**Phaåm 12: ÑAÏI CA-DIEÁP LUÙC MÔÙI ÑEÁN HOÏC ÑAÏO**

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân truù taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, nöôùc Xaù-veä thuyeát phaùp cho hoäi chuùng raát trang nghieâm goàm coù ñaày ñuû: trôøi, roàng, quyû, thaàn vaø boán chuùng ñeä töû.

Khi aáy Toân giaû Ma-ha Ca-dieáp toùc xoõa, y raùch, ñeán nôi Phaät ngöï. Ñöùc Theá Toân töø xa troâng thaáy caát lôøi khen:

–Thaät toát laønh! Naøy Ca-dieáp, Ta ñaõ ñeå saün nöûa toøa ngoài. Haõy ñeán ñaây cuøng ngoài. Toân giaû Ca-dieáp tieán tôùi tröôùc, cuùi ñaàu maët laïy Ñöùc Phaät, roài lui laïi, quyø xuoáng,

baøy toû:

–Con laø ñeä töû ñöùc haïnh heøn moïn cuûa Ñöùc Nhö Lai. Ngaøi xoùt thöông chia nöûa toøa ngoài cho con nhöng con chaúng daùm vaâng leänh.

Taát caû hoäi chuùng ñeàu nghó: “Vò tu só Tröôûng laõo naøy coù ñöùc haïnh gì ñaëc bieät maø khieán Ñöùc Theá Toân chia nöûa toøa baûo ngoài. Ngöôøi aáy chaéc phaûi laø baäc taøi trí baäc nhaát, ñieàu naøy chæ coù Ñöùc Phaät môùi toû töôøng”.

Sau khi quaùn saùt taâm nieäm moïi ngöôøi, Ñöùc Nhö Lai muoán giaûi toûa söï nghi ngôø cuûa hoï. Ngaøi beøn luaän giaûng roäng veà coâng haïnh lôùn lao ngang vôùi baäc Thaùnh. Ñöùc Theá Toân daïy:

–Ta ñaït ñöôïc Töù thieàn, truù taâm vaøo tónh löï, töø ñaàu ñeán cuoái khoâng thoaùi giaûm. Tyø- kheo Ca-dieáp cuõng coù Töù thieàn, do tónh löï maø taâm yù ñònh tónh. Ta ñaït ñöôïc taâm ñaïi töø, nhaân aùi vôùi taát caû chuùng sinh. Baûn taâm cuûa Ca-dieáp cuõng coù loøng Töø nhö vaäy. Ta ñaït ñöôïc loøng ñaïi bi, cöùu ñoä chuùng sinh. Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng coù loøng ñaïi bi nhö vaäy. Ta truï trong Töù thieàn tam-muoäi, töï thaân luoân tònh laïc suoát ngaøy ñeâm. Boán Tam-muoäi aáy laø gì?

1. Voâ hình tam-muoäi.
2. Voâ löôïng yù tam-muoäi.
3. Thanh tònh tích tam-muoäi.
4. Baát thoaùi chuyeån tam-muoäi.

Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng coù Tam-muoäi aáy. Ta voán öa thích Luïc thoâng, nay ñaõ ñaït ñöôïc. Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng ñaéc ñöôïc Luïc thoâng. Luïc thoâng laø gì?

1. Taâm luoân nhôù nghó veà Töù thaàn tuùc.
2. Bieát taát caû nieäm cuûa con ngöôøi.
3. Tai nghe raát tinh dieäu.
4. Thaáy ñöôïc nguoàn coäi cuûa chuùng sinh.
5. Bieát chuùng sinh do haïnh nghieäp maø ñi veà ñaâu.
6. Caùc laäu ñeàu taän dieät.

Nay Ta ñaõ ñaït phaùp voâ uùy, laø Baäc Toân quyù nhaát trong ba coõi. Ta truù trong Töù ñònh ñeå xieån döông chaùnh phaùp toái thöôïng. Töù ñònh laø gì?

1. Giaûi ñònh.
2. Trí ñònh.
3. Tueä ñònh.
4. Giôùi ñònh.

Thaân taâm Ta hoaøn toaøn vaéng laëng, tuyeät ñoái thanh tònh, khoâng coù nieäm töôûng buoàn vui, döùt haún coäi nguoàn sinh töû. Tyø-kheo Ca-dieáp cuõng ñöôïc nhö vaäy.

Ñöùc Theá Toân laïi daïy:

– Laâu xa veà tröôùc, trong quaù khöù coù moät vò Thaùnh vöông teân Vaên Ñaø Kieät, ñöùc haïnh cao toät choùi saùng trong ñôøi, coâng ñöùc laøm caûm ñoäng ñeán vua Ñeá Thích ôû taàng trôøi Ñao-lôïi. Ñeá Thích khaâm phuïc ñöùc haïnh khoù coù cuûa vò aáy neân ra leänh ngöïa xe, ñeán cung ñeå röôùc vua. Khi vua vöøa böôùc leân thieân xa, xe trôøi boãng nhieân bay leân hö khoâng. Trôøi Ñeá Thích ra ngheânh röôùc cuøng ngoài chung vôùi vua, vui chôi heát söùc vui thích roài ñöa vua trôû veà cung.

Ñöùc Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo:

–Trôøi Ñeá Thích luùc ñoù laø Ñaïi Ca-dieáp, coøn vua Vaên Ñaø Kieät chính laø thaân cuûa Ta. Xöa kia Ñeá Thích duøng toøa sinh töû sôï haõi môøi Ta cuøng ngoài. Nay Ta duøng toøa Chaùnh phaùp Chaân thaät Toái thöôïng baùo ñeàn coâng ñöùc xöa.

Ñöùc Phaät noùi veà boån haïnh trong quaù khöù hieån baøy roõ Thaùnh ñöùc. Tyø-kheo Ca-dieáp vaø taát caû chuùng hoäi ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, cuøng phaùt taâm caàu ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Giaùo phaùp vang truyeàn khaép nôi, khoâng ai khoâng an laïc.

M