**Phaåm 23: PHAÏM THIEÂN KHUYEÁN THÆNH THUYEÁT PHAÙP**

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Khi aáy Nhö Lai baøy töôùng aùnh saùng oai thaàn giöõa chaëng maøy. AÙnh saùng ñoù teân laø Chieáu sinh, khieán traêm ngaøn Phaïm thieân ñeàu phaùt taâm. AÙnh saùng ñoù chieáu khaép ba ngaøn coõi Phaät. Khi aáy Phaïm thieân Thöùc Caøn nöông Thaùnh chæ laøm ñuùng theo nhö taâm nieâïm cuûa Phaät.

Theá Toân laëng yeân khoâng chòu thuyeát phaùp. Phaïm thieân nghó: “Ta nay neân ñi ñeán choã Phaät khuyeán thænh Ngaøi chuyeån phaùp luaân”.

Luùc naøy Phaïm thieân Thöùc Caøn cuøng vôùi saùu vaïn taùm ngaøn Phaïm thieân quyeán thuoäc vaây quanh ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Ngaøi roài lui ñöùng moät beân, thöa Phaät:

Cuùi xin Ñöùc Theá Toân, theá gian khoâng ai cöùu ñoä, nay saép hö hoaïi. Vì sao? Vì Nhö Lai chí chaân ñaõ ñaït ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân, laø Baäc Toái Chaùnh Giaùc, ñònh yù vaéng laëng, khoâng chòu thuyeát phaùp. Theá gian vöôùng maéc caùc khoå, chìm trong ba coõi, xin Ngaøi chuyeån phaùp luaân giaùo hoùa chuùng sinh.

Baáy giôø ñoïc keä:

*Cuùi xin Theá Toân Thanh tònh chuùng sinh Ai seõ khuyeân baûo Haøng öùc chuùng sinh Ñem tueä boá thí*

*Nghe Baäc Chaùnh Giaùc Giaûng daïy chaùnh phaùp Tröø caùc nghòch taëc Theo thôøi ñaùnh leân*

*Voâ löôïng troáng phaùp Nhaân ñoù thoåi leân*

*Voâ löôïng oác phaùp Seõ xaây döïng leân Côø phaùp cao toät Ai seõ môû baøy Phaùp lôùn röïc rôõ AÉt seõ noåi maây*

*Tuoân möa phaùp lôùn Nguyeän thöôøng raûi khaép Caùc toøa ñaïi Thaùnh*

*Seõ chöõa trò laønh Heát thaûy taät beänh Dieät tröø traàn lao Caùc löûa thieâu ñoát Vì hoï chæ baøy*

*Ñaïo cuûa vaéng laëng An laønh maùt meû Khoâng coøn lo buoàn Ñaïo cuûa voâ vi*

*Daïy höôùng veà chaân Thöôøng khôûi thöông xoùt Hoøa giaûi tranh caõi*

*AÉt seõ khai thoâng Phaùp moân giaûi thoaùt*

*Thuyeát nghóa chí thaønh Khoâng coøn saân giaän Cho ngöôøi muø toái*

*Môû maét nhìn thaáy Chöõa trò saïch heát*

*Ñöôïc phaùp nhaõn thöôïng Khoâng phaûi trôøi ngöôøi Vaø caû Phaïm thieân Khoâng phaûi Kieàn-ñaïp Daân A-tu-luaân*

*Coù theå chöõa döùt Caùc beänh noùng böùc Chæ coù Thaùnh toân*

*Nhaät nguyeät trong ñôøi Vaäy neân nay con*

*Khuyeân thænh Phaùp vöông Nay taïo laäp hôn*

*Taát caû chö Thieân Ñem coâng ñöùc naøy Khuyeán thænh Nhö Lai Xin haõy chuyeån vaän Phaùp luaân voâ thöôïng.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laëng yeân nhaän lôøi. Phaïm thieân Thöùc Caøn thaáy Phaät laëng yeân, thöông xoùt chö Thieân, theá gian nhaân daân, A-tu-luaân, roàng, quyû thaàn, muoán cho taát caû ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt, lieàn ñem caùc thöù höông chieân-ñaøn raûi leân Phaät, roài boãng nhieân bieán maát.

Khi aáy thaàn caây Boà-ñeà teân laø Phaùp Minh, laïi goïi laø Phaùp Laïc, Phaùp YÙ, Phaùp Trì, ñi ñeán tröôùc choã Phaät, baïch Phaät:

–Nay Ñöùc Theá Toân seõ ôû nöôùc naøo ñeå chuyeån phaùp luaân? Ñöùc Phaät baûo:

–Choã Tieân nhaân ñoïa xöù, trong vöôøn Loäc uyeån, nöôùc Ba-la-naïi. Thoï thaàn baïch Phaät:

–ÔÛ choã Tieân nhaân trong vöôøn Loäc uyeån, nöôùc Ba-la-naïi, nhaân daân quaù ít. Ngaøi khoâng neân thuyeát phaùp ôû ñoù.

Phaät baûo Thoï thaàn:

–Chôù neân noùi nhö vaäy. Vì sao? Vì Ta trong ñôøi tröôùc ôû taïi nôi ñoù xaây döïng ñeàn thôø phaùp. Saùu vaïn öùc laàn ôû trong ñoù cuùng döôøng saùu vaïn öùc lôùp caùc Ñöùc Phaät Theá Toân vaø voâ soá caùc Tieân nhaân ñeán ôû nôi ñoù ñeå tu hoïc.

ÔÛ nöôùc Ba-la-naïi chö Thieân, Long thaàn ñeàu cuøng khen ngôïi phaùp lôùn voâ cuøng vaø ñeàu cuùi ñaàu quy maïng. Ngaøn öùc chö Phaät nhôù laïi nguoàn goác ñeàu ôû giöõa röøng caây Thaàn tieân naøy, chuyeån baùnh xe phaùp, vaéng laëng eâm ñeàm, khoâng coù nhöõng söï voâ trí toái taêm. Do

ñoù, Ta cuõng ôû giöõa röøng caây Thaàn tieân naøy chuyeån baùnh xe phaùp.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Baáy giôø Ñöùc Theá Toân, nhöõng vieäc ñaùng laøm Ngaøi ñaõ laøm xong, khoâng coøn caùc hoaïn naïn, ñaõ döùt caùc chöôùng ngaïi, saïch caùc traàn lao, khoâng coøn caùc söï caáu ueá, haøng phuïc ma oaùn, thaønh Nhaát thieát trí, thaáy khaép möôøi phöông. Ñöôïc möôøi moùn löïc, boán voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp baát coäng cuûa chö Phaät. Trí tueä thoâng suoát, khoâng coøn trôû ngaïi, duøng ñaïo nhaõn Phaät, Ngaøi xem xeùt khaép theá gian: Nay ñaây ai laø ngöôøi tröôùc tieân seõ laõnh thoï giaùo phaùp naøy. Ngöôøi naøo coù theå laõnh hoäi giaùo phaùp ñaây moät caùch mau choùng? Ngöôøi naøo ít daâm, noä, si, ta seõ vì ngöôøi ñoù thuyeát phaùp tröôùc. Phaät lieàn nghó ñeán Uaát- ñaàu-lam-phaát laø ngöôøi coù ít ba caáu. Ta seõ ñeán ñoù. Phaät vöøa nghó ñeán lieàn bieát vò ñaïo só naøy ñaõ töø traàn caùch nay baûy ngaøy. Vò ñaïo só thöù hai cuõng vöøa qua ñôøi ngaøy hoâm nay.

Khi aáy, töø trong hö khoâng, Thieân thaàn baïch Phaät:

–Kính baïch Ñöùc Theá Toân, quaû ñuùng nhö Ñaïi Thaùnh ñaõ bieát, hoï ñeàu ñaõ maïng chung.

Ñöùc Phaät laïi nghó: “Xöa phuï vöông coù cho naêm ngöôøi cuøng ñi theo haàu haï giuùp ñôõ ta. Caùc ñaïo só naøy ñaõ traûi qua söï caàn khoå, coù nhieàu coâng phu. Nay ta neân vì nhöõng ngöôøi naøy thuyeát kinh phaùp ñeå chæ daïy cho hoï tröôùc.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Baáy giôø Ñöùc Theá Toân töø goác caây ñöùng daäy, ngay khi aáy Ta tuyeân boá vôùi ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi khieán cho hoï ñeàu bieát vieäc ñoù.

Ñöùc Phaät laàn löôït ñi veà phía tröôùc, ñeán Loäc uyeån, trong thaønh Ba-la-naïi, laø nôi cuûa caùc Thaàn tieân ôû, ñeán thaúng choã ôû cuûa naêm ngöôøi. Baáy giôø naêm vò naøy thaáy Ñöùc Phaät töø xa ñi ñeán, caû naêm ngöôøi cuøng giao öôùc vôùi nhau: “Caùc baïn coù thaáy Sa-moân Cuø-ñaøm ñang ñi ñeán khoâng? OÂng ta hoang mang voâ ñònh, khoâng ñaït ñöôïc yù muoán, veà vieäc phuïng haønh kinh giôùi vaø nhieàu coâng huaân tu taäp thì oâng ta laøm ngöôïc vaø sai vôùi ñaïo nghieäp. Giaû söû oâng coù ñeán ñaây, taát caû chuùng ta chôù neân ñöùng daäy, cuõng chaúng neân ñoùn röôùc”. Nhöng khi naêm ngöôøi vöøa nhìn thaáy Ñöùc Phaät ñi ñeán, vôùi oai thaàn röïc rôõ, Thaùnh ñöùc voâ löôïng thì khoâng theå gaéng göôïng ngoài yeân ñöôïc maø töï nhieân khoâng ai baûo ai, ñeàu cuøng töø toøa ñöùng daäy, ñeán tröôùc nghinh ñoùn Ñöùc Theá Toân vaø cuøng thöa:

–Laønh thay! Thaùnh Toân!

Roài ngöôøi thì röôùc laáy phaùp y, ngöôøi ñôõ laáy bình baùt, ngöôøi ñeán tröôùc traûi toøa môøi ngoài, ngöôøi cuùi ñaàu laøm leã vaø ngöôøi ñi laáy nöôùc ñeán cho Phaät röûa chaân, khi aáy Ñöùc Phaät hoûi naêm ngöôøi:

–Caùc vò ñaõ giao öôùc vôùi nhau khoâng ñoùn röôùc Theá Toân, sao khoâng giöõ vöõng yù ñònh? Ta nghó: Vì Ta cho neân caùc vò phaûi traûi qua thôøi gian laâu daøi khoâng yeân, gaëp bao nhieâu khoå naïn. Nay Ta seõ ñeàn aân.

Caùc vò neân bieát, Ta ñaõ thaønh töïu ñöôïc ñaïo quaû Chaùnh giaùc, ñaït ñeán Nhaát thieát trí, thaáy khaép möôøi phöông, ñöôïc thanh tònh khoâng coøn caùc phieàn naõo, thong dong töï taïi. Ñoái vôùi taát caû caùc phaùp khoâng coøn bò trôû ngaïi. Ta seõ vì caùc vò thuyeát phaùp vöôït khoûi sinh, laõo, beänh, töû.

Baáy giôø naêm ngöôøi cuùi ñaàu laïy saùt chaân Phaät, aên naên töï traùch:

–Chuùng toâi ngu doái khoâng bieát ñieàu chaân chaùnh, kieâu maïn khoâng phuïc. Noùi xong, cung kính gieo mình saùt ñaát, heát söùc töï traùch mình.

Baáy giôø töø nôi thaân Ñöùc Theá Toân phoùng ra aùnh saùng, aùnh saùng ñoù chieáu khaép ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi cuûa chö Phaät, khoâng nôi naøo laø khoâng chieáu ñeán. Trong aùnh saùng ñoù töï nhieân xöôùng leân baøi keä:

*Thaân Ngaøi trôøi Ñaâu-suaát Giaùng thaàn ñeán thai meï Taïi vöôøn Laâm-tyø-ni*

*Sinh ra ñi baûy böôùc Töùc thôøi sö töû roáng*

*Töù vöông Thieân ñeá tieáp AÂm thanh vöôït Phaïm thieân Raát quyù trong ba ñôøi*

*Tieâu dieät caùc aùc thuù Ngaøi xuaát gia hoïc ñaïo Xaây döïng haïnh caàn khoå Ñi ñeán coäi Boà-ñeà*

*Haøng phuïc caùc ma oaùn Ñöôïc Chaùnh giaùc voâ thöôïng Nay ôû choã Tieân nhaân Chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp Phaïm thieân cung kính thænh Giaûng daïy phaùp voâ thöôïng Naêng nhaân yeân laëng höùa*

*Do thöông xoùt taát caû Theà döïng laäp kieân coá Loäc uyeån Ba-la-naïi*

*Seõ chuyeån ñaïi phaùp luaân Toái thöôïng khoâng ai hôn*

*Ngöôøi muoán nghe chaùnh phaùp Xöa öùc laàn chöùa ñöùc*

*Mau choùng ñeán nôi kia Kòp thôøi nghe chaùnh phaùp Thaân ngöôøi raát khoù ñöôïc Ñôøi gaëp Phaät khoù hôn Phaùp quyù, khoù theå gaëp Boû taùm aùc, caùc naïn*

*Ngaøy nay chính laø luùc Gaëp Phaät giaûng, nghe tin Boû heát caùc hoaïn naïn Nghe nhaän phaùp Phaät daïy ÖÙc lôùp kieáp khoâng nghe*

*Mong ñöôïc gaëp ngay phaùp Ngaøy nay seõ ñöôïc nghe*

*Khoâng buoâng lung bieáng nhaùc.*

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Ñòa thaàn thoâng baùo: Thaùnh chæ cuûa Phaät laäp toøa cao ñeå Ngaøi chuyeån phaùp luaân. Ñöùc Phaät Ñaïi Thaùnh töø kim khaåu tuyeân boá: “Ta laø Baäc Toái Toân quyù ñeä nhaát trong möôøi phöông. ÔÛ ngay döôùi goác caây Boà-ñeà haøng phuïc binh ma, döùt saïch nguoàn goác khoå!”

Baáy giôø Ñöùc Naêng Nhaân Theá Toân tòch laëng, phaù tan naïn khoå, sôû nguyeän ñaày ñuû,

khoâng coøn caùc söï troùi buoäc. Vieäc laøm trong traêm kieáp muoán cöùu ñoä chuùng sinh. Vieäc chuyeån phaùp luaân, khoâng ai laø khoâng öa thích. An truù trong aùnh saùng, ñuû söùc oai thaàn, khuyeán hoùa voâ soá traêm ngaøn ñeä töû chaân chaùnh cuûa caùc Ñöùc Phaät, trong ngaøn öùc coõi Phaät, ñaõ thi haønh bieát bao Phaät söï ôû choã caùc Ñöùc Phaät, hieån baøy aâm thanh cuûa Nhö Lai raát laø eâm, coâng huaân chaân chaùnh. Ngaøi raát thöông xoùt khuyeân giuùp, nhôù nghó moïi ngöôøi.

Thaáy oai ñöùc saùng choùi cuûa Ngaøi quan saùt caùc phöông tieän trong traêm ngaøn kieáp, phaùt ra tieáng saám vang reàn, cuõng laø vì caùc chuùng sinh; möa nöôùc taùm vò, dieät caùc sôû thoï: Caên, löïc, giaùc yù, thieàn tö, thoaùt moân, ñònh yù, chaùnh thoï, taêng theâm taùnh ñaïo. Töø voâ soá kieáp, nhö caùc phaùp ñaõ ñöôïc nghe, töï thaân laäp haïnh chöùa nhoùm ñaïo phaùp, phaân bieät caùc thuoác, hieåu roõ nghieäp cuûa chuùng sinh, coù ngöôøi bò beänh seõ chöõa trò cho laønh, khieán cho khoâng coøn nghó nhôù ñeán traàn lao trong nhieàu ñôøi.

Phaät laø Phaùp y ñoä thoaùt chuùng sinh. Nhaân chuyeån phaùp luaân, Ngaøi ñoä thoaùt voâ cuøng. Nghe thaàn tuùc cuûa Ngaøi töø voâ soá kieáp ñeán nay, ñaïo phaùp vi dieäu truyeàn khaép; taát caû ñöùc haïnh laø chöùa thieän, boá thí phaùp.

Ngaøi hieåu roõ veà y döôïc, haïnh nguyeän ñaày ñuû. Tuy ôû choã ngheøo thieáu maø khoâng coù loøng ham thích, chaïy theo cuûa caûi ñieân ñaûo. Chö Phaät laø caùc Baäc Ñaïo Sö thöôøng chuyeån phaùp luaân, khoâng nghó ñeán cuûa caûi, vaøng baïc, öa nöông nôi thanh tònh. Höông hoa, höông taïp, höông boät, cung ñieän, vôï con, baûn thaân, khoâng öa thích, khoâng cho laø sung söôùng; boû duïc laïc ôû coõi trôøi vaø nhaân gian, chí höôùng caàu Phaät ñaïo, chuyeån phaùp luaân, boá thí, cöùu giuùp chuùng sinh, giöõ gìn ñaày ñuû giôùi caám. Trong traêm kieáp thöôøng thöïc haønh nhaãn nhuïc, tinh taán, sieâng naêng tu taäp, khoâng coù loøng khieáp nhöôïc, khoâng taêng, khoâng giaûm. Chí nôi thieàn quaùn, ñaït ñeán thaàn thoâng, phaùt huy trí tueä, sôû nguyeän ñaày ñuû, chuyeån phaùp luaân tieâu tröø nhieät naõo, laäp neân ñaïo phaùp.

Baáy giôø coù Boà-taùt teân Phaùt YÙ chuyeån phaùp luaân khen ngôïi phaùp naøy, vöôït haún caùc thöù quyù baùu ôû ñôøi. Trong taát caû caùc thöù baùu, baùu cuûa ñaïo laø treân heát. Ñaïo heát söùc ñeïp ñeõ, röïc rôõ trang nghieâm, thanh tònh. Ngaøn aùnh saùng nôi ñaïo chieáu khaép thieân haï, Boà-taùt töï ñem loøng thaønh, hoa höông, traøng phan, tröôùng maøu vaøng roøng, nöôùc thôm ñaày bình thaønh kính chaép tay xin taém röûa cho Boà-taùt ñeå ñöôïc tieâu saïch caùc söï caáu ueá nôi taâm, taïo laäp söï an laønh.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân lieàn chuyeån phaùp luaân. Ñeå khuyeán khích hoã trôï Ngaøi, Boà-taùt laïi chaép tay cuùng döôøng Theá Toân vaø noùi keä khen:

*Ñöùc Ñaêng Quang Nhö Lai Thoï kyù Thaùnh thanh tònh Seõ ñöôïc ñaïo yù Phaät*

*Nhaân Trung Toân sö töû Khi aáy Ngaøi laäp nguyeän Haønh phaùp laø hình töôïng Ñeå khi ñöôïc Phaät ñaïo*

*Seõ khuyeân giuùp ñaïo phaùp Vaøo voâ soá phaåm nghieäp Bôûi thöôøng do taát caû*

*Nôi caùc loaøi chuùng sinh Giuùp möôøi phöông ñeán nhoùm Khuyeân giuùp caùc chuûng toäc Tuyeân boá chuyeån phaùp luaân*

*Chaép tay töï phuïng söï Cuùi ñaàu gieo mình laïy Ngaøi nôi coäi Boà-ñeà*

*Thanh tònh caùc Thieân nhaân Neáu haønh nghieäp thanh baïch Thôø cuùng Ñaáng Naêng Nhaân Taát caû ñeàu ñöùng yeân*

*Thænh thuyeát ñaïi phaùp luaân Ñuû taát caû moïi ngöôøi*

*Khen ñöùc khoâng theå heát Ba ngaøn coõi ñaïi thieân Cuøng khaép trong hö khoâng Chö Thieân, A-tu-luaân Thieân haï ñeàu cuùi ñaàu*

*Vöôït aâm thanh chö Thieân Choác laùt khoâng ai tin Moïi ngöôøi ñeàu vui möøng*

*Ñeàu chieâm ngöôõng Nhö Lai Phaïm thieân ñöôïc töï taïi*

*AÂm thanh nhö möa, saám Traêm ngaøn voâ soá öùc Ñeàu cuøng ñeán nhoùm hoïp Trong voâ soá öùc kieáp*

*Haønh ñuùng ñaïo chaân chaùnh Khi Phaät Thích-ca Vaên Cuøng Caâu-luaân ñaøm luaän Khoå, khoâng, khoâng coù ngaõ Noùi maét kia voâ thöôøng*

*Tai, muõi khoâng beàn laâu Töï nhieân bò muø mòt Ñaàu maët cuõng töï nhieân*

*Caùc caên khoâng thöôøng toàn Do quan saùt nhö vaäy*

*Khoâng ngaõ, khoâng thoï maïng Vì taát caû caùc phaùp*

*Ñeàu töø nhaân duyeân sinh Neáu xa kìa kieán chaáp Thaáy ñoù nhö hö khoâng Khoâng thaáy, khoâng taïo taùc*

*Cuõng khoâng thaáy chuùng sinh Duyeân saïch hoaëc chaúng saïch Cuõng khoâng ñöôïc xa lìa*

*Naêm aám khoâng höng khôûi Phaùt khôûi raát khoå sôû Khôûi leân vöïc aân aùi*

*Haïnh theo kia taêng giaûm Do luoân quaùn bình ñaúng Ñöôïc ñaïo nghóa chaân chaùnh Ñöa ñeán döùt caùc phaùp*

*Hieåu roõ lieàn döùt ñöôïc Khi sinh nieäm tö töôûng Ñöøng thuaän haønh theo noù Thöôøng tu haïnh minh trí Tuaân haønh ñaïo nhö vaäy*

*Ngay nôi nhaân duyeân haønh Maø khoâng taïo laäp gì*

*Tuy ôû nôi thaàn thöùc*

*Khoâng hieäp cuøng nhaân duyeân.*

M