**Phaåm 34: HAØNH**

Khi aáy, trong chuùng hoäi coù Boà-taùt teân Taïo Haïnh töø toøa ngoài ñöùng daäy, tròch baøy vai phaûi, chaáp tay thöa Phaät:

–Laønh thay! Baïch Theá Toân! Theá Toân noùi veà loaøi ngöôøi raát hay. Chaúng phaûi tröôùc, chaúng phaûi sau, chaúng phaûi hai beân, chaëng giöõa. Vaäy laøm sao bieát ñöôïc quaû baùo cuûa haønh nghieäp?

Thaân quaù khöù chaúng phaûi hieän taïi. Thaân hieän taïi chaúng phaûi vò lai.

Thaân vò lai chaúng phaûi quaù khöù.

Hoaëc beân trong taïo taùc maø beân ngoaøi thoï quaû baùo. Hoaëc beân ngoaøi taïo taùc maø beân trong thoï quaû baùo.

Thaân phaøm phu taïo taùc maø thaân Tu-ñaø-hoaøn thoï quaû baùo. Thaân Tu-ñaø-hoaøn taïo taùc maø thaân Tö-ñaø-haøm thoï quaû baùo. Thaân Tö-ñaø-haøm taïo taùc maø thaân A-na-haøm thoï quaû baùo. Thaân A-na-haøm taïo taùc maø thaân A-la-haùn thoï quaû baùo.

Hoaëc coù chuùng sinh ñaéc Tam-muoäi Töø maø khoâng coù Bi, Hyû, Xaû. Coù chuùng sinh ñaéc Bi maø khoâng coù Töø, Hyû, Xaû.

Coù chuùng sinh ñaéc Hyû maø khoâng coù Töø, Bi, Xaû. Coù chuùng sinh ñaéc Xaû maø khoâng coù Töø, Bi, Hyû.

Coù chuùng sinh töø ñòa Phaøm phu, khoâng höôùng ñeán ñòa Tín, ñòa Phaùp maø laïi thuû Tu-ñaø-hoaøn.

Coù chuùng sinh khoâng höôùng ñeán ñòa Tín, ñòa Phaùp, Tu-ñaø-hoaøn maø laïi thuû Tö-ñaø-haøm.

Coù chuùng sinh khoâng höôùng ñeán ñòa Tín, ñòa Phaùp, Tu-ñaø- hoaøn,

Tö-ñaø-haøm maø laïi thuû A-na-haøm.

Coù chuùng sinh khoâng höôùng ñeán ñòa Tín, ñòa Phaùp, Tu-ñaø-hoaøn, Tö- ñaø-haøm, A-na-haøm maø laïi thuû A-la-haùn.

Coù chuùng sinh khoâng höôùng ñeán ñòa Tín, ñòa Phaùp, Tu-ñaø-hoaøn, Tö- ñaø-haøm, A-na-haøm, A-la-haùn maø laïi thuû A-la-haùn bæ thöû A-la-haùn.

Coù chuùng sinh höôùng ñeán Phaät-bích-chi, rôi trôû laïi vaøo ñòa phaøm phu.

Coù chuùng sinh höôùng ñeán A-la-haùn, rôi trôû laïi vaøo ñòa phaøm phu. Coù chuùng sinh höôùng ñeán A-na-haøm, rôi trôû laïi vaøo ñòa phaøm

Coù chuùng sinh höôùng ñeán Tö-ñaø-haøm, rôi trôû laïi vaøo ñòa phaøm Coù chuùng sinh höôùng ñeán Tu-ñaø-hoaøn, rôi trôû laïi vaøo ñòa phaøm

Coù chuùng sinh töø ñòa Phaùp rôi trôû laïi vaøo ñòa phaøm phu. Coù chuùng sinh töø ñòa Tín rôi trôû laïi vaøo ñòa phaøm phu.

Nhöõng chuùng sinh naøy ñeàu coù nghi ngôø vôùi Nhö Lai. Cuùi xin Theá Toân haõy phaân bieät roõ raøng ñeå caùc chuùng hoäi hoaùt nhieân ñaïi ngoä.

Khi aáy, Ðöùc Theá Toân daïy Boà-taùt Taïo Haïnh:

–Laønh thay! Laønh thay! Nhöõng vaán ñeà oâng hoûi ñeàu laø vò lai, hieän taïi, quaù khöù, cuõng laø quaû baùo haønh nghieäp cuûa chö Phaät. Nay Ta seõ phaân bieät roõ raøng. OÂng haõy laéng nghe cho roõ, suy nghó thaät kyõ.

Theá naøo, naøy Boà-taùt Taïo Haïnh! OÂng muoán Nhö Lai noùi veà quaû baùo haønh nghieäp trong voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp quaù khöù hay muoán Nhö Lai noùi veà quaû baùo haønh nghieäp trong voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp vò lai, hay muoán Nhö Lai noùi veà quaû baùo haønh nghieäp trong voâ löôïng a-taêng- kyø kieáp trong hieän taïi?

Boà-taùt Taïo Haïnh baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Xin taïm gaùc quaû baùo haønh nghieäp thuoäc quaù khöù, vò lai sang moät beân. Con muoán nghe quaû baùo haønh nghieäp hieän taïi cuûa thaân Nhö Lai.

Phaät baûo Boà-taùt Taïo Haïnh:

–Quaû baùo haønh nghieäp cuûa voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp quaù khöù cuõng ôû hieän taïi.

Quaû baùo haønh nghieäp cuûa voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp vò lai cuõng ôû hieän taïi.

Quaû baùo haønh nghieäp hieän taïi taïo taùc cuõng laø nhaân duyeân cuûa quaù khöù vaø vò lai thoï quaû baùo.

Nay Ta seõ giaûng noùi cho oâng veà ñieàu naøy.

Xöa kia Ta töøng tu voâ soá khoå haïnh, tu haïnh thanh tònh hoaëc haïnh baát tònh. Tu haïnh trôøi, tu haïnh ngöôøi. Ban ñaàu caàu Phaät ñaïo, caùc laäu ñaõ ñoaïn taän, coù thaàn thoâng bieán hoùa roài boãng nhieân ñaïi ngoä. Ba coõi ñeàu khoå, chæ coù Ta laø vui. Tu khoå haïnh beân bôø soâng Ni-lieân saùu naêm,

moãi ngaøy aên moät haït meø, moät haït gaïo. Ðaây laø do luùc xöa Ta phaïm boán loãi veà mieäng vôùi moät vò Duyeân giaùc, ñoaïn tuyeät söï boá thí, neân nay thoï quaû baùo naøy.

Khi Ta thaønh Phaät, coù naêm traêm ñoàng töû reâu rao, phæ baùng, maéng chöûi vaø ñeán ngaõ tö ngoõ heûm noùi: “Ðaïo Phaät khoâng chaân thaät”. Luùc ñoù, daân chuùng trong nöôùc coù ngöôøi tin, coù ngöôøi khoâng tin. Ngöôøi tin laø haøng ñòa Tín, ñòa Phaùp. Ngöôøi khoâng tin laø haøng ngoaïi ñaïo phaøm phu. Nhöõng ngöôøi naøy caên löïc ñaõ thaønh töïu, khoâng coøn bò chöôùng ngaïi.

Phaät ra ñôøi chieáu saùng khaép nôi. Ðòa nguïc ñöôïc chaám döùt, ngaï quyû ñöôïc no ñuû, suùc sinh khoâng coøn mang vaùc, chôû naëng. Ví nhö Ta bò Ðeà-baø-ñaït-ña laáy ñaù neùm laøm ngoùn chaân Phaät chaûy maùu. Luùc aáy, Ta traùnh neù ñi veà phöông Ðoâng: ñeán coõi Phaát-vu-ñaõi, phöông Baéc: ñeán coõi Uaát-ñan-vieät, phöông Taây: ñeán coõi Caâu-da-ni. Ta laïi laùnh töø coõi trôøi Ðao-lôïi leân ñeán trôøi Tam Thaäp Tam. Vaäy maø vieân ñaù aáy cöù vaãn theo Ta. Ta laïi neù trôû veà choã cuõ vaø bò ñaù laøm toån thöông.

Ta ôû nöôùc Ma-kieät-ñaø, trong vöôøn Hoïa AÙm thanh vaéng maø kinh haønh. Khi aáy coù moät tröôûng giaû teân Thi-lôïi-quaät thænh môøi Ta ñeå cuùng döôøng. Ta lieàn nhaän lôøi môøi vaø daãn Toân giaû A-nan ñi theo.

Nhaø tröôûng giaû coù baûy lôùp cöûa, moãi cöûa ñeàu coù ngöôøi canh giöõ. Theo thöôøng phaùp cuûa chö Phaät quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai laø im laëng thoï thænh chöù khoâng nhaän lôøi thænh baèng caùch khaùc. Ðeä töû xuaát gia cuûa Ta ñaïo haïnh cuõng nhö vaäy. Khi Ta ñeán cöûa thì nghe beân trong nhaø tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät troãi aâm nhaïc ñeå vui chôi neân queân haún laø Ta ñaõ ñeán ñöùng beân ngoaøi moät ngaøy moät ñeâm roài.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng haõy ñi khaát thöïc! Coøn Ta ñöùng ôû ñaây.

Luùc ñoù coù Maõ töôùng ñi ngang qua choã Phaät, Phaät theo xin thöùc aên. Maõ töôùngnoùi:

–Toâi khoâng coù thöùc aên, chæ coù luùa maïch chín, toâi seõ ñem ñeán cho

oâng.

Theá roài Maõ töôùng laáy luùa maïch chín cuùng döôøng Phaät, Phaät lieàn

thoï thöïc. Thaáy vaäy, Maõ töôùng cho laø Phaät aên.

Coù vò trôøi teân Tinh Luyeän ñem thöùc aên ñi, moïi ngöôøi cho laø Phaät aên. Thaät laø Phaät khoâng aên, chæ vì ñoä ngöôøi kia neân Phaät hieän thoï thöïc vaø Phaät ñöùng nôi cöûa chín möôi ngaøy nhövaäy.

Toân giaû A-nan cuõng ñi khaát thöïc chín möôi ngaøy.

Nhö Lai duøng oai thaàn khoâng cho quoác vöông vaø quaàn thaàn bieát Phaät ñang ñöùng nôi aáy. Vì sao? Vì sôï hoï sinh ngaõ maïn, phæ baùng. Neáu Phaät khoâng duøng oai thaàn thì ngöôøi khaùc laøm sao troâng thaáy ñöôïc.

Khi aáy, tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät coù chuùt vieäc ñi ra ngoaøi thaønh daïo chôi. Thaáy Phaät ñöùng ngoaøi cöûa, oâng ta thöa:

–Phaät ñeán ñaây khi naøo? Phaät noùi vôùi tröôûng giaû:

–Tröôùc ñaây oâng ñaõ thænh Ta, neân Ta môùi ñeán. OÂng ôû trong vui chôi thích thuù. Ta ñeán ñaây ñaõ chín möôi ngaøy roài. Ta ñònh quay veà laïi vöôøn Hoïa AÙm nhöng ñöôïc Maõ töôùng cuùng döôøng luùa chín cuûa ngöïa aên.

Tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät raát xaáu hoå, naêm voùc gieo xuoáng ñaát,

thöa:

–Cuùi xin Theá Toân haõy ruû loøng tha thöù vaø ñöøng giaän con. Haõy cho

pheùp con saùm hoái loãi laàm. Phaät baûo tröôûnggiaû:

–Duyeân naøy ñaõ coù töø laâu, chöù chaúng phaûi môùi ñaây ñaâu.

Khi aáy, tröôûng giaû thænh Phaät vaøo trong nhaø cuùng döôøng töù söï. Phaät giaûng phaùp laøm cho oâng ñoaïn saïch caùc traàn caáu vaø ñaéc phaùp nhaõn thanh tònh.

Phaät daïy:

–Vaøo thuôû xöa, coù moät thôøi Ta ôû taïi thaønh Tyø-xaù-ly. Khi môùi thaønh Phaät chöa ñöôïc bao laâu thì Luïc sö ngoaïi ñaïo höng thònh. Ta coù moät ngaøn hai traêm naêm möôi ngöôøi ñeä töû. Moät ngaøn moät traêm ngöôøi

ñeàu ñaéc A-la-haùn vôùi saùu thoâng thaáu trieät.

Luùc ñoù, coù coâ gaùi Chieân-giaø-ma-na-thò, laø ñeä töû cuûa A-xaø-la-sí- xaù- khaâm-baø-la, thoï minh giaùo cuûa thaày. Moãi buoåi saùng coâ ta ñeán choã Phaät, beân ngoaøi hieän phaùp thanh tín nöõ nhöng beân trong hoïc giaùo cuûa taø sö. Thöôøng xuyeân qua laïi, coá muoán cho moïi ngöôøi thaáy vaø laáy coû

nheùt vaøo buïng, caøng ngaøy caøng laøm cho lôùn daàn. Sau ñoù, coâ ta laáy boàn goãcoät vaøo buïng, gioáng nhö ngöôøi phuï nöõ saép sinh con.

Khi aáy, taø sö hoûi coâ ta: “Ngöôøi cuûa thai naøy laø ai?”.

Coâ ta thöa: “Haøng ngaøy con ñeán choã Sa-moân Cuø-ñaøm cho neân con coù thai naøy”.

Taø sö lieàn töùc giaän, noùi: “Daùm löøa gaït ñeä töû cuûa ta aø. Ðeä töû naøy saép sinh leân coõi trôøi Phaïm thieân, vaäy maø laøm huûy nhuïc ñeä töû ta ñeán noãi nhö theá naøy”.

Noùi roài, taø sö daãn caùc ñeä töû vaø coâ gaùi aáy ñeán choã Phaät. Trong luùc Nhö Lai ñang giaûng phaùp cho voâ soá chuùng Taêng thì Phaïm chí lôùn tieáng noùi: “Sa-moân Cuø-ñaøm naøy ñaõ phaïm daâm duïc, thaät khoâng phaûi laø ngöôøi ñaéc ñaïo maø töï xöng laø ñaõ ñaéc ñaïo. Nhöõng söï bieán hoùa ñeàu laø huyeãn thuaät, chaúng phaûi ñaïo chaân thaät”.

Roài chæ vaøo coâ gaùi, Phaïm chí noùi tieáp: “Moïi ngöôøi coù thaáy khoâng?

Vì oâng ta yeâu thöông coâ gaùi naøy cuûa toâi neân coâ ta phaûi mang thai”.

Noùi xong, ngay luùc ñoù Ðeá thích hoùa laøm moät con chuoät vaøng, chui vaøo nôi ngöôøi coâ ta, caén ñöùt daây laøm boàn goã rôi xuoáng ñaát. Thaáy vaäy, moïi ngöôøi quôû maéng: “Ðaùm ñoà ñeä cuûa oâng daùm ñeán huûy baùng Thaùnh nhaân aø. Haõy ruùt ra khoûi nöôùcngay”.

Xöa coù moät thôøi ôû nöôùc Caåm-tyø-leâ, Ta ngoài thieàn ñònh, haønh ñaïo beân moät goác caây, traûi qua chín möôi ngaøy nhöng vaãn khoâng dôøi ñoåi choã. Khi ñoù, coù Luïc sö teân Kim-na-kim-ly, coù ñeä töû nöõ teân Tuaân-ñaø- nan-ñeà noåi taâm ganh gheùt vaø muoán laøm chöôùng ngaïi coâng ñöùc cuûa Phaät roài töï khen ngôïi ñaïo cuûa thaày mình.

Coâ ta noùi: “Toâi coù theå laøm cho moïi ngöôøi khoâng ai ñeán cuùng döôøng Phaät, ñeå danh tieáng cuûa thaày toâi lan traøn ra beân ngoaøi”.

Coâ ta nghó ra möu keá: Haøng ngaøy ñeán choã Phaät. Vaøo moät ngaøy noï, coâ ta nhôø keû khaùc gieát mình, ñem choân sau vöôøn cuûa tinh xaù. Sau ñoù taø sö ñem töû thi ra noùi: “Phaät gieát ngöôøi”, laøm cho tai tieáng hieàm cheâ lan ra ngoaøi, ai ai ñeàu bieát.

Thuôû xöa, hoâng traùi cuûa Ta bò truùng gioù ñoäc neân sai Kyø Vöïc ñeán trò. Kyø Vöïc noùi: “Caàn phaûi coù söõa boø, phaân voi, xaù-lôïi Sa-taát-baùt-thi- lôïi-sa, hoà thuïc, naáu laøm thuoác trò khoûi ngay”.

Thuôû xöa, Ta ôû trong moät thoân noï, du haønh giaùo hoùa. Ta bò coïc ngöïa ñaâm vaøo chaân, töø treân thuûng xuoáng laøm cho ñau ñôùn voâ cuøng vaø sai Kyø Vöïc ñeán trò.

Moät thuôû noï Ta bò ñau ñaàu gioáng nhö bò hai nuùi Tu-di eùp laïi laøm cho ñaàu nhöùc, ñau ñôùn khoâng theå taû noåi. Nay maëc daàu Ta ñaõ thaønhPhaät, chaám döùt caùc laäu, caùc ñieàu thieän ñaõ ñöôïc chöùa nhoùm, nhöng baûn haïnh voán khoâng maát.

Töø voâ soá kieáp, Ta ñaõ tu haønh thanh tònh, quaû baùo cuûa haønh nghieäp khoù coù theå lìa. Thaân Phaät coøn nhö vaäy, huoáng chi laø La-haùn, Phaät-bích- chi, laøm sao traùnh khoûi quaû baùo cuûa haønh nghieäp.

Khi aáy, Ðöùc Theá Toân noùi keä vôùi Boà-taùt Taïo Haïnh:

*Boán thaønh töïu toái thaéng Soáng laâu voâ soá kieáp Trôøi ñaát ñeàu huûy hoaïi Tu-di nhö tro buïi.*

*Haønh nghieäp ñi beân thaân Khoâng choã naøo troán khoûi Ta thaønh Toái Chaùnh Giaùc Ba coõi khoâng aibaèng.*

*Phaûi thoï chín quaû baùo Nghieäp tröôùc lieân keát nhau Ta coù löïc Tam-muoäi*

*Kim cang khoâng ngaên ñöôïc. Khoâng theå traùnh nghieäp baùo Xaû maø khoâng thoï baùo*

*Ñôøi naøy Ta chaám döùt Khoâng coù phaân bieät nöõa. Vónh lìa ñöôøng töû sinh Khoâng taïo nghieäp aáy nöõa Ngöôøi quaù tham naêm duïc*

*Buoâng lung khoâng caån thaän. Ñôøi naøy vaø ñôøi sau*

*Thöôøng ñoïa choã höõu aùi Nieát-baøn khoâng chaáp tröôùc Thò hieän phaùp höõuvi.*

*Neáu khoâng hieän giaùo hoùa Chuùng sinh khoù ñoä ñöôïc Baùt ñaúng ñaïo voâ vi Ñöôøng ñi cuûa Hieàn thaùnh. Xa lìa caùc troùi buoäc Khoâng coù phaùp sinh dieät Ñaïo laø quaùn voâ thöôøng Tö duy phaùp baát tònh.*

*Nhaát taâm khoâng lay ñoäng Thaønh töïu caùc töôùng toát La-haùn, Phaät- bích-chi Ñeàn traû naøo do Ta.*

*Bò haønh nghieäp ñeo ñuoåi Ñi ñaâu ñeå traùnhkhoûi*

*Xaù-lôïi Phaät trí tueä Luoân haønh coâng ñöùc*

*Phaät. Bò beänh phaûi dieätñoä*

*Ñaây chöùng minh roõ raøng Muïc-lieân coù thaàn tuùc Töøng böôùc vöôït Tu-di.*

*Phaïm chí caàm caây ñaùnh Xöông naùt nhö haït caûi A-la-haùn Baø-kieät*

*Chieán thaéng roàng Nan-ñaø. Khi saép vaøo dieät ñoä*

*Troøng maét rôi voâ soá Tyø-kheo-ni Kim Hoa*

*Thaàn ñöùc khoù theå löôøng. Hoùa laøm vua Chuyeån luaân Thoáng laõnh boán thieân haï*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*Qua ñôøi nhaäp voâ vi Bò kieám xeû toaøn thaân.*

*Bích Chi teân Quang Minh Ñôøi khoâng coù phaùp Phaät Theo ñôøi, tuoåi thoï heát Vaøo vaïc daàu dieät ñoä.*

*Hieän taïi Ta ñang noùi Nghieäp baùo nhöõng ngöôøi aáy Neáu noùi veà quaù khöù*

*A-taêng-kyø haïnh Phaät. Kieáp naøy ñeán kieáp khaùc Nghieäp baùo khoâng theå heát Vò lai laïi coù Phaät*

*ÔÛ ngay treân toøa naøy. Cuõng seõ noùi nghieäp baùo*

*Gioáng nhö nay khoâng khaùc Boà-taùt Ma-ha- taùt*

*Tinh taán khoâng bieáng treã Neân mau lìa nghieäp baùo Khoâng cho chuùng ñi theo.*

Nghe Phaät noùi keä naøy, Boà-taùt Taïo Haïnh heát möïc kinh sôï, nhaøm sinh töû luaân hoài trong naêm ñöôøng vaø taát caû ñeàu phaùt taâm voâ thöôïng, truï vaøo ñòa Baát thoaùi chuyeån.



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