**Phaåm 15: THOÏ LÖÔÏNG CUÛA ÑÖÙC PHAÄT**

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo caùc Ñaïi Boà-taùt vaø taát caû ñaïi chuùng:

–Naøy thieän nam! Caùc oâng phaûi tin hieåu lôøi noùi chaân thaät cuûa Nhö Lai! Laïi baûo caùc ñaïi chuùng caùc oâng neân tin hieåu lôøi noùi chaân thaät cuûa Nhö Lai!

Khi aáy, Boà-taùt Di-laëc Thöôïng thuû trong ñaïi chuùng naøy chaép tay thöa Phaät:

–Baïch Theá Toân! Xin Theá Toân chæ daïy, chuùng con seõ tin nhaän lôøi Phaät daïy!

Baïch nhö vaäy ba laàn, roài laïi noùi:

–Xin Theá Toân chæ daïy chuùng con seõ tin nhaän lôøi Phaät daïy!

Luùc aáy Theá Toân bieát caùc Boà-taùt ñaõ thöa thænh ba laàn khoâng ngöøng neân baûo:

–Caùc oâng haõy laéng nghe dieäu löïc thaàn thoâng bí maät cuûa Nhö Lai, taát caû Trôøi, Ngöôøi vaø A-tu-la trong theá gian ñeàu cho raèng: “Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni rôøi boû cung ñieän doøng hoï Thích caùch thaønh Giaø-da khoâng xa, ngoài nôi ñaïo traøng, chöùng ñöôïc quaû Voâ thöôïng Boà- ñeà.” Nhöng naøy thieän nam! Ta thaät söï thaønh Phaät ñeán nay ñaõ voâ löôïng, voâ bieân, traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá a-taêng-kyø tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Giaû söû coù ngöôøi ñem caû theá giôùi aáy nghieàn thaønh haït buïi, ñi veà höôùng Ñoâng qua naêm traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha, voâ soá coõi nöôùc môùi thaû xuoáng moät haït buïi. Laàn löôït nhö vaäy, ñi veà höôùng Ñoâng boû heát soá buïi aáy. Naøy thieän nam! YÙ caùc oâng nghó sao? Caùc theá giôùi aáy coù theå naøo suy nghó, tính ñeám maø bieát ñöôïc soá löôïng chaêng?

Boà-taùt Di-laëc vaø ñaïi chuùng cuøng thöa Phaät:

–Baïch Theá Toân! Caùc theá giôùi aáy voâ löôïng, voâ bieân chaúng phaûi tính ñeán maø bieát ñöôïc, cuõng chaúng phaûi nhôø naêng löïc cuûa taâm yù, taát caû haøng Thanh vaên, Bích-chi-phaät duøng trí tueä voâ laâu cuõng khoâng theå suy nghó ñöôïc giôùi haïn soá löôïng cuûa noù. Chuùng con tuy laø truï trong quaû vò khoâng thoaùi chuyeån, nhöng ñoái vôùi vieäc naøy cuõng khoâng theå hieåu roõ.

Baïch Theá Toân! Caùc theá giôùi aáy nhieàu voâ löôïng, voâ bieân nhö

vaäy.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo chuùng Ñaïi Boà-taùt:

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

–Naøy thieän nam! Nay ta seõ noùi roõ cho caùc oâng bieát. Nhöõng theá giôùi naøy, hoaëc duø coù ñaët haït buïi hay khoâng ñaët haït buïi, soá ñoù ñeàu ñem nghieàn heát soá theá giôùi aáy thaønh buïi, moãi haït buïi laø moät kieáp. Töø khi ta thaønh Phaät ñeán nay coøn nhieàu hôn soá naøy nöõa ñeán traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha, voâ soá kieáp. Ta thöôøng ôû theá giôùi Ta-baø naøy thuyeát phaùp, giaùo hoùa, cuøng ôû trong traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha voâ soá coõi nöôùc khaùc, daãn daét vaø laøm lôïi ích cho chuùng sinh. Naøy thieän nam, ôû trong khoaûng thôøi gian aáy, ta noùi veà Phaät Nhieân Ñaêng... laïi noùi vò aáy seõ nhaäp Nieát-baøn, nhöõng vieäc nhö vaäy ta ñeàu duøng phöông tieän phaân bieät maø noùi. Naøy thieän nam! Neáu coù chuùng sinh ñeán choã ta, ta lieàn duøng Phaät nhaõn quaùn saùt caùc caên lôïi ñoän vaø nieàm tin cuûa ngöôøi ñoù tuøy theo caên cô thích hôïp maø hoùa ñoä. Taïi moãi quoác ñoä, Nhö Lai töï noùi danh hieäu khaùc nhau, tuoåi taùc lôùn nhoû khaùc nhau, laïi noùi seõ nhaäp Nieát-baøn, duøng caùc phöông tieän noùi phaùp vi dieäu, coù theå khieán cho chuùng sinh phaùt taâm vui möøng.

Caùc thieän nam! Nhö Lai thaáy caùc chuùng sinh öa thích phaùp Tieåu

thöøa, ñöùc moûng toäi daøy, vì nhöõng ngöôøi aáy maø noùi raèng: “Ta luùc nhoû xuaát gia chöùng ñöôïc ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Nhöng thaät söï ta thaønh Phaät ñeán nay raát laâu xa, chæ duøng phöông tieän giaùo hoùa chuùng sinh, laøm cho hoï ñöôïc vaøo Phaät ñaïo.”

Caùc thieän nam! Kinh ñieån cuûa Nhö Lai thuyeát giaûng ñeàu vì ñoä thoaùt chuùng sinh. Hoaëc noùi thaân mình, hoaëc noùi thaân ngöôøi khaùc, hoaëc chæ thaân mình, hoaëc chæ thaân ngöôøi khaùc, hoaëc chæ vieäc mình hoaëc chæ vieäc ngöôøi khaùc, caùc lôøi noùi aáy ñeàu thaät chaúng doái. Vì sao? Vì Nhö Lai nhö thaät thaáy bieát töôùng cuûa ba coõi, khoâng coù sinh töû, hoaëc aån hoaëc hieän, cuõng khoâng ôû ñôøi vaø dieät ñoä. Chaúng thaät chaúng hö, chaúng gioáng chaúng khaùc, khoâng phaûi nhö ba coõi thaáy veà ba coõi ñaâu. Nhöõng vieäc nhö vaäy, Nhö Lai ñaõ thaáy roõ khoâng sai laàm, vì caùc chuùng sinh coù caùc taùnh, caùc duïc, caùc haïnh, caùc nhôù töôûng phaân bieät khaùc nhau, muoán hoï sinh caùc caên laønh neân ñem nhieàu nhaân duyeân, thí duï, lôøi leõ giaûng noùi caùc phaùp, chöa töøng ngöøng boû laøm caùc Phaät söï. Nhö ta thaønh Phaät ñeán nay raát laâu xa, soáng laâu voâ löôïng, voâ soá kieáp, thöôøng truï chaúng dieät.

Caùc thieän nam! Do ta xöa tu haønh ñaïo Boà-taùt ñöôïc tuoåi thoï soáng laâu ñeán nay vaãn chöa heát, soá coøn laïi hôn caû soá treân. Nhöng nay

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

chaúng phaûi thaät dieät ñoä maø noùi seõ dieät ñoä. Nhö Lai duøng phöông tieän giaùo hoùa chuùng sinh. Vì sao? Vì neáu Phaät soáng laâu ôû ñôøi, thì ngöôøi ñöùc moûng, khoâng troàng caên laønh, keû baàn cuøng haï tieän, tham ñaém naêm moùn duïc, sa vaøo löôùi voïng taø kieán, neáu thaáy Nhö Lai ôû ñôøi maõi khoâng nhaäp dieät thì kieâu maïn, buoâng lung, bieáng nhaùc, khoâng theå coù taâm cung kính nhôù töôûng, khoù gaëp Phaät. Cho neân Nhö Lai phöông tieän noùi caùc Tyø-kheo phaûi bieát, chö Phaät xuaát hieän ôû ñôøi raát khoù gaëp. Vì sao? Vì nhöõng ngöôøi phöôùc ñöùc moûng, traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc kieáp, hoaëc ñöôïc gaëp Phaät, hoaëc khoâng gaëp Phaät, do vieäc naøy neân ta noùi nhö vaày: “Naøy caùc Tyø-kheo! Raát khoù gaëp ñöôïc Nhö Lai”. Caùc chuùng sinh aáy nghe nhö vaäy roài, chaéc seõ sinh tö töôûng khoù gaëp ñöôïc Phaät, taâm thöôøng luyeán moä khaùt ngöôõng ñoái vôùi Phaät, neân gieo troàng caên laønh. Vì theá, Nhö Lai tuy khoâng dieät ñoä thaät maø noùi dieät ñoä.

Laïi nöõa, naøy thieän nam! Phaùp cuûa chö Phaät Nhö Lai ñeàu nhö

vaäy, vì ñoä chuùng sinh ñeàu noùi thaät khoâng doái. Ví nhö vò thaày thuoác trí tueä saùng suoát, luyeän phöông thuoác hay trò ñöôïc nhieàu beänh, ngöôøi ñoù nhieàu con chaùu, hoaëc möôøi ngöôøi, hai möôi ngöôøi, cho ñeán soá traêm, do coù vieäc ñi xa ñeán nöôùc khaùc, sau ñoù caùc con uoáng nhaèm thuoác ñoäc, thuoác thaám vaøo phaùt sinh meâ loaïn, laên loän treân ñaát. Khi aáy, ngöôøi cha töø nöôùc xa trôû veà, thaáy caùc con mình uoáng thuoác ñoäc, hoaëc ngöôøi bò maát trí, hoaëc ngöôøi coøn trí. Thaáy cha töø xa veà, hoï ñeàu vui möøng, quyø laïy thaêm hoûi cha an oån trôû veà, chuùng con ngu si uoáng laàm thuoác ñoäc, xin cha cöùu vôùt ban cho maïng soáng. Cha thaáy caùc con khoå naõo nhö vaäy, döïa theo baøi thuoác tìm thaûo döôïc toát, ñaày ñuû muøi thôm vò ngon, ñaâm nghieàn hoøa chung ñöa cho con uoáng, laïi noùi nhö vaày, loaïi thuoác hay naøy ñaày ñuû saéc höông vò thôm, caùc con neân uoáng, mau tröø khoå naõo, khoâng coøn beänh hoaïn.

Trong nhöõng ngöôøi con, coù ngöôøi khoâng maát trí, thaáy thuoác hay

naøy saéc höông vò toát lieàn laáy uoáng, neân heát beänh ngay vaø ngöôøi maát trí thaáy cha mình veà, tuy coù vui möøng thaêm hoûi, caàu xin trò beänh, nhöng cha cho thuoác khoâng chòu uoáng. Vì sao? Vì hôi ñoäc ngaám nhieàu, maát haún trí nhôù, thuoác hay vò ngon naøy maø cho ñaéng khoâng chòu uoáng. Ngöôøi cha suy nghó: “Nhöõng ngöôøi con naøy thaät ñaùng thöông, bò truùng ñoäc laøm taâm ñieân ñaûo, tuy thaáy ta, vui möøng caàu xin

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

cöùu chöõa, nhöng khoâng chòu uoáng thuoác hay naøy, nay ta neân baøy caùch khieán uoáng thuoác naøy.” Lieàn noùi: “Caùc con neân bieát, nay cha giaø yeáu giôø cheát saép ñeán, thuoác hay naøy ñeå ôû ñaây, caùc con neân laáy uoáng chôù lo khoâng heát beänh.”

Noùi nhö vaäy roài, ñi ñeán nöôùc khaùc, oâng ta sai ngöôøi veà noùi laïi, cha cuûa caùc ngöôøi ñaõ cheát, khi ñoù nhöõng ngöôøi con nghe tin cha maát, taâm raát buoàn raàu lieàn suy nghó: “Neáu cha coøn soáng thöông xoùt chuùng ta che chôû cöùu giuùp, nay boû ta cheát ôû nöôùc khaùc, chæ coøn moät mình ta coâi cuùt khoâng coøn choã caäy nhôø.” Thöôøng nhôù nghó buoàn raàu, taâm lieàn tænh ngoä, môùi bieát thuoác hay naøy muøi vò thôm ngon, beøn laáy uoáng, beänh ñoäc tieâu tröø. Ngöôøi cha nghe caùc con ñaõ ñöôïc laønh maïnh, lieàn trôû veà nhaø ñeå gaëp chuùng. Naøy caùc thieän nam! YÙ oâng nghó sao? Coù ngöôøi naøo noùi vò löông y naøy maéc toäi noùi doái chaêng?

–Khoâng phaûi, baïch Theá Toân! Phaät baûo:

–Ta cuõng nhö vaäy, thaønh Phaät ñeán nay ñaõ voâ löôïng, voâ bieân traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá a-taêng-kyø kieáp, vì chuùng sinh duøng söùc phöông tieän noùi seõ dieät ñoä, cuõng khoâng theå nhö phaùp aáy maø noùi ta ñaõ coù loãi hö doái.

Baáy giôø, muoán tuyeân roõ söï vieäc treân, Theá Toân noùi keä:

*Ta thaønh Phaät ñeán nay Traûi qua voâ soá kieáp*

*Voâ löôïng traêm ngaøn vaïn A-taêng-kyø öùc naêm,*

*Thöôøng noùi phaùp giaùo hoùa Voâ soá öùc chuùng sinh Khieán ñi vaøo Phaät ñaïo Ñeán nay voâ löôïng kieáp.*

*Vì ñoä thoaùt chuùng sinh Phöông tieän hieän Nieát-baøn Kyø thaät khoâng dieät ñoä Thöôøng ôû ñaây noùi phaùp.*

*Ta thöôøng truï ôû ñaây*

*Duøng dieäu löïc thaàn thoâng, Khieán chuùng sinh ñieân ñaûo*

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

*Duø gaàn nhöng khoâng thaáy. Hoï thaáy ta dieät ñoä*

*Cuùng döôøng xaù-lôïi Phaät, Ñeàu toû loøng luyeán moä*

*Vaø sinh taâm khaùt ngöôõng. Chuùng sinh ñaõ tin phuïc*

*YÙ nhu hoøa ngay thaúng, Nhaát taâm muoán thaáy Phaät*

*Chaúng tieác thaân maïng mình. Luùc ta cuøng chuùng Taêng*

*Ra khoûi nuùi Linh thöùu Ta noùi vôùi chuùng sinh*

*Thöôøng ôû ñaây khoâng dieät. Nhôø duøng söùc phöông tieän Hieän dieät nhöng khoâng dieät, Nöôùc khaùc coù chuùng sinh Taâm cung kính tin nghe.*

*Ta ôû trong nöôùc ñoù*

*Giaûng noùi phaùp Voâ thöôïng Caùc oâng khoâng chòu nghe Cho raèng ta dieät ñoä.*

*Ta thaáy caùc chuùng sinh Chìm ñaém trong khoå naõo Cho neân khoâng hieän thaân*

*Khieán chuùng sinh khaùt ngöôõng, Do taâm hoï luyeán moä*

*Môùi xuaát hieän noùi phaùp Söùc thaàn thoâng nhö vaäy Trong a-taêng-kyø kieáp. Thöôøng ôû nuùi Linh thöùu Vaø caùc truï xöù khaùc Chuùng sinh ôû kieáp taän Luùc löûa döõ thieâu ñoát.*

*Coõi ta ñaây an oån*

*Trôøi ngöôøi luoân ñoâng ñuû*

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

*Vöôøn röøng caùc giaûng ñöôøng Trang nghieâm ñuû caùc baùu Caây baùu nhieàu hoa traùi Choã chuùng sinh vui chôi Chö Thieân ñaùnh troáng trôøi Thöôøng thoåi caùc aâm nhaïc; Röôùi hoa Maïn-ñaø-la*

*Cuùng ta vaø ñaïi chuùng Tònh ñoä ta khoâng hoaïi Chuùng sinh thaáy thieâu ñoát, Lo sôï caùc khoå naõo*

*Nhöõng vieäc nhieàu nhö vaäy Laø toäi caùc chuùng sinh*

*Do nhaân duyeân nghieäp aùc Qua a-taêng-kyø kieáp Khoâng nghe teân Tam baûo. Ngöôøi nhu hoøa ngay thaúng Nhôø tu caùc coâng ñöùc*

*Thì thaáy ñöôïc thaân ta Giaûng phaùp ôû nôi ñaây. Coù khi vì chuùng naøy Noùi Phaät soáng voâ löôïng Laâu laém môùi gaëp ñöôïc Noùi Phaät raát khoù gaëp, Trí löïc ta nhö vaäy*

*Tueä saùng chieáu voâ löôïng Soáng laâu voâ soá kieáp*

*Tu haønh laâu môùi chöùng Caùc oâng ngöôøi coù trí Chôù sinh taâm nghi ngôø Neân ñoaïn heát khoâng coøn. Lôøi Phaät khoâng hö doái Nhö löông y phöông tieän Trò beänh cuoàng cho con Ñang soáng maø noùi cheát*

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

*Khoâng noùi oâng hö doái Ta laø cha trong ñôøi*

*Cöùu chuùng sinh khoå naõo Vì phaøm phu ñieân ñaûo Ñang soáng maø noùi dieät Neáu thöôøng ñöôïc thaáy ta Thì sinh taâm kieâu maïn Buoâng lung tham naêm duïc Ñoïa vaøo trong ñöôøng aùc Ta thöôøng bieát chuùng sinh*

*Haønh ñaïo, chaúng haønh ñaïo Tuøy noùi ñaùng ñöôïc ñoä*

*Maø noùi caùc phaùp moân. Töï mình nghó theá naøy “Laáy gì khieán chuùng sinh*

*Chöùng ñaéc ñaïo Voâ thöôïng Mau thaønh töïu thaân Phaät.”*

M

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