SOÁ 384 – KINH BOÀ TAÙT TUØNG ÐAÂU THUAÄT THIEÂN GIAÙNG…,

**KINH BOÀ TAÙT TUØNG ÑAÂU THUAÄT THIEÂN GIAÙNG THAÀN MAÃU THAI THUYEÁT QUAÛNG PHOÅ**

QUYEÅN II

**Phaåm 4: PHAÄT THOÏ**

Saép nhaäp vaøo caûnh giôùi Nieát-baøn Voâ dö, Ðöùc Theá Toân cho nhoùm hoïp caùc Boà-taùt coù thaàn thoâng, ñöùc lôùn vaø duøng thaàn thoâng bieán hoùa, giaûng noùi phaùp khoâng theå nghó baøn:

–Ta coù theå bieán hoùa laøm caây baûy baùu vöôït qua soâng daøi naøy. Ngöôøi naøo bò chìm ñaém trong sinh töû thì ñöôïc giaûi thoaùt. Roài lieàn nhaäp vaøo ñònh Löu ly, Tam-muoäi Voâ hình.

Veà phöông Ðoâng, caùch coõi Ta-baø naøy saùu möôi boán öùc haø sa coõi, Ta bieán hoùa caây baûy baùu ñaày khaép trong ñoù. Thaân, nhaùnh, caønh, laù, quaû treân caùc caây baùu aáy ñeàu coù cung ñieän baûy baùu. Moãi cung ñieän coù moät Ðöùc Phaät. Chö Phaät ñeàu giaûng noùi boán phaùp voâ thöôøng. Ðaèng sau coù vöôøn vaø ao vôùi nhieàu loaøi chim tuï taäp, daïo chôi trong vöôøn aáy, thaät hoan laïc khoâng gì taû noåi. Trong ao moïc hoa sen Öu-baùt, hoa Tu-caøn- ñeà, hoa Maït-caøn-ñeà. Treân bôø coù hoa Chieâm-baëc, hoa Tu-maïn-la vôùi muøi höông Ngöu-ñaàu-chieân-ñaøn, höông vuïn. Côø phöôùn, luïa trôøi treo ñaày hö khoâng.

Khi aáy, vua thaàn gioù teân Tuøy YÙ phoùng gioù ñaïi höông thoåi laù caây baûy baùu ñöa qua ñöa laïi, meàm maïi dòu daøng, laøm lay ñoäng caønh laù chaïm vaøo nhau phaùt ra taùm loaïi aâm vang. Kyø laï nöõa laø phoùng ra aùnh saùng lôùn. Taùm loaïi aâm thanh cuûa Nhö Lai laø nhaèm ñoä ngöôøi chöa ñoä. Ai thaáy ñieàm öùng aáy lieàn noùi: “Xöa kia ta khoâng nghe nhö theá vaø cuõng khoâng thaáy töôùng sinh dieät voâ thöôøng, ñaâu phaûi laø huyeãn hoùa chaêng?”.

Baáy giôø, trong cung ñieän treân caây baûy baùu, chö Nhö Lai Chí Chaân

Ðaúng Chaùnh Giaùc phaùt ra aâm thanh lôùn, xieån döông phaùp khoâng theå nghó baøn khoù coù, giaûng noùi trong Baùt ñòa laøm trang nghieâm caùc coõi Phaät. Gioáng nhö coù ngöôøi thích nhìn nöôùc cuûa bieån caû, caùch bieån moät traêm do-tuaàn khoâng thaáy caùc caây coái ñaâu caû, gaëp ñöôïc moät soâng lôùn lieàn neám vaøo thì bieát bieån coøn xa. Khi aáy, töï mình laøm phöông tieän ñeå qua bieån. Ðeán luùc khoâng coøn thaáy hình töôùng, nieäm ñònh nhö hö khoâng thì môùi ñeán bôø bieån. Duøng taâm voâ uùy ñeå töï trang nghieâm thaân vaø noùi: “Laønh thay ñaïi Thaùnh, nhöõng gì con mong muoán nay ñaõ ñaït ñöôïc, thaät laø sung söôùng vui möøng khoâng meät moûi”. Ngay khi aáy, ngöôøi naøy xaû boû heát nhöõng gì trong cuoäc soáng ñeå vaøo bieån. Nhöõng öôùc nguyeän xöa ñeàu hieän ra tröôùc maët. Ðaïi Boà-taùt cuõng vaäy, döùt boû Nhaát truï ñeå leân ñeán ñòa Luïc truï, deïp tröø caùc kieát söû cho chuùng sinh, khoâng coøn vöôùng laïi moät chuùt naøo caû. Nay ta thaønh Phaät, taát nhieân khoâng nghi ngôø. Ðoù goïi laø ôû trong thai Ðaïi Boà- taùt trang nghieâm caây giaùc ngoä.

Laïi nöõa, Ðaïi Boà-taùt töï mình muoán thaân töôùng trang nghieâm, ñaày ñuû ba möôi hai töôùng chaân thaät cuûa ñaïi nhaân khoâng. Töø ñænh ñaàu xuoáng ñeán chaân, chaân coù ngaøn baùnh xe, moãi baùnh xe coù ngaøn caêm hoa, moãi caêm hoa coù ngaøn töôùng, moãi töôùng coù saùu ñoä voâ cöïc taïo thaønh. Khoâng thaáy ñaûnh töôùng töùc laø phaù nuùi kieâu maïn, ñaéc thaønh töôùng nhuïc keá.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta ñaõ ñöôïc quaû baùo khoâng phaïm daâm duïc neân ñöôïc töôùng maõ aâm taøng. Töôùng maõ aâm taøng coù coâng naêng phaù tröø caùc taø kieán vaø phoùng töôùng aùnh saùng khaép haèng haø sa coõi trong möôøi phöông, moãi aùnh saùng ñeàu coù hoùa Phaät, moãi hoùa Phaät ñeàu ngoài nôi toøa cao baûy baùu phaùt ra aâm thanh dieãn noùi saùu ñoä voâ cöïc nhö phaùp maø chö Nhö Lai thöôøng noùi laø khoå, taäp, dieät, ñaïo, boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä Ba-la-maät, duøng phöông tieän thieän xaûo laøm cho hieåu roõ caùc phaùp: Khoâng khoâng, ñaïi khoâng, voâ löôïng khoâng, noäi khoâng, ngoaïi khoâng, toái khoâng, haønh khoâng, töôùng khoâng, baùo khoâng, dieät tam tai khoâng, tam minh baùo khoâng, tam tueä khoâng, tam ñaït khoâng, tam ñaúng khoâng, tam theá khoâng, ba phaàn phaùp thaân khoâng, ba coõi tòch tónh khoâng; quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai khoâng. Ðoù laø töôùng quaû baùo do khoâng daâm duïc cuûa Ðaïi Boà-taùt.

Töø a-taêng-kyø kieáp ñeán nay, ta luoân tu mieäng thanh tònh, khoâng

ñeán ngöôøi kia noùi chuyeän ngöôøi naøy, khoâng ñeán ngöôøi naøy noùi chuyeän ngöôøi kia, neân ñaéc töôùng löôõi daõi roäng bieán khaép a-taêng-kyø haèng haø sa coõi trong möôøi phöông, phoùng aùnh saùng töø töôùng löôõi, moãi aùnh saùng ñeàu coù hoùa Phaät, moãi hoùa Phaät ñeàu ngoài treân toøa baûy baùu duøng aâm thanh thanh tònh dieãn noùi voâ löôïng khaåu haønh. Do nghieäp baùo thanh tònh chaân thaät taïo ra neân thaønh töïu boán voâ uùy, hieåu roõ caùc phaùp khoâng ñeán, khoâng ñi, aâm voïng thanh tònh, vöôït qua noãi sôï sinh töû khoâng chöôùng ngaïi, phaân bieät roõ raøng moãi aâm thanh voïng laïi cuûa chuùng sinh, dieãn noùi vôùi voâ löôïng trí tueä bieän taøi, vöôït qua vöïc saâu trong naêm ñöôøng, moãi phaùp moãi phaùp ñeàu ñöôïc thaønh töïu, laáy chín giaûi thoaùt ñeå töï laøm anh laïc, ñaày ñuû möôøi löïc khoâng taùnh voâ hình, khoâng theå naøo caûn trôû phaù hoaïi ñöôïc. Ngöôøi naøo nghe phaùp ñeàu ñöôïc tin hieåu. Ðoù goïi laø quaû baùo nôi töôùng löôõi mieäng thanh tònh cuûa Ðaïi Boà-taùt.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta ñaït ñöôïc töôùng aâm vang bieán khaép ba ngaøn ñaïi thieân quoác ñoä, lôøi noùi nheï nhaøng, hoøa nhaõ, khoâng thoâ baïo, xuaát ngoân ñeàu thaønh töïu, khoâng do ngöôøi khaùc daïy baûo. Ai nghe aâm vang aáy ñeàu vui veû. Trong aâm vang naøy cuõng coù voâ soá aâm vang thanh tònh ñöôïc noùi ra, nhö phaùp maø chö Nhö Lai thöôøng noùi laø möôøi hai nhaân duyeân: si, haønh… sinh töû. Töï quaùn thaân mình, quaùn thaân ngöôøi, quaùn trong ngoaøi thaân, hôi thôû daøi cuõng bieát, hôi thôû ngaén cuõng bieát. Giaùo hoùa chuùng sinh ñaït ñeán chöùng ñaéc nhöng cuõng khoâng truï vaøo choã chöùng ñaéc. AÂm vang aáy phaùt ra töôùng aùnh saùng, moãi aùnh saùng ñeàu coù hoùa Phaät, moãi hoùa Phaät ñeàu ngoài treân toøa cao baûy baùu vaø giaûng noùi voâ löôïng phaùp moân cho chuùng sinh. Taâm ñaït ñeán giaûi thoaùt khoâng, voâ töôùng, voâ nguyeän. Quaùn roõ caùc phaùp ñeàu voâ sôû höõu. Thöôøng laáy boán vieäc töø, bi, hyû, xaû, boán thieàn, boán ñeá, phaùp moân chuùng trí, phaùp moân ñaéc toång trì, phaùp moân nhanh nhaïy, phaùp moân öùng thanh, phaùp moân bieän taøi, voâ löôïng phaùp moân luoân hieän tieàn. Taâm thöôøng hieän baøy dieäu duïng nôi voâ löôïng traêm ngaøn Tam-muoäi. Ðoù goïi laø quaû baùo töôùng aâm vang cuûa Ðaïi Boà-taùt.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta luoân tu taâm thanh tònh, nhaát taâm chaùnh nieäm, bieát hoå theïn, giöõ taâm moät choã, khoâng nghó ñeán moät vieäc gì khaùc, doøng tö töôûng khoâng vöôùng maéc traàn caáu. Neáu coù ngöôøi naøo ñeán huûy nhuïc cuõng khoâng coù taâm lo buoàn. Giaû söû ñöôïc khen ngôïi cuõng

khoâng laáy laøm vui, taâm khoâng bao giôø chuyeån ñoåi. Laøm vieäc gì ñeàu chaéc chaén, gioáng nhö ñaát khoù lay ñoäng. Töø voâ soá kieáp töøng phuïng thôø chö Phaät, giaûng noùi phaùp vi dieäu cho chuùng sinh. Vieäc laøm khoâng doái traù, moät loøng höôùng veà ñaïo. Nôi naøo coù Phaät, Phaùp, Taêng thì ñích thaân ñeán giaùo hoùa, giaûng noùi, baøn luaän voâ löôïng phaùp moân toång trì. Nhöõng phaùp baøn luaän ñoù laø nhöõng boä luaän: Thí luaän, Giôùi luaän, sinh thieân, duïc laø baát tònh, Nieát-baøn laø an laïc. Höôùng daãn chuùng sinh nhaäp vaøo ñònh, Tam-muoäi, phaân bieät veà khoå ñeá ñeå lìa boû boán troùi buoäc, dieät tröø phaùp taäp, dieät heát ñaïi phaàn kieát söû. Ðaïo laø tröø nhöõng taïp ueá, chöùng phaùp nhaãn Voâ sinh, truï vaøo Baát thoaùi chuyeån, ñaéc quaùn thanh tònh, bieát taâm cuûa chuùng sinh nghó gì vaø tuøy theo moãi loaïi ñeå khai thò, giaùo hoùa, ñaéc thaønh ñaïo quaû, gioáng nhö taám vaûi traéng tinh môùi saûn xuaát thì raát deã nhuoäm maøu. Thöôøng töï thaâu giöõ taâm, khoâng cheâ traùch khuyeát ñieåm cuûa ngöôøi khaùc, thöôøng thích nôi yeân tónh, khoâng ôû choã oàn aøo. Nhaäp vaøo chuùng Tyø-kheo thì oai nghi ñaày ñuû. Neáu nhaäp vaøo thieàn ñònh thì gaén chaët taâm yù vaøo aùnh saùng. Kinh haønh qua laïi taâm khoâng bieáng nhaùc, ngaõ maïn. ÔÛ trong ñaïi chuùng coù taøi naêng nhö sö töû hoáng, phaân bieät khoâng taùnh ñeàu voâ sôû höõu. Ðoù laø taâm thanh tònh cuûa Ðaïi Boà-taùt.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta töøng tu phaùp moân toång trì khoâng trôû ngaïi, hö hoaïi. Nghe moät ñöôïc traêm, nghe traêm ñaéc ngaøn, nghe ngaøn ñaéc vaïn, nghóa cuûa töøng caâu töøng chöõ maø chö Phaät noùi ra ñeàu naèm loøng khoâng queân maát. Ðoù laø Ðaïi Boà-taùt thaønh töïu phaùp moân toång trì.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta thöôøng tu taäp quaùn haønh voâ thöôøng. Taát caû caùc phaùp ñeàu quy veà luaät voâ thöôøng, coù sinh thì coù dieät. ÔÛ ñaâu, nôi naøo cuõng ñeàu laøm höng thònh chaùnh phaùp ñeå trang nghieâm thanh tònh coõi Phaät. Nhöõng gì noùi ra ñeàu chaân thaät chaéc chaén. Töï mình bieát nhöõng nôi töøng soáng trong ñôøi tröôùc, thuyeát phaùp giaùo hoùa chuùng sinh, taâm thöùc kieân coá, coù thaàn thoâng voâ uùy khoâng theå nghó baøn. Töø voâ soá kieáp ñaõ chöùa nhoùm caùc haïnh khoå. Nhöõng theä nguyeän ñaõ phaùt khoâng bao giôø traùi vôùi baûn haïnh. Hieän baøy tieáp caän caùc phaùp töï taïi khoâng nghi ngôø. Ðoù laø Ðaïi Boà-taùt thaønh töïu phaùp moân Toång trì.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta töøng tu Nhaõn thaàn thoâng, bieát heát taát caû caùc loaøi chuùng sinh trong möôøi phöông: Haïng hôïp vôùi khoâng haønh

hay khoâng hôïp vôùi khoâng haønh, haïng coù taâm ñònh hay khoâng coù taâm

ñònh, haïng coù taâm loaïn hay khoâng coù taâm loaïn, haïng coù yù chí nhö kim cang hay khoâng coù yù chí nhö kim cang, haïng coù ñònh tö duy hay khoâng coù ñònh tö duy. Coõi trôøi, coõi ngöôøi, coõi ngaï quyû, coõi suùc sinh, coõi ñòa nguïc, vôùi thieân nhaõn ta ñeàu thaáy bieát taát caû: Thaáy chuùng sinh naøy höôùng ñeán Nieát-baøn Voâ dö hay Nieát-baøn voâ dö y; cuõng bieát chuùng sinh naøy ôû trong thaân trung aám chöùng Nieát-baøn, bieát chuùng sinh kia höôùng veà Tu-ñaø-hoaøn ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, höôùng veà Tö-ñaø-haøm ñaéc quaû Tö- ñaø-haøm, höôùng veà A-na-haøm ñaéc quaû A-na-haøm, höôùng veà A-la-haùn ñaéc quaû A-la-haùn, höôùng veà Phaät-bích-chi ñaéc quaû Phaät-bích-chi. Cuõng quaùn chuùng sinh xuaát gia tu khoå haïnh khoâng boû lôøi nguyeän xöa, caïo boû raâu toùc, thaân ñaép phaùp phuïc nhaäp vaøo Tam-muoäi Sö töû du boä, ôû beân goác caây Thoï vöông tö duy quaùn, traûi qua moät ngaøy, hai ngaøy, cho ñeán baûy ngaøy; hoaëc moät naêm, hai naêm, cho ñeán baûy naêm; hoaëc moät kieáp, hai kieáp, cho ñeán baûy kieáp. Ðoù laø Ðaïi Boà-taùt thaønh töïu Thieân nhaõn thoâng.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta töøng tu Nhó thaàn thoâng, nghe heát thaûy quaû baùo cuûa chuùng sinh trong möôøi phöông: ñen coù quaû baùo ñen, traéng coù quaû baùo traéng, khoâng ñen khoâng traéng coù quaû baùo khoâng ñen khoâng traéng, höõu laäu coù quaû baùo höõu laäu, voâ laäu coù quaû baùo voâ laäu. Nghe aâm vang thanh tònh cuûa chuùng sinh aáy, tieáng khoâng phaûi nam, tieáng khoâng phaûi nöõ, tieáng dòu daøng khoâng phaûi nam khoâng phaûi nöõ, tieáng khoâng daøi khoâng ngaén, khoâng phaûi tieáng phi nhaân, tieáng Phaïm aâm, tieáng thanh tònh, tieáng hoøa nhaõ cuûa Giaø-la-tyø la, tieáng khoâng thoâ, tieáng khoâng teá. Laïi duøng thieân nhó nghe chuùng sinh aáy tröø boû traàn caáu, ñoaïn dieät caùc troùi buoäc, khoâng truï vaøo töôùng quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai. Truï cuõng khoâng truï, khoâng truï cuõng khoâng truï. Ta khoâng truï, khoâng truï cuõng chaúng phaûi khoâng truï, ngöôøi thaønh Phaät hay khoâng thaønh Phaät, ngöôøi thaønh ñaïo hay khoâng thaønh ñaïo, ngöôøi sinh thieân hay khoâng sinh thieân, ngöôøi sinh laøm ngöôøi hay khoâng laøm ngöôøi, ngöôøi sinh vaøo coõi ngaï quyû hay khoâng sinh vaøo coõi ngaï quyû, ngöôøi sinh vaøo coõi ñòa nguïc hay khoâng sinh vaøo coõi ñòa nguïc, ngöôøi sinh vaøo coõi suùc sinh hay khoâng sinh vaøo coõi suùc sinh, phaân bieät naêm ñöôøng vôùi thieân nhó thoâng ñeàu nghe bieát heát taát caû. Ðoù laø Ðaïi Boà-taùt thaønh töïu Thieân nhó thoâng.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta töøng tu Tyû thaàn thoâng, ngöûi heát thaûy

voâ löôïng muøi cuûa chuùng sinh trong möôøi phöông: bieát roõ raøng muøi thieän muøi aùc, muøi thoâ muøi teá, muøi trong muøi ngoaøi, muøi theá tuïc, muøi ñaïo cho ñeán muøi Boà-taùt ngoài beân goác caây Thoï vöông, muøi giôùi, muøi ñònh, muøi tueä, muøi giaûi thoaùt, muøi giaûi thoaùt tri kieán, muøi chæ daïy chuùng sinh vôùi ñaïi bi voâ bieân, muøi thöông xoùt chuùng sinh, muøi vui veû dòu daøng, muøi buoâng xaû bao la, muøi thaàn thoâng voâ uùy, muøi giaùc löïc caên baûn, muøi phaù maïn töï cao, muøi töï nhieân xoâng öôùp taát caû, muøi trang nghieâm Phaät ñaïo, muøi höôùng ñeán ba moân giaûi thoaùt, muøi töôùng thuø thaéng, muøi quaû baùo minh haïnh, muøi phaân bieät vi traàn, muøi aùnh saùng chieáu xa, muøi nhoùm chuùng hoøa hôïp, muøi naêm tuï thanh tònh, muøi trì nhaäp baát khôûi, muøi dieät tröø caùc caáu baån, muøi quaùn dieät caùc caáu baån, muøi nghe giôùi boá thí, muøi hoå theïn khoâng kieâu maïn, muøi thaéng phaùp cuûa tieân nhaân, muøi noùi phaùp voâ ngaïi, muøi xaù-lôïi löu haønh khaép, muøi phong aán Phaät taïng, muøi baûy baùu voâ taän.

Baáy giôø, Ðöùc Theá Toân noùi keä:

*Nuùi Ma-giaø xuaát hieän Hoa höông vaø chieân-ñaøn Taát caû höông ba coõi*

*Khoâng baèng höông cuûa giôùi. Höông giôùi dieät caùc caáu Ñeán ñaâu ñeàu hieän quaùn*

*Boà-taùt baát thoaùi chuyeån Höôùng Nieát-baøn baäc nhaát. Ví nhö ngöôøi baén gioûi Ngöôùc baén leân hö khoâng Löïc teân vuùt treân cao*

*Roài rôi laïi xuoáng ñaát. Ñöùc höông xa cuøng taän Khoâng bao giôø trôû laïi Nay noùi höông thaân Phaät Giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt. Qua öùc ngaøn vaïn kieáp*

*Khoâng sao heát höông*

*Phaät Neáu qua ngaøn vaïn kieáp*

*Phaät khen coâng ñöùc Phaät. Ñaïi Thaùnh khoâng theå taän Thaân Phaät höông giôùi ñöùc Phaùp oai nghi chö Phaät Tröôùc thoï kyù boå xöù.*

*Naêm muøi thôm trong mieäng Treân ñeán trôøi Ñao- lôïi*

*Trôû laïi ñeán choã Phaät Nhieãu thaân Phaät baûy voøng. Chö Thieân raûi hoa höông Khen ngôïi chöa töøng coù Höông ñònh toûa raát xa Cöùu ñoäa-taêng-kyø.*

Khi Ðöùc Theá Toân noùi keä naøy xong, trong hoäi coù hai möôi na-do- tha chuùng sinh taâm thöùc ñöôïc khai ngoä vaø ñeàu phaùt taâm: Nguyeän muoán sinh veà coõi Phaät Höông Tích. Ðoù laø Ðaïi Boà-taùt thaønh töïu Tæ thoâng.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta töøng tu thaàn thoâng veà khaåu nghieäp, noùi naêng qua laïi khoâng bao giôø ngöng treä giöõa chöøng. Taát caû moãi lôøi noùi noùi ra ñeàu coù aùnh saùng: Moâi coù aùnh saùng cuûa moâi, raêng coù aùnh saùng cuûa raêng, löôõi coù aùnh saùng cuûa löôõi. Giöõa ñaïi chuùng, Nhö Lai giaûng noùi phaùp thaâm dieäu, taát caû phaùp aáy ñoàng moät teân laø A. A laø voâ. Voâ coù ngaøn vaïn nghóa, trong ngaøn vaïn nghóa laáy moät nghóa. Voâ, nghóa laø ñoä voâ löôïng chuùng sinh.

Hai teân laø La. La laø tröø caáu. Tröø caáu coù ngaøn vaïn nghóa. Trong ngaøn vaïn nghóa laáy moät nghóa tröø caáu, nghóa laø tröø caáu ueá cho voâ löôïng chuùng sinh.

Ba laø Ba giaù. Ba giaù coøn teân laø Quaû thuïc. Quaû thuïc coù ngaøn vaïn nghóa, laáy moät nghóa Quaû thuïc, töùc khieán cho voâ löôïng chuùng sinh ñeàu ñaéc quaû thaønh thuïc.

Boán teân laø Na. Na laø nghóa phi thöôøng. Nghóa phi thöôøng coù ngaøn vaïn nghóa. Trong ngaøn vaïn nghóa laáy moät nghóa phi thöôøng, töùc khieán cho hoï voâ löôïng chuùng sinh ñeàu hieåu roõ khoâng coù thöôøng.

SOÁ 384 – KINH BOÀ TAÙT TUØNG ÐAÂU THUAÄT THIEÂN GIAÙNG…,

Naêm teân laø Traø. Traø laø voâ taän. Noùi veà voâ taän nghóa laø noùi coù thì khoâng coù, noùi khoâng thì cuõng khoâng khoâng. Nghóa voâ taän coù ngaøn vaïn

nghóa. Trong ngaøn vaïn nghóa laáy moät nghóa voâ taän, töùc khieán cho chuùng sinh ñöôïc hieåu roõ söï cuøng taän. Ðoù laø nghóa taän cuûa Traø.

Voâ löôïng Haèng haø sa chö Phaät trong möôøi phöông veà oai nghi thoï thöïc thì döôùi töø Dieâm-phuø-ñeà treân ñeán möôøi taùm coõi trôøi ñeàu thaáy Nhö Lai thoï thöïc. Boà-taùt töø Nhaát truï ñeán Töù truï thaáy yeát haàu löu ly cuûa thaân Nhö Lai. Boà-taùt baát thoaùi chuyeån cho ñeán cöûu ñòa thaáy trôøi Kieän Taät daâng thöùc aên cho Nhö Lai, roài ñeán phöông khaùc thi haønh Phaät söï. Ðoù laø quaû baùo veà khaåu thaàn thoâng cuûa Nhö Lai. Nhö Lai hieän taïi coù aên muøi vò naøy ñeán muøi vò khaùc nhöng muøi vò baát ñoäng, khoâng nuoát khoâng nhai. Khi Theá Toân ñöa baùnh vaøo mieäng thì nghó nhôù ñeán chuùng sinh trong möôøi phöông ñeàu cuõng coù muøi vò naøy. Theo söï nhôù nghó ñoù maø taát caû ñeàu ñöôïc no ñuû, gioáng nhö Tyø-kheo ñaéc chín thöù thieàn, taâm nhu hoøa dòu daøng, luoân thaáy no ngon. Ðoù laø Ðaïi Boà-taùt vôùi khaåu thoâng thanh tònh.

Xöa kia traûi qua voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta töøng tu thaân thaàn thoâng, phaân bieät roõ raøng trong thaân töôûng tònh hay baát tònh, töôûng baát tònh hay tònh, ba möôi saùu thöù caáu ueá tieát ra ngoaøi khoâng thaät. Toùc, moùng tay, raêng, xöông, maùu, nöôùc maét, tö duy xuoâi ngöôïc, ñem phaùp thaân cuûa mình quaùn thaân chuùng sinh cuõng nhö vaäy. Töï hoùa thaân cuûa mình sình tröôùng leân, hoâi thoái naùt röõa, maùu muû chaûy ra. Hoaëc hieän thaân vôùi xöông traéng maøu tro, maøu xanh öù baàm, maøu ñen ñiu gioáng nhö maøu ñaát. Thaáy thaân naøy, voâ löôïng chuùng sinh ñeàu sinh suy nghó töôûng ñeán voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Hoaëc giaûng noùi phaùp nghieäp baùo cuûa thaân cho chuùng sinh: “Thaân naøy chaúng phaûi laø thaân, vaäy thì caùi gì laø thaân? Moãi moãi phaân bieät roõ raøng töø ñaàu xuoáng chaân ñeàu voâ sôû höõu. Do khoâng coù thaân neân khoâng coù thöùc”. Nghe ñieàu naøy, chuùng sinh suy nghó tö duy veà thaân oâ ueá baát tònh, gioáng nhö coõi trôøi Quang AÂm thanh tònh quaùn xuoáng ñeán söï oâ ueá hoâi thoái trong coõi Dieâm-phuø-ñeà. Muøi hoâi thoái xoâng leân ñeán caû baûy ngaøn vaïn daëm. Vì theá Boà-taùt khoâng sinh leân coõi trôøi Quang AÂm. Vôùi thaân thaàn thoâng, Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi Kim cang, nghieàn naùt thaân nhö buïi traàn, moãi haït buïi ñeàu laø moät hoùa Phaät, cöùu vôùt voâ löôïng a-taêng-kyø loaøi chuùng sinh maø hieän töôùng saéc thaân. Treân thaân ra löûa, döôùi thaân ra nöôùc; döôùi thaân ra löûa, treân thaân ra nöôùc. Phía Ðoâng noåi leân, phía Taây chìm xuoáng. Phía Taây noåi leân, phía Ðoâng

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

chìm xuoáng. Hieän möôøi taùm loaïi thaàn bieán, Nhö Lai laøm cho caùc chuùng sinh ñeàu thaáy Nhö Lai bieán hoùa vaø ngay luùc aáy taát caû ñeàu giaùc ngoä, ñoaïn tröø saïch caùc kieát söû vaø nhaäp vaøo ñaïo voâ vi. Moãi haït buïi hoùa ra Phaät, hieän thaân ñeå giaùo hoùa, cöùu ñoä voâ löôïng a-taêng- kyø chuùng sinh. Ðoù laø thaân Nhö Lai giaùo hoùa maät kín nhöng khoâng noùi phaùp.

Töø voâ soá a-taêng-kyø kieáp, ta töøng tu taäp yù thöùc, thaønh töïu thaàn thoâng cuûa Boà-taùt, thaâu giöõ taâm nhaäp ñònh, daïo ñeán voâ löôïng coõi Phaät, gioáng nhö löïc só co duoãi caùnh tay, trong khoaûnh khaéc ñaõ veà laïi choã cuõ. YÙ thöùc cuûa Boà-taùt cuõng nhaäp vaøo hoùa sinh, thai sinh, thaáp sinh vaø noaõn sinh, hieän ra thaàn bieán khoâng theå nghó baøn ñeå giaùo hoùa, laäp töùc ngay choã ñoù thaønh ñaïo voâ vi. Ðoái vôùi caùc thaàn thoâng, yù thöùc Boà-taùt raát toái thöôïng, chaúng phaûi ñieàu maø Phaät-bích-chi, A-la-haùn suy nghó, luaän baøn. Vì sao? Vì chaúng phaûi laø caûnh giôùi cuûa hoï.



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