**Phaåm 13: CHÖ PHAÄT HAØNH TEÀ VOÂ SAI BIEÄT**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân lieàn thò hieän töôùng kyø laï ñaëc bieät: Bieán taát caû Boà-taùt thaønh Phaät coù ñaày ñuû töôùng aùnh saùng. Taát caû maëc duø khaùc nhau nhöng ñeàu thuyeát phaùp cuøng moät gioïng noùi, phaân bieät voâ thöôøng, ñôøi ñôøi ñeàu trôû veà khoâng.

Ñöùc cuûa caùc vò khoù löôøng ñöôïc vaø cung kính toân troïng nhau, coù ñaày ñuû oai nghi vaø chæ noùi phaùp vi dieäu, khoâng coù bôùt theâm, co, duoãi, cuùi, ngöôùc. Caùc vò ñeàu ngoài nôi toøa cao baèng baûy baùu cöïc ñeïp, coù maøn tröôùng baèng the luïa.

Ñaàu tieân: Noùi phaùp ñoä voâ soá toaøn laø nam, khoâng coù nöõ. Noùi phaùp laàn thöù hai: Ñoä toaøn nöõ, khoâng coù nam.

Noùi phaùp laàn thöù ba: Ñoä toaøn ngöôøi chaùnh kieán. Noùi phaùp laàn thöù tö: Ñoä toaøn ngöôøi taø kieán.

Noùi phaùp laàn thöù naêm: Ñoä nam nöõ chaân chaùnh baèng nhau. Noùi phaùp laàn thöù saùu: Ñoä taø chaùnh cuõng baèng nhau.

Ngay khi aáy, taát caû phaùp ñeàu ñöôïc thaønh töïu, khoâng coøn ngaõ sôû vaø ñaïo quaû ñöôïc thaønh thuïc.

Theo phaùp thöôøng cuûa chö Phaät noùi laø noùi veà nghóa lyù.

Thaàn tuùc thöù ba coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân khoâng haønh, taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân voâ töôùng, taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân voâ

nguyeän. Moãi phaùp moân ñeàu coù voâ löôïng nghóa. Gioáng nhö thaân ngöôøi trí tueä coù moät ngaøn caùi ñaàu, moãi ñaàu coù ngaøn caùi löôõi, moãi löôõi coù moät ngaøn nghóa. Neáu muoán ñaït hoaøn toaøn nghóa cuûa ba phaùp moân thì ñoái vôùi traêm ngaøn phaàn chöa ñaït ñöôïc moät. Ñaây laø kho taøng bí maät tinh tuùy cuûa chö Phaät. Ñöôïc nhö vaäy laø ñeàu nhôø kieáp tröôùc ñaõ thaønh töïu trong söï tu hoïc.

Khi aáy, duø khaùc nhau nhöng chö Phaät ñeàu ñoàng thanh noùi keä:

*Nguyeän xöa cuûa chuùng ta Nay ñaõ ñöôïc thaønh quaû Thaân vaøng, lôøi thanh nhaõ Caùc töôùng ñeàu ñaày ñuû.*

*Muoán caàu tueä voâ cöïc Thaønh töïu khoâng coøn nghi Laønh thay, ñaáng ba coõi Toái thaéng khoâng ai baèng. Xöa Ta ôû Ñaâu-suaát*

*Choïn löïa nôi thoï sinh Giaùng xuoáng vaøo thai meï Keát duyeân chö Nhö Lai.*

*Nhöõng chuùng sinh khoâng duyeân Noùi Ta khoâng thaønh ñaïo*

*Trong thai daïy chuùng sinh Trong thôøi gian thaønh Phaät. Kinh Ta noùi tröôùc sau*

*Taùm möôi boán öùc voi Söùc voi vaø söùc ngöôøi Chôû vaùc khoâng theå noåi. Nay Ta phaûi hoan hyû Ghi nhôù ñöøng queân maát*

*Noùi phaùp chöa thaønh ñaïo Trong thai giaûng chaùnh phaùp. Phaät haønh khoâng sai khaùc Taát caû ñeàu bình ñaúng*

*Chæ Phaät môùi bieát Phaät*

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

*Coâng ñöùc nghóa nhieàu ít. Muoán ñaéc töø nghì Phaät Vieäc laøm phaûi kyø dieäu Traûi qua voâ soá kieáp Khoâng ñaït ñöôïc maûy loâng.*

Sau khi noùi keä naøy, Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp laàn ñaàu tieân toaøn laø nam, khoâng coù nöõ, vaø ngay treân toøa hoï ñaéc Baát thoaùi chuyeån, coù loøng tin kieân coá, khoâng theå naøo laøm trôû ngaïi ñöôïc.

Baáy giôø, Thích Ca Maâu Ni thaâu oai thaàn trôû laïi gioáng nhö tröôùc vaø noùi keä:

*Chöùng quaû taùm chaùnh ñaïo Khoâng thaày töï nhieân ngoä Moät mình daïo ba coõi*

*Töï ñaït ñaïo Nieát-baøn.*

*Phaùp voán khoâng moät töôùng Ñaïi bieän taøi mauleï*

*Nay Ta ñaõ chöùng quaû Döùt aùi khoâng chaáp tröôùc. Voán taùnh phaùp naêm aám Khoâng thaáy coù thieän aùc Duøng thaàn löïc cöùu khoå Thaûn nhieân ñaïo tòch dieät. Caùc oâng trong hoäi naøy Theä nguyeän ñaõ thaønh töïu Chöa ñaéc, nay ñaõ ñaéc*

*Vui thay, nghieäp laønh naøy. Daây nhaân duyeân laøm ngaïi Tröø*

*saïch khoâng coøn gì Phaùp la voõng “Ta”, “Toâi” Töï nhieân bò huûy hoaïi.*

*Ngu si khoâng thaáy chaân Töï ñoïa boán saéc duyeân Chöa quan saùt kyõ caøng Phaân bieät goác töôùng khoå.*

*Nhö nay Ta thaønh ñaïo Coâng phu noùi khoâng heát Phaät gaàm tieáng sö töû Kieáp löûa, kieám aùc cöôùp. Ñuùc naën chuùng sinh khoå Laáy maøu nhuoäm tô traéng Nhaãn nhuïc chòu khoå haïi Ñeán cheát khoâng traû thuø. Giöõ taâm nhö hö khoâng Thay ñoåi khoâng laâu daøi Ñoái vôùi ñôøi baáy giôø*

*Toäi nguõ nghòch khoå naõo. Khoù daïy, khoâng theå ñoä Chö Phaät khoâng cöùu ñöôïc Tìm goác laøm hieän duyeân Chæ daãn choã voâ vi.*

*Phaù taâm öông ngaïnh aáy Chuyeân nhaát ñöôïc giaûi thoaùt Giaùo*

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

*phaùp noùi laàn ñaàu Khoâng sinh, khoâng khôûi dieät Ñeàu höôùng veà Phaät ñaïo Khoâng ai bò ñoïa laïc.*

Khi Phaät noùi keä naøy xong, caùc chuùng nam, chuùng nöõ, chuùng chaùnh, chuùng taø ñeàu coù loøng tin roát raùo, ñaéc ñòa Baát thoaùi chuyeån.

Phaät baûo caùc Ñaïi Boà-taùt:

–Caùc oâng muoán thaáy Nhö Lai duøng thaàn löïc giaùo hoùa ñaïo khoâng theå nghó baøn, phaùp taùnh thuaàn thuïc, khoâng coù ngöôøi nam, ngöôøi nöõ, theo nghóa phöông tieän thieän xaûo noùi thoï thaân ngöôøi nöõ, khoâng ñöôïc Phaät thoï kyù. Ma, Thích, Phaïm vöông khoâng coù töôùng chaân thaät. Caùc oâng coù muoán bieát boán chuùng naøy ñöôïc thoï kyù thaønh Phaät khoâng?

Khi aáy, Boà-taùt teân Voâ Taän YÙ ñöùng daäy, tròch baøy vai phaûi, goái phaûi quyø saùt ñaát, chaáp tay thöa Phaät:

–Con chöa heà nghe Nhö Lai noùi phaùp veà boán haïng ngöôøi naøy ñöôïc thaønh Phaät. Nay môùi khai dieãn ñaïi nghóa.

Vaø laïi baïch Phaät:

–Xaû thaân thoï thaân lieàn thaønh Phaät sao? Phaät baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ:

–OÂng haõy laéng nghe cho roõ, suy nghó thaät kyõ, Ta seõ phaân bieät roõ raøng cho oâng: Chín möôi moát kieáp veà quaù khöù coù Phaïm Thieân vöông teân Ñaïi Bieän Taøi, thoâng suoát xöa vaø nay, thöôøng thích nhaøn cö, ngoài trong cung trôøi suy nghó: “Nay ta coù theå giaùo hoùa cung nöõ vaø caùc Phaïm vöông ôû ñaây. Khi ta ñöôïc thaønh Phaät ñeàu coù chö Thieân ñi theo, caïo boû raâu toùc, maëc phaùp phuïc, ñoàng thôøi thaønh Phaät khoâng vui sao?”.

Nghó nhö vaäy xong, Phaïm Thieân vöông lieàn ôû cung trôøi, ñeán caây Truù-ñoä, ngoài ngay thaúng tö duy, nhaát yù nhaát taâm, chaùnh nieäm tænh giaùc, khoâng coù töôûng nieäm gì khaùc, lieàn thaønh Phaät vôùi ba möôi hai töôùng cuûa baäc ñaïi nhaân vaø taùm möôi veû ñeïp.

Quyeán thuoäc cuûa chö Thieân tu haønh chaùnh phaùp Tyø-kheo, ñaéc A- la-haùn vaø taát caû ñeàu laø haøng lôïi caên. Chuùng Thieân nöõ aáy coù ngöôøi ñaéc Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, khoâng coøn sinh trôû laïi theá gian naøy nöõa, roài lieàn nhaäp Nieát-baøn. Ñoù goïi laø Phaïm Thieân vöông khoâng xaû thaân thoï thaân maø thaân hieän taïi ñöôïc thaønh Phaät ñaïo.

Phaät baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ:

–Baûy möôi saùu kieáp veà quaù khöù coù Thieân vöông thöù saùu - thoáng laõnh ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi – teân laø Haïi AÙc. Töø taàng trôøi thöù saùu trôû xuoáng ñeán töï taïi voâ ngaïi, ôû cung trôøi aáy traûi qua voâ soá söï tö duy, hoái haän: “Nhöõng vieäc xöa kia huûy baùng Tam baûo, ngaên caûn ñaïo quaû. Giaû söû ta thoï baùo, ñoïa vaøo ba ñöôøng, khoâng rôøi khoûi ñöôøng aùc, thì nay ta coù theå söûa ñoåi taâm laøm aùc vaø cuøng vôùi quyeán thuoäc chö Thieân trong cung trôøi naøy tu phaïm haïnh, caàu ñaïo voâ thöôïng, tieán tôùi thaønh Phaät, khoâng phaûi vui sao?”.

Laïi suy nghó: “Caûnh giôùi maø ta cai quaûn coù voâ löôïng voâ soá Thieân nöõ vui chôi, khoâng gì vui hôn ñaây. Giaû söû ta thaønh Phaät thì cuõng gioáng nhö coõi naøy, daàn daàn bieáng treã, kieâu maïn”.

Laïi tôùi kieáp soá loaøi ma coù tri thöùc tu haønh, böôùc leân quaû vò Thaäp truï, giaûng noùi coâng ñöùc cuûa Phaät, xuaát gia tu ñaïo, coù caùc töôùng ñaày ñuû. Taâm ma khai môû, söûa ñoåi, taâm taùnh nhaäp vaøo thieàn ñònh, khoâng coù daáy nhieàu töôûng nieäm, caên taùnh mau leï. Ngay ñoù, lieàn ôû cung trôøi maø chöùng ñaït tam minh, trang nghieâm coõi Phaät, khoâng coøn taùi sinh nöõa, lieàn thaønh Voâ Thöôïng Chaùnh Chaân Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, phoùng ra aùnh saùng lôùn chieáu khaép taát caû coõi ma, khoâng choã naøo laø khoâng thaáy.

Khi ma thaønh Phaät, coù ba öùc Thieân töû taâm töï sinh nieäm, cho raèng: Do ma huyeãn hoùa chöù chaúng phaûi ñaïo chaân thaät vaø heát thaûy ruùt lui trôûveà cung. Möôøi saùu öùc Thieân töû ñeàu ñeán thaân caän, phuïng thôø, cuùng döôøng nhö Phaät khoâng khaùc. Vaø ngay nôi toøa chöùng boán quaû. Ñoù laø ñaïi Thieân vöông Haïi AÙc, khoâng xaû thaân thoï thaân maø thaønh Phaät ñaïo.

Phaät baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ:

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

–Saùu möôi moát kieáp veà quaù khöù, ôû phöông Ñoâng coù Thích Thieân Töû tu thieân nhaõn, taâm thanh tònh, thích thieàn ñònh, luoân muoán xuaát gia tieán ñeán Phaät ñaïo. Phaùp cuûa chö Thieân aáy bò suy neân coù ñieàm öùng vaø khoâng bao laâu quañôøi.

Chö Thieân töø töø giaûm suùt söï ham thích veà nguû nghæ, thaân theå dô baån, hoa töï khoâ heùo, khoâng thích toøa baùu, thöùc aên khoâng ngon, roài lieàn ñi ra sau vöôøn taém röûa, giaët giuõ. Vôùi thaân trôøi naøy, maét thaáy raát xa: “Laøm theá naøo coù Phaät ñeå ñeán leã laïy, vieáng thaêm, cung kính cuùng döôøng, ñöôïc thoï giôùi caám cuûa Phaät vaø lieàn ngay thaân naøy ñaéc thaønh Phaät ñaïo”. Nghó nhö vaäy xong, ngoài ngay thaúng tö duy, duøng thieân nhaõn thaáy phöông treân coù Phaät hieäu Voâ Löôïng Khoâng Haønh, ôû trong theá giôùi Thanh Tònh, hieän ñang giaûng noùi phaùp, ñaàu, giöõa, cuoái hoaøn toaøn thieän.

Theá roài Thích Thieân Töû duøng thaàn löïc khoaûng nhö ngöôøi co duoãi caùnh tay, ñeán choã Phaät aáy leã laïy saùt chaân, lui qua ñöùng moät beân vaø noùi keä khen Phaät:

*Töôùng saùng chieáu möôøi phöông Chieán thaéng caùc ma oaùn*

*Giaûng noùi con ñöôøng ñaïo Döùt nghi, khoâng coøn laàm. Ngöôøi phaïm haïnh thanh tònh Ñeàu nhôø haïnh toái thaéng*

*Tuøy cô noùi chaân phaùp Khoâng traùi phaùp baûn haïnh. Con laø chuû chö Thieân*

*Muoán tu ñaïo thanh tònh Cuùi xin Phaät thöông xoùt Ñöôïc ñeán choã an oån.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Thích Thieân Töû:

–Laønh thay! Laønh thay! OÂng phaùt taâm roäng lôùn, muoán ñöôïc cöùu vôùt khoå cuûa chuùng sinh: ngöôøi chöa ñaéc ñöôïc ñaéc, ngöôøi chöa ñaït ñöôïc ñaït, ngöôøi chöa thaønh töïu ñöôïc thaønh töïu, muoán cho ngöôøi muø ñöôïc maét saùng, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi guø löng ñöôïc thaúng, ngöôøi khoâng coù tay chaân ñöôïc coù tay chaân. OÂng haõy trôû veà boån cung, ngoài nôi caây ñaïo, phaân bieät caùc haønh laø phaùp truï hay phaùp taùn.

Nghe xong, Thích Thieân Töû laïy tröôùc Phaät. Khi aáy, oâng ta bieán maát, trôû veà cung trôøi. Quyeán thuoäc chö Thieân ñeàu quy veà nöông töïa, laøm cho coâng ñöùc cuûa oâng ta caøng taêng tröôûng, töôùng suy hao ñaõ tieâu maát saïch. OÂng ta ngoài thaúng thaâu giöõ thaân, taâm, yù baát ñoäng, lieàn ñaéc thaønh Voâ Thöôïng Chaùnh Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, höôùng daãn chín möôi ba öùc Thieân nöõ chöùng boán ñaïo quaû. Ñoù goïi laø Thieân Ñeá thích khoâng xaûthaân thoï thaân maø thaønh Phaät ñaïo.

Phaät baûo Boà-taùt Voâ Taän YÙ:

–Naêm möôi boán öùc haèng haø sa kieáp veà quaù khöù coù theá giôùi teân Hoûa Dieäm, Phaät hieäu Voâ Duïc goàm ñuû möôøi toân hieäu: 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 giaûng noùi phaùp ñoä ngöôøi, kheùo tu phaïm haïnh, bieát roõ veà phaùp Töù ñeá, boá thí cho taát caû. Daân chuùng coõi ñoù ñeàu thoï thaân nöõ, hieåu roõ voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, phaân bieät veà thoï nhaäp, khoâng coøn phieàn naõo, nhaøm chaùn thaân khoå naøy; cuøng nhau phaùt theä nguyeän roäng lôùn, maëc aùo giaùp voâ uùy muoán cöùu ñoä chuùng sinh, laøm thanh tònh coõi Phaät, tröø boû caùc xaáu aùc, laäp yù chí kieân coá, ñaït ñeán Baát thoaùi chuyeån; cuøng nhau thöïc haønh hieåu roõ veà phaùp khoâng, voâ töôùng, voâ nguyeän. Trong moät luùc, trong moät ngaøy thoâng ñaït Tam ñaúng, lieàn thaønh Phaät ñaïo, caùc töôùng ñaày ñuû, soáng cheát töï taïi, laáy nhoû nhaäp vaøo lôùn, laáy lôùn nhaäp vaøo nhoû. Trong moät ngaøy ñoä voâ löôïng a-taêng-kyø chuùng sinh, giaùo hoùa chuùng sinh vaøo Nieát- baøn voâ dö y. Ñoù goïi laø baát xaû thaân thoï thaân maø thaønh Phaät ñaïo.

Baáy giôø, muoán laëp laïi nghóa naøy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

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

*Phaùp taùnh nhö bieån lôùn Khoâng noùi coù ñuùng - sai Keû phaøm phu, Hieàn thaùnh Bình ñaúng khoâng cao thaáp. Chæ do taâm caáu dieät*

*Thuû chöùng nhö trôû tay Ñaïo thaønh vua ba coõi Xieån döông töôùng sö töû. Phaân bieät voán khoâng phaùp Khoâng coù haïnh nam nöõ Nay ñôøi naêm tröôïc naøy Hieän coù phaàn thoï thaân.*

*Ñoaïn dieät keû chaáp thöôøng Laøm chöôùng ngaïi kieáp soá.*

Khi Ñöùc Theá Toân noùi keä naøy xong, coù taùm vaïn boán ngaøn öùc chuùng sinh laäp chí kieân coá vaø taát caû ñeàu nguyeän thaønh Phaät, khoâng coøn taùi sinh.

