PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 5: BAÛN HAÏNH CUÛA NHÖ LAI**

Khi aáy, Toân giaû ñaïi Ca-dieáp-ba thaáy caùc A-tu-la vöông ôû trong hoäi Phaät, duøng söùc thaàn thoâng hoùa caùc moùn cuùng döôøng roäng lôùn roài khen ngôïi chöa töøng coù. Laïi suy nghó: “Thuôû xöa, khi Nhö Lai haønh ñaïo Boà-taùt troàng nhöõng caên laønh gì maø nay ñöôïc quaû baùo thuø thaéng toái thöôïng nhö vaäy.”

Suy nghó vaäy roài lieàn nhaäp Tam-ma-ñòa nhaát taâm quaùn saùt. Nhôø söï gia trì cuûa Phaät neân lieàn nhôù voâ löôïng voâ bieân a-taêng-kyø kieáp, Ñöùc Theá Toân duø ôû nôi naøo cuõng sieâng naêng tu taäp voâ löôïng voâ bieân phöôùc nghieäp roäng lôùn, nhaát nhaát hieån hieän roõ raøng chaéc chaén, khoâng coøn nghi ngôø. Giaû söû möôøi phöông haèng haø sa soá theá giôùi coù taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc thaân ngöôøi. Laïi ôû trong haèng haø sa kieáp aáy, moãi moãi höõu tình ñeàu phaùt khôûi cuùng döôøng nhö Vó-ma-töùc-ñaùt-la A-tu-la vöông, nhöng phöôùc ñoù khoâng baèng coâng ñöùc cuûa Nhö Lai chæ phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng giaùc, khoâng theå so saùnh.

Luùc ñoù, Toân giaû Ca-dieáp-ba xaû ñònh, hoan hyû chaép tay duøng keä khen Phaät:

*Thuôû xöa Maâu-ni Ñaïi Thaùnh Vöông Theä caàu Voâ thöôïng ñaïi Boà-ñeà*

*Tu la cuùng döôøng tuy roäng lôùn*

*Nhöng khoâng baèng phöôùc phaùt ñaïi taâm. Nhö Lai Thaùnh ñöùc vöôït ba coõi*

*ÔÛ trong trôøi ngöôøi khoâng ai baèng Chöùa höông chieân-ñaøn nhö Tu-di Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Höông xoa thöôïng dieäu raát thanh tònh Löôïng aáy to lôùn nhö bieån caû*

*Nhaân Trung Sö Töû hieän theá gian Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Hoaëc raûi caùc hoa thôm tuyeät ñeïp Chöùa nhoùm cao nhö ñaûnh luaân vi Thaùnh ñöùc Nhö Lai khoù nghó baøn Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Ñem nöôùc bieån caû laøm daàu thaép Löôïng nöôùc Toâ-di ñeå laøm tim*

*Ñoát leân phuïng cuùng Ñaïi Ñaïo Sö Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Hoaëc ñem voâ soá voøng hoa ñeïp*

*Daâng cuùng Nhö Lai vaø thaùp mieáu Oai ñöùc Theá Toân thaät to lôùn*

*Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Giaù nhö voâ löôïng vaïn öùc kieáp*

*Ñem vaïn öùc baûo caùi tuyeät ñeïp Nhö Lai kheùo giaùo hoùa phuï vöông*

*Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Trong vaïn öùc kieáp chaúng nghó baøn Duøng traøng baùu khaép möôøi phöông giôùi Nhö Lai thaønh töïu ñaïi Töø moân*

*Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Laïi trong voâ löôïng vaïn öùc kieáp Duøng haø sa soá phan luïa ñeïp*

*Maâu-ni lôïi laïc caùc chuùng sinh Kham nhaän cuùng döôøng lôùn nhö theá. Nhö Lai kheùo noùi caùc phaùp yeáu*

*Taát caû chuùng sinh ñeàu laéng nghe Phaùp Trung Vöông bieän taøi voâ ngaïi Ngoân töø kheùo leùo khoâng truøng laäp. Giaû söû haèng haø sa theá giôùi*

*Chuùng sinh ôû trong theá giôùi aáy Ñeàu vì möôøi löïc Thieân Nhaân Sö*

*Ñoàng hieän theá gian thaønh Phaät ñaïo. Voâ soá haø sa Phaät nhö vaäy*

*Moãi moãi hoùa ra voâ löôïng ñaàu*

*Moãi moãi ñaàu hieän traêm ngaøn mieäng Mieäng aáy laïi coù traêm ngaøn löôõi.*

*ÔÛ trong haèng haø sa kieáp aáy Khen bieån coâng ñöùc cuûa Nhö Lai Thoï löôïng trí tueä vaø phaùt taâm*

*Khoâng theå hieåu bieát moät phaàn nhoû.*

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân khen Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp-ba:

–Hay thay, hay thay! Naøy Ca-dieáp-ba! Nay oâng ôû trong chuùng Thanh vaên tu haønh phaïm haïnh, thoâng ñaït caùc phaùp, hieän chöùng thaät teá, taâm ñöôïc tòch tónh, ñoái vôùi coâng ñöùc uaån sôû chöùng cuûa ta kheùo hieåu roõ, suy nghó quaùn saùt. Ta ñaõ thaønh töïu voâ löôïng voâ bieân phöôùc ñöùc chaúng theå nghó baøn, ñaõ ñeán bôø giaùc ngoä toái thöôïng ñeä nhaát.

Naøy Ca-dieáp! Nhö Lai chæ phaùt moät ñaïi taâm maø ñöôïc phöôùc baùo nhö theá, duø coù saéc töôùng trong möôøi phöông haèng haø sa theá giôùi cuõng khoâng dung thoï noåi. Giaû söû möôøi phöông haèng haø sa soá chö Phaät Theá Toân ñoàng ra ñôøi, traûi qua haèng haø sa soá kieáp ñeå noùi coâng ñöùc coù ñöôïc cuûa Nhö Lai phaùt moät ñaïi taâm cuõng khoâng theå heát ñöôïc. Vì sao? Vì thuôû xöa, khi Nhö Lai tu haïnh Boà-taùt, khoâng moät phaùt taâm naøo maø khoâng vì nhieáp thoï, lôïi ích an laïc taát caû höõu tình. Nhöng höõu tình giôùi thì khoâng coù haïn löôïng, Nhö Lai phaùt taâm cuõng khoâng coù haïn löôïng. Vì höõu tình giôùi roát raùo voâ taän, neân Nhö Lai phaùt taâm cuõng voâ taän. Theá neân, ta nay ñöôïc caùc haøng Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la, cuùng döôøng nhö vaäy. Giaû söû taát caû chuùng sinh trong möôøi phöông haèng haø sa theá giôùi ñeàu phaùt taâm cuùng döôøng nhö A-tu-la vöông kia, nhöng cuõng khoâng baèng coâng ñöùc phaùt moät ñaïi taâm. Vì sao? Vì caùc höõu tình kia taâm khoâng thanh tònh, ñaém tröôùc quaû baùo. Ca-dieáp neân bieát! Quaù khöù chö Phaät xuaát theá, môùi phaùt ñaïi taâm ñeàu vì thöông xoùt taát caû höõu tình khieán thoaùt luaân hoài ñöôïc vui Nieát-baøn. Nay vieäc ta laøm cuõng laïi nhö vaäy.

Laïi nöõa, naøy Ca-dieáp-ba! Ta nhôù quaù khöù voâ löôïng voâ bieân khoâng theå keå heát, a- taêng-kyø kieáp chaúng theå nghó baøn. Khi aáy coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ñeá Traøng Nhö Lai ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Chuùng sinh trong coõi Phaät aáy khoâng taïo toäi aùc, taâm khoâng taùn loaïn, khoâng khôûi suy nghó taø vaïy, khoâng coù tri kieán ñieân ñaûo vaø kieâu maïn, ba nghieäp thaân, ngöõ, yù hoaøn toaøn thanh tònh phuïc tröø phieàn naõo, lìa nhaân aùc thuù, sieâng naêng tu taäp, saùch taán laãn nhau, hay ôû trong nhieàu kieáp sinh töû phaùt taâm duõng maõnh, haâm moä Ñaïi thöøa, laéng nghe chaùnh phaùp, nhö thuyeát tu haønh. Trong coõi Phaät aáy coù naêm thöù vui:

1. Muoán vui.
2. Xuaát ly vui.
3. Ñònh vui.
4. Ñaúng trì vui.
5. Boà-ñeà vui.

Caùc chuùng sinh aáy thöôøng thoï vui nhö vaäy. Tuy coù thoï vui, nhöng khoâng ñaém tröôùc. Nhö ong huùt maät hoa chæ ñeå keùo daøi maïng soáng; nhö chim bay treân hö khoâng khoâng bò chöùông ngaïi. Caùc chuùng sinh naøy cuõng laïi nhö vaäy. Laïi nöõa, caùc höõu tình naøy khoâng coù tham lam saân nhueá, ngu si vaø caùc nghieäp phieàn naõo loãi laàm, tuøy theo thieän nghieäp ñôøi tröôùc maø thoï vui. Vì sao? Vì Ñöùc Phaät aáy khi tu haïnh Boà-taùt, giaùo hoùa chuùng sinh chæ thuaàn vôùi thieän haïnh. Giaù nhö ñôøi tröôùc coù nghieäp baát thieän, thì söùc thieän caên hieän taïi tieâu dieät khoâng cho khôûi laïi. Theá neân, taát caû höõu tình ôû coõi aáy chæ coù thoï vui, töông öng hieän haønh.

Laïi nöõa, coõi Phaät aáy khoâng coù caùc naïn baïo aùc, möa, gioù, laïnh reùt, noùng böùc, tuøy thôøi mong muoán lieàn möa nöôùc ngoït. Laïi caùc chuùng sinh aáy thöôøng thích nghe phaùp, ñeàu coù khaû naêng thoâng ñaït caùc phaùp, toân troïng cung kính, hoaëc kinh haønh, hoaëc ngoài, hoaëc ñöùng, suy nghó nghóa thuù phaùp vò thaäm thaâm, khoâng bieát meät moûi, chöa töøng nguû nghæ, trong boán oai nghi sieâng naêng tu taäp. Do phaùp laïc naøy, neân khoâng sinh lao khoå, chæ tu chaùnh ñoaïn khoâng coù tri kieán ñieân ñaûo, neáu nhö coù sai laàm thì lieàn caûi ñoåi ngay, cho neân khoâng coù khoå thoï. Thuôû xöa, Ñöùc Nhö Lai kia tu haønh thaân, ngöõ, yù nghieäp chöa töøng sai laàm, heã coù laøm vieäc gì ñeàu coù ngöôøi trí höôùng daãn, noùi phaùp Boà-taùt giaùo hoùa chuùng sinh. Ngöôøi nghe phaùp roài tuøy theo trí tueä maø thöïc haønh, laøm caùc vieäc nghóa lôïi, khoâng phaûi vì si aùi cho neân khoâng coù khoå, khoâng coù thoï vui. Chuùng sinh trong coõi aáy taâm ñeàu bình ñaúng, duø baát cöù nôi naøo cuõng nhö lyù an truï, cho neân khoâng coù khoå oaùn gheùt gaëp nhau. Laïi caùc chuùng sinh aáy khoâng coù kia ñaây, ñoái vôùi taát caû phaùp khoâng bò ñaém tröôùc, cho neân khoâng coù khoå thöông yeâu chia lìa. Laïi caùc chuùng sinh aáy ñoái vôùi caùc thieän phaùp khoâng sinh khinh maïn, cuõng khoâng huûy baùng, cho neân khoâng coù khoå caàu khoâng ñöôïc. Chuùng sinh ôû coõi aáy bò höõu vi dôøi ñoåi neân coù haønh khoå. Vì sao? Vì Ñöùc Phaät kia noùi phaùp Ñeä nhaát nghóa ñeá vi dieäu.

Laïi nöõa, naøy Ca-dieáp! Ñöùc Ñeá Traøng Nhö Lai xuaát hieän theá gian, thoï maïng laâu daøi

voâ löôïng voâ bieân haèng haø sa kieáp. Chuùng sinh trong theá giôùi aáy ñaày ñuû bieän taøi, kheùo noùi phaùp yeáu. Caùc chuùng sinh naøy ñeàu laø do chö Phaät Theá Toân quaù khöù giaùo hoùa thaønh thuïc, ñôøi vò lai seõ sinh vaøo coõi aáy.

Naøy Ca-dieáp! YÙ oâng nghó sao? Coõi Phaät trang nghieâm thanh tònh roäng lôùn nhö vaäy, coù caùc höõu tình naøo maø khoâng coù loøng tin, khoâng coù giôùi, khoâng coù ñònh, khoâng coù tueä, ít nghe bieáng nhaùc maø ñöôïc sinh vaøo coõi aáy khoâng?

Ca-dieáp-baïch Phaät:

–Khoâng theå ñöôïc, thöa Theá Toân. Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Ca-dieáp! YÙ oâng nghó sao? Coõi Phaät trang nghieâm thanh tònh roäng lôùn nhö vaäy, laïi coù chuùng sinh thieän caên nhoû nhoi, thieän caên keùm coûi, thieän caên yeáu ñuoái, nghieäp taäp phieàn naõo, bò khoå nhieáp thuoäc. Ñem baát tònh nhö vaäy maø hoài höôùng thì coù theå sinh vaøo coõi aáy khoâng?

Ca-dieáp-baïch Phaät:

–Khoâng theå ñöôïc, thöa Theá Toân! Chuùng sinh muoán sinh vaøo coõi Phaät aáy thì phaûi ñaày ñuû thieän caên thuaàn tònh khoâng taïp, suy nghó chaân chaùnh, giaûi thoaùt caùc khoå, ña vaên tinh taán, hoài höôùng thanh tònh, ñeàu ñöôïc Phaät tröôùc hoùa ñoä. Chuùng sinh nhö vaäy môùi ñöôïc sinh vaøo coõi aáy.

Ñöùc Phaät khen Ca-dieáp:

–Hay thay, hay thay! Nhö lôøi oâng noùi, vieäc aáy ñuùng nhö vaäy, yù oâng nghó sao? OÂng coù bieát Nhö Lai Ñeá Traøng thuôû xöa nay laø ai khoâng? Luùc ñoù, caùc Tyø-kheo ñeàu im laëng khoâng ai traû lôøi. Ñoàng thôøi ôû phöông Ñoâng caùch theá giôùi naøy quaù haèng haø sa theá giôùi coù nöôùc teân laø Nguyeät Quang trang nghieâm, coù Phaät hieäu laø Quang Minh Tuï hieän ñang noùi phaùp. Trong hoäi Phaät aáy coù ñoàng töû Dieäu Caùt Töôøng, töø xa nghe theá giôùi naøy thöa hoûi nhaân duyeân, bieát caùc ñaïi chuùng khoâng ai coù theå ñaùp. Ñoàng töû Dieäu Caùt Töôøng baïch Phaät Quang Minh Tuï:

–Baïch Theá Toân! Con nay seõ qua theá giôùi Ta-baø, choã cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu- ni, vì chuùng hoäi maø giaûi ñaùp caâu hoûi cuûa Ñöùc Thích-ca Maâu-ni.

Luùc ñoù, Quang Minh Tuï Nhö Lai baûo ñoàng töû:

–Tuøy yù ngöôi neân ñi.

Ngay khi aáy, ñoàng töû lieàn rôøi khoûi theá giôùi ñoù, duøng söùc thaàn thoâng chæ trong khoaûng co duoãi caùnh tay ñaõ ñeán theá giôùi Ta-baø choã Phaät Thích-ca Maâu-ni. Ñeán roài, ñaûnh leã saùt chaân vaø ñöùng qua moät beân.

Luùc ñoù, Ñöùc Phaät Theá Toân hoûi ñoàng töû:

–Vì lyù do gì maø oâng ñeán ñaây?

Ñoàng töû Dieäu Caùt Töôøng chaép tay baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con vì chuùng hoäi traû lôøi caâu hoûi cuûa Theá Toân, cho neân môùi töø xa ñeán ñaây. Baïch Theá Toân! Ñöùc Ñeá Traøng Nhö Lai thuôû ñoù ñaâu phaûi ngöôøi naøo laï, nay chính laø Theá Toân Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai. Vì sao? Vì Phaät Theá Toân thaønh töïu ñaày ñuû coâng ñöùc vi dieäu chaúng theå nghó baøn, phöông tieän kheùo leùo, thöông xoùt höõu tình, ñeàu khieán an truï trong ñaïo Boà-ñeà.

Nghe nhö vaäy caû chuùng hoäi ñeàu khen:

–Hay thay! Ñoàng töû kheùo traû lôøi caâu hoûi naøy giaûi quyeát caùc löôùi nghi, nay lôøi oâng vöøa noùi môùi laø ñuùng, laø lôøi chaân thaät, laø lôøi toái thöôïng.

Luùc ñoù, ñoàng töû vì chuùng hoäi noùi keä raèng:

*Thaùnh chuùa Thích Sö töû Ñuû duõng maõnh tinh taán Thöông xoùt khaép theá gian Hieän vieäc chaúng nghó baøn Ñöùc Maâu-ni Theá Toân Quaù khöù ñaõ töøng laøm*

*Taùm möôi öùc Ñöùc Phaät Thaønh töïu caùc höõu tình. Thöôøng duøng taâm ñaïi Bi Nghieâm tònh quoác ñoä Phaät Ngu muoäi khoâng theå bieát Ñuû moïi phöông tieän hay. Khoâng boû taâm môùi phaùt Tuøy cô maø öùng hieän*

*Cuõng ôû ñôøi vò lai*

*Laïi hieän voâ löôïng thaân. Hoaëc hieän laøm Thích, Phaïm Hoaëc hieän laøm Ma vöông Höõu tình khaép phaùp giôùi Phaàn nhoû cuõng khoâng bieát. Hoaëc hieän sinh vöông cung Thaønh ñaïo chuyeån phaùp luaân Cho ñeán nhaäp Nieát-baøn*

*Hieån hieän coâng ñöùc Phaät. Hoaëc tuøy theo chuûng loaïi Hieän laøm töôùng ngöôøi nöõ Khoâng nhieãm phaùp theá gian Nhö sen taùnh voán saïch.*

*Hoaëc buoàn raàu khoùc loùc Hoaëc ca muùa giôõn cöôøi Hoaëc ñi treân hö khoâng Ñeàu vì laøm Phaät söï.*

*Ngöôøi sôï khieán an oån Kieâu maïn khieán nhu thuaän Vì lôïi ích chuùng sinh*

*Hieän caùc thöù ñieàu phuïc. Ngöôøi si khieán lìa si Ngöôøi ngu ñöôïc trí saùng Vì lôïi ích chuùng sinh*

*Baøy phöông tieän kheùo leùo. Ngöôøi cuoàng ñöôïc chaùnh nieäm Ngöôøi queø ñi an oån*

*Vì lôïi ích chuùng sinh Hieän caùc vieäc thaàn bieán. Theá neân con ñaûnh leã Tinh taán khoâng nghó baøn Hoùa ñoä caùc höõu tình Ñeàu khieán vaøo Phaät ñaïo.*

M