Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn noùi naêng khoâng ñuùng, noùi nhöõng ñieàu phi phaùp, haønh ñoäng khoâng töông öùng, noùi veà vieäc vua chuùa, vieäc cuûa haøng Baø-la-moân, noùi veà caây coái, nhaân söï, noùi veà quoác söï, ñoái vôùi ñaây vôùi kia phaûi nhö vaäy, nöôùc kia phaûi coù ñieàu ñoù, ngöôøi naøy phaûi ñeán kia, ngöôøi kia phaûi laïi ñaây; nhöõng lôøi noùi phi phaùp nhö vaäy, vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn haønh ñoäng quanh co dua nònh, vieäc laøm phi phaùp, haønh ñoäng khoâng töông öùng, ngoài laïi noùi chuyeän nhö theá laø ñaéc lôïi, nhö theá laø suy baïi, laøm aên mua baùn taøi vaät cuûa ngöôøi; nhöõng vieäc phi phaùp quanh co, dua nònh nhö vaäy, vò Sa- moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn hoïc caùc huyeãn thuaät, höng khôûi taø kieán, noùi söï quaùi gôû cuûa maët trôøi, boùi ngöôïc xem töôùng, noùi doái coù söï chieám ñoaït, hoïc phaåm thuaät, xöû ñoä thuaät vaø thuaät hoïc chuù doái traù, thuaät nieäm chuù Caøn-ñaø-la, nieäm chuù Khoång töôùc, nieäm chuù Taïp toaùi. AÁy laø dò thuaät doái traù, meâ hoaëc. Nhöõng vieäc nhö vaäy laø thuaät phi phaùp. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn hoïc chuù meâ hoaëc, thuaät löøa doái, xem töôùng maët ngöôøi, xem tinh tuù, caùc vieäc tai bieán, maây, gioù, saám seùt, söông muø, caàu xin ngaøy toát, vaøo luùc trong thaùng muøa haï ôû laøng xoùm kia seõ coù möa, khoâng möa, ôû ñaát ñoù seõ toát, khoâng toát, noùi veà vieäc quoác vöông. Haønh ñoäng nhö vaäy laø thuaät phi phaùp. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn hoïc bao nhieâu loaïi phaùp taø quaáy, taïo nghieäp suùc sanh, xem maïch ra toa laøm thuoác, vì muoán laøm cho ngöôøi ñoaïn khí, thoå haï, xuaát haïn, chí khoâng chaân chaùnh, noùi ra thuaät löøa doái, boùi vieäc an oån. Nhöõng vieäc nhö vaäy laø nghieäp suùc sanh. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø vaãn coøn haønh ñoäng phi phaùp, mieäng nhai côm baøn luaän chuyeän cöôùi hoûi: “Vò aáy coù choã ôû toát, quaùn cuûa vò naøy, nhaø cuûa vò kia, nhaø vò naøy ñaùng nhôù, nhaø vò kia yeân oån; vò naøy coù laàu ñaøi, laøm vieäc sieâng naêng, vò kia coù laàu quaùn, laøm vieäc löôøi bieáng, vaø noùi veà nhöõng vieäc vuïn vaët cuûa vua. Vieäc laøm nhö vaäy laø nghieäp suùc sanh. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn laøm bao nhieâu haïnh suùc sanh, nghieäp taø kieán: xem boùi, xem töôùng chaâu baùu, boø, ngöïa, nhaø ôû, dao beùn, xem töôùng ñaøn oâng, ñaøn baø, ngöôøi lôùn, con nít. Nhöõng vieäc laøm nhö vaäy laø nghieäp taø kieán. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø töï thaân coøn laøm nghieäp phi phaùp yeâu taù, meâ voïng, laøm vieäc voâ trí maø töï cho laø coù trí, boùi queû, laøm phuø chuù. Haønh ñoäng nhö vaäy laø nghieäp taø kieán. Vò Sa- moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn xem vieäc toát, xaáu, döï ñoaùn luùa thoùc seõ maát muøa, ñöôïc muøa, seõ bình yeân hay bò naïn, seõ bò khuûng boá, seõ ñöôïc an oån, seõ coù naïn dòch lôùn, seõ coù töû vong. Vieäc laøm nhö vaäy laø nghieäp taø kieán. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí maø coøn noùi vua nöôùc naøy chieán ñaáu seõ ñaéc thaéng, vua nöôùc kia thì khoâng baèng, vua nöôùc naøy seõ coâng du thaêm nöôùc kia, vua nöôùc kia thì khoâng ñöôïc töï taïi nhö vaäy. ÔÛ ñaây seõ ñaéc thaéng, ôû kia seõ baïi traän; voi ngöïa, saùu thöù suùc vaät, xe coä cuûa vua naøy nhieàu; voi, ngöïa, xe coä cuûa vua kia ít. Caùc vieäc nhö vaäy laø nghieäp taø kieán. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí roài maø coøn cuøng nhau baøn luaän chuyeän maët trôøi, maët traêng ñi thuaän ñöôøng, maët trôøi, maët traêng ñi sai ñöôøng; tinh tuù ñi thuaän ñöôøng, tinh tuù ñi sai ñöôøng; maët trôøi maët traêng vaän haønh chaäm, nhanh, khoâng thuaän, seõ coù tai bieán laï luøng, khaùc thöôøng, seõ coù nhaät thöïc, nguyeät thöïc, hoaëc coù möa, coù söông, coù möa ñaù, hoaëc seõ coù saám chôùp. Vieäc laøm nhö vaäy laø nghieäp taø kieán. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù.

Sa-moân Phaïm chí ñaõ thoï nhaän ñoà aên cuûa tín thí roài maø coøn noùi maët trôøi maët traêng vì vaäy maø ñi thuaän ñöôøng, vì vaäy maø ñi sai ñöôøng, tinh tuù ñi thuaän ñöôøng laø coù nhaân duyeân, ñi khoâng thuaän ñöôøng cuõng coù nhaân duyeân. Coù söï trôû ngaïi bieán hoùa quaùi dò, maët trôøi maët traêng seõ ñi veà höôùng Taây, hoaëc noùi ñi veà höôùng Ñoâng, hoaëc noùi seõ bò xaâm thöïc, laïi noùi taïi sao khoâng bò xaâm thöïc, seõ coù saám chôùp, seùt noå. Nhöõng vieäc nhö vaäy thöôøng cho laø chöùng nghieäm. Vò Sa-moân ñaïo nhaân aáy ñeàu ñaõ xa lìa nhöõng vieäc ñoù, thì môùi goïi laø baäc Hieàn thaùnh.

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

Ñeä töû Sa-moân cuûa Ta toân thôø giôùi phaåm cuûa baäc Hieàn thaùnh, haønh ñoäng bieát vöøa ñuû, aùo quaàn muïc ñích laø ñeå che thaân, aên uoáng muïc ñích laø ñeå no loøng, ñi ñeán ñaâu y baùt luoân mang theo beân thaân, khoâng löu luyeán vieäc gì. Ví nhö con chim bay treân baàu trôøi mang theo ñoâi caùnh, Tyø-kheo cuõng vaäy, toân thôø giôùi cuûa baäc Hieàn thaùnh, taâm bieát vöøa ñuû, khoâng coù mong caàu, chaêm chuù, tieát cheá, caùc haønh ñoäng cuûa vò aáy ñeàu an oån, taát caû haønh ñoäng ñeàu toát laønh, thaáy nhìn, quan saùt, khoâng maát oai nghi, co duoãi, tieán ngöøng theo ñuùng nghi phaùp, ngoài ñöùng an nhaøn, khoâng coù toån haïi, trì giôùi phaåm naøy laø tri tuùc ñeä nhaát, caùc caên tòch tónh, taâm ñöôïc an oån, caùc caên khoâng loaïn, giöõ gìn taâm mình, khoâng coøn suy töôûng, ñeå taâm nôi ñaïo, maét thaáy saéc ñaùng öa khoâng suy töôûng tìm caàu caùi ñeïp, ñoaïn tröø ngay choã caûm thoï, phuïng haønh goác thieän, ôû trong taâm mình, xa lìa noäi saéc, giöõ gìn nhaõn caên, khi tai nghe tieáng, muõi ngöûi höông, löôõi neám vò, thaân xuùc chaïm cuõng nhö vaäy, khoâng coù töôûng mong caàu, khoâng coù tham ñaém, tröø boû nhöõng ñieàu khoâng neân laøm, vöùt saïch ngu si, ñoaïn phaùp baát thieän, giöõ yù beân trong khieán cho khoâng loaïn, laøm cho taâm, caên ñöôïc ñònh. Vò Tyø-kheo phuïng trì giôùi cuûa Hieàn thaùnh aáy laø baäc Tri tuùc ñeä nhaát. Taâm vò aáy tòch tònh, caùc caên cuûa toøan thaân ñeàu an ñònh, beân trong khoâng khôûi loaïn ñoäng maø haønh an oån, ôû choã an nhaøn vaéng laëng, aån mình nôi nuùi röøng, hang ñoäng hoang daõ, trong thaân an oån, lìa theá gian, khoâng nhieãm ñaém tham vöôùng, taâm nghó ñeán voâ töôûng, khoâng tham sôû höõu cuûa keû khaùc, khoâng khôûi ngu si, khoâng xaâm loaïn ngöôøi, thöôøng haønh taâm töø bi, trong loøng thanh tònh, khoâng coù töôûng si meâ, du haønh nôi naøo taâm khoâng vöôùng maéc, thích ñieàu thieän, an oån.

Ví nhö ngöôøi ñi xa caàu lôïi, vöôït qua ñöôøng xaáu, thoaùt khoûi hieåm trôû choâng gai, ñöôïc nhieàu taøi lôïi, khoâng queân cung caáp cho vôï con, trai gaùi, thaân toäc. Ngöôøi aáy töï nghó trong loøng hoan hyû voâ cuøng. Tyø-kheo cuõng vaäy xa lìa ngu si, trong loøng thanh tònh, khoâng coù vaån ñuïc, ñaõ tröø saân haïi, vui möøng khoâng oâ ueá.

Ví nhö coù ngöôøi bò beänh lieät giöôøng, oám yeáu quanh naêm, ngaøy hoâm sau laønh beänh, söùc löïc an oån, aên uoáng tieâu hoùa, trong loøng töï nghó ta voán nguy aùch nay ñöôïc laønh beänh. Tyø-kheo cuõng vaäy, tröø taâm saân haän, tö duy chín chaén, taâm cuõng hoan hyû.

Ví nhö coù ngöôøøi laøm toâi tôù cho keû khaùc, chaáp lao phuïc dòch, khoâng bao giôø ñöôïc nghæ ngôi, khoâng ñöôïc töï taïi, sau ñöôïc giaûi thoaùt, laøm keû töï do, taâm töï nghó raèng ta voán laø ngöôøi bò leä thuoäc keû khaùc, nay ñöôïc thoaùt khoûi, taâm raát vui möøng. Tyø-kheo tröø boû taâm nghi ngôø, khoâng coøn

do döï, lieàn ñöôïc thanh tònh, hoan hyû vui möøng.

Ví nhö coù ngöôøi bò nhoát trong lao nguïc, khoå sôû ñau ñôùn, sau ñoù ñöôïc ra taâm töï nghó raèng ta voán bò nhoát trong nguïc u toái, nay ñaõ thoaùt khoûi, lieàn töï thöông mình. Tyø-kheo cuõng vaäy, tröø khöû taâm nghi, thanh tònh, khoâng coøn tyø veát, hoan hyû. Tyø-kheo tröø boû taâm baát chaùnh, taâm khoâng coøn tö töôûng tyø veát, thanh tònh trong loøng.

Ví nhö coù ngöôøi gaëp naêm ñöôïc muøa, sôï luùc ñoùi khaùt ñeå ñöôïc an oån, cöùu giuùp maïng mình, gaëp luùc ñöôïc muøa, luùa thoùc ñöôïc giaù reû, vui möøng khoâng sôï seät, taâm töï nghó raèng ta voán ñoùi khaùt, nguy khoán khoù taû, nay ñöôïc no ñuû, trong loøng vui möøng. Tyø-kheo cuõng vaäy tröø taâm baát chaùnh, khoâng coù caùc töôûng, trôû veà nguoàn goác thanh tònh, khoâng coøn taâm nghi ngôø, tröø naêm thöù ngaên che, xa lìa taâm phieàn naõo, ra söùc ñeå ñaït trí tueä maø thoaùt caùc aùch naïn, hình nguïc ñoùi khaùt ñaõ tröø, aùi duïc, caùc phaùp baát thieän ñaõ boû, coù töôûng coù haønh, tòch nhieân thanh tònh, haønh ñeä Nhaát thieàn.

Ví nhö coù ngöôøi xuoáng nöôùc taém röûa, saïch seõ khoâng dô baån, vöôït qua bôø beân kia, taâm ñöôïc hoan hyû. Tyø-kheo cuõng vaäy, tòch nhieân ôû moät mình, an tònh, hyû duyeät, quaùn thaáy taát caû, thaân naøy töø ñaâu coù, thaáy khoâng coù thaân, roäng quaùn thaáy khoâng coù goác reã, taâm ñöôïc vaéng laëng, vui möøng an oån, ñaït ñeä nhaát nhaát taâm (thieàn ñònh), vò aáy duøng ñònh naøy, trong loøng thanh tònh, an truï tòch nhieân, ñöôïc taâm chuyeân nhaát, aùi duïc ñaõ heát, tröø khöû caùc töôûng, beân trong nhôù nghó ñaày ñuû, an oån laøm haïnh laønh, ñeä nhò nhaát taâm. Laïi ngay thaân naøy ñöôïc tam-muoäi ñònh, hoan hyû an oån, khoâng coøn chöôùng ngaïi, quaùn thaáy ñaày ñuû, khoâng coù thaân loaïi, thaønh voâ sôû ñaéc, ñaéc ñònh hoan hyû.

Ví nhö hoa sen xanh, caønh hoa sanh ôû döôùi nöôùc buøn hoâi thoái, nuoâi lôùn trong nöôùc, tuy ôû trong nöôùc maø goác, laù, hoa, quaû ôû trong nöôùc khoâng dính nöôùc, cuõng khoâng bò oâ nhieãm. Tyø-kheo cuõng vaäy, ñoái vôùi thaân naøy cuøng vôùi tam-muoäi, an oån hoan hyû. Vò aáy laáy taâm chaùnh thoï naøy ñaït ñeán vöõng chaéc, taâm khoâng loaïn ñoäng, thanh tònh taâm mình, khoâng coù traàn duïc, ñaït ñeä tam nhaát taâm (thieàn ñònh). Vò aáy duøng taâm naøy, thaân an oån, yù ñònh an oån, khoâng tham ñaém, giaû nhö coù thaân phaûi roäng quaùn taát caû ñeàu khoâng coù gì, laïi cuõng khoâng coøn hyû laïc, an oån khoâng loaïn.

Ví nhö coù moät hoøn nuùi, hoaøn toaøn khoâng bò söùt meû, roäng lôùn voâ bieân, gioù töø phöông Ñoâng thoåi tôùi cuõng khoâng theå laøm noù di ñoäng, gioù töø Nam, Taây, Baéc phöông thoåi tôùi cuõng nhö vaäy. Vì sao? Vì chaân nuùi

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

vöõng chaéc neân khoâng theå di ñoäng. Beân trong laïi coù doøng nöôùc trong laønh, maùt meõ, khoâng coù oâ ueá, nhôø nöông vaøo nuùi neân doøng nöôùc chaûy ñaày ñuû, cuøng khaép trong nuùi, khoâng choã naøo maø khoâng chaûy ñeán, vì nhôø nöôùc saïch. Tyø-kheo cuõng vaäy, quaùn thaân naøy khoâng coù öa thích, nöông töïa an oån, haønh ñoäng ñaày ñuû, quaùn thaáy khoâng thaân. Vò aáy ñaõ thaáy khaép, duøng taâm naøy thöïc haønh an oån, thanh tònh khoâng coù tyø veát, vöõng chaéc khoâng khaùc, tröø khöû aùi duïc, khoâng khoå khoâng laïc, ñang haønh nhaát taâm ñeä Töù thieàn.

Ví nhö coù ngöôøi vaøo ngaøy möôøi baûy, möôøi taùm trong thaùng, maëc quaàn aùo môùi, ñaàu maët vui veû, xem thaáy thaân mình ñoan nghieâm, nhôø maëc y phuïc thaät ñeïp. Tyø-kheo cuõng vaäy, thaân haønh thanh tònh, taâm khoâng oâ ueá, vui möøng ñöôïc ñoä thoaùt, khoâng coøn gì ñeå laøm, khoâng thaáy coù thaân, quaùn khaép khoâng soùt choã naøo, duøng taâm thanh tònh, khoâng coù caùc oâ ueá.

Ví nhö ôû quaän, nöôùc, huyeän, aáp khoâng xa coù moät giaûng ñöôøng, coù ngöôøi ôû trong ñoù ñoát löûa saùng röïc, aùnh saùng chieáu khaép, khoâng coù cao thaáp, gioù khoâng theå dieät, chim khoâng theå che, vaø caùc chuûng loaïi khaùc cuõng khoâng theå laøm môø aùnh saùng aáy, noù thaät vöõng chaéc baát ñoäng. Tyø- kheo cuõng vaäy, taâm khoâng taùn loaïn, vöõng chaéc baát ñoäng, ñaõ ñöôïc thanh tònh vaéng laëng. Tyø-kheo bieát roõ raèng ñaõ ñöôïc chaùnh thoï, thaân taâm tòch tónh, thaân töù ñaïi naøy, töø cha meï sanh, choã nöông cuûa thaàn thöùc, boû thaân, khoâng vui thích, thaân taâm laø vaät tai hoaïn caàn phaûi nhaøm chaùn, khoâng coøn thoï sanh trôû laïi, khieán taâm voâ saéc, tröø khöû taát caû thaân hình caùc chuûng loaïi, khoâng maát caên baûn maø laäp thaân taâm, hoùa hieän caùc thaân, ñaày ñuû töôùng toát, khoâng coù thieáu soùt.

Ví nhö nhoå goác reã caây coû, keû trí thaáy bieát, nhö nhoå goác caây, khoâng coøn sanh trôû laïi nöõa. Tyø-kheo cuõng theá, hieåu roõ nhö vaäy, sôû höõu cuûa thaân naøy, thaáy coù danh saéc, töù ñaïi hôïp thaønh, töø cha meï sanh, côm aùo nuoâi döôõng, laø vaät ngaên che hö nguïy, naøo coù beàn chaéc, laø phaùp tieâu dieät, thaàn thöùc nöông töïa, khieán cho an truï khoâng taùn loaïn, cuõng khoâng lay ñoäng. Ta ôû ngay nôi thaân taâm, hoùa hieän caùc thaân, khoâng coù saéc taâm, ñaày ñuû hình daïng, caùc caên khoâng huûy, töø tam-muoäi khôûi, hoùa bao nhieâu thaân, hình dung ñaày ñuû.

Ví nhö coù ngöôøi ra khoûi caùi röông coù raén hoå mang. Ngöôøi trí thaáy ñoù bieát laø caùi röông cuûa boán con raén hoå. Tyø-kheo cuõng vaäy, hieåu roõ vieäc aáy laø caùi thaân höõu hình, nöông vaøo hôi aám, töù ñaïi hôïp thaønh, töø cha meï sanh, thaàn thöùc nöông töïa, phaûi ngay thaân taâm bieán hieän caùc hình,

khoâng coù danh saéc, ñaày ñuû hình dung, noùi veà caên baûn khoâng coù thieáu soùt, töø tam-muoäi khôûi, hoùa thaân voâ soá.

Ví nhö coù ngöôøi ruùt göôm ra khoûi bao, keû saùng maét bieát raèng trong bao naøy coù moät caây göôm beùn nay ñaõ ruùt ra. Tyø-kheo cuõng vaäy hieåu roõ vieäc aáy, roäng xem con ngöôøi hoùa ra voâ soá hình, ñaày ñuû caùc töôùng toát, khieán cho khoâng thieáu soùt.

Tyø-kheo duøng Tam-muoäi chaùnh thoï naøy maø taâm ñöôïc thanh tònh, khoâng coù tyø veát oâ ueá, tröø boû phieàn naõo, nhu hoøa voâ duïc, vöõng chaéc baát ñoäng, trí tueä thaàn tuùc, ñaõ ñaït ñöôïc trí tueä thaàn thoâng, taâm khoâng taêng giaûm, haønh ñoäng bình ñaúng, toân xöng laø Ñaïi töï taïi, taâm nieäm khoâng sôï seät, duøng moät thaân hoùa ra voâ soá thaân, voâ soá thaân trôû laïi laøm thaønh moät thaân, töï do bieán hieän, vôùi bao nhieâu trí tueä, xuyeân qua töôøng vaùch maø khoâng ngaïi daáu veát.

Ví nhö chim bay treân hö khoâng, bay ra khoâng caàn cöûa, bay vaøo khoâng caàn loã, vò aáy vaøo ñaát khoâng trôû ngaïi nhö ra vaøo trong nöôùc, ñi treân maët nöôùc gioáng nhö ñaïp treân maët ñaát. ÔÛ trong hö khoâng, ngoài kieát giaø ngay thaúng, nhö chim bay treân maây, ñoái vôùi maët trôøi, maët traêng oai thaàn roäng lôùn, laáy tay naém baét, sôø chaïm vaøo, bieán thaân leân ñeán coõi Phaïm thieân thöù baûy.

Ví nhö thôï laøm ñoà goám thieän xaûo, troän buøn thaät ñeàu, naén ra hình töôïng ñeïp, khieán cho ñaát thoù dính laïi ñeå laøm ñoà duøng, chaúng coù gì maø khoâng laøm ñöôïc. Tyø-kheo cuõng laïi nhö vaäy, ñöôïc thaàn thoâng töï taïi bieán hoùa leân ñeán Phaïm thieân.

Ví nhö thôï huaán luyeän voi, ngöïa, huaán luyeän caùc voi ngöïa ñeàu khieán ñöôïc thaønh töïu. Tyø-kheo cuõng nhö vaäy, thaàn thoâng bieán hoùa, thaân leân ñeán coõi Phaïm thieân.

Ví nhö thôï vaøng luyeän vaøng tinh xaûo, laáy vaøng roøng laøm voøng ngoïc ñeo tay, xaâu chuoãi, aán ngoïc khaûm vaøng xinh ñeïp, tuøy yù laøm gì cuõng thaønh. Tyø-kheo cuõng vaäy, thaàn thoâng bieán hoùa, thaân leân ñeán Phaïm thieân, Tyø-kheo giöõ Tam-muoäi chaùnh thoï, taâm thanh tònh, khoâng tyø veát, ñaït ñeán chöùng trí, ñöôïc thaàn thoâng, taâm khoâng vöôùng maéc, maét coù theå thaáy ñöôïc taát caû, thaáy treân trôøi döôùi ñaát caùc choã thieän aùc, tai coù theå nghe heát, nghe tieáng noùi cuûa chö Thieân con ngöôøi vaø tieáng cuûa loaøi truøng boø, hôi thôû cuûa ngöôøi vaät.

Ví nhö vò Ñaïi só tröôïng phu thoåi keøn oác lôùn, ñöùng treân ñaøi lôùn, duøng heát söùc ñeå thoåi, tieáng vang boán phöông ñeàu nghe. Tyø-kheo cuõng

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

laïi nhö vaäy, tai ñaïo nghe khaép chö Thieân, nhaân, thieän aùc ñeàu nghe ñöôïc caû, do ñaõ ñaéc ñaïo chöùng thaàn thoâng, bieát khaép taâm nieäm thieän aùc cuûa ngöôøi khaùc, coù duïc, khoâng coù duïc, coù saân hay khoâng saân, coù loøng töø hay khoâng coù loøng töø, coù ngu si hay khoâng ngu si, coù trí tueä hay khoâng coù trí tueä, coù phieàn naõo hay khoâng coù phieàn naõo, coù ñaéc ñaïo chöùng quaû hay khoâng ñaéc ñaïo chöùng quaû, loaïn taâm hay tònh taâm, sieâng naêng hay bieáng nhaùc, coâng ñöùc trí tueä, höõu löôïng voâ löôïng ñeàu bieát roõ caû.

Ví nhö quaän, nöôùc, huyeän, aáp, khoâng xa coù moät caùi choøi lôùn hoaëc laø laàu cao, coù ngöôøi ñöùng treân ñoù, thaáy voâ soá ngöôøi ñi laïi ra vaøo, keû trí thaáy vaäy, xem keû ra vaøo. Tyø-kheo cuõng nhö theá, thaáy taâm con ngöôøi thieän aùc, toát xaáu cuøng vôùi taát caû hình loaïi trong theá gian.

Ñöùc Phaät noùi:

–Vò Tyø-kheo aáy ñaït ñöôïc thaàn thoâng nhôù veà voâ soá söï vieäc trong ñôøi quaù khöù, coù taâm trí tueä hay taâm si meâ. Thaáy moät ñôøi, möôøi ñôøi, traêm ñôøi, ngaøn ñôøi, vaïn ñôøi, ngaøn vaïn ñôøi, voâ soá ñôøi, qua laïi xoay quanh, ñaát trôøi thaønh baïi, nôi sanh cuûa ngöôøi ñoù, laïi sanh nôi naøy, ôû taïi nôi naøy, teân goïi cuûa ñòa phöông, doøng hoï, teân goïi, töôùng maïo, thoï, yeåu, ñeïp, xaáu, thieän aùc. Cheát choã kia sanh ôû ñaây, cheát ôû ñaây sanh ôû kia, ñeàu bieát roõ caû. Ví nhö coù ngöôøi töø laøng xoùm naøy ñeán laøng xoùm khaùc, ngoài ñöùng,

noùi naêng, nguû nghæ, khoâng noùi, roài töø laøng xoùm kia trôû laïi laøng xoùm naøy, ngoài ñöùng noùi naêng, kinh haønh, ñeàu bieát roõ caû. Tyø-kheo cuõng vaäy, coù söï hieåu bieát nhö bieån, thaáy söï vieäc voâ soá ôû ñôøi quaù khöù.

Ñöùc Phaät noùi:

–Tyø-kheo ñöôïc thaàn thoâng trong taâm thanh tònh, ñaïo nhaõn thaáy khaép, xa hôn ngöôøi thöôøng, thaáy ngöôøi cheát, soáng, thieän aùc, ñeïp xaáu, sanh ôû coõi thieän, coõi aùc, ngöôøi maø thaân laøm thieän, mieäng noùi thieän, yù nghó thieän, quaùn saùt chaân chaùnh, khoâng taø kieán, duyeân vaøo caên baûn naøy, neân khi maïng chung ñöôïc sanh leân trôøi, coøn ngöôøi maø thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó aùc, duyeân vaøo caên baûn naøy, sau khi cheát ñoïa trong ñöôøng aùc. Ví nhö coù ngöôøi ñöùng treân laàu cao thaáy ngöôøi ñi boä qua laïi ra vaøo, ngoài, vui söôùng hay buoàn raàu. Tyø-kheo ñaõ ñöôïc thaàn thoâng nhö theá, ñaïo nhaõn thaáy khaép, thanh tònh khoâng tyø veát, thaáy vieäc quaù khöù vò lai.

Ñöùc Phaät noùi:

–Tyø-kheo ñaït ñöôïc thaàn thoâng, caùc laäu ñaõ heát, trí tueä chöùng tam ñaït, khoâng coøn nghi ngôø, roõ bieát Khoå ñeá, Taäp ñeá, Dieät ñeá, Ñaïo ñeá, tröø

höõu löu, voâ löu, khoâng coøn taâm si meâ, thaáy roõ coäi nguoàn, thaâm saâu beàn chaéc khoâng khaùc, thaáy bieát ñuùng nhö vaäy, ñaõ vöôït qua duïc laäu, neáu coù si laäu, taâm ñaõ thanh tònh giaûi thoaùt, ñaõ ñoä thoaùt roài, trí ñoä ñaày ñuû, sanh töû ñaõ ñoaïn, phaïm haïnh ñaõ vöõng, vieäc caàn laøm ñaõ laøm xong, bieát coäi goác cuûa danh saéc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Ñaïi vöông, ñoù laø ñaïo quaû hieän taïi cuûa Sa-moân.

Baáy giôø A-xaø-theá, vua nöôùc Ma-kieät ñöùng daäy laïy döôùi chaân Phaät, töï hoái haän loãi laàm cuûa mình, baïch Ñöùc Theá Toân:

–Con ñaõ phaïm troïng toäi. Ví nhö ñöùa treû ngu si, khoâng coù trí tueä, meâ hoaëc, maát trí, khoâng bieát quyeàn bieán kheùo leùo. Ñöùc Phaät laø Baäc Phaùp Vöông, laø cha meï cuûa taát caû, thöôøng laäp Chaùnh phaùp cöùu keû meâ, laäp ra phaùp, khoâng coù saân, haän che laáp. Keå töø nay cho ñeán suoát ñôøi, mong Ñöùc Theá Toân cho con quy y, töï thaáy loãi laàm xaáu aùc, laïi thoï laõnh lôøi khuyeân raên cuûa Phaät, nguyeän söûa ñoåi loãi laàm quaù khöù, thuaän tu ôû töông lai.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaïi vöông, nhö vua ñaõ noùi, ngaøi thaät nhö ñöùa treû thô, ngu si khoâng trí tueä, meâ hoaëc khoâng coù phöông tieän, ñaõ haïi maïng cuûa cha meï mình, nay quy y Baäc Phaùp Vöông, laø ñaõ ñöôïc sanh laïi, töï thaáy ñieàu toäi loãi, ñoái vôùi phaùp luaät naøy, seõ ñöôïc thieän lôïi, khoâng coù toån haïi.

Khi aáy vua A-xaø-theá chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät thöa:

–Cuùi mong Ñöùc Theá Toân vaø chuùng Tyø-kheo thoï nhaän söï cuùng döôøng cuûa con.

Ñöùc Phaät im laëng nhaän lôøi. Nhaø vua bieát Ñöùc Phaät ñaõ nhaän lôøi, trong loøng vui möøng sung söôùng, nhieãu quanh Phaät ba voøng, cuùi laïy roài lui ra.

Khi nhaø vua lui ra caùch Phaät khoâng xa, baûo ñoàng töû Kyø-vöïc:

–Khanh ñaõ ñem laïi nhieàu ñieàu lôïi ích cho ta, khieán ta ñeán choã Ñöùc Phaät, hoïc hoûi Phaät phaùp, ñöôïc gaàn guõi Theá Toân, thoaùt khoûi toäi naëng, laøm cho toäi naëng trôû thaønh nheï.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Vua A-xaø-theá ñaõ ñöôïc phaùp sanh nhaãn, tuy coù haïi phaùp vöông nhöng ñaõ bieát tröø caùc oâ ueá, khoâng coøn caùc laäu, ñaõ truï nôi phaùp maø khoâng ñoäng chuyeån, ngay choã naøy xa lìa moïi phieàn naõo caáu ueá, sanh caùc phaùp nhaõn.

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

Nhaø vua trôû veà hoaøng cung, ngay ban ñeâm ñaõ cho baøy soaïn traêm thöù thöùc aên ngon quyù, thanh tònh. Saùng sôùm, vua lieàn ñi ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu laïy döôùi chaân Ñöùc Phaät baïch:

–Ñaõ ñeán giôø, thænh Theá Toân phoù trai.

Ñöùc Phaät cuøng ñaïi chuùng Tyø-kheo Taêng, quyeán thuoäc vaây quanh ñi ñeán cung vua. Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng ñaõ ngoài xong, nhaø vua laáy nöôùc röûa chaân tay, roài baøy ñoà aên uoáng, töï tay vua daâng côm. Khi Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng aên vaø röûa tay xong, nhaø vua lieàn laáy moät caùi gheá nhoû, ngoài ôû tröôùc Ñöùc Phaät, nghe Phaät thuyeát phaùp.

Nhaø vua baïch Ñöùc Phaät:

–Cuùi mong Ñöùc Theá Toân cuøng chuùng Tyø-kheo nhaän lôøi thænh môøi cuûa con, an cö moät muøa haï, taïi Vöông xaù cung. Con xin cuùng döôøng khoâng thieáu soùt vaät gì. Con seõ xaây caát naêm traêm tinh xaù cuùng döôøng Phaät ñeå cho moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò coù choã nghæ ngôi, kho laãm luùa thoùc lôùn nhoû ôû trong cung, con seõ ñem cuùng döôøng.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaïi vöông hoan hyû töùc laø ñaõ cuùng döôøng Ta ñaày ñuû roài. Tröôùc ñaây Ta ñaõ nhaän söï thænh môøi moät muøa haï cuûa Tröôûng giaû Tu-ñaït ôû nöôùc Xaù-veä roài.

Nhaø vua baïch Phaät:

–Tröôûng giaû nöôùc kia ñaõ ñöôïc thieän lôïi. Ñöùc Phaät laø vò trôøi giöõa trôøi, tröôùc ñaõ thoï nhaän lôøi thænh môøi cuûa vò ñoù.

Baáy giôø Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho vua A-xaø-theá nghe, khieán taâm vua khai môû. Ñöùc Phaät noùi keä:

*Ñem löûa teá mieáu thôø Toái thöôïng trong teá töï Vua toân quyù loaøi ngöôøi Bieån laø goác caùc soâng Traêng saùng nhaát tinh tuù Maët trôøi chieáu ban ngaøy Ñaõ qua laïi treân döôùi*

*Giuùp caùc maàm sinh tröôûng Treân trôøi, taïi coõi ngöôøi Phaät ñaïo laø toái thöôïng.*

Ñöùc Phaät noùi kinh xong, vua A-xaø-theá, chö Tyø-kheo, chö Thieân, A-tu-la nghe kinh hoan hyû, ñaûnh leã lui ra.



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