CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA DÖÔÏC SÖÏ

**QUYEÅN 7**

***Duyeân cuûa phu nhaân Am-la*** (tieáp theo)

Luùc ñoù A-nan-ñaø vaâng lôøi Phaät ñeán thaønh Quaûng nghieâm, khi chaân böôùc leân ngöôõng cöûa thaønh lieàn noùi chuù vaø keä nhö treân. Phu nhôn Am-la nghe tin Phaät ñeán vöôøn xoaøi cuûa mình lieàn cuøng caùc tuøy tuøng ñi treân xe baùu ra khoûi thaønh ñeán choã Theá toân ñeå leã baùi cuùng döôøng. Ñeán nôi, phu nhôn xuoáng xe, luùc ñoù Theá toân ñang noùi phaùp cho voâ luôïng Bí-soâ, töø xa troâng thaáy Phu nhaân Am-la ñi ñeán lieàn baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày haõy nöông theo phaùp tu cuûa mình an truï chaùnh nieäm vì Phu nhaân Am-la saép ñeán. Sao goïi laø an truï chaùnh nieäm? Nghóa laø nhöõng nghieäp aùc tröôùc ñaây neân xaû, nhöõng nghieäp aùc chöa sanh ñeø neùn khoâng cho sanh; nhöõng nghieäp laønh tröôùc ñaây ñöøng cho queân maát vaø neân sieâng tu taäp cho vieân maõn ñeå chöùng ñöôïc trí hueä. Ñoù goïi laø tinh taán. Sao goïi laø chaùnh yù?: Kheùo töï quaùn saùt khi ñi ñöùng naèm ngoài, saép xeáp y baùt nhö phaùp. Sao goïi laø chaùnh ñònh?: Phaûi töï quaùn saùt noäi thaân sieâng tu chaùnh nieäm, chaùnh yù, lìa taâm baát thieän ñoái vôùi taát caû chuùng sanh. Noäi thaân, ngoaïi thaân, noäi ngoaïi thaân; noäi thoï, ngoaïi thoï, noäi ngoaïi thoï; noäi taâm, ngoaïi taâm, noäi ngoaïi taâm; thaáy phaùp tuøy thuaän, sieâng tu tinh taán, xaû aùc vaø an truù chaùnh nieäm. Phu nhaân Am-la saép ñeán, caùc thaày haõy kheùo tu taäp theo lôøi Ta daïy”. Luùc ñoù Phu nhaân Am-la ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho phu nhaân ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Phu nhaân Am-la chaép tay baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân vaø caùc Bí-soâ thoï con thænh thöïc vaøo ngaøy mai”, Phaät im laëng nhaän lôøi, bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi Phu nhaân Am-la ñaûnh leã roài ra veà.

Luùc ñoù caùc Laät-coâ-tyø nghe tin Phaät ñang ôû trong vöôøn xoaøi lieàn ñi xe ñeán choã Phaät, neáu ñi xe maøu xanh thì ngöïa, daây cöông, roi, caøng xe, duø, khaên, kieám, quaït, y phuïc cho ñeán ngöôøi haàu taát caû ñeàu maøu xanh; caùc xe maøu vaøng, ñoû, traéng cuõng nhö vaäy. Treân ñöôøng ñi, hoï quaùt thaùo xua ñuoåi ngöôøi hai beân ñöôøng ñeå ñi mau ñeán choã Phaät, töø xa thaáy caùc Laät-coâ-tyø saép ñeán, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “ai trong caùc thaày chöa thaáy chö

thieân coõi trôøi Tam thaäp tam ñi chôi thì haõy nhìn caùc Laät-coâ-tyø naøy. Chö thieân duøng thaàn thoâng töï taïi daïo chôi trong vöôøn cuõng nhö caùc Laät-coâ- tyø naøy khoâng khaùc”. Ñeán nôi, caùc Laät-coâ-tyø xuoáng xe ñi ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho hoï ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Luùc ñoù coù moät Ma-naïp-baø teân laø Quaûng söùc ôû trong phaùp hoäi chaép tay baïch Phaät: “Thieän theä, con coù bieän taøi, con muoán duøng keä ca ngôïi Phaät”, Phaät khen laønh thay, Ma- naïp-baø lieàn noùi keä:

*“Ñaïi vöông Öông giaø mang giaùp baùu, ÔÛ Ma-kieät-ñaø ñöôïc töï taïi,*

*Theá toân ra ñôøi taïi nöôùc aáy,*

*Danh vang 10 phöông nhö nuùi Tuyeát, Nhö hoa Caâu maâu ñaø, hoa sen,*

*Khi hoa nôû toûa höông thôm ngaùt. Ñaáng Thieän theä töø bi töï taïi,*

*Xuaát theá danh vang khaép moïi nôi, Khi maët trôøi moïc, sen hoàng nôû, Khi maët traêng moïc, Caâu maâu nôû, Moïi ngöôøi thaáy Phaät ñeàu hoan hæ,*

*Gioáng nhö thaáy traêng saùng treân khoâng, Thaáy trí hueä löïc cuûa Nhö lai,*

*Nhö thaáy löûa röïc saùng trong ñeâm, Khai phaùt maét saùng cho chuùng sanh, Tröø heát taát caû moïi nghi hoaëc”.*

Caùc Laät-coâ-tyø nghe roài ñeàu khen hay, ñoàng loaït côûi thöôïng phuïc taïêng cho Ma-naïp-baø roài chaép tay baïch Phaät: “cuùi xin Phaät vaø caùc Bí-soâ thoï con thænh thöïc vaøo ngaøy mai”, Phaät noùi: “Ta ñaõ thoï Phu nhaân Am-la thænh thöïc tröôùc roài”, caùc Laät-coâ-tyø noùi: “chuùng con nay ñaõ bò Phu nhaân Am-la, ngöôøi coù trí hueä toái thaéng ñi tröôùc moät böôùc roài, khieán chuùng con khoâng ñöôïc cuùng döôøng Theá toân tröôùc, vaäy chuùng con xin ñöôïc cuùng döôøng sau”, Phaät khen laønh thay, caùc Laät-coâ-tyø nghe Phaät chaáp nhaän roài vui veû ra veà. Thaáy caùc Laät-coâ-tyø ñaõ ñi, Ma-naïp-baø chaép tay baïch Phaät: “do con kheo ca ngôïi Theá toân neân caùc Laät-coâ-tyø ñaõ cho con 500 thöôïng phuïc, nay con xin cuùng döôøng Theá toân, xin thöông xoùt thoï nhaän”, Theá toân thöông xoùt thoï nhaän roài noùi: “Nhö lai ÖÙng cuùng Chaùnh bieán tri xuaát hieän ôû theá gian coù naêm phaùp hy höõu:

1. Laø thaày cuûa Trôøi ngöôøi xuaát hieän coù ñuû 10 hieäu Nhö lai, Baïc giaø phaïm, ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc, Minh haïnh tuùc, Thieän theä, Theá gian giaûi, Voâ thöôïng só, Ñieàu ngöï tröôïng phu, Thieân nhôn sö, Phaät, Theá Toân noùi phaùp yeáu ban ñaàu, khoaûng giöõa vaø sau cuøng ñeàu thieän, vaên nghóa xaûo dieäu, thuaàn nhaát khoâng taïp, ñaày ñuû töôùng phaïm haïnh trong saïch.
2. Laø ai coù loøng tin toân troïng lôøi Nhö lai noùi, nghe thoï haønh trì, taâm khoâng taùn loaïn.
3. Laø neáu ai nghe Phaät noùi phaùp roài ñeàu moãi moãi phuïng haønh

theo.

1. Laø ngöôøi nghe phaùp roài coù theå chöùng ngoä, hoan hæ tín thoï, sanh

ñaïi thieän caên töông öng vôùi xuaát ly.

1. Laø neáu nghe phaùp cuù saâu xa thì duøng trí hueä hieåu roõ.

Naøy Ma-naïp-baø, heã laø ngöôøi toát thì mang chuùt aân cuõng khoâng queân huoáng chi chòu nhieàu aân, ngöôi haõy ghi nhôù ñieàu naøy”. Sau khi veà ñeán nhaø Phu nhaân Am-la lo chuaån bò moïi thöùc cuùng döôøng ñeå saùng mai thænh Phaät vaø caùc Bí-soâ thoï thöïc… cho ñeán Phaät thoï thöïc roài noùi keä khen ngôïi coâng ñöùc boá thí cho Phu nhaân Am-la nghe:

*“Ai boá thí ñeàu ñöôïc kính yeâu,*

*Tieáng toát ñoàn xa, höông xoâng khaép, Vì theá ngöôøi trí thöôøng boá thí,*

*Caàu vui, tröø tham, ñöôïc voâ uùy, Thöôøng sanh laøm vua trôøi Ñeá thích, Cuøng daïo chôi vôùi caùc vò trôøi, Cung ñieän chö thieân ñang chôø ñoùn, Sau khi cheát sanh leân coõi trôøi,*

*Thaân quang chieáu saùng daïo vöôøn Hæ, Cuøng caùc thieân nöõ thoï nguõ duïc,*

*Caùc ñeä töû Phaät nghe phaùp naøy, Chaéc chaén seõ sanh coõi trôøi aáy”.*

Phaät tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho phu nhaân ñöôïc lôïi hæ roài ra veà. Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, do nghieäp duyeân gì maø caùc Laät-coâ-tyø hoaëc sanh leân coõi trôøi hoaëc ôû nhaân gian ñeáu coù oai ñöùc lôùn, cho ñeán trong ñôøi naøy ñöôïc höôûng phöôùc baùu nhö coõi trôøi tam thaäp tam?”, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày neân bieát, caùc Laät-coâ-tyø naøy ñaõ tích tuï tö löông… nhö keä noùi:

*“Duø traûi qua traêm kieáp, Nghieäp ñaõ taïo khoâng maát, Khi nhaân duyeân hoäi hoïp,*

*Töï thoï laáy quaû baùo”.*

Caùc thaày laéng nghe:

Quaù khöù trong Hieàn kieáp khi con ngöôøi soáng thoï hai vaïn tuoåi, coù ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ca-nhieáp-ba coù ñuû 10 hieäu cuøng hai vaïn Bí-soâ ôû trong röøng Thi loäc, choã Tieân nhôn ñoïa xöù, thaønh Baø-la-neâ-tö. Luùc ñoù coù 500 OÂ-ba-saùch-ca söûa soaïn haøng hoùa ñònh vaøo bieån tìm chaâu baùu… sau khi ñeán ñöôïc ñaûo chaâu baùu, hoï ñua nhau nhaët laáy chaâu baùu chaát ñaày thuyeàn. Luùc ñoù boãng coù gioù baõo thoåi giaït thuyeàn vaøo moät khe nuùi, thuyeàn khoâng theå chuyeån ñoäng ñöôïc, moïi ngöôøi lo sôï cuøng ôû treân baõi caùt ñaép caùt thaønh thaùp roài boû chaâu baùu vaøo trong thaùp ñeå cuùng döôøng Phaät Ca-nhieáp-ba. Trong giaác nguû hoï moäng thaáy vaàng aùnh saùng röïc rôõ, trong ñoù phaùt ra aâm thanh: “caùc ngöôi haõy chuaån bò leân ñöôøng chôù coù phoùng daät. Baûy ngaøy sau seõ coù haûi trieàu daâng ñeán, nhôø haûi trieàu naøy thuyeàn caùc ngöôi seõ ñöôïc an oån trôû veà”. Saùng hoâm sau caùc thöông nhôn cuøng keå laïi giaác moäng vaø noùi vôùi nhau: “chuùng ta cuùng döôøng Phaät Ca- nhieáp-ba laø voâ thöôïng phöôùc ñieàn, nhôø caên laønh naøy nguyeän cho chuùng ta coù ñöôïc oai ñöùc lôùn trong trôøi ngöôøi, gioáng nhö chö thieân treân coõi trôøi Tam thaäp tam”.

Naøy caùc Bí-soâ, 500 thöông nhôn aáy chính laø 500 Laät-coâ-tyø ngaøy nay, xöa kia nhôø xaây thaùp baèng caùt vaø ñem chaâu baùu ñeå trong thaùp cuùng döôøng Phaät Ca-nhieáp-ba neân ngaøy nay ñöôïc quaû baùo coù oai ñöùc lôùn trong coõi Trôøi ngöôøi gioáng nhö chu thieân treân coõi trôøi tam thaäp tam.

Naøy caùc Bí-soâ, heã taïo nghieäp thuaàn ñen thì caûm quaû baùo dò thuïc thuaàn ñen ; taïo nghieäp thuaàn traéng thì caûm quaû baùo dò thuïc thuaàn traéng; taïo nghieäp xen taïp thì ñöôïc quaû baùo xen taïp, caùc thaày neân boû nghieäp thuaàn ñen vaø nghieäp xen taïp, phaûi sieâng tu taäp chôù coù buoâng lung”, nghe Phaät daïy roài, caùc Bí-soâ ñeàu hoan hæ tín thoï phuïng haønh.

Luùc ñoù Phaät baûo A-nan-ñaø cuøng ñi ñeán tuï laïc Truùc laâm, döøng nghæ trong röøng Thaêng nhieáp ba, ôû vuøng naøy gaëp luùc maát muøa ñoùi keùm, khaát thöïc khoù ñöôïc, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “gaëp luùc theá gian maát muøa ñoùi keùm, khaát thöïc khoù ñöôïc, caùc thaày neân thöïc haønh theo phaùp nhö trong caùc kinh Cô kieäm, kinh Ñaïo phaåm truyeàn lai, kinh Luïc taäp, kinh Ñaïi Nieát- baøn ñaõ noùi”.

Sau ñoù Phaät baûo A-nan-ñaø cuøng ñi ñeán tuï laïc Voâ giaùn, khi ñi ñeán moät nôi Phaät boãng móm cöôøi, thöôøng phaùp cuûa chö Phaät laø khi Phaät móm cöôøi, töø trong mieäng phoùng ra haøo quang naêm saéc chieáu xuoáng hay chieáu leân, neáu chieáu xuoáng thì chieáu ñeán nguïc Voâ giaùn vaø caùc nguïc khaùc khieán cho chuùng sanh trong ñaây ñang bò ñoát noùng lieàn ñöôïc maùt

meû, ñang bò laïnh coùng lieàn ñöôïc aám aùp. Hoï caûm thaáy an laïc lieàn suy nghó: “ta vaø moïi ngöôøi töø caûnh khoå ñòa nguïc cheát ñi, ñöôïc sanh vaøo coõi khaùc chaêng?”. Theá Toân sau khi laøm cho caùc höõu tình kia sanh tín taâm lieàn hieän nhieàu töôùng khaùc nöõa, thaáy nhöõng töôùng naøy hoï lieàn suy nghó: “chuùng ta khoâng phaûi cheát ôû ñaây sanh veà coõi kia, maø laø do söùc oai thaàn cuûa Ñaïi Thaùnh ñaõ khieán thaân taâm chuùng ta hieän ñöôïc an laïc”. Ñaõ sanh tín kính thì coù theå dieät caùc khoå, ôû coõi nhôn thieân ñöôïc thoï thaân thaéng dieäu, thaønh chôn phaùp khí thaáy ñöôïc lyù chôn ñeá. Neáu haøo quang chieáu leân thì ñeán coõi trôøi Saéc cöùu caùnh, trong haøo quang dieãn noùi caùc phaùp khoå, khoâng, voâ thöôøng, voâ ngaõ… vaø noùi keä:

*“Ngöôøi phaûi nghe Phaät daïy Doác caàu ñaïo xuaát ly*

*Phaù ñöôïc quaân sanh töû Nhö voi phaù nhaø tranh. ÔÛ trong phaùp luaät Phaät Duõng tieán thöôøng tu hoïc Xa lìa ñöôøng sanh töû*

*Bôø meù khoå khoâng coøn”.*

Haøo quang naøy sau khi chieáu khaép ba ngaøn Ñaïi thieân theá giôùi lieàn trôû veà choã Phaät, neáu Theá Toân noùi vieäc quaù khöù thì haøo quang trôû vaøo phía sau löng, neáu noùi vieäc vò lai thì haøo quang trôû vaøo phía tröôùc ngöïc, neáu noùi vieäc ñòa nguïc thì haøo quang trôû vaøo phía döôùi chaân, neáu noùi vieäc baøng sanh thì haøo quang trôû vaøo phía goùt chaân, neáu noùi vieäc ngaï quyû thì haøo quang trôû vaøo phía ngoùn chaân, neáu noùi vieäc loaøi ngöôøi thì haøo quang trôû vaøo ñaàu goái, neáu vieäc cuûa Löïc luaân vöông thì haøo quang trôû vaøo loøng baøn tay traùi, neáu noùi vieäc cuûa Chuyeån luaân vöông thì haøo quang trôû vaøo loøng baøn tay phaûi, neáu noùi vieäc coõi trôøi thì haøo quang trôû vaøo roán, neáu noùi vieäc cuûa Thanh vaên thì haøo quang trôû vaøo mieäng, neáu noùi vieäc cuûa Ñoäc giaùc thì haøo quang trôû vaøo phía giöõa hai chaân maøy, neáu noùi vieäc cuûa ñaïo quaû Chaùnh ñaúng chaùnh giaùc thì haøo quang trôû vaøo phía treân ñaûnh ñaàu. Luùc ñoù aùnh saùng nhieãu quanh Phaät ba voøng roài vaøo ñaûnh ñaàu, cuï thoï A-nan-ñaø baïch Phaät: “Theá Toân Nhö Lai ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc vui veû móm cöôøi chaúng phaûi laø khoâng coù nhôn duyeân”, lieàn noùi keä thænh Phaät:

*“Töø mieäng Phaät phoùng haøo quang vi dieäu, Chieáu khaép Ñaïi thieân khoâng phaûi moät töôùng, Chieáu khaép caû 10 phöông caùc quoác ñoä,*

*Nhö maët trôøi chieáu saùng khaép hö khoâng.*

*Phaät laø nhaân toái thaéng cuûa chuùng sanh, Coù theå tröø kieâu maïn vaø lo buoàn.*

*Khoâng nhaân duyeân, kim khaåu khoâng môû lôøi, Mieäng móm cöôøi aét noùi vieäc kyø laï.*

*Con laëng leõ quan saùt ñaáng Maâu Ni, Ai muoán nghe, Phaät noùi cho nghe, Nhö sö töû vöông roáng tieáng vi dieäu,*

*Cuùi xin Phaät quyeát nghi cho chuùng con, Phaät nhö Dieäu sôn vöông trong bieån caû,*

*Neáu khoâng nhaân duyeân, Phaät khoâng dao ñoäng, Töï taïi töø bi, mieäng Phaät hieän móm cöôøi,*

*Noùi nhaân duyeân cho ngöôøi ñang khao khaùt”.*

Theá Toân baûo A-nan-ñaø: “Ñuùng vaäy A-nan-ñaø, khoâng phaûi khoâng coù nhaân duyeân maø Nhö Lai ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc mieäng hieän móm cöôøi, naøy A-nan-ñaø, thaày coù thaáy nôi naøy khoâng?”, ñaùp coù thaáy, Phaät noùi: “ñaây laø choã maø ba vò Chaùnh ñaúng giaùc trong quaù khöù ñaõ ngoài”, A-nan- ñaø lieàn traûi toïa cuï cho Phaät ngoài ñeå nôi naøy thaønh nôi coù boán Theá toân ñaõ ngoài. Sau ñoù Phaät baûo A-nan-ñaø cuøng ñi ñeán tuï laïc Di theá la vaø döøng nghæ ôû trong röøng Ma-ha-ñeà-baø, nhö trong phaåm Ma-ha-ñeà-baø vaø quoác vöông töông öng coù noùi roõ.

Sau ñoù Phaät baûo A-nan-ñaø cuøng ñi ñeán gieáng A-naäu, ñeán beân gieáng thaáy moät ngöôøi nöõ caàm gaøu daây ñònh tôùi gieáng muùc nöôùc. Coù 1ngöôøi nam yeâu meân ngöôøi nöõ naøy, ngöôøi nöõ naøy cuõng yeâu meân ngöôøi nam kia, caû hai cuøng nhau noùi cöôøi ñeán beân gieáng. Luùc ñoù ngöôøi coù daãn con nhoû ñi theo, vì maõi noùi cöôøi vôùi ngöôøi nam neân khoâng bieát laø ñaõ quaán daây gaøu vaøo coå ñöùa con, khi quaêng xuoáng gieáng ñeå muùc nöôùc môùi hay, voäi keùo leân thì ñöùa con ñaõ cheát. Ngöôøi nöõ naøy do thaáy ñöùa con vì mình maø cheát neân baát giaùc buoät mieäng noùi keä:

*“Ta bieát goác tham duïc, Sanh ra töø phaân bieät, Neáu ta khoâng phaân bieät, Duïc do ñaâu phaùt sanh”.*

Phaät baûo A-nan-ñaø: “thaày haõy ghi nhôù baøi keä naøy, ñoù laø lôøi chö Phaät quaù khöù ñaõ daïy, vì trong mieäng cuûa keû phaøm phu ngu toái neân noùi caâu keä ñoù khoâng phaùt ra aùnh saùng. Nhö lôøi Phaät aáy noùi, ta chöa töøng thaáy moät phaùp naøo chuyeån ñoäng mau leï nhö taâm”, ngöôøi nöõ kia thaáy con cheát trong loøng hoái haän aùo naõo ñeán ñaûnh leã Phaät, Phaät quaùn yù nhaïo tuøy mieân cuûa ngöôøi nöõ, xöùng cô noùi phaùp khieán ngöôøi nöõ nghe roài ñöôïc

chöùng quaû Döï löu. Ñöôïc kieán ñeá roài lieàn baïch Phaät: “Theá toân, nhôø Phaät khai ngoä khieán con ñöôïc giaûi thoaùt, ñieàu naøy khoâng phaûi do cha meï… cho ñeán sa moân, Baø-la-moân coù theå laøm ñöôïc. Theá toân laø baäc ñaïi thieän tri thöùc ñaõ cöùu vôùt con ra khoûi ba coõi, ñaët ñeå con vaøo coõi trôøi ngöôøi, heát khoå sanh töû, ñöôïc ñaïo Nieát-baøn, laøm caïn bieån maùu, vöôït khoûi nuùi xöông, nuùi thaân kieán töø voâ thæ ñeán nay ñeáu bò phaù tan baèng chaøy trí Kim cang, chöùng ñöôïc Sô quaû. Nay con xin quy y Tam baûo, töø hoâm nay cho ñeán troïn ñôøi thoï trì naêm hoïc xöù, cuùi xin Theá toân chöùng bieát con laø OÂ-ba- tö-ca”. Luùc ñoù Phaät baûo A-nan-ñaø: “xöa kia khi Ta coøn laø Boà-taùt, ôû nôi naøy coù vò tieân teân laø Baït giaø baø môøi ta ngoài vaø ñem hoa quaû cuùng döôøng, ôû nôi khaùc cuõng cuùng döôøng nhö vaäy. Xöa kia khi Ta coøn laø Boà-taùt, coù vua trôøi Ñeá thích giaû laøm thôï saên ñaép y hoaïi saéc, Ta vì muoán xuaát gia neân côûi chieác aùo meàm maïi ñoåi laáy y hoaïi saéc. Sau naøy coù Baø-la-moân, cö só tín taâm ngay nôi naøy xaây thaùp Thoï ca-sa, ñeán nay caùc Bí-soâ ñeàu leã baùi cuùng döôøng thaùp aáy. Vua trôøi Ñeá thích ñem y Ca thi na cuûa ta caát treân coõi trôøi Tam thaäp tam vaø laäp ngaøy hoäi Ca thi ca, ñeán nay chö thieân coõi trôøi aáy vaãn coøn cuùng döôøng. Ñeán moät nôi khaùc Phaät baûo A-nan-ñaø: “xöa kia khi coøn laø Boà-taùt, Ta duøng thanh kieám maøu hoa sen xanh töï caét buùi toùc neùm leân hö khoâng. Sau naøy coù Baø-la-moân, cö só tín taâm ngay taïi nôi naøy xaây thaùp Caét buùi toùc, ñeán nay caùc Bí-soâ vaãn leã baùi cuùng döôøng. Vua trôøi Ñeá thích ñem buùi toùc cuûa Ta caát treân coõi trôøi Tam thaäp tam vaø laäp ngaøy hoäi buùi toùc, ñeán nay vaãn coøn”. Ñeán nôi khaùc Phaät baûo A-nan-ñaø: “xöa kia khi Ta haønh Boà-taùt ñaïo, taïi nôi naøy Xieån-ñaø-ca ñaõ ñem ngöïa chuùa Kieàn thaùt giaø trôû veà cung. Sau naøy coù Baø-la-moân, cö só ngay taïi nôi naøy xaây thaùp Maõ hoài, ñeán nay caùc Bí-soâ vaãn coøn cuùng döôøng”. Ñeán tuï laïc Ngöu uyeån, Phaät baûo A-nan-ñaø: “Xieån-ñaø-ca-sanh ra vaø lôùn leân ôû nôi naøy”. Luùc ñoù nhöõng vò kyø tuùc cuûa caùc löïc só doøng Saùt-ñeá-lî nghe Phaät saép ñeán lieàn baûo caùc löïc só doïn deïp trang hoaøng hai beân ñöôøng, coøn hoï trang hoaøng trong thaønh. Caùc löïc só naøy luùc ñang queùt doûn hai beân ñöôøng thaáy coù moät taûng ñaù lôùn chaén ôû giöõa ñöôøng, muoán deïp boû nhöng rinh khoâng noåi. Phaät ñi ñeán thaáy vaäy lieàn noùi: “haõy ñeå ta chuyeån giuùp cho”, noùi roài duøng tay naâng taûng ñaù neùm leân khoâng trung, taûng ñaù bay cao ñeán noåi khoâng theå nhìn thaáy khieán caùc löïc só ñeàu kinh sôï, Phaät baûo ñöøng sôï roài duøng thaàn löïc laøm cho taûng ñaù naùt thaønh bui töø treân khoâng rôi xuoáng, caùc löïc só hoûi: “buïi naøy töø ñaâu rôi xuoáng?”, Phaät noùi: “ta ñaõ bieán taûng ñaù naøy thaønh buïi, caùc ngöôi coù muoán ñoáng buïi naøy hoïp laïi thaønh taûng ñaù nhö cuõ khoâng?”, ñaùp laø muoán, Phaät lieàn duøng naêng löïc giaûi thoaùt laøm cho ñoáng buïi hoïp laïi thaønh taûng ñaù nhö cuõ, caùc löïc

só hoûi: “Theá toân duøng löïc gì coù theå naâng taûng ñaù aáy leân?”, Phaät noùi laø duøng löïc cuûa cha meï sanh, laïi hoûi: “Theá toân duøng löïc gì laøm cho taûng ñaù naùt thaønh buïi?”, Phaät noùi duøng naênglöïc thieàn ñònh, laïi hoûi: “Theá toân duøng löïc gì hoïp ñoáng buïi laïi thaønh taûng ñaù ?”, Phaät noùi duøng naêng löïc giaûi thoaùt, laïi hoûi: “löïc cuûa cha meï sanh ra maïnh yeáu nhö theá naøo?”, Phaät noùi: “löïc cuûa möôøi ngöôøi baèng löïc cuûa moät con boø thöôøng; löïc cuûa möôøi con boø thöôøng baèng löïc cuûa moät con boø xanh; löïc cuûa möôøi con boø xanh baèng löïc cuûa moät con voi nhoû; löïc cuûa möôøi con voi nhoû baèng löïc cuûa moät con voi lôùn; löïc cuûa möôøi con voi lôùn baèng löïc cuûa moät con voi xanh; löïc cuûa möôøi con voi xanh baèng löïc cuûa moät con voi ñoû; löïc cuûa möôøi con voi ñoû baèng löïc cuûa moät con voi ngaø traéng; löïc cuûa möôøi con voi ngaø traéng baèng löïc cuûa moät con voi Taân ñaø sôn; löïc cuûa möôøi con voi Taân ñaø sôn baèng löïc cuûa moät con Höông töôïng; löïc cuûa möôøi con Höông töôïng baèng löïc cuûa moät löïc só; löïc cuûa 10 löïc só baèng löïc cuûa moät ñaïi löïc só; löïc cuûa 10 ñaïi löïc só baèng löïc cuûa moät maõnh töôïng; löïc cuûa 10 maõnh töôïng baèng löïc cuûa moät Daï xoa Chöông truï la; löïc cuûa 10 Daï xoa Chöông truï la baèng löïc cuûa moät baùn Na-la-dieân; löïc cuûa hai baùn Na-la-dieân baèng löïc cuûa moät Na-la-dieân. Moãi chi phaàn cuûa Nhö lai ñeàu coù löïc Na-la-dieân töï nhieân sanh. Nhieáp tuïng:

*Ngöôøi, boø vôùi boø xanh, Voi xanh, ñoû lôùn nhoû, Löïc só vôùi Daï xoa, Khoâng baèng Na-la-dieân.*

Löïc Na-la-dieân naøy laø löïc cuûa Nhö lai do cha meï sanh ra”, caùc löïc só laïi hoûi: “ngoaøi löïc Na-la-dieân vaø löïc giaûi thoaùt ra coøn coù löïc gì khaùc khoâng?”, Phaät noùi: “coøn coù löïc phöôùc ñöùc, nhôø löïc phöôùc ñöùc ñaày ñuû neân Nhö lai ôû döôùi coäi Boà-ñeà ñaõ haøng phuïc 36 öùc ma quyû, chöùng ñaïo quaû Voâ thöôïng giaùc”, laïi hoûi: “ngoaøi löïc phöôùc ñöùc ra coøn coù löïc naøo nöõa khoâng?”, Phaät noùi: “coøn coù löïc trí hueä, nhôø löïc trí hueä ñaày ñuû neân Nhö lai ñaõ tröø boû taát caû phieàn naõo tích tuï töø voâ thæ ñeán nay”, laïi hoûi: “ngoaøi löïc trí hueä ra coøn coù löïc naøo nöõa khoâng ?”, Phaät noùi: “coøn coù löïc thaàn thoâng, do löïc thaàn thoâng vieân maõn neân Nhö lai coù theå haøng phuïc Luïc sö ngoaïi ñaïo kyø cöïu voâ trí vaø coáng cao”, laïi hoûi: “ngoaøi löïc thaàn thoâng ra coøn coù löïc naøo nöõa khoâng?”, Phaät noùi: “coøn coù löïc voâ thöôøng, nhôø löïc voâ thöôøng vieân maõn neân Nhö lai ñoái vôùi löïc do cha meï sanh ra, löïc thieàn ñònh, löïc giaûi thoaùt, löïc phöôùc ñöùc, löïc thaàn thoâng thaûy ñeàu dieät heát ôû nôi caây song laâm.

Nhieáp tuïng:

*Löïc thieàn ñònh, giaûi thoaùt, Phöôùc ñöùc vaø trí hueä,*

*Taát caû löïc nhö theá, Löïc voâ thöôøng hôn heát.*

Caùc löïc só neân bieát, thaân ta nhö ngoïn nuùi vaøng do löïc voâ thöôøng neân khoâng bao laâu nöõa seõ tieâu dieät. Cho neân ngöôøi trí phaûi caàu mong ñeán choã khoâng bò voâ thöôøng böùc baùch. Ngöôøi ñôøi nay tuoåi thoï caøng thaáp, söùc khoûe yeáu ôùt; taûng ñaù naøy ngöôøi ñôøi xöa thöôøng caàm neùm lieäng chôi ñuøa, caùc ngöôi haõy nhìn xem, beân caïnh cuûa taûng ñaù naøy coøn coù daáu ngoùn tay löu laïi”. Caùc löïc só nghe Phaät noùi roài sanh taâm hi höõu, tröø boû kieâu maïn, luùc ñoù Phaät quaùn bieát yù nhaïo tuøy mieân cuûa caùc löïc só lieàn noùi lyù boán chôn ñeá vaø caùc phaùp chöùng ñaït trí hueä, khieán cho hoï chöùng ñöôïc quaû Döï löu.

Sau ñoù Phaät baûo A-nan-ñaø cuøng ñi ñeán thaønh Caâu thi na, treân ñöôøng ñi thaáy coù thaønh Phaïm baø nhöng Phaät gheù vaøo maø ñi thaúng ñeán thaønh Caâu thi na. Ñeán nôi, Phaät chæ hai caây sa la roài noùi vôùi A-nan-ñaø: “khoâng bao laâu nöõa ta seõ nhaäp Baùt Nieát-baøn taïi ñaây”. Sau ñoù Phaät du haønh ñeán Caâu loâ soá, ñieàu phuïc vua ôû thaønh Giaùn saéc, luùc ñoù Phaät baûo caùc Bí-soâ: “Ta bieát roõ taát caû caùc laäu ñeàu ñaõ dieät, khoâng phaûi laø Ta khoâng bieát, khoâng thaáy. Naøy caùc Bí-soâ, ñoù laø saéc, saéc tích taäp, saéc ñoaïn dieät; ñoù laø thoï, töôûng, haønh, thöùc cho ñeán thöùc tích taäp, thöùc ñoaïn dieät cuõng nhö vaäy. Neáu coù Bí-soâ naøo thöôøng tu taäp ñònh, khôûi nieäm mong caàu khoâng töø caùc laäu hoaëc maø ñöôïc giaûi thoaùt; nhöng Bí-soâ aáy laïi ñeàu töø caùc laäu maø taâm ñöôïc giaûi thoaùt, vì sao, vì do Bí-soâ aáy khoâng tu taäp neân môùi nhö theá”, laïi hoûi: “Theá toân, do vò aáy khoâng tu taäp nhöõng gì ?”, Phaät noùi: “do khoâng tu taäp boán; Nieäm truï, boán; Chaùnh caàn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Chi giaùc phaàn, taùm Thaùnh ñaïo. Bí-soâ neân bieát, nhö gaø maùi ñeû tröùng, hoaëc 5, 6 hay 12 quaû tröùng, neáu gaø meï khoâng thöôøng xuyeân aáp nhöõng quaû tröùng naøy, khoâng laøm cho noù aám, cuõng khoâng chuyeån dôøi, nghó raèng: “nhöõng ñöùa con ta sanh ra seõ duøng moû hoaëc moùng phaù vôõ voû tröùng”. Noù mong nhöõng con gaø con an oån ra khoûi voû tröùng, nhöng nhöõng quaû tröùng naøy ñaõ khoâng ñöôïc aáp ñuùng phaùp neân gaø con khoâng thaønh töïu, khoâng theå ra khoûi voû, vì sao, vì gaø meï khoâng thöôøng xuyeân aáp tröùng, khoâng laøm cho noù aám, cuõng khoâng chuyeån dôøi neân khoâng theå nôû ra gaø con. Bí-soâ tu taäp Ñònh cuõng nhö vaäy, Bí-soâ phaûi töø vieäc höõu laäu maø taâm ñöôïc giaûi thoaùt, vì sao, vì do khoâng tu taäp neân môùi nhö vaäy. Khoâng tu taäp nhöõng gì ?: Töùc laø “do khoâng tu taäp boán Nieäm truï, boán Chaùnh caàn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Chi giaùc phaàn, taùm Thaùnh ñaïo.

Bí-soâ naøo sieâng naêng tu ñònh, nghó raèng khoâng töø höõu laäu maø ñöôïc giaûi thoaùt, nhöng Bí-soâ aáy phaûi töø höõu laäu maø ñöôïc giaûi thoaùt. Tu taäp nhöõng gì ?: Töùc laø do tu taäp boán Nieäm truï, boán Chaùnh caàn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Chi giaùc phaàn, taùm Thaùnh ñaïo. Bí-soâ neân bieát, nhö gaø maùi ñeû tröùng, hoaëc 5, 6 hay 12 quaû tröùng, neáu gaø meï thöôøng xuyeân aáp nhöõng quaû tröùng naøy, laøm cho noù aám, chuyeån dôøi ñuùng phaùp, gaø meï khoâng nghó raèng: “nhöõng ñöùa con ta sanh ra seõ töï duøng moû hoaëc moùng phaù vôõ voû tröùng”. Nhöõng con gaø con ñaõ ñöôïc hình thaønh coù theå duøng moû vaø moùng phaù vôõ voû tröùng, an oån ra khoûi voû, vì nhöõng quaû tröùng naøy ñaõ ñöôïc aáp ñuùng phaùp neân gaø con ñöôïc thaønh töïu, coù theå ra khoûi voû, vì sao, vì gaø meï thöôøng xuyeân aáp tröùng, laøm cho noù aám, chuyeån dôøi ñuùng phaùp neân coù theå nôû ra gaø con. Bí-soâ tu taäp Ñònh cuõng nhö vaäy, Bí-soâ phaûi töø vieäc höõu laäu maø taâm ñöôïc giaûi thoaùt, vì sao, vì do tu taäp neân ñöôïc nhö vaäy. Do tu taäp nhöõng gì ?: Töùc laø do tu taäp boán Nieäm truï, boán Chaùnh caàn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Chi giaùc phaàn, taùm Thaùnh ñaïo. Bí-soâ neân bieát, oâng thaày thôï moäc vaø caùc ñeä töû thöôøng duøng buùa rìu, do thöôøng duøng neân coù veát chai ôû ngoùn tay. OÂng thaày thôï moäc vaø caùc ñeä töû khoâng theå töï thuaän theo chaùnh trí chaùnh kieán maø duøng ñöôïc buùa rìu, chính laø do thöôøng duøng neân töï nhieân thuaàn thuïc, khi thaàn thuïc roài môùi bieát laø ñaõ thuaàn thuïc vieäc laøm naøy. Bí-soâ tu Ñònh cuõng nhö vaäy, vò aáy khoâng theå töï thuaän theo chaùnh trí chaùnh kieán ñeå bieát laø ñaõ ñoaïn ñöôïc bao nhieâu laäu hoaëc. Veà sau khi laäu hoaëc ñoaïn heát roài vò aáy môùi bieát, vì sao, vì do sieâng naêng tu taäp. Tu taäp nhöõng gì ?: töùc laø do tu taäp boán Nieäm truï, boán Chaùnh caàn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy Chi giaùc phaàn, taùm Thaùnh ñaïo. Bí-soâ neân bieát, nhö chieác thuyeàn ra bieån vaøo thaùng saùu, traûi qua muøa heø noùng nöïc, bò gioù thoåi vaø maët trôøi thieâu ñoát, sau ñoù laïi gaëp möa thì töï nhieân tan raõ. Bí-soâ tu ñònh cuõng nhö vaäy, caùc chöôùng ngaïi, caùc kieát söû töông öng, tuøy mieân phieàn naõo töï nhieân giaûi taùn, do tu taäp neân vò aáy ñöôïc giaûi thoaùt. Tu taäp nhöõng gì?: Töùc laø tu taäp boán Nieäm truï… nhö treân”. Luùc Theá toân noùi phaùp naøy coù 60 Bí-soâ khoâng sanh caùc laäu hoaëc, taâm ñöôïc giaûi thoaùt.

Sau ñoù Phaät cuøng A-nan-ñaø du haønh ñeán thaønh Thieân chæ vaø noùi

raèng: “Thieän giaùc Thích ca sinh tröôûng trong thaønh naøy”. Ñeán vöôøn Laâm-tyø-ni, Phaät baûo A-nan-ñaø: “Ta ñöôïc sanh ra trong vöôøn naøy, sau khi sanh ra, Ta ñi veà phía Nam baûy böôùc khoâng caàn ai naâng ñôõ, nhìn khaép boán phöông noùi raèng: “ñaây laø thaân sau cuøng, ta khoâng coøn thoï sanh nöõa”. Ñeán thaønh Kieáp-tyû-la, Phaät baûo A-nan-ñaø: “vua Tònh-phaïn sanh ôû thaønh naøy vaø giöõ ngoâi vua trong moät thôøi gian daøi”. Ñeán thaønh Tyø thaâu

na la, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “hoâm nay ta seõ phaân bieät giaûng noùi hai thöù quaû baùo thieän aùc, caùc thaày haõy laéng nghe: nhöõng ñieàu aùc laø tham saân si caùc hoaëc theo troùi buoäc ta; nhöõng ñieàu thieän laø khoâng tuøy thuaän tham saân si caùc hoaëc”. Ñeán tuï laïc Caâu na, Phaät baûo A-nan-ñaø: “Nhö lai Caâu na haøm maâu ni sanh ra, thaønh töïu quaû vò Chaùnh giaùc vaø Baùt Nieát-baøn taïi nôi ñaây”. Ñeán tuï laïc Leâ ñòa, Phaät baûo A-nan-ñaø: “luùc coøn laø Boà-taùt, ta du haønh ñeán laøng cuûa Phuï vöông, ngoài döôùi goác caây Thieäm boä, tö duy nhaäp ñònh, chöùng ñöôïc Sô thieàn voâ laäu”. Ñeán nôi khaùc, Phaät baûo A-nan-ñaø: “ñaây laø nôi ngaøy xöa Nhö lai Caâu-na-haøm-maâu-ni caát ca-sa”. Ñeán tuï laïc taåy duïc, Phaät baûo A-nan-ñaø: “ngaøy xöa Nhö lai Caâu-na-haøm- maâu- ni ñaõ taém taïi ñaây neân tuï laïc naøy ñöôïc goïi laø tuï laïc taåy duïc”. Ñeán tuï laïc Tö ca ñeå, Phaät döøng ôû trong röøng Thaêng nhieáp ba phía Baéc tuï laïc roài baûo caùc Bí-soâ: “Ngaøy xöa coù moät ngöôøi thôï teân laø A-trala thöôøng vaùc caây saøo tre treân vai maø ñi, ñeä töû cuûa oâng teân laø Meâ-laëc-ca thöôøng ñöùng treân caây saøo tre naøy muùa xieác. Luùc ñoù A-trala noùi vôùi Meâ-laëc-ca: “khi con ôû treân saøo tre muùa xieác, con phaûi thöôøng nhìn xuoáng döôùi ñeå hai beân troâng chöøng laãn nhau, chôù coù sô suaát, chuùng ta môùi khoâng bò thöông toån. Muùa xong trôû xuoáng an oån, moïi ngöôøi thaáy chuùng ta coù taøi naêng seõ hoan hæ thöôûng tieàn cho chuùng ta”, Meâ-laëc-ca noùi: “thaày chôù noùi lôøi naøy, vì sao, vì thaày töï giöõ mình, con cuõng töï duïng taâm. Sau khi muùa xong con seõ xuoáng an oån vaø caû hai ñeàu khoâng bò thöông toån, moïi ngöôøi thaáy roài seõ thöôûng tieàn cho chuùng ta”.

Naøy caùc Bí-soâ, lôøi cuûa Meâ-laëc-ca noùi laø thuaän ñaïo lyù, vì sao, vì neáu coù theå töï thuû hoä thaân mình thì môùi coù theå thuû hoä ngöôøi khaùc; neáu muoán thuû hoä ngöôøi khaùc thì khoâng theå töï thuû hoä. Sao goïi laø töï thuû hoä thì coù theå thuû hoä ngöôøi khaùc? Do noå löïc thöôøng xuyeân tu taäp, do töï thuû hoä neân khi tieáp xuùc caûnh hieän tieàn, töï coù theå thuû hoä vaø thuû hoä ngöôøi khaùc. Sao goïi laø muoán thuû hoä ngöôøi khaùc thì khoâng theå töï thuû hoä? Do khoâng muoán naõo loaïn ngöôøi khaùc, khoâng laøm cho hoï töùc giaän, khoâng laøm toån haïi, töø bi thöông xoùt moïi ngöôøi, vì theá coù theå thuû hoä ngöôøi khaùc nhöng khoâng theå töï thuû hoä. Caùc Bí-soâ neân tu hoïc nhö theá, neáu muoán töï thuû hoä thì neân tu taäp boán Nieäm truï xöù. Sao goïi laø boán Nieäm truï xöù? Töùc laø nhôù nghó ñeán caùc truï xöù Thaân, thoï, taâm vaø phaùp. Caùc Bí-soâ neân tu hoïc nhö theá”.

Sau ñoù Phaät ñeán tuï laïc Xa-nan-giaø-la, döøng nghæ trong moät khu

röøng roài baûo caùc Bí-soâ: “ta seõ nhaäp tòch ñònh trong hai thaùng ôû khu röøng naøy, tröø ngöôøi ñem thöùc aên uoáng ra, taát caû caùc Bí-soâ khaùc ñeàu khoâng ñöôïc ñeán gaëp ta. Tôùi ngaøy Boá taùt cuõng sai ngöôøi ñem thöùc aên ñeán laáy

Duïc”. Daën doø roài Phaät nhaäp tòch ñònh, maõn hai thaùng Phaät xuaát ñònh roài baûo caùc Bí-soâ: “neáu coù ngoaïi ñaïo ñeán hoûi caùc thaày: “Sa moân Kieàu-ñaùp- ma laøm vieäc gì maø nhaäp tòch ñònh trong hai thaùng?”, thì caùc thaày neân ñaùp laø nhaäp Tam muoäi soå töùc. Vì sao, vì trong hai thaùng ta ñaõ ngoài yeân quaùn soå töùc, khi tu phaùp quaùn naøy ta bieát roõ nhö thaät chöa töøng bò taùn loaïn ñoái vôùi hôi thôû vaøo; cuõng bieát roõ nhö thaät chöa töøng bò taùn loaïn ñoái vôùi hôi thôû ra. Hôi thôû daøi ngaén, sanh dieät, toaøn thaân thôû ra, ta ñeàu bieát roõ; toaøn thaân thôû vaøo, ta cuõng ñeàu bieát roõ; Khinh an haønh thôû ra, khinh an haønh thôû vaøo, ta ñeàu bieát roõ nhö thaät. Ta bieát roõ nhö thaät khinh an taâm haønh maø thôû vaøo, nhö thaät bieát roõ khinh an taâm haønh maø thôû ra, khieán taâm hoan hæ, khieán taâm chuyeân chuù trong Ñònh. Ta nhö thaät bieát roõ taâm giaûi thoaùt maø thôû vaøo, nhö thaät bieát roõ taâm giaûi thoaùt maø thôû ra. Nhö thaät bieát roõ caùi thaáy voâ thöôøng, xaû ly, nhaøm lìa vaø hoaïi dieät maø thôû vaøo… cho ñeán thôû ra. Bí-soâ neân bieát, khi aáy ta bieát ñaây laø haønh thoâ, ta vöôït qua haønh naøy vaø duøng khinh an haønh ñeå haønh caùc haïnh vi teá khaùc. Do ta vöôït qua haønh thoâ vaø duøng khinh an haønh ñeå tu caùc haïnh vi teá khaùc neân coù ba vò trôøi ñeán choã ta ngoài, moät vò noùi: “Sa moân Kieàu- ñaùp- ma ñaõ dieät ñoä”; vò thöù hai noùi: “vò aáy khoâng phaûi ñaõ dieät ñoä,maø laø saép dieät ñoä”; vò thöù ba noùi: “khoâng phaûi ñaõ dieät ñoä, cuõng khoâng phaûi saép dieät ñoä, maø laø an truï trong thieàn ñònh. Taát caû caùc baäc ÖÙng cuùng ñeàu coù Ñònh nhö theá. Naøy caùc Bí-soâ, hoâm nay ta seõ nhö phaùp noùi vieäc tu haønh cuûa baäc Thaùnh, cuûa chö thieân, Phaïm thieân, cuûa baäc Voâ hoïc, Höõu hoïc vaø cuûa Nhö lai cho caùc thaày nghe. Taát caû baäc Höõu hoïc neáu chöa ñaéc thì seõ ñaéc, chöa chöùng thì seõ chöùng, chöa thaáy höôùng ñi thì seõ thaáy ñöôïc höôùng ñi. Taát caû baäc Voâ hoïc ñaõ thaáy ñöôïc höôùng ñi thì seõ ñöôïc taêng tröôûng; baäc Höõu hoïc thaáy ñöôïc phaùp seõ ñöôïc an laïc truï, nhö trong kinh Ñaïo phaåm taäp coù noùi roõ”.

■