PHAÄT NOÙI KINH PHOÅ DIEÄU

**QUYEÅN 7**

**Phaåm 21: QUAÙN SAÙT CAÂY**

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Khi Boà-taùt ñaõ thaønh töïu quaû vò Chaùnh giaùc, chö Thieân ñi ñeán ca ngôïi Phaät xong, Nhö Lai ngoài ngay ngaén, nhaát taâm chaêm chuù nhìn caây Boà-ñeà, maét khoâng heà chôùp. Thieàn duyeät laøm thöùc aên, giaûi tueä laøm thöùc uoáng, an oån khoâng heà toån haïi. Suoát baûy ngaøy ñeâm nhìn caây Boà-ñeà nôi ñaïo traøng ñeå baùo aân caây. Qua baûy ngaøy xong, Thieân nhaân coõi Duïc, moãi ngöôøi mang theo moät vaïn bình nöôùc thôm, Thieân nhaân coõi Saéc cuõng mang theo nöôùc thôm taém röûa Ngaøi nhö vaäy, taát caû cuøng ñi ñeán choã Phaät, duøng voâ soá caùc loaïi höông thôm taém röûa Phaät tröôùc tieân. Chö Thieân, Long thaàn, Caøn-ñaïp-hoøa, A-tu-luaân, Ca-löu-la, Chaân- ñaø-la, Ma-höu-laëc duøng nöôùc thôm taém thaân Nhö Lai. Nöôùc thôm chaûy traøn ñaày, vaêng öôùt nhöõng ngöôøi naøy. Nhôø aân nöôùc thôm, ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân.

Baáy giôø chuùng sinh ñeàu nhôø aân höông xoâng, höông thôm khoâng rôøi thaân theå. Khi aáy caùc Thieân töû trôû vaøo cung ñieän, khoâng coøn nghe muøi höông thôm naøo khaùc.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Coù moät Thieân töû teân laø Phoå Hoùa, gieo mình saùt chaân Phaät roài ngoài daäy chaép tay baïch hoûi Phaät:

–Phaät ngoài beân goác caây Boà-ñeà trong suoát baûy ngaøy, laø ngoài thieàn ñònh Tam-muoäi, vaäy ñònh ñoù teân laø gì?

Ñöùc Theá Toân daïy:

–Ñònh ñoù teân laø Duyeät thöïc. Ñöùc Nhö Lai duøng Duyeät thöïc ñònh yù naøy suoát baûy ngaøy ñeâm nhìn caây Boà-ñeà khoâng chôùp maét.

Khi aáy Thieân töû Phoå Hoùa duøng keä khen ngôïi:

*Luoân phuïng haønh caùc haïnh Thieàn duyeät sinh oai löïc Khieán ma maát ñöôøng ñi*

*Töï gieo mình laïy Phaät*

*Veà nöông döôùi chaân Ngaøi Vôùi taâm nieäm vui möøng Baáy giôø caùc Thieân töû Cuõng vui möøng khoân xieát Caùc Thieân nhaân tòch ñònh Neáu bieát chuûng taùnh aáy Thì heát daâm, noä, si*

*Trí tueä saâu voâ cuøng*

*Tröø nghi cuûa Thieân nhaân Côù sao coù möôøi löïc*

*Bieát roõ thaáu möôøi phöông Vaø caùc phaùp giaûi thoaùt*

*Thöông xoùt, luoân baûy ngaøy YÙ saïch nhö hö khoâng*

*Ngoài yeân thaät baát ñoäng Nhìn caây khoâng chôùp maét? Baäc Sö Töû toân quyù*

*Côù sao ngoài baûy ngaøy Nhìn ngaém maõi caây naøy Cho neân laëng daáu veát? Töø nôi choã laäp nguyeän Sö töû vì taát caû*

*Ñaït ñöôïc choã baûn nguyeän Ngoài yeân khoâng ñöùng daäy Giuùp cho taâm Theá Toân Ngay choã ngoài an oån Ñaáng Thaäp Löïc nhö vaäy Vaâng haønh caùc lôøi daïy Bieát goác ngoïn Thieân nhaân Sôû nguyeän cuûa ñôøi tröôùc Nghe kinh ñieån chæ daïy Luoân tuaân lôøi daïy baûo Ñaáng Thaäp Löïc nhö vaäy Khoâng sôï, nguyeän ñaày ñuû Cho neân ngoài baûy ngaøy Khoâng heà rôøi khoûi toøa Duõng maõnh chæ quaùn caây Haøng phuïc ñöôïc taát caû Bình ñaúng ngoài ñaïo traøng Dieät tröø caùc traàn lao Thanh tònh vaø saâu xa*

*Do vaäy an chuùng sinh Bôûi ñoù neân xuaát gia*

*Thöïc haønh phaùp chaân chaùnh Xa lìa caùc tyø veát*

*Khoâng coøn nhöõng sôï seät Neân thaønh töïu Thaùnh chuùng Khoâng taïo haïnh phi phaùp Naêng nhaãn, aân, aùi, höõu*

*Vaø caùc voâ minh haønh Chaët goác reã caùc keát Xem chuùng nhö buïi ñaát Thaáy chuùng sinh töø laâu Vì chaáp ngaõ, ngaõ sôû Chìm ñaém trong aám caùi Ta bieát laø tröø heát*

*Töø xöa chöùa haïnh naøy*

*Taáp beán bôø meâ hoaëc Roát raùo caùc aám caùi Duøng tueä tröø saïch ngaõ Ta ñoaïn duïc saân haän*

*Chuùng sinh trong ngu meâ Nhö traêng ôû trong nöôùc Ta deïp khieán khoâng coøn Haïnh aáy khoâng naùo loaïn Trong yù töï hieåu roõ*

*Xöa kia ñaõ haøng phuïc Taát caû ñeàu döùt saïch Hieän taïi vì caùc ngöôi Chöùa si, ñoïa nguïc lôùn Phaät nhoå saïch taát caû Khoâng coøn trôû laïi ñaây Ñaõ tröø caùc aám caùi Giuùp dieät goác aám caùi Tieâu dieät boán ñieân ñaûo*

*Chöõa saïch heát khoâng coøn Caùc töôûng naøy nghó quaáy Ta bieát goác kinh phaùp Neân khieán dieät tröø saïch Khoâng coøn chuyeån laïi nöõa Thaân khoå saùu möôi laêm Loãi coù ba möôi caáu*

*Hieän taïi coù boán möôi Sinh ra coù möôøi saùu Hieän taïi coù möôøi taùm Nhö vaäy hai möôi laêm ÔÛ ñaïo traøng döùt heát Thaùnh taøi coù möôøi hai Ngöôøi sôï, hai möôi taùm Ta do vöôït nghieäp ñaây Söùc tinh taán vöôït qua Giaùc ngoä roài, khoâng lui*

*Phaân bieät naêm traêm vieäc Ta ñaõ thoâng suoát heát Traêm ngaøn phaùp xöa kia Döùt saïch caùc kieát naøy Chín möôi taùm nguoàn goác Ñaày ñuû caùc nôi choán*

*Choã chuùng sinh nöông gaù Döùt nghi caùc thoùi quen Löôùi taø kieán ngu toái*

*Caïn boán soâng traàn lao*

*Khieán khoâng coøn töï taïi.*

Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp ban tuyeân ngoân giaùo. Ngaøi daïy phaûi boû tham duïc, nònh hoùt vaø caùi ngaõ cuûa mình. Chí cuûa Ngaøi saùng suoát bao la. Thöông xoùt cuoäc ñôøi, Ngaøi duøng luaät chính laø ñeå höôùng daãn caùch nhoå phaêng taát caû tham lam, ñeå cho caùc haøng ñeä töû tieâu tröø haïnh taø vaïy, phuïng thôø haïnh chaân chaùnh, tröø caùc tieáng taêm, tinh taán dieät heát phieàn naõo, vöôït qua ñöôïc beán bôø sinh töû, khieán cho khoâng coøn caùi ngaõ cuûa mình. Coâng huaân thieàn ñònh ñem laïi ñònh yù, vöôït qua boán doøng nöôùc doác, vaø caùc nghieäp öu, keát, töï ñaïi, phoùng daät, haøng phuïc nhöõng vieäc naøy, laøm cho vónh vieãn khoâng coøn. Do chaân chaùnh cho neân ñem laïi ñònh yù, cheá ngöï traàn lao, tieâu caùc voïng töôûng, gioáng nhö nhoå baäc reã caây. YÙ chí vöôït qua bôø beân kia laøm cho heát thaûy khoâng coøn, döùt boû nôi choán, roáng tieáng sö töû, söùc löïc raát lôùn. Töï taïi trong ba coõi, khoâng phuï thuoäc gì, caûnh giôùi ñeàu dieät, duøng thieàn minh trí caét boû oaùn thuø, gioáng nhö Thieân ñeá laøm cho caùc toäi loãi nhö maïng löôùi cuûa mình ñeàu döùt heát.

Ngaøi duøng ba möôùi saùu haïnh tinh taán, ôû ngay giöõa cuoäc ñôøi duøng binh löïc trí tueä döùt

tuyeät heát aùi. Ñoù chính laø caùc coäi reã traàn lao troùi buoäc, dính maéc, laø goác ñoäc khoå cuøng toät. Ngaøi duøng söùc trí tueä saùng suoát caét saïch khoâng coøn. Duøng maét trí kheùo söûa trò laøm cho thanh tònh.

Nhöõng ngöôøi chaân chaùnh, Ngaøi duøng oai löïc cuûa thuoác minh ñeå trò beänh voâ minh, khieán cho caây si to lôùn khoâng coøn goác reã. Ngay nôi caûnh giôùi naøy thöïc haønh heát söùc chí thaønh. Ngaøi duøng taâm phaù huûy ñaát cheát saân giaän. Taâm yù öa thích vieäc khaùc, thì ñoù laø oaùn taëc.

Ta muùc khoâ caïn möôøi hai bieån ñeå daäp taét khoùi löûa cuûa caûnh giôùi tö töôûng, hieån chieáu tam ñaït, dieät caùc traàn caáu, ñoát saùng ngoïn löûa, thích cöûa giaûi thoaùt, tieâu saïch tyø veát cho neân daïy baûo; an uûi taát caû, boû töôûng gai goùc, roãng khoâng aâm vang. Hieåu roõ tinh taán, caàu söï thanh tònh. Gioáng nhö coï caây phaùt ra löûa saùng.

Laïi, nhö suoái nguoàn, taâm Ngaøi vaéng laëng. Ngaøi duøng binh löïc trí tueä deïp saïch taâm nhô nhôùp, ñem laïi ñònh yù, goïi ñoù laø caàm côø, vaâng giöõ lôøi daïy baûo. Töï mình coù theå hieåu roõ, haøng phuïc xong moïi vieäc, ñem laïi töø taâm. Nhaân naêm moùn duïc naøy maø bieát ñöôïc söï giaøu sang vaø truï nôi caùc haïnh, vöùt ñi söï doái traù. Töø nôi goác maø khôûi traàn lao, ñoùù laø choã cuûa caùc keát chöôùng ngaïi, ñaùnh nhau khoâng hoøa. Ta roõ suoát taát caû, ñaït ñöôïc ñònh Tam-muoäi, bieát heát nhöõng vieäc beân trong, xaây döïng söï hoå theïn; höõu töôûng, voâ töôûng, töø ñoù maø ñaït ñöôïc; thaâu hoaïch ñöôïc taát caû haïnh naøy, roõ suoát nhöõng gì mình coù, vöùt boû heát thaûy tö töôûng taát caû söï troùi buoäc. Ngöôøi thöïc haønh nhö vaäy, vöùt boû khoâng coøn gì?

Duøng ñöùc tinh taán maø haøng phuïc taát caû, ñaït ñöôïc ba moân giaûi thoaùt. Do vì leõ aáy, khoâng vì khoâng coù duyeân maø töôûng haï lieät, vui, voâ thöôøng, chæ laø caùi ngaõ cuûa mình nhöng caùi goác taïo töôûng, caàu saùu suy thì ôû döôùi goác caây Boà-ñeà, ta döùt tröø heát. Taát caû nhöõng söï voâ thöôøng naøy laø söï ueá tröôïc roäng lôùn. Duøng minh ñaït cuûa baäc Thaùnh tieâu tröø caùc aùi duïc, vöôït hôn caû aùnh saùng maët trôøi, maët traêng. Ngöôøi oâm loøng aùi duïc nhö lô löûng treân khoâng; hieåu roõ tam ñaït, nhan maïo ñeïp ñeõ tuyeät vôøi döùt haún sinh töû, vöôït qua bieån lôùn. Do söùc tinh taán cho neân vöôït qua daâm, noä, si. Duøng haïnh vi dieäu chaëc ñöùt ngaõ chaáp. Saùu ñoä voâ cöïc, tieâu öùc traàn lao, yù döùt caùc khoå trong ñöôøng sinh töû. Baáy giôø thích ñoaïn caû tröôùc sau, khoâng rôi vaøo nhò bieân, bình ñaúng ñoái vôùi taát caû, ñaõ ñaït giaûi thoaùt. Caùc chuùng taø kieán dò hoïc ñaït ñöôïc cam loä, khoâng coøn moät ai, döùt tröø heát goác reã sinh töû, boán ñaïi khoâng coøn, cuõng heát caùc nhaäp, caàu trí tueä baùu ñöôïc nhieàu voâ soá. Söï saùng suoát quyù baùu cuûa ñaïo laø ñöa ñeán voâ sôû uùy, laø söï an laïc noäi taïi cuûa voâ löôïng Phaät. Ít mong caàu, laøm ñuùng söï giaùo hoùa, phaân bieät nguoàn goác, nhöõng vieäc laøm ôû ñôøi tröôùc thì ta bieát roõ. Bôûi do

trong haøng öùc kieáp töøng boá thí nhieàu chaâu baùu vaø voâ soá cam loä cho neân thoâng suoát moân hoïc naøy. Öa haïnh meàm moûng, nghe voâ soá lôøi daïy veà phaùp ôû ñôøi, cuõng laïi phaân tích duyeân khôûi laø cuøng sinh, cuøng dieät; taâm khôûi yù ñoäng nhö ngöïa ñoàng hoang. Maét ta thanh tònh saùng ñeïp, nhìn thaáu möôøi phöông. Xem thaáy taát caû chuùng sinh nhö haït traùi caây trong loøng baøn tay. Vieäc laøm ôû ñôøi tröôùc laïi cuõng roõ raøng nhö theá. Trong haøng öùc kieáp ñaõ tu caùc ñoä voâ cöïc, hieåu heát caùi khoâng thaät cuûa nieäm; bieát bao laàn tænh giaùc caùi nghieäp ñieân ñaûo maø trong quaù khöù chö Thieân ñaõ töøng tranh caõi, heã kia coù nhö theá thì ñaây cuõng vaäy.

Baáy giôø ta ñaõ ñeán nôi baát töû. Sôû dó ngöôøi coù Thaäp löïc thöïc haønh töø taâm, laø vì thöông nhôù chuùng sinh cho neân haønh Töø löïc. Nay ta ñaõ ñaït phaùp cam loä neân vôùi Thaäp löïc, haønh Bi löïc giaùo hoùa taát caû. Vì vaäy cho neân khieán ta ôû trong phaùp cam loä thöôøng thöïc haønh Hoä (xaû) löïc, haøng phuïc taát caû. Do söï giaùo hoùa naøy ta ñi vaøo coõi baát töû. Sôû dó thöïc haønh taâm hyû laø laøm vui taát caû. Vì vaäy Hyû löïc haøng phuïc taát caû. Theá neân xaây döïng vaø ôû trong phaùp cam loä. Nhôù nghó möôøi löïc traûi qua kieáp soá nhieàu nhö caùt soâng Haèng, gaëp chö Phaät trong quaù khöù vaø cuùng döôøng caùc Ngaøi, vì leõ aáy ñöôïc ôû trong phaùp cam loä. Ta voán coù lôøi theà nguyeän: “Neáu khoâng haøng phuïc ñöôïc ma quaân, khoâng giaùo hoùa taø kieán thì ta khoâng rôøi choã ngoài”. Ta khoâng buoâng lung, vöôït qua bôø beân kia, phaù tan maïng löôùi si meâ töø voâ soá kieáp, truï trí Kim cang ñeå ñeán Thaäp löïc, khoâng heà dính maéc. Haøng phuïc caùc laäu hoaëc, laøm cho khoâng coøn. Ñaït ñöôïc löïc ñoù môùi rôøi choã ngoài. Taém röûa saïch seõ, khoâng coøn nhô nhôùp; baáy giôø Ñaáng Thaäp Löïc Hoä Theá töï taïi vöôït qua bôø kia cuûa ba ngaøn theá giôùi.

Vöõng chaéc nhö kim cang, thöôøng tu haïnh bình ñaúng. Ngaøn öùc chö Thieân cuùng döôøng voâ löôïng vaø caùc ngoïc nöõ khoâng theå keå xieát.

Phaät töû nhö vaäy ñeàu coù nhaân duyeân, ngoài toøa Hieàn thaùnh ñöôïc töï taïi lôùn.

Ngaøn bình baùu döôùi goác caây ñöïng voâ soá nöôùc thôm ñeå taém röûa Ñaáng Hoä Theá. Ba ngaøn theá giôùi do vaäy ñöôïc töï taïi. Phaät töû nhö vaäy ñeàu coù nhaân duyeân.

Sôû dó suoát baûy ngaøy ñeâm Boà-taùt khoâng rôøi toøa ngoài, chaêm chuù nhìn caây, vì baûy ngaøy ñeâm ñoù nhìn caây Boà-ñeà, Ngaøi caûm hoùa baûy möôi öùc ngöôøi khieán hoï phaùt khôûi ñaïo taâm. Suy nghó vaéng laëng. Ñaát chaán ñoäng saùu caùch.

Baáy giôø Ñöùc Phaät töø toøa sö töû ñöùng daäy, taâm Ngaøi an vui, thaân Ngaøi nheï nhaøng thoaûi maùi, laø vieäc ñuùng luùc, ngay nôi ñaïo traøng nhìn caây Boà-ñeà, gioáng nhö sö töû, khoâng heà coù söï sôï haõi, thieàn tö phaùp moân giaûi thoaùt, haïnh cuûa Hieàn thaùnh.

M