Tyø-kheo bò beänh, maø laïi baûo laø baùo aân, vieäc ñoù ra sao? Xin Nhö Lai vì chuùng con maø phaân bieät giaûi thích?

Phaät baûo Ñeá Thích vaø chö Thieân:

–Caùc oâng haõy nghe cho kyõ toâi seõ vì caùc oâng maø noùi caùc vieäc kieáp tröôùc.

Naøy Ñeá Thích, ôû ñôøi quaù khöù, caùch ñaây voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp, coù moät oâng vua ñoäc aùc, voâ ñaïo, thöôøng hay aùp böùc, öùc hieáp daân laønh moät caùch phi lyù ñeå ñoaït cuûa caûi. OÂng vua ñoäc aùc naøy coù moät baøy toâi thaân tín, teân laø Nguõ Baù. Nhaø vua cho Nguõ Baù toaøn quyeàn tröøng phaït nhöõng ngöôøi phaïm phaùp, hoaëc thi aân hay gia uy laø tuøy ôû Nguõ Baù, nhöng neáu coù lôïi loäc lo loùt, thì phaûi chia cho nhaø vua. Vì vaäy Nguõ Baù thöôøng hay ñaùnh ñaäp phaïm nhaân; ai coù nhieàu tieàn cuûa hoái loä thì tha, ai khoâng coù tieàn lo loùt thì ñaùnh ñaäp coù khi ñeán cheát vaø coi ñoù laø vieäc raát thöôøng.

Moät hoâm, coù moät ngöôøi Öu-baø-taéc phaïm chuùt loãi nhoû, ñöôïc giao cho Nguõ Baù tuøy yù tröøng phaït. Nhöng Nguõ Baù voán bieát ngöôøi Öu-baø-taéc naøy laø moät ngöôøi hieàn laønh, phuùc haäu, neân khoâng nôõ ñaùnh ñaäp, beøn tha cho, do ñoù ngöôøi Öu-baø-taéc ñöôïc thoaùt naïn vaø vui möøng khoân xieát. Kieàu-thi-ca neân bieát: Nguõ Baù luùc baáy giôø, nay laø vò Tyø-kheo bò beänh vaø ngöôøi Öu-baø-taéc nay laø Nhö Lai. Cho neân, Boà-taùt trong voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp, aân tuy nheï nhöng cuõng lo ñeàn ñaùp, cho ñeán khi thaønh Baäc Chaùnh Giaùc maø loøng thöôøng khoâng

queân.

Luùc ñoù, Thieân ñeá Thích vaø voâ löôïng Thieân chuùng heát söùc vui möøng, coù boán vaïn taùm ngaøn chö Thieân phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Phaùt taâm xong roài, beøn taáu thieân nhaïc cuùng döôøng Nhö Lai vaø ñoaïn trôû veà coõi trôøi.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Neáu ngöôøi thieän nam, thieän nöõ bieát aân, muoán baùo aân, thì phaûi laøm boán vieäc sau

ñaây:

1. Phaûi gaàn guõi baïn hieàn.
2. Phaûi doác loøng nghe phaùp.
3. Phaûi suy nghó veà nghóa lyù.
4. Phaûi ñuùng nhö phaùp maø tu haønh. Laïi coù boán vieäc nöõa sau ñaây:
5. Theo phaùp chöù khoâng theo ngöôøi.
6. Theo nghóa, khoâng theo chöõ.
7. Theo trí, khoâng theo thöùc.
8. Theo Kinh lieãu nghóa, khoâng theo Kinh khoâng lieãu nghóa. Laøm theo taùm vieäc aáy goïi laø bieát aân.

Neáu laïi laøm theo taùm phaùp sau ñaây maø khoâng nhieãm ñaém goïi laø baùo aân:

1. Lôïi.
2. Suy.
3. Huûy.
4. Khen.
5. Taùn thaùn.
6. Cheâ bai.
7. Khoå.
8. Vui.

Laïi nöõa, neáu laøm theo boán vieäc sau ñaây thì goïi laø bieát aân vaø baùo aân:

1. Thaáy nhöõng keû ñoäc aùc, loøng sinh thöông xoùt, laø nhaân duyeân ñeå tu taäp loøng Töø.
2. Thaáy nhöõng ngöôøi ñau khoå, maét khoâng theå rôøi, laø nhaân duyeân ñeå khôûi taâm Bi.
3. Thaáy Sö tröôûng, Cha meï vaø nhöõng baäc coù ñöùc, taâm taùnh vui veû, laø nhaân duyeân

ñeå khôûi taâm Hyû.

1. Thaáy nhöõng ngöôøi thuø oaùn, loøng khoâng giaän töùc, laø nhaân duyeân ñeå tu taäp taâm

Xaû.

Baáy giôø Toân giaû A-nan söûa laïi y phuïc, ñeán tröôùc Phaät, baïch:

–Baïch Theá Toân, khi Theá Toân môùi phaùt taâm Boà-ñeà, ñaõ bieát aân, baùo aân maø laøm theo

boán vieäc keå tröôùc nhö theá naøo? Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–ÔÛ ñôøi quaù khöù, caùch ñaây voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp, coù moät vò Phaät, hieäu laø Tyø-baø- thi, laø Baäc Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân. Ngaøi ra ñôøi ñeå giaùo hoùa cho chuùng sinh coù duyeân vôùi Phaät phaùp. Nhöõng ngöôøi coù duyeân vôùi Phaät phaùp sau khi ñöôïc giaùo hoùa xong, Ngaøi môùi vaøo Nieát-baøn. Thôøi kyø chaùnh phaùp vaø töôïng phaùp cuûa Phaät dieät roài, coù moät nöôùc goïi laø Ba-la-naïi, daân chuùng giaøu coù, ñaát ñai phì nhieâu. Vua duøng chaùnh phaùp trò nöôùc, khoâng öùc hieáp daân laønh. Trong nöôùc coù moät daõy nuùi teân laø Tieân thaùnh sôn. Treân nuùi thöôøng coù naêm traêm vò Bích-chi-phaät vaø raát nhieàu

Thaàn, Tieân chöùng ñaéc naêm pheùp thaàn thoâng. Laïi coù voâ soá caàm thuù, trong soá naøy coù con sö töû teân Kieân Theä, loâng vaøng choùi loïi, maïnh khoûe löïc löôõng, beä veä uy nghieâm, khi caát tieáng roáng, chim ñang bay phaûi rôi xuoáng, caùc thuù röøng ñeàu sôï haõi, tìm nôi aån nuùp.

Moät hoâm, sö töû Kieân Theä ñeán choã khe nuùi, thaáy moät vò Bích-chi-phaät, thaân töôùng uy nghi, thanh tònh. Kieân Theä thaáy, thì loøng vui möøng, khoâng sôï. Roài töø ñoù, cöù ngaøy ngaøy ñeán gaàn ñeå nghe vò Bích-chi-phaät tuïng kinh, thuyeát phaùp. Baáy giôø coù ngöôøi thôï saên, thaáy sö töû Kieân Theä mình vaøng oùng aû thì heát söùc möøng rôõ, lieàn töï nghó: “Neáu mình baét ñöôïc con sö töû kia, loät da ñem daâng nhaø vua chaéc seõ ñöôïc ban thöôûng raát nhieàu, baûy ñôøi khoâng phaûi thieáu thoán! Nhöng sö töû Kieân Theä laø chuùa Sôn laâm, cung teân khoù coù theå baén noåi vaø baãy saäp cuõng khoù baét ñöôïc. Vaäy ta phaûi laäp möu ñeå baét. Kieân Theä thöôøng kính meán vaø gaàn guõi vò Sa-moân Bích-chi-phaät, ta phaûi giaû daïng laøm Sa-moân, giaáu cung teân coù taåm thuoác ñoäc döôùi lôùp ca-sa, roài töø töø tieán ñeán ngoài beân goác caây kia. Kieân Theä thaáy ta taát seõ laïi gaàn, luùc ñoù ta seõ giöông cung baén, thì chaéc traêm phaàn laø ñöôïc”.

Nghó nhö theá roài, lieàn trôû veà noùi vôùi ngöôøi nhaø:

–Toå tieân ta ñaõ traûi maáy ñôøi laøm ngheà saên baén, maø ta chöa töøng nghe noùi coù con thuù naøo laïi coù boä loâng vaøng choùi nhö theá, huoáng nöõa baây giôø ta ñöôïc thaáy, thì phaûi baét cho baèng ñöôïc.

Noùi xong, y laäp töùc caïo ñaàu, khoaùc aùo ca-sa nhö ñaõ ñònh tröôùc, roài trôû vaøo trong nuùi, ngoài beân goác caây. Khi thaáy ngöôøi Tyø-kheo giaû maïo kia, sö töû Kieân Theä sinh loøng vui möøng, tieán ngay laïi gaàn, lieám chaân Tyø-kheo. Luùc ñoù, ngöôøi thôï saên giöông cung baén ngay. Bò truùng teân ñoäc, sö töû gaàm theùt, keâu roáng, muoán voà laáy gaõ thôï saên maø xeù tan thaân xaùc, nhöng laïi nghó raèng: “Ñoù laø moät vò Sa-moân, maëc aùo hoaïi saéc laø hình daùng tieâu bieåu cuûa chö Phaät, Hieàn thaùnh. Neáu ta ñònh gieát thì chaúng khoù gì, nhöng neáu gieát ngöôøi töùc laø phaù hoaïi caùi töôùng tieâu bieåu cuûa chö Phaät, Hieàn thaùnh”. Nghó nhö theá roài, lieàn nuoát giaän chòu khoå. Sau moät luùc laâu, vì thuoác ñoäc chaïy khaép thaân theå, sö töû caûm thaáy ñau ñôùn, khoù nhaãn, laïi ñònh caáu xeù ngöôøi thôï saên. Nhöng laïi nghó raèng, neáu gieát thì khoâng khoù, nhöng chö Phaät, Hieàn thaùnh seõ quôû traùch, hôn nöõa ngöôøi ñôøi seõ khoâng phaân bieät ñöôïc thieän aùc. Ñaây laø moät keû xaáu aùc, mang loøng thaâm ñoäc, aâm möu haïi ta, neáu ta khoâng nhòn ñöôïc thì cuõng khoâng khaùc gì keû kia. Ngöôøi tu haønh nhaãn nhuïc, ai cuõng kính meán, keû khoâng nhaãn nhòn, ai cuõng gheùt boû, vì theá maø caøng theâm phieàn naõo thì sinh töû theâm leân, sinh töû caøng taêng thì phaûi sinh vaøo nhöõng nôi naïn xöù; sinh vaøo nôi naïn xöù, thì xa lìa baïn laønh, xa lìa baïn laønh thì khoâng ñöôïc nghe chaùnh phaùp, khoâng ñöôïc nghe chaùnh phaùp caøng sinh hoaøi nghi, hoaøi nghi caøng nhieàu thì phaûi xa lìa ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, vì theá ta khoâng neân laøm aùc. Nghó nhö theá roài, lieàn noùi keä:

*Ñoái ngöôøi maëc aùo phaùp Xin töï nguyeän boû mình Troïn khoâng khôûi taâm aùc. Ñoái vôùi ngöôøi xuaát gia Xin töï nguyeän boû mình Troïn khoâng khôûi taâm aùc.*

Noùi keä xong, lieàn ngaõ xuoáng taét thôû. Luùc ñoù, trôøi ñaát ruùng ñoäng, caàm thuù sôï haõi boû chaïy töù taùn, trôøi xanh möa maùu, maët nhaät lu môø. Baáy giôø teân thôï saên môùi côûi boû aùo phaùp, caàm dao loät laáy da sö töû ñem veà. Khi veà tôùi nhaø lieàn mang ñeán daâng leân vua. Vua thaáy taám da cuûa sö töû thì vui möøng, môùi noùi vôùi quaàn thaàn:

–Ta chöa töøng nghe thaáy coù gioáng thuù naøo maø loâng laïi vaøng choùi nhö theá. Vaäy maø

hoâm nay maét laïi ñöôïc thaáy, theá môùi laï.

Vua môùi hoûi ngöôøi thôï saên duøng caùch naøo maø coù ñöôïc taám da aáy. Ngöôøi thôï saên taâu vua:

–Neáu Beä haï coù tha cho haï thaàn, thì haï thaàn môùi daùm taâu. Nhaø vua noùi:

–Cho pheùp nhaø ngöôi cöù theo yù maø noùi.

Ngöôøi thôï saên beøn thuaät laïi ñaày ñuû caâu chuyeän cho vua nghe. Nghe xong, vua thaáy loøng ngheïn ngaøo, ñau ñôùn, noùi chaúng neân lôøi, lieàn trieäu taäp taát caû quan ñaïi thaàn vaø caùc tieåu vöông laïi maø tuyeân boá:

–Caùc khanh neân bieát, ta töøng ñöôïc nghe caùc baäc trí giaû noùi raèng, neáu coù con thuù naøo loâng mình thuaàn saéc vaøng oùng, töùc laø vò Boà-taùt hoùa thaân, vì heát thaûy chuùng sinh, môû loøng Boà-ñeà maø laøm vieäc ñaïi lôïi ích. Taïi sao ngaøy nay, teân thôï saên ñoäc aùc naøy daùm duøng quyû keá ñeå gieát haïi moät vò Boà-taùt? Nay neáu ta ñem quan töôùc, boång loäc, voi, ngöïa, cuûa baùu, côm aùo, tieàn taøi vaø tô luïa maø ban thöôûng cho keû aùc naøy, thì töùc laø ta ñaõ huøa vôùi y maø laøm vieäc voâ ñaïo.

Noùi xong lieàn ñem ngöôøi thôï saên ra cheùm ñaàu. Roài ñem boä da sö töû vaøo trong nuùi, tìm laáy xaùc cheát boïc laïi vaø duøng ngöu ñaàu chieân-ñaøn chaát leân thaønh giaøn maø hoûa thieâu. Xong xuoâi thì thu laáy xaù-lôïi, xaây thaùp cuùng döôøng.

Phaät baûo Toân giaû A-nan vaø ñaïi chuùng:

–Caùc thieän nam töû, sö töû Kieân Theä baáy giôø, nay laø Nhö Lai, Thích-ca Vaên Phaät vaäy. Boà-taùt thaân caän baïn laønh nhö theá cho ñeán maát caû thaân maïng maø khoâng khôûi taâm aùc. Vì sao vaäïy? Laø do bieát aân vaø baùo aân. Bôûi theá Boà-taùt thöôøng ñöôïc gaàn guõi thieän höõu tri thöùc vaø choùng thaønh töïu ñöôïc ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Thieän nam töû, Boà-taùt sieâng tu, gaàn guõi thieän tri thöùc, caàu nghe chaùnh phaùp, cho ñeán moät caâu, moät baøi keä hoaëc moät nghóa ñeå dieät tröø taát caû phieàn naõo trong ba coõi. Khi Boà-taùt doác loøng caàu lôøi Phaät daïy, vì khao khaùt pheùp maàu, neân chaúng tieác thaân maïng, duø coù phaûi ñöùng treân saét noùng, bò löûa thieâu ñoát cuõng khoâng laáy theá laøm lo. Boà-taùt vì moät caâu keä coøn chaúng tieác thaân maïng, huoáng chi caû möôøi hai boä Kinh. Vì moät caâu keä maø ñeán thaân maïng coøn khoâng tieác, huoáng chi laø nhöõng baùu vaät khaùc. Laø vì caùi lôïi nghe phaùp laøm cho thaân taâm ñöôïc yeân vui, sinh ra tín taâm chaân chaùnh. Ñöôïc thaáy ngöôøi thuyeát phaùp, cuõng nhö thaáy cha meï, loøng khoâng daùm khinh lôøn. Vì chuùng sinh maø doác loøng nghe phaùp, chöù khoâng phaûi vì lôïi loäc; vì taïo lôïi ích cho chuùng sinh chöù khoâng phaûi vì tö lôïi. Vì chaùnh phaùp maø khoâng sôï moïi naïn khoå, cho ñeán ñoùi khaùt, noùng laïnh, hoå lang, thuù döõ vaø nhöõng vieäc giaëc giaõ, troäm cöôùp, taát caû ñeàu khoâng sôï. Tröôùc phaûi ñieàu phuïc laáy mình, dieät tröø taän goác caùc phieàn naõo, roài sau môùi nghe phaùp. Khi nghe phaùp, loøng khoâng roái loaïn, cung kính ngöôøi noùi phaùp, toân troïng phaùp, theá goïi laø Boà-taùt bieát aân, baùo aân.

Theá naøo goïi laø Boà-taùt doác loøng nghe phaùp? Nghe phaùp coù boán ñieàu:

1. Taâm thaønh tín.
2. Taâm chuyeân chuù.
3. Taâm cung kính.
4. Taâm thieän.

Sôû dó Boà-taùt doác loøng nghe phaùp, caàn caàu möôøi hai boä Kinh, laø vì nhôù nghó ñeán aân saâu naëng cuûa Phaät, muoán cho chaùnh phaùp cuûa Phaät ñöôïc löu haønh khaép nôi, muoán cho Phaät phaùp tröôøng toàn maõi maõi; muoán cho theá gian tin ôû Phaät phaùp, khieán cho taát caû chuùng sinh ñeàu chöùng ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà. Theá laø Boà-taùt vì nghó ñeán voâ löôïng

chuùng sinh ôû möôøi phöông, vì ñeàn ñaùp aân saâu daøy cuûa Phaät, cho neân doác loøng nghe phaùp, caàn caàu möôøi hai boä Kinh.

Taïi sao Boà-taùt laïi caàn caàu Phaät phaùp? Laø vì muoán khieán cho chuùng sinh, phaùt sinh loøng tin, cho neân Boà-taùt caàn caàu Phaät phaùp.

Taïi sao Boà-taùt phaûi tìm hieåu Nhaân luaän? Laø vì muoán hieåu thaáu moïi toäi loãi, muoán phaù tröø caùc taø thuyeát cuûa ngoaïi ñaïo, muoán bieát phöông tieän ñeå ñieàu phuïc chuùng sinh, muoán phaân bieät roõ yù nghóa cuûa lôøi Phaät daïy ñeå ñoái trò nhöõng lôøi noùi cuûa theá gian. Bôûi theá Boà-taùt phaûi tìm hieåu Nhaân luaän.

Taïi sao Boà-taùt phaûi tìm hieåu Thanh luaän? Laø vì muoán cho lôøi noùi ñöôïc thanh tònh trang nghieâm. Neáu lôøi noùi khoâng thanh tònh thì khoâng theå giaûi thích roõ raøng moïi yù nghóa, vì muoán hieåu bieát taát caû moïi nghóa lyù ñeå laøm cho chaùnh phaùp khoûi bò toån haïi; ñeå dieät tröø loøng kieâu maïn cuûa ngöôøi khaùc vaø phaù tan moïi taø kieán. Vì muoán bieát phöông tieän ñeå ñieàu phuïc chuùng sinh, bôûi theá maø Boà-taùt phaûi tìm hieåu Thanh luaän.

Taïi sao Boà-taùt phaûi tìm hieåu caùc phöông thuoác? Laø vì muoán khieán cho chuùng sinh thoaùt khoûi boán traêm leû boán thöù beänh, xa lìa caùc ñieàu aùc; vì thöông xoùt taát caû chuùng sinh, vì muoán cho chuùng sinh phaùt sinh loøng tin töôûng ñeå traùnh moïi khoå ñau, cho loøng ñöôïc yeân vui. Khi loøng ñaõ ñöôïc yeân vui thì thöôøng nhôù nghó ñeán taâm ñaïi bi cöùu ñoä chuùng sinh cuûa Phaät. Bôûi theá maø Boà-taùt phaûi tìm hieåu moïi phöông thuoác.

Taïi sao Boà-taùt phaûi tìm hieåu caùc hoïc thuaät theá gian? Laø vì muoán taïo lôïi ích cho chuùng sinh moät caùch deã daøng. Laø vì neáu hieåu suoát caùc hoïc thuaät theá gian thì raát deã phaù tröø loøng kieâu maïn cuûa moïi ngöôøi ñeå ñieàu phuïc hoï, khieán cho hoï sinh loøng chaùnh tín, tröø boû caùc taø kieán vaø chaáp tröôùc. Bôûi theá maø Boà-taùt phaûi tìm hieåu caùc hoïc thuaät theá gian. Neáu Boà-taùt naøo khoâng chòu caàu hoïc naêm vieäc aáy thì khoâng theå chöùng ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà. Vì muoán ñaït ñöôïc ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà maø Boà-taùt phaûi caàu naêm vieäc aáy.

Boà-taùt ghi aân, traû aân laø vì chuùng sinh maø noùi. Nhöng noùi vieäc gì? Vaø noùi baèng caùch

naøo?

Noùi vieäc gì laø noùi veà möôøi hai boä Kinh. Coøn noùi caùch naøo laø phaûi thoâng thaïo naêm

vieäc keå ôû treân. Vì muoán chöùng ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà cho neân phaûi noùi theo hai caùch:

1. Noùi phaùp theo thöù lôùp;
2. Noùi phaùp theo thanh tònh.

Noùi phaùp theo thöù lôùp laø: Tröôùc phaûi noùi boá thí, keá noùi trì giôùi… cho ñeán trí tueä. Neáu muoán ghi aân, ñeàn aân, thì phaûi suy nghó ñuùng nghóa lyù, roài nhö phaùp maø tu haønh. Theá goïi laø noùi phaùp theo thöù lôùp.

Noùi phaùp thanh tònh laø: Neáu ngöôøi nghe thì ngoài maø ngöôøi noùi laïi ñöùng thì khoâng neân noùi phaùp. Neáu ngöôøi nghe coá tìm nhöõng loãi cuûa phaùp vaø cuûa ngöôøi noùi phaùp, thì cuõng khoâng neân noùi phaùp. Neáu ngöôøi nghe caên cöù vaøo ngöôøi noùi maø khoâng caên cöù vaøo phaùp, thì cuõng khoâng neân noùi phaùp. Neáu ngöôøi nghe chaáp theo chöõ maø khoâng y theo nghóa, thì cuõng khoâng neân noùi phaùp, cho ñeán ngöôøi nghe khoâng y theo Kinh lieãu nghóa thì cuõng khoâng neân noùi phaùp. Taïi sao vaäy? Laø vì nhöõng ngöôøi aáy khoâng bieát cung kính chö Phaät, Boà-taùt vaø phaùp thanh tònh. Neáu ngöôøi noùi phaùp bieát toân troïng phaùp vaø nhöõng ngöôøi nghe phaùp cuõng bieát quyù kính, doác loøng nghe phaùp, khoâng sinh taâm khinh nhôøn, theá goïi laø noùi phaùp thanh tònh.

Laïi nöõa, noùi phaùp theo thöù lôùp laø noùi taát caû veà caùc phaùp. Noùi taát caû veà caùc phaùp

nghóa laø noùi möôøi hai boä Kinh cho ñeán moät caâu, moät baøi keä hay nöûa baøi keä, trong ñoù tuøy theo lôøi noùi, yù nghóa vaø phöông phaùp ñeå tuøy cô theo phöông tieän trình baøy, chæ giaùo, ñem laïi lôïi ích cho moïi ngöôøi. Cuõng coù khi caàn phaûi duøng lôøi quôû traùch, coù luùc neân noùi thaúng, cuõng coù khi caàn phaûi thí duï, cöù tuøy choã neân noùi, hoaëc noùi gaàn guõi cho ngöôøi nghe deã hieåu, cöù tuøy theo choã ngöôøi muoán nghe, duøng phöông tieän maø noùi phaùp, theá goïi laø Boà-taùt bieát aân vaø ñeàn aân, theo thöù lôùp maø noùi phaùp.

Noùi phaùp thanh tònh laø: caùc baäc Ñaïi Boà-taùt ñoái vôùi nhöõng vieäc oaùn gheùt phaûi tu taäp loøng Töø. Khi ñaõ ñöôïc loøng Töø roài, duøng moïi phöông tieän ñeå noùi phaùp cho nhöõng ngöôøi xaáu aùc, nhöõng ngöôøi buoâng lung cho ñeán nhöõng keû tham ñaém duïc laïc, taâm yù phoùng tuùng vaø caû nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, khieán cho hoï ñeàu cuøng ñöôïc tænh ngoä, ñöøng vì khen mình cheâ ngöôøi, ñöøng vì chuyeän aên uoáng, lôïi loäc vaø danh voïng. Theá goïi laø Boà-taùt bieát aân vaø ñeàn aân maø noùi phaùp thanh tònh. Theo ñuùng nhö phaùp maø tu taäp caùc ñieàu thieän, dieät tröø ba nghieäp aùc, ñaày ñuû söï thanh tònh, ghi aân ñeàn aân ñeå trang nghieâm ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà. Neáu caùc baäc Ñaïi Boà-taùt muoán nhôù aân ñeå traû aân thì phaûi suy nghó veà giaùo nghóa, hoïc roäng, nghe nhieàu ñeå thoâng suoát taát caû, ñeå neâu cao ngoïn ñuoác Phaät phaùp. Neáu muoán laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, thì phaûi tu caùc phaùp boá thí, trì giôùi…, laïi phaûi cuùng döôøng nhöõng ngöôøi noùi phaùp, khoâng tìm loãi cuûa phaùp vaø cuûa ngöôøi noùi phaùp, khoâng mang loøng aùc haïi, ñem söï yeân vui cho moïi ngöôøi, theá goïi laø bieát aân. Sau khieán cho caû mình vaø ngöôøi ñöôïc höôûng phuùc baùo ôû coõi ngöôøi vaø coõi trôøi, cho ñeán khi chöùng ñöôïc ñaïo quaû Nieát-baøn, theá goïi laø baùo aân.

Laïi nöõa, Boà-taùt phaûi theo boán pheùp ñeå tu haïnh nhaãn nhuïc, dieät tröø loøng baát nhaãn,

trang nghieâm ñaïo Boà-ñeà:

* Khuyeân taát caû chuùng sinh tu haïnh nhaãn nhuïc.
* Töï mình nhaãn vaø daïy ngöôøi khaùc nhaãn ñeå xa lìa söï sôï haõi, theá goïi laø bieát aân.
* Nhôø söï nhaãn nhuïc neân khoâng sinh loøng giaän hôøn, khoâng laøm haïi ai, khoâng phaûi chòu khoå naõo neân khoâng aân haän.
* Sau khi boû thaân naøy, ñöôïc höôûng phuùc baùo ôû coõi ngöôøi vaø coõi trôøi, cho ñeán chöùng ñöôïc ñaïo quaû Nieát-baøn, theá goïi laø baùo aân.

Naøy caùc thieän nam töû, Boà-taùt laïi theo boán vieäc maø sieâng tu tinh taán ñeå dieät boû söï bieáng treã, trang nghieâm ñaïo Boà-ñeà:

* Khuyeân taát caû chuùng sinh vì ñaïo Boà-ñeà maø sieâng tu tinh taán.
* Xa lìa moïi phieàn naõo, taêng tröôûng caùc phaùp laønh cho thaân ñöôïc yeân vui, theá laø tö lôïi.
* Boà-taùt tinh taán, khoâng laøm phieàn chuùng sinh, ñaùnh ñaäp, chöûi ruûa, theá laø lôïi tha.
* Boû thaân naøy roài, ñöôïc höôûng phuùc baùo ôû coõi ngöôøi, coõi trôøi, mình ñöôïc yeân vui, cho ñeán ñöôïc ñaïo Boà-ñeà, theá laø ñöôïc ñaït quaû baùo lôùn lao.

Laïi nöõa, Boà-taùt theo boán vieäc maø tu pheùp ñònh ñeå döùt tröø taâm taùn loaïn, trang nghieâm ñaïo Boà-ñeà:

* Khuyeân taát caû chuùng sinh vì ñaïo Boà-ñeà maø tu Thieàn ñònh.
* Ñôøi naøy ñöôïc yeân vui, thaân taâm vaéng laëng, theá goïi laø bieát aân.
* Vì thaân taâm vaéng laëng, neân khoâng laøm phieàn chuùng sinh, theá goïi laø bieát aân, ñeàn aân.
* Boà-taùt boû thaân naøy roài, ñöôïc thaân thanh tònh, yeân oån vui veû, chöùng ñöôïc Nieát-baøn.

Theá laø Boà-taùt theo boán vieäc maø tu Thieàn ñònh.

Laïi nöõa, Boà-taùt bieát aân, ñeàn aân, cuõng phaûi theo boán vieäc maø thaønh töïu trí tueä ñeå

dieät tröø voâ minh, trang nghieâm ñaïo Boà-ñeà:

* Duøng phaùp Töù nhieáp daïy baûo chuùng sinh, vì ñaïo Boà-ñeà, tu haønh trí tueä.
* Vì hieåu thaáu “taùnh”, “töôùng” cuûa caùc phaùp, neân mình ñöôïc yeân vui, theá laø töï lôïi.
* Coù theå giuùp chuùng sinh veà caùc vieäc theá gian vaø xuaát gian, theá laø lôïi tha.
* Coù theå tieâu tröø ñöôïc hai chöôùng laø phieàn naõo vaø trí tueä phaøm phu, theá laø ñöôïc quaû baùo lôùn. Nhö vaäy goïi laø bieát aân, ñeàn aân.

Ñoù laø Boà-taùt theo boán vieäc maø tu trí tueä khoâng theå nghó baøn.

Laïi nöõa, Boà-taùt duøng trí tueä kieáp tröôùc, bieát ñöôïc caùc vieäc kieáp tröôùc, hieåu suoát caùc nghieäp cuûa chuùng sinh, duø thieän hay aùc, cuõng ñaõ ñeán ngaøy ñöôïc höôûng moät duyeân laønh. Cho neân Boà-taùt, vì muoán taïo lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, ñaõ duøng ñaïi phöông tieän, töø cung trôøi Ñaâu-suaát, ñaày ñuû thoï maïng, coù ba ñieàu toái thaéng:

1. Thoï maïng hôn heát.
2. Ñeïp ñeõ hôn heát.
3. Danh thôm hôn heát.

Khi môùi giaùng sinh, phoùng ra nhöõng tia saùng lôùn, chieáu khaép möôøi phöông vaø ñaõ bieát tröôùc giôø phuùt ra ñôøi ngay töø khi môùi thoï thai. Luùc vöøa sinh ra, ñaõ ñi baûy böôùc, khoâng phaûi dìu daét vaø töï noùi: “Kieáp naøy laø kieáp sau choùt cuûa Ta.”

Baáy giôø, chö Thieân, Quyû, Thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Khaån-na-la, Ma- haàu-la-giaø daâng caùc thöù hoa, höông vi dieäu troãi ca nhaïc vaø treo phan, phöôùn cuùng döôøng. Boà-taùt coù ba möôi hai töôùng ñeïp ñeõ trang nghieâm, khoâng ai hôn ñöôïc; thaân theå khoûe maïnh, khí löïc ñaày ñuû, duøng söùc töø thieän deïp chuùng ma quaân. Khi leân baûy tuoåi, khoâng hoïc theá söï maø hieåu bieát taát caû, hoïc khoâng caàn thaày, töï tu maø chöùng ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Sau khi thaønh ñaïo, Phaïm thieân khuyeán thænh chuyeån baùnh xe phaùp teá ñoä chuùng sinh. Khi nhaäp ñaïi ñònh thì duø cho saám seùt cuõng khoâng lay chuyeån. Caùc loaøi thuù vaät thöôøng ñeán gaàn guõi, meán nhö meán cha meï; suùc vaät daâng caùc thöùc aên vì Phaät hieåu loøng mình. Linh thaàn tuoân möa, taém goäi thaân theå, caây ruû caønh laù, che rôïp khaép ngöôøi. Trong saùu naêm tu khoå haïnh, Ma thöôøng tìm kieám maø khoâng thaáy moät loãi laàm. Thöôøng ngoài thieàn ñònh, thaønh töïu taâm nieäm, kheùo hieåu bieát caùc giaùc quan coù luùc khôûi, luùc dieät. Ñoù laø ñieåm baát khaû tö nghò cuûa Boà-taùt gioáng vôùi chuùng sinh. Coøn ñieåm khaùc vôùi chuùng sinh, laø Boà-taùt laøm lôïi ích cho taát caû moïi loaøi, nhö ngöôøi ñieân ñöôïc thaáy Nhö Lai thì trôû laïi baûn taâm, ngöôøi muø ñöôïc thaáy, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi sinh ngöôïc trôû laïi thuaän vaø nhöõng taùnh tham, saân, si ñeàu dieät tröø. Ñoù laø choã baát khaû tö nghò cuûa Boà-taùt khaùc vôùi chuùng sinh.

Laïi nöõa, tuy cuõng sinh ra nhö chuùng sinh, nhöng choã haønh ñoäng cuûa Nhö Lai khoâng

theå nghó baøn: Nhö Lai thöôøng naèm nghieâng veà beân phaûi nhö Sö töû vöông, duø coû hay laù cuõng khoâng laøm ñoäng loaïn ñöôïc, gioù cuoán, baõo taùp maø y phuïc khoâng lay ñoäng. Khi böôùc chaân ñi, nhö Sö töû vöông vaø Baïch nga vöông. Neáu luùc muoán ñi, bao giôø cuõng böôùc chaân phaûi tröôùc, nhöõng choã ñi qua ñeàu baèng phaúng khoâng coøn cao thaáp. Khi aên xong, khoâng coøn soùt moät haït côm ôû mieäng. Ñoù laø choã “Coäng sinh” baát khaû tö nghò cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, tuy cuõng sinh nhö chuùng sinh, nhöng Nhö Lai coù ba möôi töôùng khoâng theå nghó baøn:

1. Baøn chaân baèng phaúng.
2. Baøn chaân coù ngaøn xoaùy oác.
3. Ngoùn tay daøi vaø nhoû.
4. Goùt chaân ñaày ñaën.
5. Ngoùn tay coù nhieàu vaân.
6. Chaân tay meàm maïi.
7. Buïng troøn trónh, ñaày ñaën nhö buïng Kim saéc loäc vöông.
8. Maét caù chaân baèng phaúng.
9. Tay daøi tôùi ñaàu goái.
10. Töôùng aâm taøng, nhö töôïng maõ vöông.
11. Mình troøn traën, ñaày ñaën nhö caây Ni-caâu-ñaø.
12. Loâng trong mình ñeàu nghieâng leân phía treân.
13. Loâng ñeàu xoaùy theo beân phaûi.
14. Thaân mình saéc vaøng.
15. Thöôøng chieáu saùng caùch thaân taùm thöôùc.
16. Lôùp da mòn maøng, khoâng dính buïi baëm.
17. Baûy choã ñaày ñaën, baèng phaúng.
18. Nöûa mình treân nhö mình sö töû.
19. Caùnh tay troøn laún.
20. Xöông ngöïc baèng phaúng.
21. Thaân hình vaïm vôõ.
22. Trong mieäng coù boán möôi raêng.
23. Raêng nhoû khít vaø raát ñeàu.
24. Raêng traéng nhö ngaø.
25. Haøm vuoâng nhö haøm sö töû.
26. Khi aên thaáy höông vò thöôïng haûo.
27. Ñænh treân traùn nhoâ leân thaønh töôùng nhuïc keá.
28. Löôõi daøi vaø roäng.
29. Tieáng nhö tieáng Phaïm aâm.
30. Saéc maét xanh bieác.
31. Maét nhö maét ngöu vöông.
32. Khoaûng giöõa loâng maøy coù moät sôïi loâng daøi vaø traéng.

Nhö theá cho ñeán taùm möôi veû ñeïp khoâng theå nghó baøn. Moãi moãi töôùng toát laïi coù voâ löôïng traêm ngaøn veû ñeïp huyeàn dieäu. Moãi moät töôùng toát ñeàu laø keát quaû cuûa söï tu taäp dieäu haïnh cuûa Boà-taùt töø luùc môùi phaùt taâm Boà-ñeà kieân coá cho ñeán khi ñöôïc thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Phaät laïi noùi:

–Nhö Lai ñaõ töøng trong voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp doác loøng tu trì tònh giôùi, cho neân nay môùi ñöôïc töôùng baøn chaân baèng phaúng. Nhôø söï cuùng döôøng Cha meï, Hoøa thöôïng, Sö tröôûng vaø caùc baäc coù ñöùc, cho neân ñöôïc töôùng ngaøn xoaùy oác döôùi baøn chaân. Ñoái vôùi chuùng sinh khoâng mang loøng laøm haïi, khoâng coù yù töôûng cöôùp ñoaït. Heã thaáy Cha meï, Hoøa thöôïng, Sö tröôûng vaø nhöõng baäc coù ñöùc thì ra ñoùn chaøo, söûa ñaët toøa ngoài, cung kính leã baùi, deïp boû loøng kieâu maïn, nhôø theá maø nay ñöôïc töôùng ngoùn tay daøi vaø nhoû. Coù ñuû ba haïnh keå treân, neân ñöôïc töôùng goùt chaân ñaày ñaën. Nhôø duøng Töù nhieáp phaùp giuùp ñôõ chuùng sinh, neân ñöôïc töôùng ngoùn tay coù nhieàu vaân. Duøng caùc thöù daàu thôm taém goäi cho Cha meï, Sö tröôûng vaø caùc baäc coù ñöùc, nhôø theá maø ñöôïc töôùng chaân tay meàm maïi. Nhôø coâng tu taäp caùc phaùp laønh khoâng bieát chaùn moûi, neân ñöôïc töôùng buïng troøn traën, ñaày ñaën. Nghe phaùp vui veû, thích noùi laïi cho ngöôøi khaùc nghe vaø öa laøm vieäc ñaïo, nhôø theá maø

ñöôïc töôùng maét caù chaân baèng phaúng. Nhôø ba nghieäp thanh tònh, khaùm beänh cho thuoác, phaù tröø loøng kieâu ngaïo, aên uoáng coù chöøng möïc, neân ñöôïc töôùng tay daøi baèng goái. Thaáy ngöôøi ta chia reõ, duøng lôøi noùi kheùo khieán cho ngöôøi ta ñoaøn tuï vôùi nhau. Bieát töï tu hoå theïn, laïi daïy ngöôøi tu, nhôø theá maø ñöôïc töôùng aâm taøng nhö töôïng maõ vöông. Töï mình tu saïch ba nghieäp, laïi daïy ngöôøi khaùc tu, neáu chuùng sinh naøo ñau oám thì tìm caùch chaïy chöõa, do theá maø ñöôïc töôùng thaân troøn mình laún. Nhôø loøng vui veû nghe phaùp, laïi hay noùi laïi cho ngöôøi khaùc nghe, maø ñöôïc töôùng loâng trong mình ñeàu höôùng leân phía treân. Suy nghó yù nghóa saâu xa cuûa caùc phaùp, öa tu caùc phaùp laønh, cuùng döôøng Cha meï, Sö tröôûng vaø nhöõng baäc coù ñöùc; neáu ñi doïc ñöôøng gaëp phaùp, hoaëc taêng phoøng ñeàu cuùng döôøng, giöõa ñöôøng neáu coù gaïch ñaù, gai goác hay vaät baån thæu thì doïn ñi, nhôø theá maø ñöôïc coù töôùng loâng trong mình ñeàu xoaùy veà beân phaûi. Neáu ñem thöùc aên hoaëc ñoà chaâu baùu cho ngöôøi thì khoâng bao giôø sinh loøng saân haän, nhôø theá maø ñöôïc hai töôùng: moät laø saéc da vaøng, hai laø thöôøng coù aùnh saùng vaø laïi ñöôïc töôùng da mòn maøng, khoâng dính buïi nhô. Thöôøng giuùp cho ngöôøi nhöõng thöù caàn duøng, nhôø theá maø ñöôïc töôùng baûy choã ñaày ñaën. Töï mình deïp boû taùnh kieâu maïn, bieát ñieàu hoøa taùnh tình, tuøy theo sôû thích cuûa moïi ngöôøi, nhö phaùp tu haønh ñeå dieät caùc ñieàu baát thieän vaø taêng tröôûng caùc phaùp laønh, nhôø theá maø ñöôïc töôùng nöûa mình treân nhö thaân sö töû, töôùng caùnh tay troøn laún vaø töôùng xöông ngöïc baèng phaúng, töôùng ngoùn tay nhoû, töôùng thaân hình ñaày ñaën. Nhôø khoâng noùi löôõi hai chieàu vaø laøm cho nhöõng ngöôøi tranh giaønh phaûi hoøa thuaän maø ñöôïc töôùng coù boán möôi raêng, töôùng raêng khít khoâng keõ hôû, töôùng raêng baèng nhau, ñeàu ñaën. Nhôø tu caùc nghieäp töø bi, thieän laïc maø ñöôïc töôùng raêng traéng nhö ngaø. Thaáy ngöôøi thieáu thoán, vui veû giuùp ñôõ, ñoùn thöa, nhôø theá maø ñöôïc töôùng haøm vuoâng nhö haøm sö töû, coi taát caû chuùng sinh nhö moät ngöôøi con, vì theá maø ñöôïc töôùng aên thöùc gì cuõng thaáy muøi vò thöôïng haûo; thöôøng boá thí chuùng sinh phaùp vò voâ thöôïng, gaëp ngöôøi hay queân thì cho trí nhôù, töï mình giöõ naêm giôùi, laïi daïy ngöôøi cuõng tu taäp loøng Töø, hay boá thí phaùp cho moïi ngöôøi, nhôø nhaân duyeân aáy maø ñöôïc töôùng nhuïc keá, töôùng löôõi daøi roäng, cöù nhö thöïc maø noùi phaùp cho moïi ngöôøi vui möøng, noùi nhöõng lôøi eâm aùi, dòu daøng, khoâng ñuùng giôø khoâng noùi, do ñoù maø ñöôïc töôùng tieáng Phaïm aâm. Chöùa goùp loøng thöông, coi taát caû chuùng sinh nhö cha meï, nhôø nhaân duyeân aáy maø ñöôïc saéc maét xanh bieác vaø töôùng maét nhö maét Ngöu vöông, thaáy nhöõng ngöôøi coù ñöùc, thaønh thaät taùn thaùn, do ñoù maø ñöôïc töôùng baïch haøo.

Ñoù laø ba möôi hai töôùng, tuy coù nhöõng nhaân duyeân khaùc nhau, nhöng nhaân duyeân

chính laø caùi nhaân “trì giôùi” vaø “tinh taán”. Taïi sao vaäy? Vì neáu khoâng chòu trì giôùi vaø sieâng tu tinh taán, thì ñeán thaân ngöôøi coøn chaúng ñöôïc laøm, noùi chi ñeán ba möôi hai töôùng toát?

Laïi nöõa, phaøm ñaõ laøm vieäc thì loøng nhaát ñònh khoâng hoái haän, nhôø theá maø ñöôïc töôùng baøn chaân baèng phaúng. Vaø khi laøm vieäc thì doác loøng laøm, do ñoù maø ñöôïc töôùng ngaøn xoaùy oác döôùi baøn chaân, töôùng ngoùn tay coù nhieàu vaân, töôùng baûy choã baèng phaúng töôùng da mòn maøng, töôùng thaân thaúng vaø troøn, töôùng löôõi daøi roäng. Thöôøng tu caùc phaùp thieän vaø daïy ngöôøi khaùc tu, cho neân ñöôïc töôùng ngoùn tay daøi nhoû; töôùng tay chaám goái; töôùng thöôøng phaùt ra aùnh saùng caùch xa taùm thöôùc vaø töôùng raêng khít khoâng thöa hôû. Nhôø coâng tu saïch ba nghieäp neân ñöôïc caùc töôùng khaùc.

Laïi nöõa, ñoái vôùi chuùng sinh, sinh taâm thuaàn thieän, nhôø nhaân duyeân aáy ñöôïc töôùng tay chaân meàm maïi, da thòt mòn maøng, buïi nhô khoâng baùm. Vì theo thöù lôùp vaø thôøi tieát maø tu taäp caùc phaùp laønh, cho neân ñöôïc töôùng thöù hai, thöù ba vaø thöù tö. Öa laøm ñieàu laønh, loøng khoâng chaùn naûn, nhôø nhaân duyeân aáy maø ñöôïc töôùng thaân saéc vaøng; töôùng thaân

thöôøng saùng; töôùng raêng traéng; töôùng giöõa khoaûng loâng maøy coù sôïi loâng traéng. Neáu nghe ngöôøi ta ca ngôïi ñöùc taùnh cuûa mình khoâng sinh loøng kieâu maïn, giaáu gieám vieäc laønh khoâng cho ngöôøi khaùc bieát, nhôø nhaân duyeân aáy maø ñöôïc töôùng maõ taøng. Phaøm tu caùc vieäc laønh ñeàu hoài höôùng cho ñaïo Boà-ñeà, vì theá maø ñöôïc töôùng loâng trong mình ñeàu höôùng leân phía treân vaø ñeàu xoay theo beân phaûi; töôùng trong mieäng coù boán möôi chieác raêng; töôùng khi aên thaáy muøi vò thöôïng haûo. Nhôø nhaân duyeân sieâng tu tinh taán, neân ñöôïc töôùng haøm vuoâng nhö haøm sö töû; töôùng nöûa thaân treân nhö mình sö töû. Doác loøng thöông nhôù taát caû chuùng sinh, nhö meï thöông con, nhôø nhaân duyeân aáy maø ñöôïc töôùng raêng nhoû vaø baèng phaúng, töôùng maét xanh bieác nhö maét Ngöu vöông. Nhôø tu taäp caùc phaùp laønh khoâng bieát chaùn naûn, cho neân ñöôïc caùc töôùng khaùc.

Caùc baäc Ñaïi Boà-taùt, khi döïa vaøo tònh haïnh maø tu ba möôi hai töôùng toát, khi caùc nghieäp ñaõ ñöôïc thanh tònh, tuy coù ba möôi hai töôùng toát nhö theá nhöng chöa ñaày ñuû, chöa ñöôïc hoaøn toaøn trong saùng. Boà-taùt coøn phaûi tu theo möôøi hai haïnh ñeå thaáu suoát ñaày ñuû taát caû caùc phaùp cuûa Phaät. Tuy voâ löôïng töôùng cuûa chuùng sinh khoâng gioáng nhau, coù thöôïng, trung vaø haï khoâng theå nghó baøn. Bôûi theá Phaät noùi, trong ba möôi hai töôùng, ñem coâng ñöùc tích chöùa goùp hôïp cuûa taát caû chuùng sinh maø so saùnh thì môùi chæ baèng caùi töôùng maûy loâng cuûa Nhö Lai. Taát caû caùc loã chaân loâng ñeàu coù coâng ñöùc, chöùa goùp hoøa hôïp maø thaønh moät veû ñeïp, roài taäp hôïp coâng ñöùc cuûa taùm möôi veû ñeïp, taêng gaáp traêm laàn môùi thaønh moät töôùng. Duy chæ coù hai töôùng Baïch haøo vaø Nhuïc keá thì phaûi taäp hôïp taát caû caùc töôùng khaùc, taêng ñeán ngaøn laàn môùi thaønh ñöôïc hai töôùng ñoù. Do ñem hoøa hôïp taát caû coâng ñöùc, ñem heát coâng ñöùc cuûa ba möôi hai töôùng toát vaø taùm möôi veû ñeïp taêng leân ngaøn vaïn öùc laàn môùi thaønh ñöôïc caùi töôùng Loâi aâm cuûa Nhö Lai, maø aâm vang xa thaúm ñeán voâ löôïng, voâ bieân theá giôùi cuûa chö Phaät nhieàu nhö vi traàn cuõng ñeàu nghe thaáy. Vì laøm lôïi ích cho chuùng sinh maø Boà-taùt tu haïnh ñaïi töø bi, nhôù aân ñeàn aân, tu taäp caùc phaùp saâu xa maàu nhieäm khoù theå nghó baøn vaø caùc töôùng toát vi dieäu nhö theá. Trong moãi töôùng coù theå laøm lôïi ích cho voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc chuùng sinh, khieán cho hoï ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà, laàn löôït tu taäp, ñaày ñuû coâng ñöùc, cho ñeán thaønh ñöôïc ba möôi hai töôùng toát ñeïp. Khi coù ñuû caùc töôùng toát ñeïp roài, ñeàu khieán ñi ñeán goác caây Boà-ñeà, haøng phuïc ma quaân, chöùng thaønh Phaät quaû, quay baùnh xe chaùnh phaùp, ñoä cho chuùng sinh qua khoûi beå khoå, ngu si, sinh töû maø leân bôø giaùc ngoä, giaûi thoaùt yeân vui ñeå thaønh töïu coâng vieäc lôïi ích cho taát caû muoân loaøi.

Phaät baûo Toân giaû A-nan, taát caû ñaïi chuùng vaø caùc baäc Ñaïi Boà-taùt:

–Caùc thieän nam töû, caùc vò nhöõng ai coù theå luoân nhôù aân cuûa Phaät, hoä trì chaùnh phaùp, bieân cheùp ñoïc tuïng kinh Ñaïi Phöông Tieän Phaät Baùo AÂn saâu xa vi dieäu naøy? Ai coù theå ôû ñôøi aùc tröôïc sau naøy, phaùt taâm ñaïi tinh taán thoï trì uûng hoä ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc? Ai coù theå hoä phaùp, truyeàn baù Kinh naøy ñeå laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh?

Baáy giôø trong ñaïi hoäi coù moät vaïn taùm ngaøn vò Ñaïi Boà-taùt, ñeàu töø choã ngoài ñöùng

daäy söûa laïi y phuïc, ñeå hôû vai aùo beân phaûi, ñaàu goái beân phaûi quyø saùt ñaát, chaép tay cung kính, baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, trong ñôøi aùc tröôïc sau naøy chuùng con ñeàu coù theå thoï trì uûng hoä ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc; ñeàu coù theå hoä trì chaùnh phaùp vaø giaùo hoùa chuùng sinh.

Luùc ñoù Boà-taùt Sö Töû laïi noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con cuõng coù theå duøng moïi phöông tieän ñeå giuùp ñôõ chuùng

sinh.

Boà-taùt Kim Cang noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, neáu chuùng sinh saép sa vaøo ba ñöôøng döõ con coù theå ngaên laïi,

khieán cho khoûi bò ñoïa.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, neáu chuùng sinh caàu tu caùc phaùp thieän, con coù theå khieán cho taát caû ñeàu ñaày ñuû nhö yù.

Boà-taùt Trí Traøng noùi:

–Con coù theå cho chuùng sinh ñöôïc trí lôùn. Boà-taùt Phaùp Traøng noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con coù theå laáy phaùp maø boá thí khaép cho chuùng sinh. Boà-taùt Nhaät Quang noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con nguyeän ñem söï yeân vui maø boá thí chuùng sinh. Boà-taùt Nguyeät Quang noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con coù theå giaùo hoùa taát caû chuùng sinh, khieán tu phöôùc ñöùc. Boà-taùt Thieän Hoä noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con coù theå giaùo hoùa taát caû chuùng sinh, khieán khoâng buoâng

lung.

Boà-taùt Voâ Taän YÙ noùi:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con coù theå giaùo hoùa taát caû chuùng sinh, khieán cho thaáy roõ

“taùnh”, “töôùng” cuûa phaùp giôùi voâ taän.

Boà-taùt Nguyeät Thöôïng noùi:

–Baïch Theá Toân, con coù theå boá thí chuùng sinh ñieàu yeân vui khoâng gì hôn.

Nhö theá caùc vò Boà-taùt laàn löôït töï laäp theä nguyeän vi dieäu ñeå trang nghieâm ñaïo Boà- ñeà, laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh. Vì muoán nhôù aân Phaät vaø muoán ñeàn ñaùp aân Phaät, neân chö Boà-taùt töø choã ngoài ñöùng daäy, quyø saùt ñaát, chaép tay baïch Phaät:

–Xin Ñöùc Theá Toân ñem Kinh naøy giao phoù cho haøng Boà-taùt chuùng con. Baáy giôø Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, kinh naøy neân ñaët teân laø gì vaø phuïng trì nhö theáø naøo? Phaât baûo:

–Kinh naøy goïi laø kinh Nhieáp Chuùng sinh Thieän Baûn, cuõng goïi laø Ñaïi Phöông Tieän, cuõng goïi laø Vi Maät Haïnh, cuõng goïi laø Phaät Baùo AÂn.

Phaät baûo Toân giaû A-nan vaø caùc baäc Ñaïi Boà-taùt:

–Caùc vò phaûi theo ñuùng lôøi daïy maø tu haønh.

Khi Phaät noùi phaåm Chuùc luïy naøy, coù baûy vaïn hai ngaøn vò Thanh vaên phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà. Taát caû chö Thieân, Long, Quyû, Thaàn, Caøn-thaùt-baø, Khaån-na-la, Ma-haàu- la-giaø, Nhaân, Phi Nhaân vaø ñaïi chuùng nghe Phaät thuyeát phaùp, ñeàu vui möøng vaâng laøm.

