**Phaåm 22: THÖÔNG NHAÂN DAÂNG BAÙNH**

Baáy giôø nhoùm Ñeà-vò-ba-lôïi cuøng naêm traêm thöông nhaân keát baïn, luùc aáy caây coái, hoa traùi sum sueâ töôi toát, phaùt ra aâm thanh cuûa Phaät baûy ngaøy khoâng lay khoâng ñoäng.

Luùc aáy coù moät vò Phaïm thieân teân laø Thöùc Caøn, ôû coõi Phaïm thieân thaáy Phaät môùi ñaéc ñaïo, ngoài yeân tònh trong baûy ngaøy, chöa coù ngöôøi daâng cuùng thöùc aên, nghó: “Ta phaûi tìm ngöôøi khieán daâng thöùc aên leân Phaät”, lieàn khieán naêm traêm thöông gia ñeàu bò trôû ngaïi khoâng ñi ñöôïc.

Thöùc Caøn ñôøi tröôùc laø baïn beø cuûa naêm traêm thöông nhaân. Vì muoán ñoä hoï cho neân môùi laøm ra nhö vaäy.

Ñeà-vò-ba-lôïi raát sôï haõi, cuøng vôùi moïi ngöôøi nhoùm hoïp baøn luaän. Chö Thieân ngay khi aáy thuyeát keä:

*Nhö Lai thaønh Phaät ñaïo Sôû nguyeän ñaõ ñaày ñuû Caùc ngöôi daâng thöùc aên Nhaân ñaây Phaät noùi phaùp.*

Baáy giôø naêm traêm ngöôøi cuøng ñi ñeán choã Thoï thaàn. Phaïm thieân hoùa laøm moät vò thaàn phoùng ra aùnh saùng, hình töôïng phaân minh, noùi vôùi caùc thöông nhaân:

–Nay coù Ñöùc Phaät ñang ôû taïi nöôùc Caâu-löu, beân doøng soâng Ni-lieân, chöa coù ai daâng cuùng thöùc aên. Caùc ngöôi laø nhöõng ngöôøi gaëp may maén tröôùc tieân. Neáu coù Thieân yù aáy chaéc chaén seõ ñöôïc phöôùc baùu lôùn.

Thöông nhaân nghe teân Phaät ñeàu raát vui möøng, noùi:

–Phaät chaéc laø Baäc ñaëc bieät raát toân quyù, Thieân thaàn cung kính, khoâng phaûi haïng phaøm phu.

Lieàn troän boät vôùi maät ong roài cuøng ñem ñeán döôùi goác caây cuùi ñaàu daâng leân Phaät. Ñöùc Phaät nghó: “Chö Phaät trong quaù khöù vì thöông xoùt, nhaän vaät cuûa ngöôøi cuùng döôøng, phaùp cuûa caùc Ngaøi ñeàu caàm bình baùt, khoâng neân nhö caùc ñaïo nhaân khaùc ñöa tay ñeå nhaän thöùc aên”.

Khi aáy coù boán vò Thieân vöông ôû treân nuùi Pha-na ñöôïc boán chieác baùt baèng ñaù xanh muoán duøng chieác baùt ñoù ñeå chöùa thöùc aên. Baáy giôø coù vò Thieân töû teân laø Chieáu Minh baûo vôùi boán vò Thieân vöông:

–Nay coù Ñöùc Phaät teân laø Thích-ca Vaên ñaùng duøng chieác baùt naøy. Ñaây khoâng phaûi laø ñoà duøng cuûa caùc vò. Nay Ngaøi ñang nhaän thöùc aên. Coù theå ñem ñeán daâng leân cuùng döôøng Phaät.

Khi aáy boán Thieân vöông lieàn cuøng vôùi Thieân töû ñem hoa höông, kyõ nhaïc, côø loïng vaø

baùt, nhanh choùng nhö thôøi gian duoãi caùnh tay, haï xuoáng ñeán choã Phaät vaø cuøng daâng leân cuùng döôøng Phaät. Ñöùc Phaät nghó: “Neáu nhö ta chæ nhaän moät caùi thì seõ khoâng vui loøng nhöõng ngöôøi khaùc Ta neân nhaän heát”.

Ñeà-ñaàu-laïi vöông ñem baùt daâng leân Phaät tröôùc tieân. Phaät lieàn nhaän, nhaân ñoù ñoïc keä:

*Nay daâng baùt Theá Toân Seõ ñöôïc phaùp khí baùu Töï ñöôïc baùt vaéng laëng Taâm yù khoâng queân maát.*

Tieáp theo Tyø-löu-laëc vöông daâng baùt. Phaät lieàn nhaän vaø noùi keä:

*Ai daâng baùt Nhö Lai*

*Taâm hoï ñöôïc chaùnh nieäm Töù Thieân vöông giöõ an Cho ñeán ngoä thanh tònh.*

Keá ñeán, Tyø-löu-la-xoa vöông daâng baùt. Phaät lieàn nhaän vaø noùi keä:

*Ngöôøi trì baùt thanh tònh Taâm tònh daâng Nhö Lai Thaân taâm thöôøng nheï nhaøng*

*Thieân, Long, Thaàn khen ngôïi.*

Sau cuøng Tyø-sa-moân vöông daâng baùt. Phaät lieàn nhaän vaø noùi keä:

*Giöõ giôùi khoâng khuyeát phaïm Daâng baùt leân ñaày ñuû*

*Tín thí taâm khoâng loaïn*

*Khieán ñöùc khoâng khuyeát giaûm.*

Phaät nhaän baùt xong, Ngaøi choàng leân treân baøn tay traùi, tay phaûi ñeø leân, boán caùi baùt lieàn hieäp laïi thaønh moät, hieän ra boán laèn bieân, nhaân ñoù laïi khen:

*Ñôøi tröôùc Ta cuùng baùt Neân coù quaû baùo naøy Nay ñöôïc boán baùt ñaây Boán vöông thaàn ñeán ñuû.*

Phaät noùi keä khen xong, lieàn duøng baùt naøy nhaän baùnh maät ong cuûa thöông nhaân cuùng döôøng. Ngaøi chuù nguyeän cho hoï:

–Nay ngöôøi boá thí muoán cho ngöôøi thoï thöïc ñöôïc ñaày ñuû khí löïc, seõ khieán cho gia ñình thí chuû ñôøi ñôøi ñaït mong öôùc, ñöôïc soáng laâu, saéc ñeïp, söùc khoûe vaø ñöôïc chieâm ngöôõng (chö Phaät), ñöôïc vui veû an oån, khoâng beänh taät, ñöôïc trí tueä bieän taøi, khoûe maïnh troïn ñôøi. Caùc taø aùc quyû khoâng theå ñeán gaàn nhieãu haïi. Do coù yù toát laäp ñöôïc coâng ñöùc. Caùc thieän quyû thaàn seõ thöôøng uûng hoä, chæ daïy neàn ñaïo, ñöôïc lôïi ích, hoøa hôïp khoâng truaân chuyeân vaát vaû, khoâng hoaïn naïn khoù khaên.

Ngöôøi coù chaùnh kieán, do coù loøng tin öa cung kính, thanh tònh khoâng hoái haän, cuùng döôøng cho Baäc ñaïo ñöùc seõ ñöa ñeán phöôùc ñöùc, lôïi ích raát lôùn, laàn laàn taêng theâm söï toát laønh, khoâng coøn nhöõng ñieàu baát lôïi.

Maët trôøi, maët traêng, naêm ngoâi sao, hai möôi taùm tinh tuù, Thieân thaàn, quyû vöông thöôøng theo hoä trôï. Boán ñaïi Thieân vöông rieâng khen thöôûng ngöôøi hieàn.

Ñeà-ñaàu-laïi ôû phöông Ñoâng, Duy-dieãm-vaên ôû phöông Nam, Duy-löu-laëc-xoa ôû phöông Taây, Caâu-caâu-la ôû phöông Baéc, seõ uûng hoä caùc ngöôi khieán cho khoâng gaëp nhöõng ñieàu tai naïn, coù trí tueä saùng suoát, hoïc vaán saâu xa, kính thôø Phaät, Phaùp, Taêng; döùt boû phaùp aùc, khoâng buoâng lung, hoaøn toaøn ñöôïc an laønh. Troàng phöôùc ñöôïc phöôùc, haønh ñaïo ñöôïc ñaïo, do ñôøi tröôùc gaëp Phaät, nhaát taâm phuïng thôø, thöøa söï neân töø ñoù seõ ñöa ñeán phöôùc baùu ñeä nhaát, ngay ñôøi naøy ñöôïc hoä trì, hieåu roõ ñöôïc chaân lyù, luoân ñöôïc giaøu coù sung söôùng, töï ñaït ñeán Nieát-baøn.

Caùc thöông nhaân nghe Phaät chuù nguyeän xong ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Phaät thoï thöïc xong, Ngaøi quaêng chieác baùt leân hö khoâng. Coù vò Thieân töû teân laø Thieän Phaïm, lieàn ñoùn laáy chieác baùt ñem daâng leân Phaïm thieân. Ngaøn öùc Phaïm thieân ñeàu cuøng ñi nhieãu quanh baùt vaø cuùng döôøng, thôø phuïng.

Do ñöùc cuûa Ñöùc Theá Toân khoâng ai saùnh baèng, maø Ngaøi laïi khen ngôïi coâng huaân kia, do vaäy nhôø coâng ñöùc naøy, caùc thöông nhaân trong ñôøi sau ñeàu seõ ñöôïc laøm Phaät hieäu laø Maät Thaønh Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân.

Khi aáy, Ñöùc Ñaïo Sö thoï kyù xong, sau ñoù Ngaøi giaùo hoùa voâ soá Boà-taùt. Ngöôøi ñöôïc thoï kyù ñoái vôùi Phaät ñaïo khoâng coøn bò thoaùi chuyeån. Nghe Phaät thoï kyù, hoï vui möøng hôùn hôû. Khi aáy huynh ñeä cuûa hoï ñoàng chaép tay quy y, ñem heát thaân maïng höôùng veà Ñöùc Nhö Lai.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Nhö Lai thaønh töïu quaû vò Chaùnh giaùc xong, lieàn duøng thaàn thoâng dôøi toøa ngoài ñeán ñoäng ñaù. Nhôù ñeán nguyeän xöa, muoán ñoä chuùng sinh, Ngaøi suy nghó: “Sinh töû voán töø nôi möôøi hai nhaân duyeân; duyeân töø phaùp khôûi lieàn coù sinh töû. Neáu phaùp dieät thôøi sinh töû dieät. Do töï gaây ra nhö theá neân töï nhaän laáy nhö theá. Neáu khoâng khôûi leân thì lieàn töï chaám döùt. Taát caû chuùng sinh laáy yù laøm tinh thaàn. Tinh thaàn muø mòt, mô maøng khoâng coù hình töôùng, töï khôûi thöùc töôûng, theo haønh thoï thaân. Thaân voâ thöôøng khoâng coù chuû, thaàn voâ thöôøng khoâng coù hình. Taâm thaàn thay ñoåi, vaån ñuïc khoù laéng trong, töï sinh, töï dieät chöa töøng chaám döùt, nieäm naøy troâi qua, nieäm khaùc ñeán, nhö caây coû troâi trong nöôùc, nhö boït trong nöôùc maát ñi lieàn sinh laïi ngay. Ñeán nhö ba coõi: Duïc giôùi, Saéc giôùi, Voâ saéc giôùi, chín ñòa cuûa tinh thaàn, cuõng ñeàu heä thuoäc nôi thöùc, khoâng traùnh khoûi khoå, môø mòt toái taêm khoâng theå töï bieát, cho neân goïi laø si, ñaâu bieát caàu ñaïo. Ñaïo raát nhieäm maàu, roãng laëng, voâ nieäm, khoâng theå duøng yù phaøm ñeå bieát ñöôïc.

Ñaïo thuaät cuûa theá gian coù chín möôi saùu loaïi ñeàu tin vieäc cuùng teá, ai bieát ñoù laø sai

laàm. Hoï ñeàu öa soáng caàu an, ham muoán muøi vò, öa saéc ñeïp, aâm thanh, cho neân khoâng theå öa thích Phaät ñaïo.

Phaät ñaïo thanh tònh, voâ sôû höõu. Xeùt baûn thaân vaø vaïn vaät ñeàu voâ thöôøng. Giaû söû ta vì hoï noùi theá gian voâ thöôøng, theá gian ñeàu khoå, thaân naøy khoâng phaûi laø cuûa ta, roãng khoâng, khoâng sôû höõu thì coù ai tin?

Ngaøi muoán yeân laëng, khoâng noùi phaùp cho theá gian, lieàn nhaäp ñònh yù. Haøo quang giöõa chaëng maøy cuûa Ñöùc Phaät chieáu saùng leân Thieân ñeá. Thieân ñeá bieát Phaät khoâng muoán thuyeát kinh, thöông nghó ba coõi seõ bò thieät thoøi khoâng bieát ñöôïc ñaïo xuaát theá, cheát lieàn bò ñoïa trong ba ñöôøng aùc, bieát luùc naøo môùi thoaùt ra ñöôïc! Thieân haï laâu xa môùi ñöôïc gaëp Phaät ra ñôøi. Phaät khoù ñöôïc gaëp, gioáng nhö hoa Linh thoaïi. Ta nay phaûi vì moïi ngöôøi cung thænh, caàu xin Ñöùc Phaät thuyeát phaùp”, lieàn cuøng vôùi Baøn-giaø-thöùc haï xuoáng hang ñaù thì khi aáy Phaät vöøa ñònh yù. OÂng lieàn baûo Baøn-giaø-thöùc ñaùnh ñaøn caàm ca ngôïi coâng ñöùc baûn nguyeän cuûa Phaät baèng baøi keä:

*Nghe khen ngôïi thaäp löïc Dieät ngaên che, tòch laëng Haøo quang thaáu baûy trôøi Ñöùc thôm hôn chieân-ñaøn Thöôïng ñeá thaàn dieäu ñeán Khen ngôïi muoán thaáy Phaät Phaïm, Thích ñem loøng kính Cuùi laïy muoán ñöôïc nghe Phaät voán coù haïnh nguyeän Traêm kieáp sieâng tinh taán Boá thí khaép boán loaøi*

*Möôøi phöông thoï aân lôùn Giöõ giôùi raát thanh tònh Thöông xoùt giuùp chuùng sinh Doõng tueä nhaäp thieàn trí Ñaïi Bi môû daïy kinh*

*Chöùa voâ soá khoå haïnh Hoâm nay ñöôïc coâng ñöùc Söùc giôùi, nhaãn, ñònh, tueä Haøng ma ñaát vang ñoäng Ñöùc che khaép trôøi ñaát Thaàn trí hôn linh vöông Töôùng toát khoâng theå saùnh*

*Baùt thanh ruùng möôøi phöông Chí cao nhö Tu-di*

*Saïch ñeïp khoâng ai baèng Lìa haún daâm, noä, si Khoâng coøn hoaïn giaø cheát Caàu xin Ngaøi xuaát ñònh*

*Thöông xoùt caùc Thieân nhaân Giuùp cho taïng phaùp baùu Giaûng tueä baùu cam loä Khieán giaûi heát buoàn lo*

*Heát nguy, ñöôïc an oån*

*Meâ hoaëc thaáy Chaùnh ñaïo Taø nghi thaáy lôøi ñuùng Taát caû ñeàu nguyeän öa*

*Muoán nghe nhaän khoâng chaùn Seõ môû phaùp baát töû*

*Thöông xoùt daïy taát caû.*

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân xeùt theo taäp tuïc cuûa ngöôøi ñôøi, Ngaøi töï nghó: “Phaùp naøy raát saâu xa, chöùng nhaäp khoâng bôø beán, thaønh Toái chaùnh giaùc, tòch tònh vi dieäu, khoù ñaït khoù bieát. Khoâng phaûi duøng taâm ñeå suy nghó, khoâng theå duøng lôøi noùi maø coù theå trình baøy. Khoâng phaûi laø choã phaøm thaùnh coù theå ñaït ñöôïc. Taát caû nhöõng lôøi daïy baûo khoâng coù theå hoïc theo, baûo toàn caên nguyeân ñaït ñeán dieät ñoä vaäy. Taát caû choã ñaït ñöôïc hoaøn toaøn khoâng ñaém tröôùc môùi ñeán choã hoaøn toaøn voâ sinh, voâ cöïc, maùt meû, khoâng ñaït ñöôïc choã naøo heát, hoaøn toaøn khoâng coù sôû höõu, vöôït qua saùu coõi, khoâng töôûng, khoâng nguyeän, khoâng toùm thaâu, khoâng luaän baøn, khoâng coù daïy baûo, khoâng coù aâm vang, khoâng höõu, khoâng taäp vaéng laëng caùc haønh, ñeán nghieäp voâ ñoaïn voâ vi. Ví daàu ta vì moïi ngöôøi maø chæ daïy goác ngoïn cuûa nghóa naøy: Vaïn vaät voâ thöôøng, coù thaân ñeàu coù khoå. Thaân khoâng phaûi laø thaân, roãng khoâng, voâ sôû höõu. Moïi ngöôøi khoâng hieåu traàn lao, hö doái, khoå ñau. Caùc sôû höõu veà gia ñình, quyeán thuoäc, thaân thích ñeàu khoâng phaûi cuûa con ngöôøi. Lôøi noùi ñuùng nhöng gioáng nhö phaûn ngöôïc thì ai coù theå tin. Chaúng baèng ta im laëng”.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Saâu xa ñieàm ñaïm Saùng choùi khoâng nhô*

*Ta ñaõ ñeán ñöôïc Cam loä voâ vi Nay Ta noùi ra*

*Moïi ngöôøi khoâng hieåu Nhö vaäy chaúng baèng Nay Ta im laëng*

*Tröø boû ngoân töø*

*Khoâng nghó khoâng ñaéc Nhö vaäy töï nhieân Gioáng nhö hö khoâng Taâm tö phaùp yù*

*Ñeå thaàn thöùc thoaùt Voâ nieäm ñöùng ñaàu Bieát ñöôïc ngöôøi khaùc Ñaây khoâng theå duøng Vaên töï noùi ñöôïc*

*Vì vaøo ñaïo nghóa Khoâng vaøo chuyeân moân Chö Phaät quaù khöù*

*Ñeàu vì chuùng sinh Tri thöùc caùc Ngaøi Theo nhaân duyeân aáy Noùi theo nghieäp naøy Ñeàu khoâng coù phaùp Kia cuõng khoâng coù Hoaëc coù hoaëc khoâng Ñeàu do nhaân duyeân Maø coù sinh giaø*

*Kia cuõng khoâng nghó Hoaëc coù hoaëc khoâng Traêm ngaøn öùc kieáp Khoâng theå tính keå Ta trong ñôøi tröôùc Töï theo chö Phaät Chöa töøng ñaït ñöôïc Phaùp nhaãn nhö vaäy*

*Khoâng ngaõ khoâng nhaân Cuõng khoâng thoï maïng Giaû söû ñaõ ñaït*

*Ñöôïc phaùp nhaãn naøy Thì khoâng coù sinh Chuùng sinh khoâng cheát Ñaây laø goác tònh*

*Ngaõ phaùp ñeàu khoâng Khi Phaät Ñaêng Quang*

*Thoï kyù cho Ta Ta vì thöông xoùt*

*Voâ löôïng chuùng sinh Khoâng ñeå chuùng sinh Ñeán caàu thænh Ta Nay vì chuùng sinh*

*Caûm ñoäng Phaïm thieân Khieán xuoáng khuyeân Ta Neân chuyeån phaùp luaân Nay chaùnh phaùp Ta Thanh tònh nhö theá Phaïm thieân xuoáng ñaây Ñeå khuyeán trôï Ta*

*Chuyeån phaùp chaân chaùnh Vi dieäu ly caáu*

*Chuùng sinh nhôø hieåu Giaûi thoaùt thaàn thöùc.*

M