Phaåm 14: HAØNH ÑÒNH BAÁT ÑÒNH

Baáy giôø, trong chuùng hoäi coù Boà-taùt teân laø Thöôøng Tieáu, ñaït saùu thaàn thoâng, coù oai ñöùc vaø thaàn löïc töï taïi, bieän taøi voâ uùy, chaám döùt phaànsinh töû, khoâng coøn chaáp tröôùc vieäc gì, nhöõng ñieàu noùi ra ñeàu ñöôïc tin duøng, hieåu roõ caùc phaùp khoâng, nhö huyeãn hoùa, nhö moäng, nhö soùng naéng, nhö laù ñoû trong nöôùc maø loaøi thuù ngu si cho laø nöôùc thòt, cuoái cuøng khoâng laáy ñöôïc, nhö tieáng voïng trong nuùi; hieåu roõ caùc phaùp khoâng sinh, khoâng dieät, muoán ñoaïn tröø taát caû söï nghi ngôø cuûa chuùng sinh, neân lieàn ñöùng daäy, tròch baøy vai phaûi, goái phaûi quyø saùt ñaát, chaáp tay thöa Phaät:

–Cuùi xin Theá Toân, con coù chuùt nghi ngôø. Neáu ñöôïc cho pheùp con môùi daùm thöa. Trí tueä cuûa ñaïi Thaùnh Nhö Lai voâ ngaïi, tröôùc bieát do nhaân duyeân quaù khöù troùi buoäc caùc haønh, sau laøm roõ nguyeân lyù thaønh baïi vaø nhaân duyeân hôïp tan cuûa vò lai. Haønh nghieäp thieän aùc laø do phaùt

taâm khaùc nhau. Nay con nghe Nhö Lai ôû trong thai giaùo hoùa chuùng sinh laø caùc haønh coù sai khaùc, coù ñoái khoâng ñoái, coù quaû baùo khoâng coù quaû baùo, coù haønh ñen traéng, khoâng coù haønh ñen traéng. Laïi coù chuùng sinh töø khi môùi phaùt taâm traûi qua voâ soá kieáp maø khoâng ñöôïc thaønh töïu, hoaëc coù chuùng sinh chæ saùng phaùt taâm maø chieàu lieàn thaønh Phaät. Cuùi xin Theá Toân haõy giaûng noùi cho, con raát muoán nghe.

Ñöùc Theá Toân daïy Boà-taùt Thöôøng Tieáu:

–Theo lyù leõ maø oâng hoûi ñeàu laø do oai thaàn cuûa Nhö Lai caûm vôøi taïo ra. Muoán thaønh töïu caùc phaùp thì khoâng ñoaïn thaät taùnh cuûa Nhö Lai, tröôùc cuõng nhö sau. Vì sao? Vì phaùp taùnh cuûa Nhö Lai khoâng theå naøo naém baét, giöõ gìn ñöôïc, cuõng chaúng phaûi laø phaïm vi cuûa A-la-haùn, Phaät- bích-chi bieát ñöôïc.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân duøng thaàn löïc xuaát ra töôùng löôõi roäng daøi, aùnh saùng nôi töôùng löôõi chieáu ñeán a-taêng-kyø kieáp coõi Phaät, taän cuøng phöông Ñoâng, khieán cho chuùng sinh nôi naêm ñöôøng thaáy aùnh saùng aáy tìm ñeán choã Nhö Lai. Ngay giöõa chaëng maøy, Ñöùc Theá

Toân laïi xuaát aùnh saùng töôùng loâng traéng, treân chieáu ñeán taùm möôi boán öùc haèng haø sa coõi chuùng sinh.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä cho Boà-taùt Thöôøng Tieáu:

*Ba möôi moát aâm vang Nghieäp baùo ñöôïc trongsaïch Boán möôi taùm traàn caáu*

*Trôøi haønh naêm möôi naêm. Boà-taùt toùc baûy baùu*

*Phaùt sinh taâm chuùng sinh Boán loaïi caây ñaïo quaû*

*Taâm thöùc ñònh khoâng loaïn. Keû thieáu trí voâ phöôùc*

*Maéc khaåu nghieäp raát nhieàu AÊn uoáng bieát vöøa ñuû*

*Ñi ñöùng ñuùng oai nghi. Bình ñaúng thöông taát caû Môùi goïi ñaïo Boà-taùt*

*Ñôøi naêm tröôïc ba coõi Ñieân ñaûo vöôùng*

*coõi ma. Phaù hoaïi goác*

*nghieäp thieän Nhö boùng khoâng rôøi hình Caên taùnh coù lanh chaäm Tôùi lui loøng do döï.*

*Phaùt nguyeän ñoä chuùng sinh Coâng ñöùc troïn ñaày ñuû Thaønh töïu*

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

*thaân möôøi löïc Phaùp höõu vi theá tuïc.*

*Tö duy khoù löôøng ñöôïc Vöøa cheát laïi taùi sinh Nhö löûa chaùy nuùi röøng*

*Taâm nieäm ñoát chaùnh phaùp. Lan ñeán a-taêng-kyø*

*Thaân maëc giaùp theä nguyeän Duõng maõnh ñoä keû döõ*

*Tieâu dieät chuùng quaân ma. Loã chaân loâng thaân ngöôøi Hôn saùu möôi boán vaïn Ngöôøi trí tueä bieát roõ*

*Caùc nghieäp baùo nhoû nhaët. Ngöôøi lôïi caên Dieâm-phuø Thoï thaân raát xaáuxí*

*Töø moãi loã chaân loâng Ròn chaûy khoâng kín ñaùo. Thaân kim cang Nhö Lai Chaân loâng ba möôi baûy Kín ñaùo khoâng rònchaûy*

*Khoâng bò löûa thieâu chaùy. Ma vaø quyeán thuoäc ma Sa- moân, Baø-la-moân*

*Phaïm thieân vaø*

*chuùng Thích Thaàn löïc caùc quyû thaàn.*

*Muoán ñuïng loâng toùc Phaät Vieäc naøy khoâng theå ñöôïc Hö khoâng thaønh ñòa giôùi Nhaät nguyeät coù theå rôi. Muoán ñuïng loâng toùc Phaät Khoâng theå naøo laøm ñöôïc Ñaây laø nghieäp phaùp tuïc Chaúng phaûi töôùng voâ*

*vi. Thoï haønh chòu nghieäp quaû Caùc töôùng ñeàu khaùc nhau Thaân Phaät theå kimcang*

*Ngoaøi haønh theo baùo nghieäp. Laø quaû baùo theá tuïc*

*Lìa xa phaùp voâ vi Töôùng Phaät phaùp*

*chaân thaät Khoâng hieän ra*

*beân ngoaøi. Muoán bieát töôùng trong Phaät Nhö kheùo duøng thaàn tuùc.*

Noùi keä xong, Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Thöôøng Tieáu:

*Baùo cuûa duyeân, baùo cuûa duyeân Baùo cuûa chí ñaïo voâ ngaïi*

*Baùo cuûa Tam baûo chaân taùnh Baùo cuûa haønh thuù Nieát-baøn Baùo cuûa theá tuïc voâ tröôùc*

*Baùo cuûa nhaát höôùng cöùu caùnh.*

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

Ñoù laø ñeä nhaát nghóa cuûa Ñaïi Boà-taùt, khoâng nhieãm, khoâng chaáp tröôùc, khoâng theå naém baét, khoâng vöôùng vaøo coõi Duïc cuõng khoâng lìa coõi Duïc. Quaù khöù coù, hieän taïi coù, vò lai coù. Chaúng phaûi quaù khöù coù, chaúng phaûi hieän taïi coù, chaúng phaûi vò lai coù, khoâng sinh, khoâng dieät. Qua traêm ngaøn kieáp, Ñaïi Boà-taùt ñaõ thoâng ñaït, khoâng coøn chöôùng ngaïi, khieán cho moïi taàng lôùp chuùng sinh ñeàu hieåu roõ khoâng ñoù voán coù quaû baùo ñeå thaønh töïu khaåu nghieäp, thoâng ñaït taát caû aâm thanh.

Hoaëc coù Ñaïi Boà-taùt trong phuùt choác coù theå laøm cho ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi hoùa thaønh thuûy giôùi, gioáng nhö Tyø-kheo ñaéc thieàn quaùn voâ löôïng thuûy giôùi. Coân truøng, ruøa, ba ba trong thuûy giôùi aáy khoâng xuùc chaïm nhau. Do chöùa coâng ñöùc nhieàu kieáp neân khoâng hö khoâng hoaïi.

Ñoù goïi laø Ñaïi Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi thuûy giôùi.

Hoaëc coù chuùng sinh thaáy Boà-taùt nhaäp ñònh cho laø nöôùc, roài laáy gaïch, ngoùi, ñaù, caây coû quaêng vaøo. Boà-taùt nhaäp ñònh, taâm nhö hö khoâng, khoâng bieát coù ngöôøi ñeán xuùc naõo. Ñoù laø Ñaïi Boà-taùt nhaäp vaøo löïc cuûa thuûy giôùi.

Hoaëc coù Boà-taùt thieàn ñònh thaâu giöõ taâm nhaäp vaøo Tam-muoäi Hoûa giôùi, khieán cho ba ngaøn ñaïi thieân quoác ñoä naøy buøng chaùy. Chuùng sinh ngu si noùi Boà-taùt gaëp löûa kieáp thieâu, chaïy taùn loaïn nhöng khoâng traùnh ñöôïc löûa. Maëc duø löûa chaùy ñoû nhöng Boà-taùt thaáy maùt meû khoâng noùng. Ñoù laø Ñaïi Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi Hoûa quang. Oai thaàn cuûa Tam- muoäi naøy khoâng theå löôøng xeùt. La-haùn, Phaät- bích-chi cuõng khoâng theå ñaït ñöôïc.

Hoaëc coù Boà-taùt nhaäp naêm phaàn phaùp thaân, taâm ñònh baát ñoäng, khieán ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi naøo boø bay maùy cöïa cho ñeán truøng, kieán ñeàu duøng oai thaàn tieáp ñôõ chuùng, neân chuùng khoâng gaëp phieàn naõo, baûy ngaøy ñöôïc an oån. Sau khi qua ñôøi, taát caû ñeàu sinh leân coõi trôøi. Trong moät ngaøy noùi phaùp maø hoùa hieän coù maët khaép moïi nôi, trong ñoù ngöôøi naøo thaáy thaàn ñöùc cuûa Nhö Lai thì traàn caáu ñeàu ñöôïc tröø saïch, muoán gì ñöôïc naáy, hoaëc sinh vaøo coõi chö

Phaät ôû phöông khaùc. Ñoù laø nhôø Ñaïi Boà-taùt nhaäp naêm phaàn phaùp thaân ñònh taâm ban cho.

Coù Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi Baát ñoäng sö töû phaán taán, khieán cho ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng ñuû saùu caùch. Chuùng sinh trong ñoù ñeàu quy phuïc, tu haønh thanh tònh, maëc aùo hoå theïn, boû taâm kieâu maïn, höôùng daãn chuùng sinh ñeán taùm con ñöôøng chaân chaùnh, tröø khöû baûy möôi baûy taâm chaáp ngaõ. Caáu nhieãm chaát chöùa laâu ñôøi chæ trong nhaát thôøi ñeàu tröø saïch caû. Ñoù laø do Ñaïi Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi Phaán taánvoâ uùy caûm vôøi taïo ra.

Coù Ñaïi Boà-taùt nhaäp ñònh YÙ taùn thaân, phaân bieät thöùc tuï töø ñaâu ñeán vaø ñi veà ñaâu. Moãi moãi ñeàu phaân bieät roõ raøng laø khoâng, voâ tòch nhieân. Tröôùc, sau, giöõa ñeàu khoâng coù ñaàu moái. Ñoù laø do Ñaïi Boà-taùt nhaäp Tam-muoäi Ñònh yù taùn thaân maø caûm vôøi taïo ra.

Coù Ñaïi Boà-taùt nhaäp Tam-muoäi Nhaãn ñaûnh, coù theå laøm thaân naøy bieán thaønh con truøng khoâng coù tay chaân ñaày khaép ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi. Chuùng sinh thaáy chaúng bieát ñoù laø gì neân noùi laø ñoáng thòt.

Neáu ai

laáy aên thì muøi vò nhö cam loà vaø ñeàu laøm no ñuû cho caùc chuùng sinh bò ñoùi khaùt. Ñoù laø do Ñaïi Boà-taùt nhaäp Tam-muoäi Nhaãn ñaûnh maø caûm vôøi taïo ra.

Coù Boà-taùt duøng thaàn löïc Tam-muoäi khieán nuùi, soâng, ñaù, vaùch trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi naøy hoùa thaønh cam loà, gioáng nhö ñöôøng pheøn, aên vaøo khoâng bieát chaùn, khieán cho boán chöùng beänh naëng kieát söû cuûa chuùng sinh vónh vieãn laønh haún khoâng coøn trôû laïi. Chuùng sinh phaùt nguyeän: “Nguyeän muoán sinh veà theá giôùi voâ taän”. Ñoù laø nhôø thaàn löïc cuûa Ñaïi Boà-taùt caûm vôøi taïo ra.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi Ñoäc boä, laøm cho taát caû chuùng sinh trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi naøy thaáy Boà-taùt ñi caát böôùc chaân, haï chaân xuoáng. Ai gaëp Boà-taùt ñi boä coù theå ngaên chaän ngöôøi toäi khoâng coøn ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Ñaây ñeàu do thaân, khaåu, yù cuûa Boà-taùt thanh tònh vaø phaùt nguyeän cöùu ñoä ñaït

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

ñeán cöùu caùnh, khoâng bao giôø quay trôû laïi. Ñoù laø nhôø voâ löôïng taâm nguyeän phöôùc laønh cuûa Ñaïi Boà-taùt caûm vôøi taïo ra.

Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt duøng thaàn thoâng ñònh nhaäp vaøo Tam-muoäi Nhaïo phaùp, khieán cho caùc loaøi chuùng sinh trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi naøy ñeàu quay veà, ñeán choã Boà-taùt ñeå caàu xin xuaát gia, tu phaïm haïnh voâ thöôïng, phaùt taâm gioáng nhau, caïo boû raâu toùc, maëc phaùp phuïc, theo phaùp thöôøng cuûa chö Phaät veà phaùp oai nghi, giôùi caám, giaùo thoï trì thì coù theå töùc thôøi ôû vaøo ñòa Minh tueä. Ñòa Minh tueä laø nôi haønh phaùp cuûa Boà-taùt Baùt truï, chaúng phaûi nôi Nhò thöøa tu taäp. Ñoù goïi laø nhôø thaàn löïc cuûa Ñaïi Boà-taùt caûm vôøi taïo ra. Laïi nöõa, Ñaïi Boà-taùt duøng ñaïi bi cuûa Phaät nhaäp vaøo ñònh voâ ngaïi, khieán cho caùc loaøi chuùng sinh meâ toái trong ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi naøy cuøng laøm cha meï, anh em, baïn beø, doøng hoï, tri thöùc, ai khoâng coù cuûa caûi thì cho cuûa caûi, cung caáp caùc vaät caàn duøng cho ñeán quoác thaønh, vôï con, voi ngöïa, vaøng baïc, chaâu baùu, xe coä, maõ naõo, baïch chaâu, hoå phaùch, thuûy tinh, löu ly, chieáu khaên, thuoác thang, höông hoa, phaán xoa v.v… ñeàu cho hoï sung tuùc. Nhöõng ngöôøi ñöôïc söï giaùo hoùa trong ñoù ñeàu ñaày ñuû, khieán chuùng sinh phaùt taâm ôû trong ñòa Nhaïo phaùp.

Sao goïi laø ñòa Nhaïo phaùp? Nghóa laø ai hôïp vôùi ñaïo Tu-ñaø-hoaøn thì coù phaùp chaân thaät coát yeáu ñeå ñoaïn ba kieán phaùp.

Ai hôïp vôùi ñaïo Tö-ñaø-haøm thì coøn baûy ñôøi nöõa thaønh ñaïo. Ai hôïp vôùi ñaïo A-na-haøm thì noùi phaùp thieän khoâng coù naêm aám che laáp.

Ai hôïp vôùi ñaïo A-la-haùn thì noùi Nieát-baøn thoï chöùng khoâng trôû

ngaïi.

Ai hôïp vôùi ñaïo Boà-taùt thì noùi phaùp Luïc ñoä ñaûnh nhaãn, phaùt taâm

tieán leân.

Ai höôùng ñeán Phaät ñaïo thì noùi Nhaát thieát trí thanh tònh roát raùo trang nghieâm coõi Phaät, giaùo hoùa chuùng sinh. Töø coõi Phaät naøy ñeán

coõi Phaät khaùc cuùng döôøng, leã laïy, thôø phuïng chö Phaät Theá Toân, ñöôïc ñaécsaùu thaàn thoâng.

* Maét coù theå thaáy thaáu trieät.
* Tai coù theå nghe thoâng suoát.
* Töï bieát ñôøi tröôùc.
* Bieát taâm ngöôøikhaùc.
* Thaân coù theå bay.
* Caùc traàn caáu ñeàu ñoaïn saïch, khoâng coøn nghi ngôø veà Phaät, Phaùp, Taêng.

Ñoù goïi laø nhôø thaàn löïc cuûa Ñaïi Boà-taùt nhaäp Tam-muoäi Nhaïo phaùp maø caûm vôøi taïo ra.

Coù Ñaïi Boà-taùt nhaäp vaøo Tam-muoäi Kim cang, khieán cho ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi bieán thaønh baûy baùu, cöùu giuùp, ban boá cho ngöôøi ngheøo khoå. Ai xin thöùc uoáng cho thöùc uoáng, ai xin thöùc aên cho thöùc aên vaø roài noùi cho hoï veà quaû baùo cuûa söï tham lam boûn seûn. Heã ngöôøi naøo tham lam boûn seûn thì cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, ngheøo khoå, aùo khoâng ñuû che thaân, bò ngöôøi gheùt boû, hoaëc laøm noâ tyø, laøm ngöôøi ôû möôùn, hoaëc ñoïa laøm suùc sinh gaùnh vaùc mang naëng.

Boà-taùt noùi cho hoï veà haïnh khoâng daâm duïc thì ñöôïc sinh leân trôøi. Daâm laø oâ ueá, cheát ñoïa vaøo ñöôøng aùc nhö nuùi ñao, röøng kieám, xe löûa, loøthan, ñòa nguïc thieát chuûy, ñòa nguïc haéc thaèng, ñòa nguïc phaát thæ, nuùi baêng, coái giaõ v.v… chòu voâ löôïng khoå. Hoaëc vaøo trong nguïc hoa sen ñoû, gioù thoåi löûa ñoát xöông coát phaân ly.

ÔÛ ñaáy Boà-taùt giaûng noùi veà voâ thöôøng, thaân khoâng toàn taïi laâu daøi nhö ñaùnh ñaù thaáy löûa, nhö saám seùt qua tröôùc maét, huyeãn hoùa chaúng

phaûi moät thì vì sao chòu khoå, tinh thaàn suy suïp maø khoâng mong caàu thoaùt khoûi.

Boà-taùt noùi phaùp chaân thaät cho hoï nhö vaäy ñeå ngöôøi chòu toäi ñeàu ñöôïc heát khoå. Ñoù goïi laø nhôø Ñaïi Boà-taùt duøng Tam-muoäi ñònh yù ñaïi bi cuûa Phaät maø caûm ñoäng ñeán.

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

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Chuùng sinh muoán giaûi thoaùt Cöûa naêm ñöôøng bacoõi*

*Tinh taán khoâng bieáng treã An truï ñaïo voâ vi.*

*Nhö ngöôøi xaây nhaø cöûa Khoâng caây goã maø thaønh Chuû yeáu tröôùc ban ñaát Roài döïng truï, xaây töôøng. Phaät ñaïo nhö hö khoâng Khoâng do moät haïnh thaønh Giöõ yù thaät kieân coá*

*Ruoäng taâm khoâng quyeán luyeán. Haèng sa Phaät quaù khöù*

*Vò lai cuõng khoâng taän Coù vò laàn löôït thaønh Coù vò ñöôïc sieâu vieät. Ta daïy ngoä chöa ngoä*

*Khieán ñeán taùm chaùnh ñaïo Nghe roài khoâng thoï nöõa Phaùp naøy do ai taïo.*

*Xöa ta xaû töôûng thaân Kieáp soá khoâng cho khoù Khoâng thaày maø töï ngoä Laø ñaïo sö taátcaû.*

*Ñaïo sö hieän ra ñôøi Khoâng duyeân, khoâng*

*thaàn thoâng Coát ñoä ngöôøi*

*chöañoä*

*Thò hieän thaønh voâ vi.*

Khi Ñöùc Theá Toân noùi keä naøy xong, coù naêm möôi saùu öùc haèng haø sa chuùng sinh ñoaïn tröø voïng töôûng, khoâng coøn öa thích nghieäp cuûa theá tuïc vaø ñoàng thôøi phaùt nguyeän caàu ñaïo voâ thöôïng.



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