**Phaåm 8: MAÄT NGÖÕ CHAÚNG NGHÓ BAØN CUÛA NHÖ LAI**

**(Phaàn 1)**

Ñaïi bí maät chuû Ñaïi Boà-taùt Kim Cang Thuû baûo Ñaïi Boà-taùt Tòch Tueä:

–Sao goïi laø maät ngöõ nghieäp ngöõ thanh tònh cuûa Nhö Lai? Töø ñeâm Nhö Lai chöùng quaû vò Giaùc ngoä cao toät cho ñeán ñeâm Nhö Lai vaøo ñaïi Nieát-baøn, trong khoaûng thôøi gian ñoù, Ñöùc Nhö Lai chöa töøng noùi moät chöõ, cuõng khoâng coù neâu ra. Vì sao? Vì Ñöùc Nhö Lai luoân ôû trong chaùnh ñònh, Nhö Lai cuõng khoâng thôû ra hay thôû vaøo, hoaëc taàm hoaëc töù. Do khoâng taàm töù cho neân lôøi noùi ra lìa caùc taø voïng. Ñöùc Nhö Lai khoâng coù taàm, khoâng coù töù, khoâng coù phaân bieät, khoâng coù roäng phaân bieät, khoâng coù noùi, khoâng coù hieån thò, laïi khoâng neâu baøy. Nhöng caùc chuùng sinh laïi nghe Nhö Lai tuyeân noùi, thaät ra Nhö Lai luoân ôû trong ñònh. Ñoái vôùi taát caû loaïi, taát caû thôøi, cuõng duøng vaên töï ñeå neâu ra, nhöng laïi khoâng neâu ra. Chæ vì coù chuùng sinh do duøng vaên töï sinh loøng tin toân troïng, töø ñoù hoï cho raèng Ñöùc Nhö Lai vì hoï maø noùi phaùp. Nhöng taâm Phaät Nhö Lai thöôøng an truï xaû, khoâng coù phaân bieät.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Khoâng phaûi töø moâi, raêng, löôõi, coå vaø maët cuûa Nhö Lai phaùt

ra aâm thanh, maø aâm thanh cuûa Nhö Lai phaùt ra laø töø hö khoâng, nhöng chuùng sinh laïi cho raèng aâm thanh töø mieäng Phaät Nhö Lai phaùt ra.

Tòch Tueä neân bieát! Lôøi noùi cuûa Nhö Lai coù ñaày ñuû saùu möôi boán töôùng, thuø thaéng vi dieäu: Moät laø lôøi noùi troâi chaûy; hai laø nhu nhuyeán; ba laø yù vui; boán laø ñaùng möøng; naêm laø thanh tònh; saùu laø ly caáu; baûy laø trong saùng roõ raøng; taùm laø ngoït ngaøo; chín laø khieán muoán nghe; möôøi laø khoâng yeáu keùm; möôøi moät laø troøn ñaày; möôøi hai laø ñieàu thuaän; möôøi ba laø khoâng thoâ rít; möôøi boán laø khoâng aùc; möôøi laêm laø thieän nhu; möôøi saùu laø thích nghe; möôøi baûy laø thaân khoaùi thích; möôøi taùm laø taâm sinh duõng maõnh; möôøi chín laø taâm vui; hai möôi laø vui thích; hai möôi moát laø khoâng nhieät naõo; hai möôi hai laø nhö nhöõng lôøi daïy; hai möôi ba laø kheùo bieát roõ; hai möôi boán laø phaân bieät roõ raøng; hai möôi laêm laø thieän aùi; hai möôi saùu laø khieán sinh hoan hyû; hai möôi baûy laø khieán ngöôøi khaùc theo lôøi daïy; hai möôi taùm laø laøm cho ngöôøi khaùc bieát roõ; hai möôi chín laø nhö lyù; ba möôi laø lôïi ích; ba möôi moát laø lìa ñieàu loãi laàm taùi phaùt trôû laïi; ba möôi hai laø aâm thanh nhö sö töû; ba möôi ba laø aâm thanh nhö roàng; ba möôi boán laø tieáng nhö saám chôùp; ba möôi laêm laø tieáng nhö roàng chuùa; ba möôi saùu laø nhö tieáng ca hay cuûa Khaån-na-la; ba möôi baûy laø tieáng nhö Ca-laêng-taàn-giaø; ba möôi taùm laø tieáng nhö Phaïm vöông; ba möôi chín laø tieáng nhö chim Coäng maïng; boán möôi laø nhö tieáng hay cuûa trôøi Ñeá Thích; boán möôi moát laø nhö tieáng troáng saám; boán möôi hai laø khoâng cao; boán möôi ba laø khoâng thaáp; boán möôi boán laø hoøa nhaäp vaøo taát caû aâm thanh; boán möôi laêm laø khoâng khuyeát giaûm; boán möôi saùu laø khoâng phaù hoaïi; boán möôi baûy laø khoâng nhieãm oâ; boán möôi taùm laø khoâng chaáp thuû; boán möôi chín laø ñaày ñuû; naêm möôi laø trang nghieâm; naêm möôi moát laø bieåu thò roõ raøng; naêm möôi hai laø vieân maõn taát caû aâm thanh; naêm möôi ba laø caùc caên khoaùi thích; naêm möôi boán laø khoâng huûy baùng; naêm möôi laêm laø khoâng khinh khi; naêm möôi saùu laø khoâng lay ñoäng; naêm möôi baûy laø hoøa nhaäp vaøo taát caû chuùng hoäi; naêm möôi taùm laø caùc töôùng ñaày ñuû.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Naêm möôi chín laø Nhö Lai noùi ra khieán cho taát caû chuùng

sinh khaép möôøi phöông theá giôùi sinh taâm hoan hyû, nhöng Phaät Theá Toân khoâng coù yù nghó nhö vaày: “Ta tuyeân noùi caùc phaùp nhö Kheá kinh, ÖÙng tuïng, Kyù bieät, Phuùng tuïng, Töï

thuyeát, Duyeân khôûi, Baûn söï, Baûn sinh, Phöông quaûng, Hy phaùp, Luaän nghò, Thí duï.” Laïi coøn phaùp bí maät ñi tröôùc, noùi phaùp baûn duyeân, noùi phaùp veà nhaân ñôøi tröôùc, noùi gaàn, noùi nhieàu, noùi roäng, chæ baøy, an laäp, phaàn vò, phaân bieät giaûi thích roõ raøng veà nhöõng ñieàu Nhö Lai noùi. Caùc phaùp nhö vaäy ñoái vôùi taát caû ñaïi chuùng trong hoäi nhö: chuùng hoäi Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di. Hoaëc caùc chuùng hoäi nhö: Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn- thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laàu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø... Ñöùc Phaät coù khaû naêng tuøy theo caên taùnh tinh taán, trình ñoä cuûa moãi chuùng sinh maø ban phaùp. Taát caû chuùng hoäi nghe phaùp roài ñeàu cho raèng phaùp töø mieäng Phaät noùi ra. Nhöng phaùp maø Ñöùc Nhö Lai noùi ra ñoù khoâng coù nhöõng lôøi truøng laäp laãn nhau, maø caùc chuùng hoäi ñeàu tuøy theo aâm thanh hieåu roõ caùc phaùp.

Tòch Tueä! ñaây goïi laø maät ngöõ cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Saùu möôi laø taát caû soá löôïng chuùng sinh aáy thaät voâ löôïng, haïnh cuûa taát caû chuùng sinh cuõng voâ löôïng. Ñöùc Nhö Lai daïy taâm haïnh cuûa chuùng sinh löôïc noùi coù taùm vaïn boán ngaøn chuûng loaïi, chæ vì chuùng sinh caên taùnh thaáp keùm maø khieán cho chuùng hieåu roõ lôøi noùi cuûa Nhö Lai.

Tòch Tueä neân bieát! Taâm haïnh cuûa chuùng sinh khoâng coù haïn löôïng, trong theá gian laïi coù chuùng sinh tham, coù chuùng sinh saân, coù chuùng sinh si, coù chuùng sinh ñaúng phaàn. Taâm haïnh cuûa moãi moãi chuùng sinh coù söï sai bieät. Neáu Ñöùc Nhö Lai ôû trong moät kieáp hoaëc hôn moät kieáp, cho ñeán Nhö Lai truï ôû ñôøi traêm ngaøn kieáp, duø cho coù thoï ñeán cuøng toät ñi chaêng nöõa cuõng khoâng theå noùi heát taâm haïnh voâ cuøng cuûa chuùng sinh. Neáu Phaät chæ noùi taâm haïnh voâ bieân cuûa chuùng sinh thì caùc chuùng sinh khoâng theå hieåu noãi maø traùi laïi sinh si meâ. Vì theá Ñöùc Nhö Lai kheùo duøng phöông tieän trong voâ löôïng haïnh cuûa chuùng sinh löôïc noùi coù taùm vaïn boán ngaøn. Laïi nöõa, Nhö Lai ñaõ noùi caùc phaùp, tuøy theo taâm haïnh sai bieät cuûa chuùng sinh maø khieán cho hoï ñöôïc hieåu roõ. Tòch Tueä! ñaây goïi laø maät ngöõ cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Saùu möôi moát laø ngöõ bí maät trí cuûa Nhö Lai, hoøa nhaäp vaøo taát caû taâm yù cuûa chuùng sinh, nhöng lôøi noùi aáy khoâng töø mieäng Nhö Lai noùi ra, chæ töø hö khoâng maø phaùt ra. Neáu coù chuùng sinh naøo cho raèng lôøi noùi töø mieäng cuûa Nhö Lai noùi ra, thì chôù coù yù nghó nhö vaäy. Vì sao? Coù chuùng sinh hoaëc thaáy lôøi noùi cuûa Nhö Lai phaùt ra töø nhuïc keá, hoaëc phaùt ra töø ñaûnh, hoaëc phaùt ra töø reõ toùc ngang traùn, hoaëc phaùt ra töø loâng maøy, hoaëc phaùt ra töø traùn, hoaëc phaùt ra töø giöõa chaëng maøy, hoaëc töø loâng traéng giöõa maøy, hoaëc töø maét phaùt ra, hoaëc töø tai phaùt ra, hoaëc töø muõi phaùt ra, hoaëc töø maù phaùt ra, hoaëc töø mieäng phaùt ra, hoaëc töø coå phaùt ra, hoaëc töø caùnh tay phaùt ra, hoaëc töø tay phaùt ra, hoaëc töø ngoùn tay phaùt ra, hoaëc töø hai beân xöông söôøn phaùt ra, hoaëc tröôùc ngöïc phaùt ra, hoaëc sau löng phaùt ra, hoaëc töø ruùn phaùt ra, hoaëc töø aâm taøng phaùt ra, hoaëc töø ñuøi phaùt ra, hoaëc töø ñaàu goái phaùt ra, hoaëc töø oáng chaân phaùt ra, hoaëc töø maét caù chaân phaùt ra, hoaëc töø chaân phaùt ra, hoaëc töø töôùng toát phaùt ra, hoaëc töø caùc loã chaân loâng phaùt ra. Caùc chuùng sinh nhö vaäy, hieåu bieát khaùc nhau. Tòch Tueä! ñaây goïi laø maät ngöõ cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Saùu möôi hai laø lôøi Nhö Lai noùi ra tuøy theo ñoù caùc chuùng

sinh moãi moãi tin hieåu, tuøy theo caùc taâm yù cuûa chuùng sinh maø thaønh thuïc, tuøy theo söï thích öùng maø khieán cho taát caû ñöôïc hieåu roõ, nhöng Phaät Nhö Lai luoân thöôøng truï xaû, khoâng coù phaân bieät. Ví nhö theá gian möôïn caùc phaùp maø taïo thaønh caùc aâm nhaïc, tuøy theo ngöôøi laøm maø thaønh ra saéc saûo ñeïp ñeõ. Nhaïc cuï naøy tay khoâng rôø vaøo cuõng khoâng nhôø söùc ngöôøi maø chæ caàn gioù thoåi nheï qua laø phaùt ra tieáng hay, tieáng phaùt ra ñoù ñeàu laø do gioù nghieäp sai bieät ñôøi tröôùc thoåi ñoäng vaøo. Lôøi noùi cuûa Nhö Lai cuõng laïi nhö vaäy, tuøy

theo yù vui muoán cuûa taát caû chuùng sinh, gioù trí thoåi kích ñoäng vaøo, cuõng chaúng phaûi Nhö Lai duïng löïc maø phaùt ra. Nhö Lai tuøy thuaän taát caû nghieäp sai bieät ñôøi tröôùc vaø caûnh giôùi cuûa chuùng sinh, tuøy theo söï thích öùng maø noùi. Tòch Tueä! Ví nhö tieáng vang tuøy choã phaùt ra, choã phaùt ra tieáng aáy khoâng phaûi ôû trong, khoâng phaûi ôû ngoaøi, khoâng phaûi ôû giöõa. Lôøi noùi cuûa Nhö Lai cuõng laïi nhö vaäy, noùi ra laø vì bieåu hieän taâm yù cuûa chuùng sinh, nhöng tieáng cuûa Nhö Lai khoâng phaûi ôû trong, khoâng phaûi ôû ngoaøi, cuõng khoâng phaûi ôû giöõa. Laïi nhö trong bieån caû coù baûo chaâu nhö yù, goïi laø vieân maõn taát caû yù vui, ñem noù treo leân caây traøng cao, töï nhieân phaùt ra tieáng. Chaâu naøy coù khaû naêng laøm cho yù cuûa taát caû chuùng sinh vui. Tuy vaäy, nhöng chaâu naøy khoâng coù phaân bieät. Nhö Lai cuõng laïi nhö vaäy, noùi ra lôøi quyù baùu, thaân taâm thanh tònh, treo treân traøng ñaïi Bi, tuøy theo yù muoán cuûa caùc chuùng sinh, maø Nhö Lai phaùt ra lôøi noùi vi dieäu khieán cho hoï ñöôïc hieåu roõ, nhöng Phaät Nhö Lai thöôøng truï xaû, khoâng phaân bieät. Tòch Tueä! ñaây goïi laø maät ngöõ cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, naøy Tòch Tueä! Saùu möôi ba laø aâm thanh cuûa Phaät Nhö Lai khoâng coù möùc

ñoä. Ta khoâng thaáy caùc haøng Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-moân ôû theá gian maø coù theå bieát ñöôïc ngaèn meù vaø möùc ñoä aâm thanh cuûa Nhö Lai. Vì sao vaäy? Ta nhôù thuôû noï Ñöùc Phaät ñang ôû taïi nuùi Thöùu phong, thaønh Vöông xaù, caùc chuùng Boà-taùt cuøng nhau vaây quanh tuyeân noùi phaùp moân, aâm thanh luoân thanh tònh, roäng vì chuùng sinh dieãn baøy roõ raøng. Sau ñoù nhôø löïc gia trì cuûa Ñaïi Boà-taùt Töø Thò neân Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân nghó nhö vaày: “Möùc ñoä aâm thanh thanh tònh cuûa Nhö Lai vang ñöôïc bao xa?” Nghó nhö vaäy roài lieàn ngay nôi toøa aån maát khoâng hieän, töï duøng thaàn löïc ñeán ñaûnh nuùi Tu-di ñeå nghe thöû aâm thanh cuûa Phaät vang xa hay gaàn. Laïi vaän thaàn löïc bay ñeán tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, laïi quaù hôn phía Taây cuûa nuùi Tu-di, laïi quaù hôn boán ñaïi chaâu theá giôùi, laïi quaù hôn nuùi Thieát vi, nuùi Ñaïi thieát vi, cho ñeán taän theá giôùi, roài trôû laïi ñöùng treân ñaûnh nuùi Thieát vi laéng nghe möùc ñoä aâm thanh cuûa Nhö Lai nhöng aâm thanh cuûa Nhö Lai vaãn bình ñaúng khoâng coù taêng giaûm.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân bieát vieäc naøy roài lieàn nghó nhö vaày: “Ñaïi Muïc-kieàn-lieân yù muoán thöû xem möùc ñoä aâm thanh cuûa ta, nay ta neân nhieáp thaàn löïc.” Ñöùc Theá Toân nhieáp

thaàn löïc xong, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân nöông vaøo oai thaàn gia trì cuûa Phaät, töï duøng thaàn thoâng ôû moät phaàn phía Taây cuûa theá giôùi naøy, quaù chín möôi chín haèng haø sa soá coõi Phaät, ñeán moät theá giôùi teân Quang minh traøng, nöôùc aáy coù Ñöùc Nhö Lai hieäu laø Quang Minh Vöông, hieän ñang noùi phaùp giaùo hoùa chuùng sinh. Khi Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân ñeán theá giôùi aáy roài, laéng nghe möùc ñoä aâm thanh cuûa Ñöùc Theá Toân Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai, cuõng nhö nghe tieáng ngöôøi kia noùi caùch möôøi khuyûu tay, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân ôû theá giôùi kia nghe tieáng cuûa Phaät cuõng laïi nhö vaäy, tieáng aáy bình ñaúng khoâng coù taêng giaûm. Thaân cuûa Ñöùc Phaät Quang Minh Vöông Nhö Lai cao moät traêm do-tuaàn, thaân cuûa caùc Boà-taùt cao naêm möôi do-tuaàn. Luùc ñoù Ñaïi Muïc-kieàn-lieân töï duøng thaàn löïc ñi voøng treân bình baùt maø caùc chuùng Boà-taùt kia ñang duøng. Caùc chuùng Boà-taùt thaáy hình töôùng cuûa Muïc-kieàn- lieân nhö vaäy lieàn cheâ cöôøi baïch vôùi Ñöùc Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân coù moät con truøng nhoû hình töôùng cuûa noù sao raát gioáng Sa-

moân, ñang ñi voøng quanh treân baùt.

Ñöùc Phaät Quang Minh Vöông baûo:

–Naøy caùc thieän nam! Caùc oâng chôù sinh taâm khinh maïn. Vì sao? Vì ngöôøi ñang ñi treân bình baùt naøy chính laø ñeä töû baäc nhaát trong haøng Thanh vaên cuûa Theá Toân Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai vaø cuõng laø ngöôøi thaàn thoâng baäc nhaát trong chuùng ñaïi Thanh vaên.

Luùc ñoù Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân ñeán tröôùc Phaät Quang Minh Vöông Nhö Lai

ñaûnh leã saùt chaân, nhieãu quanh beân phaûi baûy voøng roài ñöùng tröôùc Phaät. Ñöùc Phaät Quang Minh Vöông baûo:

–Naøy Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân! Caùc Boà-taùt ôû ñaây khinh oâng ñoù, vaäy nay oâng haõy nöông vaøo söï gia trì cuûa Theá Toân Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc, maø töï duøng thaàn löïc hieän thaàn thoâng bieán hoùa.

Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân thöa raèng:

–Nay con vaâng lôøi Phaät daïy.

Noùi xong, Toân giaû lieàn ngoài kieát giaø, ôû nôi baûo chaâu naøy bieán hoùa caùc vieäc. Ñöùc Phaät aáy baûo:

–Nay ñaõ ñuùng luùc.

Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân lieàn bay leân hö khoâng cao baèng baûy öùc caây Ña-la, bieán hoùa caùc vieäc, ôû ngang choã ngoài hieän ra traêm ngaøn öùc chaân chaâu, anh laïc trang nghieâm khaép taát caû. Caùc thöù anh laïc aáy phaùt ra traêm ngaøn öùc tia saùng, moãi moãi tia saùng ñeàu coù hoa sen, treân caùc ñaøi hoa sen ñeàu coù töôïng cuûa Theá Toân Thích-ca Maâu-ni ngoài; töôïng Nhö Lai aáy tuyeân noùi chaùnh phaùp aâm thanh thanh tònh. Ñaïi Muïc-kieàn-lieân baïch vôùi Ñöùc Phaät Quang Minh Vöông raèng:

–Thöa Theá Toân! Nay con ngoài kieát giaø, ôû taát caû theá giôùi trong boán ñaïi chaâu naøy, cuõng coù theå khôûi caùc thaàn thoâng bieán hoùa, cho ñeán tieåu thieân theá giôùi, trung thieân theá giôùi, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi naøy ñeàu coù theå khôûi thaàn thoâng bieán hoùa.

Ñöùc Phaät Quang Minh Vöông baûo:

–Nay ñaõ ñuùng luùc.

Khi aáy Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân öùng hieän thaàn thoâng bieán hoùa roài thaâu nhieáp thaàn löïc trôû laïi ñöùng tröôùc Phaät. Luùc ñoù caùc Boà-taùt aáy ñeàu sinh taâm hy höõu, ñeán tröôùc Phaät baïch:

–Baïch Theá Toân! Nay Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân naøy vì lyù do gì maø ñeán theá giôùi

naøy.

Ñöùc Phaät aáy ñaùp:

–Naøy caùc thieän nam! Ñaïi Muïc-kieàn-lieân naøy vì muoán thöû xem möùc ñoä aâm thanh

cuûa Theá Toân Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai neân môùi ñeán theá giôùi naøy.

Theá Toân Quang Minh Vöông Nhö Lai baûo Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân:

–Töø nay trôû ñi, oâng chôù coù khôûi taâm muoán thöû xem möùc ñoä aâm thanh cuûa Nhö Lai. Vì aâm thanh thanh tònh cuûa Nhö Lai khoâng coù ngaèn meù, khoâng coù möùc ñoä. Giaû söû coù ngöôøi duøng oai theá thaàn löïc bay qua phía Taây haèng haø sa soá kieáp, roát cuoäc roài cuõng khoâng theå bieát ñöôïc ngaèn meù aâm thanh dieäu luaân cuûa Theá Toân Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai. Vì aâm thanh dieäu luaân cuûa Nhö Lai khoâng coù ngaèn meù.

