KINH ÑAÏI MINH ÑOÄ

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 18: VIEÃN LY**

Phaät baûo Thieän Nghieäp:

–Trong moäng, Boà-taùt Ñaïi só khoâng nhaäp vaøo ñòa vò Thanh vaên, Duyeân giaùc, cuõng khoâng daïy ngöôøi nhaäp vaøo trong ñoù. Caùc phaùp trong moäng thaáy taâm chí thöôøng ôû nôi Ñöùc Phaät, neân bieát ñaây laø töôùng khoâng thoaùi chuyeån. Trong moäng cuøng vôùi nhieàu ngaøn ñeä töû hoäi hoïp giaûng noùi kinh vaø döùt boû caùc töôùng thieáu thoán theo vieäc cao toät ôû tröôùc. Nhö Lai giaûng noùi kinh ñeàu thaáy ñaây laø töôùng Boà-taùt khoâng thoaùi chuyeån. Trong moäng ngoài giöõa hö khoâng laøm caùc vieäc döùt tröø thieáu thoán, giaûng noùi kinh, laïi töï thaáy baûy thöôùc aùnh saùng, töï taïi bieán hoùa, ôû nôi khaùc laøm nhöõng vieäc nhö Phaät giaûng kinh. Trong moäng khoâng kinh haõi khieáp sôï caùc tai naïn, hoaëc thaáy binh lính trong quaän huyeän noåi daäy laàn löôït ñaùnh nhau, tai naïn löûa nöôùc, bò coïp, soùi, sö töû, raén ñoäc laøm haïi, thaáy chaët ñaàu ngöôøi. Nhö vaäy, ngoaøi ra coøn coù nhöõng bieán ñoäng nhö ngheøo cuøng, khoán khoå, ñoùi khaùt, thaáy caùc tai naïn nguy hieåm. Duø thaáy nhö vaäy nhöng taâm vò aáy khoâng sôï haõi. Luùc thaáy lieàn ngoài daäy suy nghó: “Nhö nhöõng vieäc ñaõ thaáy trong moäng, khi toâi thaønh Phaät seõ giaûng kinh giaùo hoùa khaép ba nôi naøy”. Neân bieát ñaây laø töôùng khoâng thoaùi chuyeån.

Do ñaâu bieát ñöôïc caûnh trong giôùi cuûa Boà-taùt Ñaïi só naøy khi thaønh Phaät khoâng coù taát

caû vieäc xaáu aùc? Chính laø luùc trong moäng hoaëc thaáy chuùng sinh aên nuoát laãn nhau, nhaân daân beänh dòch, vò aáy coù chuùt yù nghó: “Laøm cho trong caûnh giôùi cuûa toâi, taát caû ñeàu khoâng coù vieäc xaáu aùc.” Do vaäy neân bieát ñaõ thöùc tænh ngay trong giaác moäng. Hoaëc luùc thaáy thaønh quaùch chaùy lieàn nghó raèng: “Coù theå bò taø vaïy neân ôû trong moäng thaáy töôùng naøy. Maëc duø thaáy noù nhöng khoâng sôï, thöïc haønh töôùng naøy ñaày ñuû. Ñaây laø Boà-taùt khoâng thoaùi chuyeån. Nay toâi xeùt ñuùng vôùi choã höôùng ñeán neân khoâng coù gì thay ñoåi. Löûa chaùy roài seõ taøn, taát caû ñeàu tieâu tan heát, khoâng coøn thaáy nöõa.”

Phaät daïy:

–Duø cho löûa taøn töùc dieät nhöng khi xöa ñaõ ñöôïc Phaät thoï kyù. Coøn neáu löûa chöa taøn thì bieát chöa ñöôïc thoï kyù. Neáu löûa thaàn ñoát moät nhaø, boû moät nhaø, laïi khôûi ñoát moät laøng boû moät laøng thì bieát ngöôøi trong gia ñình vò aáy ñôøi tröôùc phaù boû nôi ñeå kinh maø ra. Nhöõng vieäc maø ngöôøi aáy ñaõ laøm ñeàu töï thaáy, nhöõng vieäc laøm aùc ñaõ qua, luùc aáy ñeàu boû heát. Töø ñaây trôû ñi khoâng phaù boû kinh vaø laøm caùc tai hoïa khaùc nöõa, thì bieát ñaây chöa ñöôïc ñòa vò khoâng thoaùi chuyeån. Do söï thaáy naøy vaø giöõ gìn töôùng naøy neân phaûi giaûng noùi ñeå bieát. Hoaëc luùc trai, gaùi bò quyû thaàn baét laáy, nghó raèng: “Hoaëc ta ñöôïc thoï kyù, Ñöùc Nhö Lai ôû quaù khöù ñaõ trao cho ta ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.” Nhöõng ñieàu suy nghó ñeàu thanh tònh neân boû taâm Thanh vaên, Duyeân giaùc, chaéc chaén seõ thaønh Phaät. Chö Phaät möôøi phöông ôû hieän taïi ôû ñeàu thaáy bieát chöùng minh neân Ñöùc Nhö Lai ñeàu bieát ta ñöôïc che chôû vaø do ta maø quyû thaàn boû ñi, coøn ai khoâng ñi thì chöa ñöôïc thoï kyù.

Phaät daïy:

–Ngöôøi aáy raát thaønh thaät neân taø vaïy ñeán tröôùc noùi raèng: “Ngöôøi voán laøm vieäc naøy ôû ñoù, voán teân ñoù ñöôïc thoï kyù”, muoán duøng lôøi noùi naøy laøm roái loaïn ngöôøi kia.

Boà-taùt noùi: “Ta thaät ñaõ ñöôïc thoï kyù”, quyû thaàn lieàn boû ñi. Vì sao? Vì Thieân thaàn raát cao quyù, coù naêng löïc oai thaàn neân quyû khoâng daùm ñöông ñaàu.

Boà-taùt laïi suy nghó: “Do thaàn löïc cuûa ta neân boû ñi”, roài töï coáng cao, khinh khi ngöôøi hieàn, khoâng chuùt kính troïng, noùi raèng: “Ta ñöôïc Ñöùc Nhö Lai ôû quaù khöù thoï kyù.” Ñaõ töï coáng cao roài, coøn khôûi töùc giaän sinh theâm toäi loãi, nghó seõ ñoïa vaøo ñöôøng aùc, cho vieäc khoâng thaønh töïu laø thaønh töïu, neân bieát laø do taø vaïy laøm ra boû baïn laønh ñi laøm vieäc taø vaïy, bò khoán khoå, neân bieát vieäc naøy do taø vaïy nhieàu laàn ñeán noùi raèng: “Nhöõng vieäc ñöôïc thoï kyù xöa kia vaø teân hoï, gia toäc trong ngoaøi baûy ñôøi cha meï, hoaëc sinh ôû laøng, huyeän, nöôùc ñoù….”

Baây giôø noùi nhöõng lôøi naøy, ñôøi tröôùc cuõng noùi nhöõng lôøi nhoû nheï nhö theá, tuøy theo taùnh haïnh cuûa ngöôøi aáy thoâng minh, ngu muoäi, laønh döõ, ngheøo cuøng ñeán sang heøn, giaøu ngheøo. Nhôø giuùp ñôõ roäng raõi roài noùi: “Ngöôi ñôøi tröôùc cuõng vaäy.”

Boà-taùt nghó raèng: “Ta cuõng seõ nhö vaäy.”

Taø vaïy laïi noùi: “Neáu ñaõ ñöôïc thoï kyù thì ñöôïc ñòa vò khoâng thoaùi chuyeån”, ngöôøi aáy nghe ñieàu naøy taâm raát vui möøng, töï cho mình quaû ñuùng nhö vaäy, lieàn toû thaùi ñoä cöôøi côït, khinh deã baïn ñoàng hoïc. Do duøng teân goïi naøy neân laøm maát boån haïnh cuûa mình, sa vaøo löôùi taø vaïy ñeå nhaän laáy teân goïi naøy maø khoâng bieát laø do taø vaïy laøm ra vaø coøn töï cho mình ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Taø vaïy laïi noùi: “Neáu khi thaønh Phaät seõ coù danh hieäu ñoù.”

Nghe danh hieäu naøy, Boà-taùt nghó raèng caùi ta ñöôïc khoâng phaûi nhö vaäy. Ta sinh ra voán coù yù chí naøy.

Phaät daïy:

–Trong trí cuûa Boà-taùt naøy khoâng coù chuùt trí tueä quyeàn bieán neân môùi nghó raèng: “Neáu thieân taø cuøng laøm vieäc tröø ñoùi keùm naøy laø hoï bò meâ hoaëc.”

Phaät daïy:

–Ta ñaõ noùi neáu Boà-taùt neáu khoâng daïy seõ coù yù nghó naøy, xa lìa trí Nhaát thieát, maát quyeàn ñöùc, xa trí tueä, boû baïn hieàn, tin boïn ngu si hung döõ. Boïn naøy chaéc chaén sa ñoïa vaøo hai ñöôøng. Neáu sau ñoù phaûi chòu khoå trong thôøi gian laâu daøi môùi laïi caàu thaønh Phaät. Nhôø aân cuûa Minh ñoä neân töï ñaït ñeán thaønh Phaät.

Ñöùc Phaät daïy:

–Nhö vaäy, luùc phaùt taâm thoï nhaän teân goïi naøy thì khoâng bieát aên naên ngay, nhö theá seõ ñoïa vaøo hai ñöôøng. Neáu coù tröø ñoùi thì phaûi daïy phaùp boán vieäc troïng caám, coøn nhöõng vieäc khaùc ñaõ huûy phaïm phaûi ngaên caám, khoâng thaønh Sa-moân, khoâng phaûi ñeä töû Phaät.

Boà-taùt naøy noùi: “Toâi sinh ôû laøng, quaän, huyeän, nöôùc ñoù….” Khi coù yù nghó naøy thì ñoái vôùi boán vieäc tröø caån, toäi aáy raát naëng. Vöùt boû boán troïng phaùp naøy laø bò naêm toäi nghòch neân coù yù nghó thoï nhaän teân goïi aáy, yù tin vaøo ñoù thì toäi kia raát naëng. Neân bieát raèng do teân goïi naøy maø bò taø vaïy ñöa saâu vaøo toäi loãi.

Taø vaïy laïi noùi ñeán: “Phaùp vieãn ly laø chaùnh ñaùng. Ñöùc Nhö Lai Chaùnh Giaùc ñaõ

noùi.” caây.

Ñöùc Phaät baûo Thieän Nghieäp:

–Ta khoâng noùi nhö theá, khoâng noùi raèng Boà-taùt Ñaïi só ngoài ôû choã yeân tónh döôùi goác

Thieän Nghieäp baïch Phaät:

–Theá naøo, baïch Ñöùc Theá Toân! Coøn coù nôi vieãn ly naøo khaùc sao? Phaät daïy:

–Giaû söû coù Thanh vaên theo haïnh naøy nghó raèng, Duyeân giaùc theo haïnh naøy nghó raèng: ñeàu coù Boà-taùt Ñaïi só ôû ngoaøi thaønh thöïc haønh vieãn ly. Taát caû vieäc aùc khoâng ñöôïc phaïm, neáu ñang ôû rieâng moät nôi döôùi goác caây trong nuùi yeân tónh roài thöïc haønh phaùp cuûa Boà-taùt Ñaïi só. Toâi muoán thöïc haønh haïnh naøy, khoâng phaûi ñi xa vaøo trong nuùi nôi khoâng coù ngöôøi, roài suoát ngaøy ñeâm sieâng naêng haønh trì phaùp vieãn ly naøy. Cho neân noùi laø haïnh phaùp vieãn ly, neân ôû beân thaønh ta ñaõ noùi phaùp nhö vaäy.

Baáy giôø, taø vaïy ñeán daïy thöïc haønh phaùp vieãn ly, noùi vôùi hoï raèng: “Neáu ñang ôû rieâng moät nôi döôùi goác caây trong nuùi yeân tónh, neân thöïc haønh haïnh naøy.”

Theo lôøi chæ daïy cuûa taø vaïy thì queân maát phaùp vieãn ly. Taø vaïy noùi vôùi hoï: “Caùc ñaïo bình ñaúng, Thanh vaên, Duyeân giaùc bình ñaúng khoâng khaùc.”

Phaät daïy:

–Boà-taùt naøy chöa ñaït ñöôïc sôû nguyeän, traùi laïi coøn theo haïnh aáy. Ñoái vôùi giaùo phaùp chöa hieåu roõ, traùi laïi töï mình coøn xem thöôøng caùc Boà-taùt khaùc. Töï mình coáng cao cho raèng “Ai coù theå hôn ta!” Khinh khi thaønh roài thì taâm thanh tònh saùng suoát khoâng truï vaøo phaùp Thanh vaên, Duyeân giaùc. Taát caû ñieàu aùc khoâng laõnh thoï, boû pheá thieàn ñònh, ñoái vôùi ñònh laïi ñöôïc, sôû nguyeän ñeàu ñaày ñuû caùc ñoä.

Phaät daïy:

–Ngöôøi aáy khoâng phaûi laø Boà-taùt coù Minh tueä quyeàn bieán. Daãu cho ôû trong vuøng toaøn ñaàm laày, caàm thuù, La-saùt, nôi khoâng ai ñeán ñöôïc, hôn traêm ngaøn muoân naêm nhö vaäy maø khoâng bieát phaùp vieãn ly, chaéc chaén khoâng coù lôïi ích gì.

Taø vaïy bay ñöùng trong hö khoâng noùi: “Laønh thay! Laønh thay! Ñaây laø phaùp vieãn ly maø Ñöùc Nhö Lai ñaõ noùi. Haõy neân theo haïnh vieãn ly naøy thì seõ mau thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.” Nghe xong, ngöôøi kia vui möøng lieàn ñeán beân thaønh coù ñöôïc söï vieãn ly. Ngöôøi coù ñöùc haïnh cao laïi bò khinh cheâ raèng: “Ngöôi ñaõ haønh phi phaùp.”

Phaät daïy:

–Nhö vaäy trong caùc haønh giaû, ngöôøi coù chaùnh haïnh thì goïi laø sai, coøn traùi vôùi chaùnh haïnh thì goïi laø ñuùng. Ngöôøi khoâng ñaùng cung kính laïi cung kính, coøn ngöôøi ñaùng cung kính laïi xem thöôøng.

Taø vaïy noùi vôùi Boà-taùt: “Toâi haønh phaùp vieãn ly, coù phi nhaân ñeán noùi vôùi toâi raèng: “Laønh thay, Laønh thay! Quaû ñuùng laø phaùp vieãn ly, neân thöïc haønh ñuùng theo haïnh naøy.” Toâi coá ñeán noùi: “Neáu ôû beân thaønh thöïc haønh thì ai seõ ñeán noùi vôùi oâng?”

Phaät daïy:

–Boà-taùt laø ngöôøi coù ñöùc maø traùi laïi bò khinh cheâ. Vaäy neân bieát raèng gioáng nhö vaùc thaây ngöôøi cheát thì troàng khoâng ñöôïc ngay thaúng, laïi noùi Boà-taùt naøy coù loãi. Ñaây laø keû thuø cuûa Boà-taùt. Nhaøm chaùn haïnh cao cuûa Boà-taùt laø teân giaëc nguy hieåm cuûa trôøi ngöôøi. Duø cho ñaép y nhö Sa-moân, ôû trong choã cuûa Boà-taùt thì ñoù cuõng laø keû giaëc neân khoâng laøm vieäc giao tieáp, noùi cöôøi. Vì sao? Vì thöôøng töùc giaän neân baét ñaàu laøm haïi ngöôøi coù taâm toát. Neân bieát raèng leõ ra phaûi hoä phaùp, thöôøng töï giöõ vöõng, neân giöõ cho taâm thanh tònh vaø an laäp taâm mình, ñaõ hoïc taäp thì neân giöõ gìn chaéc chaén, taâm thöôøng ngay thaúng, sôï haõi, sieâng naêng, chòu khoù, ôû nôi khoâng coù ai vaøo ñöôïc. Boïn phaù hoaïi kia ôû ba nôi neân thöôøng ñem taâm Töø thöông xoùt ñeå ñöôïc an oån. Thöông xoùt hoï laø töï hoä nieäm, ñeå ta khoâng coù taâm xaáu xa oâ ueá. Ta neáu coù ñieàu gì khoâng toát thì nhanh choùng loaïi boû ngay. Boà-taùt Ñaïi só naøy ñaõ thöïc haønh moät caùch cao toät. Neán bieát nhö vaäy.

M