**Phaåm 24: GIAO PHOÙ, DAËN DOØ**

Baáy giôø, Theá Toân baûo Hieàn giaû A-nan:

–Hieàn giaû cuõng nhö caùc vò trong chuùng hoäi phaûi doác taâm thoï nhaän baûn kinh noùi veà nôi xuaát phaùt vaø thaønh töïu cuûa chö Phaät xöa nay. Thaân maïng ngöôøi khoù ñöôïc, kinh ñieån, ñaïo phaùp khoù gaëp, ñöôïc gaëp Phaät ra ñôøi laïi laø vieäc khoù hôn nöõa! Vì sao bieát ñoù laø ñieàu khoù?

Nhö moät ngaøn vò Phaät ñaõ traûi qua saùu möôi laêm kieáp ôû ñôøi khoâng coù Phaät, trong khoaûng thôøi laâu nhö theá hoaøn toaøn vaéng boùng Phaät! Qua heát kieáp Ñaïi xöng, trong taùm möôi kieáp tieáp theo cuõng laïi khoâng coù Phaät xuaát hieän! Heát kieáp Tinh tuù, traûi qua ba traêm kieáp nöõa, giaùo phaùp thaâm dieäu haàu nhö vaéng baët vì Phaät cuõng khoâng öùng hieän ôû ñôøi, cho tôùi kieáp Tònh quang thì môùi coù Phaät ñoä sinh. Vì vaäy neân bieát Phaät ôû ñôøi laø ñieàu khoù gaëp vaø chuùng sinh nôi theá gian thaät laø ñaùng thöông! Vì chuùng sinh luoân lao vaøo choán toái taêm môø mòt khoâng bieát ñeán ñaïo phaùp giaûi thoaùt, maõi bò cuoán theo doøng sinh töû luaân chuyeån khoâng beán bôø! Nhö ôû coõi ñòa nguïc phaûi bò thieâu ñoát, nung nöôùng vôùi bao noãi thoáng khoå ñoäc haïi, khoâng theå tính bieát laø bao nhieâu naêm thaùng khoå naõo ñoäc haïi, khoâng theå tính bieát laø bao nhieâu naêm thaùng bò ñoïa ñaøy. Hay ôû choán ngaï quyû bò ñoùi khaùt khoán khoå cuøng cöïc, soáng cheát chaúng bieát, thoáng khoå trieàn mieân, khoâng theå tính keå veà thôøi haïn phaûi chòu, laøm sao bieát ñöôïc luùc naøo thoaùt khoûi! Hoaëc nôi loaøi suùc sinh, caàm thuù, cuøng saùt haïi aên thòt laãn nhau, nhaän laáy bao söï ñoäc haïi aáy lieân tuïc trong bao nhieâu kieáp. Töø coõi taêm toái ñi vaøo choán toái taêm, töø caûnh khoå naøy noái tieáp coõi khoå khaùc. Ra khoûi caûnh ñòa nguïc laïi vaøo choán ngaï quyû, rôøi boû nôi ngaï quyû laïi vaøo loaøi suùc sinh vôùi bao thöù saâu boï coân truøng, nhö caùc loaøi truøn nôi ñaát, nôi phaân nhô, nôi coû raùc, luùa rau… Thaät voâ soá khoâng theå naøo noùi heát ñöôïc, chòu nhöõng noãi thoáng khoå khoâng lôøi naøo dieãn taû xieát, heát söùc ñaùng thöông!

Phaät xuaát hieän ôû theá gian ñeàu vì caùc loaøi chuùng sinh aáy. Ñaõ

duøng lôøi giaûng daïy, ñaõ khai môû chæ daãn nhöng chaúng chòu tin töôûng thoï nhaän, laïi phoùng taâm theo neûo buoâng lung khoâng bieát gìn giöõ nhö keû muø lao vaøo choã toái taêm, nhö ngöôøi ñieân cuoàng töï dìm mình chìm trong nöôùc, nhö keû meâ cöù aøo tôùi hang saâu khoâng thaáy nhöõng tai naïn

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

ñang chôø mình. Phaät ñem taâm ñaïi Bi neâu baøy roõ veà ñaïo giaùc ngoä lôùn lao, giaûng daïy ñaày ñuû veà caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm ñeán taùm vaïn boán ngaøn neûo, duøng voâ löôïng caùc phaùp ñeå hoùa ñoä chuùng sinh, döùt tröø moïi khoå hoaïn cuûa bao phieàn naõo troùi buoäc tôùi nhöõng taùm vaïn boán ngaøn loaïi, döùt tröø caùc naïn cuûa boán thöù ma, thaûy ñeàu ñöôïc haøng phuïc. Laïi khoâng chaáp vaøo söï phaân bieät toâi, ta, töø ñaáy khieán phaùt taâm Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Voâ thöôïng, tu taäp theo caùc phaùp Boà-taùt, cöùu giuùp bao noãi khoå veà sinh töû, khoâng coøn bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, töï ñoä mình cuøng ñoä keû khaùc, döùt saïch moïi hoaïn naïn trong ba coõi. Nhöng veà sau naøy, vaøo ñôøi vò lai, caùc baäc tu hoïc trong boán chuùng, nghe giaûng veà caùc phaùp tu cuûa Boà-taùt, thoâng toû vaø toû ra thích thuù heát möïc, nhöng laïi khoâng ñoïc tuïng, taâm chæ oâm giöõ nhöõng ñieàu chaáp tröôùc, vui thích vôùi loái noùi naêng caâu lôøi lan man loän xoän, khoâng chuù vaøo söï tìm hieåu laõnh hoäi nhöõng yù nghóa thaâm dieäu cuûa caùc phaùp, khoâng hay neûo giaùc ngoä saâu xa, an nhieân, voâ taän. Laïi daáy nhöõng choã baét chöôùc hoaëc taäp nhieãm cho ñoù laø hôn heát, coù nghe noùi tôùi ñaïo giaùc ngoä lôùn lao thì cho mình khoâng ñuû söùc ñeå laõnh hoäi! Muoán coù ñöôïc nhöõng hieåu bieát deã daõi ñeå noùi veà chuyeän toäi phöôùc, toaøn laø döïa daãm ñeå khoa tröông, caäy vaøo caùc taäp tuïc veà Thaàn tieân hoaëc caùc thöù saùch vôû cuûa theá gian baøn ñuû chuyeän taïp nhaïp, cho ñaáy laø ñieàu cao xa ñeå cuøng hoïc hoûi, töï baøy toû söï hôùn hôû toät ñoä nhö laø nieàm vui möøng chöa heà coù! Nhôø coù nhöõng coâng phöôùc töø tröôùc neân ñöôïc nghe giaûng caùc phaùp thaâm dieäu, nhöng laïi hieåu theo nghóa phaûn laïi, ñoù chính laø moät söï phaûn boäi naëng neà maø khoâng theå bieát! Theâm vaøo chuyeän nguû nghæ li bì, hoaëc naèm maø khoâng theøm nghe giaûng, chaùnh phaùp suy ñoán, ñeán noãi bò dieät ñeàu do nhöõng nguyeân nhaân nhö theá.

Ñöùc Phaät noùi tieáp:

–Ta nhôù laïi veà thôøi quaù khöù traûi qua voâ soá kieáp veà tröôùc, ñaõ töøng toû ra thích thuù vôùi loái hieåu bieát dieãn taû caâu lôøi lan man caïn côït maø voïng töôûng laø coù söï am töôøng vöõng chaéc, ñoái vôùi saùu phaùp Ñoä voâ cöïc khoâng theå töï ñaït, noùi chi tôùi vieäc laõnh hoäi roát raùo ñaïo giaùc ngoä lôùn lao. Ñeán khi ñöôïc gaëp Ñöùc Phaät Ñònh Quang thì môùi tænh ngoä, lìa boû moïi thöù voïng töôûng, taâm döùt heát caùc moái vöôùng maéc, môùi ñaït ñeán phaùp nhaãn Voâ sôû tuøng sinh, nhôø ñaáy maø ñöôïc Ñöùc Phaät Ñònh Quang daãn daét vaø thoï kyù, roõ ba ñôøi laø khoâng, tu taäp caùc phaùp voâ ngaïi. Kòp

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

ñeán hoâm nay, ôû coõi ñôøi ñaày naêm thöù vaån ñuïc naøy, nhieàu nghòch ít thuaän, toäi loãi thaät khoâng tính keå xieát, nhöng chính ôû coõi ñôøi sau naøy maø ta thò hieän thaân Phaät, ñeå nhaèm hoùa ñoä heát thaûy moïi neûo oâ tröôïc khieán cho chuùng sinh ñi veà vôùi ñaïo phaùp, cöùu giuùp caùc naïn trong khaép ba coõi khieán thaûy ñöôïc hoaøn toaøn an laïc.

Ñöùc Phaät baûo Hieàn giaû A-nan:

–Hieàn giaû phaûi gaéng thoï nhaän con ñöôøng tu taäp cuûa chö Phaät quaù khöù, hieän taïi cuõng nhö vò lai, töùc laø caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm taùm ngaøn boán traêm phaùp bieán laøm taùm vaïn boán ngaøn phaùp, cuøng vôùi quaù trình tu taäp cuûa moät ngaøn vò Phaät trong Hieàn kieáp, goàm coù caùc neûo haønh hoùa ôû ñôøi tröôùc, töø luùc baét ñaàu phaùt taâm cho tôùi khi ñaït quaû vò Phaät-ñaø, caû veà ñaát nöôùc, thoï maïng, cha meï, vôï con, haøng ñeä töû xuaát saéc, soá löôïng chuùng sinh ñöôïc hoùa ñoä… caàn chuù yù veà neûo giaùo hoùa, cuõng gioáng nhö ngöôøi troàng caây gieo haït gioáng vaøo ñaát, khoâng theå nhìn thaáy haït gioáng aáy, caû mình cuøng ngöôøi ngoaøi, nhöng maàm töø haït gioáng seõ daàn daàn sinh tröôûng, nhaân ñoù maø trôû thaønh ñaïi thoï voâ cuøng cao lôùn, um tuøm, che phuû caû moät vuøng ñaát, vôùi caønh laù hoa quaû, ñem laïi lôïi ích cho daân chuùng xa gaàn khaép choán. Boà-taùt haønh hoùa cuõng nhö vaäy. Töø luùc baét ñaàu phaùt taâm Boà-ñeà trôû ñi, töùc laø baét ñaàu ít phöôùc, roài tích luõy coâng ñöùc, cho ñeán khi ñuû naêng löïc tu taäp caùc phaùp Ñoä voâ cöïc roäng lôùn, töï chöùng ñaéc quaû vò Toái chaùnh giaùc nhaèm ñoä thoaùt heát thaûy caùc loaøi.

Naøy Hieàn giaû A-nan! Hieàn giaû cuõng nhö caùc vò trong chuùng hoäi

ñaây phaûi gaéng thoï trì, ñoïc tuïng, laïi vì ngöôøi khaùc maø thuyeát giaûng ñoái vôùi kinh naøy, vì ñoù laø con ñöôøng caàn ñöôïc phuïng haønh cuûa caùc vò Boà-taùt ôû caùc ñôøi sau. Neáu nhö ôû trong moät ngaøn kieáp thöïc haønh saùu phaùp Ñoä voâ cöïc khoûi phaûi söû duïng caùc phöông tieän quyeàn xaûo thaät khoâng baèng ñöôïc nghe vaø laõnh hoäi caùc ñieåm coát yeáu cuûa kinh ñieån naøy, phöôùc ñöùc nhieàu hôn tröôøng hôïp treân. Huoáng chi laïi coøn doác taâm thoï trì, ñoïc tuïng, tuyeân giaûng chæ roõ cho boán chuùng ñeå cuøng hoïc hoûi, tu taäp vaø thaønh taâm phuïng haønh thì phöôùc ñöùc thaät khoâng theå ví duï heát.

Laïi phaûi aân caàn bieân cheùp ra saùch vôû, chôù ñeå thaát thoaùt duø laø moät chöõ. Vì sao? Vì ñaáy laø nôi choán phaùt sinh vaø thaønh töïu cuûa chö Phaät trong ba ñôøi, neân caàn tuyeân giaûng chæ roõ ñeå cuøng tu hoïc vaø löu

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

haønh roäng raõi khaép möôøi phöông, khieán cho heát thaûy chuùng sinh ñeàu ñöôïc ñoäi aân ñaïo Töø bi, ñoù chính laø baùo aân Phaät.

Hieàn giaû A-nan thöa vôùi Ñöùc Phaät:

–Kính thöa Theá Toân! Chuùng con xin doác taâm nhaän laáy vieäc duøng ngoân ngöõ ñeå tuyeân giaûng, chæ roõ khaép heát thaûy moïi nôi choán, vaäy kinh naøy teân goïi laø gì vaø laøm theá naøo ñeå phuïng trì?

Ñöùc Phaät baûo Hieàn giaû A-nan:

–Kinh naøy teân laø Hieàn Kieáp Tam-muoäi Thieân Phaät Baûn Maït Quyeát Chö Phaùp Baûn Tam-muoäi Chaùnh Ñònh (Phaùp Tam-muoäi trong Hieàn kieáp, noùi veà quaù trình tu taäp cuûa moät ngaøn vò Phaät, xaùc ñònh roõ veà caùc phaùp caên baûn cuûa phaùp Tam-muoäi - Chaùnh ñònh). Neân theo yù nghóa aáy maø phuïng haønh nhaèm tuyeân giaûng neâu baøy khaép möôøi phöông voâ taän.

Ñöùc Phaät giaûng noùi xong kinh naøy xong, Boà-taùt Hyû Vöông cuøng caùc vò Khai só, caùc vò haøng Thanh vaên, Thieân, Long, Quyû, Thaàn, A- tu-la, Ngöôøi… ñöôïc nghe Phaät thuyeát giaûng thaûy ñeàu hoan hyû cung kính ñaûnh leã vaø lui ra.

M

*“Kinh Hieàn Kieáp, vaøo ngaøy 21 thaùng 7, nieân hieäu Vónh Khang nguyeân nieân (Ñôøi Taán Tueä Ñeá, naêm 300 TL) Phaùp sö Truùc Phaùp Hoä ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi, töøng theo hoïc vò Sa-moân ngöôøi nöôùc Keá Taân, ñöôïc kinh Hieàn Kieáp Tam-muoäi naøy, tay caàm kinh, mieäng tuyeân giaûng. Baáy giôø, moät soá thaân höõu cuûa Phaùp sö töø Laïc Kyù ñeán môùi baøn chuyeän ghi cheùp kinh, ngöôøi ñöôïc giao vieäc chaáp buùt laø Trieäu Vaên Long.*

*Xin nguyeän cho coâng ñöùc naøy vôùi chuùt phöôùc ñöôïc löu haønh trong möôøi phöông khieán khaép nôi ñeàu ñöôïc ñoäi aân, lìa moïi toäi loãi che chaén. Yeáu chæ cuûa kinh naøy laø laàn löôït ñöôïc bieát veà moät ngaøn vò Phaät, cung kính, ñaûnh leã baäc ñem ñaïo ñoä ñôøi, nhaân laáy söï quyeát ñònh cuûa Boà-taùt, ñaït ñeán phaùp Nhaãn voâ sinh, cho tôùi heát thaûy caùc phaùp trong möôøi phöông cuõng vaäy.”*

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



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