ÑAÏI TRANG NGHIEÂM KINH LUAÄN

**QUYEÅN 7**

**CHÖÔNG 41**

## Lôïi döôõng laøm roái loaïn vieäc haønh ñaïo. Neáu khoâng maøng ñeán lôïi döôõng thì seõ kheùo quaùn saùt ñöôïc taâm giaän töùc.

Toâi töøng nghe:

Thuôû xöa coù moät thaày Tyø-kheo soáng trong khu vöôøn kia, ngöôøi daân trong caùc thaønh phoá, aáp, xoùm laøng… ñeàu ñeán cuùng döôøng. Coù ngöôøi ñoàng xuaát gia sinh loøng ganh gheùt, cheâ bai. Ñeä töû cuûa thaày Tyø-kheo nghe nhöõng lôøi cheâ bai naøy, beøn ñeán baïch vôùi thaày:

–Thaày Tyø-kheo noï cheâ bai Hoøa thöôïng ñaáy.

Hoøa thöôïng nghe nhö vaäy, lieàn goïi thaày Tyø-kheo aáy ñeán, duøng lôøi eâm dòu an uûi vaø bieáu y cho thaày aáy. Caùc ñeä töû baïch thaày:

–OÂng thaày cheâ bai kia laø keû ñaùng gheùt cuûa chuùng ta, taïi sao Hoøa thöôïng laïi an uûi vaø ñem y cho oâng aáy?

Hoøa thöôïng ñaùp:

–Vò Tyø-kheo phæ baùng kia coù aân ñoái vôùi ta neân ta phaûi cuùng döôøng. Hoøa thöôïng lieàn noùi keä:

*Möa ñaù haïi luùa maù*

*Coù ngöôøi ngaên chaän ñöôïc Chuû ruoäng raát vui möøng Ñem cuûa caûi ñeàn aân,*

*Phæ baùng laø baïn thaân Khoâng goïi keû oaùn gheùt Ngaên möa lôïi döôõng ta Ta neân ñeàn aân naøy.*

*Möa ñaù haïi moät ñôøi*

*Lôïi döôõng haïi nhieàu kieáp Möa ñaù haïi vaät chaát*

*Lôïi döôõng haïi tu ñaïo, Ruoäng bò möa ñaù haïi AÉt coøn laïi ít nhieàu Ngöôøi bò lôïi döôõng haïi Coâng ñöùc ñeàu maát heát. Nhö Ñeà-baø-ñaït-ña*

*Bò möa lôïi döôõng haïi Bôûi oâng ta tham ñaém*

*Khoâng maûy may phaùp laønh. Vieäc aùc raát laãy löøng*

*Khi cheát ñoïa ñöôøng aùc*

*Löûa lôïi döôõng boác cao Coøn hôn taâm ñoäc aùc Sö töû vaø coïp soùi Ngöôøi trí quaùn saùt roài Thaø bò chuùng laøm haïi*

*Khoâng ñeå lôïi döôõng haïi. Ngöôøi ngu tham lôïi döôõng Khoâng thaáy toäi aùc kia*

*Lôïi döôõng xa ñaïo Thaùnh Haïnh laønh maát khoâng sinh. Phaät ñaõ döùt keát söû*

*Môû heát kieát ba coõi Coâng ñöùc ñaõ ñaày ñuû*

*Coøn phaûi traùnh lôïi döôõng. Ñaáng Sö Töû trong chuùng Ñaõ noùi ra lôøi naøy:*

*Lôïi döôõng chôù gaàn ta Ta cuõng xa laùnh noù. Ngöôøi taâm trí saùng suoát Ñaâu ai tham lôïi döôõng Lôïi döôõng roái loaïn taâm Laøm haïi hôn keû thuø.*

*Nhö duøng daây thoâ gieát Caét da, naùt thòt xöông Phaù tuûy môùi chòu thoâi Lôïi döôõng hôn daây thoâ Caét ñöùt da giöõ giôùi*

*Phaù hoaïi thòt thieàn ñònh Laøm gaõy xöông trí tueä Laøm naùt tuûy taâm laønh. Cuõng thí nhö ñöùa treû Boác löûa noùng ñònh aên, Nhö caù nuoát moài caâu Nhö chim bò sa löôùi, Caùc thuù rôi hoá saâu*

*Ñeàu do bôûi tham moài Tyø-kheo tham lôïi döôõng Cuõng nhö kia khaùc gì. Mieáng moài quaù beù nhoû Gaëp hoïa laïi quaù lôùn Doái gaït vaø nònh hoùt*

*AÅn naùu trong lôïi döôõng. Gaàn guõi söï meâ loaïn Maàm moáng cuûa tai hoïa Gioáng nhö gaõi muït gheû*

*Caøng gaõi thì caøng ngöùa Kieâu caêng, duïc, buoâng lung Ñeàu do lôïi döôõng sinh.*

*Ngöôøi naøy vì chuùng ta Ngaên chaën giaëc lôïi döôõng Ta vì yù nghóa ñoù*

*Neân taän taâm cuùng döôøng Thieän tri thöùc nhö theá Sao goïi ñaùng gheùt ñöôïc? Bôûi vì tham lôïi döôõng Khoâng öa nôi vaéng laëng Taâm chaïy theo lôïi döôõng*

*Ngaøy ñeâm khoâng ngöøng nghæ:*

*Nôi aáy coù côm aùo Ngöôøi ñoù baïn thaân ta AÉt ñeán môøi thænh ta.*

*Taâm thöôøng chaïy theo caûnh Laøm taâm khoâng vaéng laëng Khoâng thích choã thanh vaéng Thöôøng öa choán ñoâng ngöôøi Lôïi döôõng laøm huûy hoaïi Chaúng quùi phaùp thanh vaéng Vì boû phaùp vaéng laëng Khoâng goïi laø Tyø-kheo*

*Cuõng chaúng goïi Cö só.*

# M

**CHÖÔNG 42**

## Muoán ñaït ñeán laäu taän thì vaán ñeà daïy doã vaø tu hoïc phaûi tuøy theo caên cô khaùc nhau.

Toâi töøng nghe:

Thuôû xöa, Toân giaû Muïc-lieân daïy hai ngöôøi ñeä töû chuyeân roøng tu thieàn nhöng khoâng ñaït keát quaû. Khi aáy, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi ngaøi Muïc-lieân:

–Hai vò ñeä töû cuûa thaày chöùng ñöôïc thaéng phaùp chöa? Ngaøi Muïc-lieân ñaùp:

–Chöa ñöôïc.

Ngaøi Xaù-lôïi-phaát laïi hoûi:

–Thaày daïy hoï phaùp moân gì? Ngaøi Muïc-lieân ñaùp:

–Toâi daïy moät ngöôøi quaùn baát tònh vaø moät ngöôøi ñeám hôi thôû. Nhöng taâm yù cuûa hoï quaù trì treä neân khoâng giaùc ngoä.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi ngaøi Muïc-lieân:

–Hai vò ñeä töû ñoù töø doøng hoï naøo maø ñi xuaát gia? Ngaøi Muïc-lieân noùi:

–Moät ngöôøi laø thôï giaët vaø moät ngöôøi nöõa laø thôï luyeän vaøng. Ngaøi Xaù-lôïi-phaát beøn baûo ngaøi Muïc-lieân:

–Ñoái vôùi ngöôøi thôï luyeän vaøng, thaày neân daïy hoï phaùp ñeám hôi thôû, coøn ngöôøi thôï giaët thaày neân daïy hoï quaùn baát tònh.

Toân giaû Muïc-lieân beøn daïy ñeä töû theo phaùp nhö theá, hoï lieàn sieâng naêng tu taäp vaø chöùng quaû A-la-haùn. Sau khi chöùng quaû, hoï raát vui möøng, hôùn hôû noùi keä ca ngôïi Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

*Baäc chuyeån phaùp thöù hai Ñaïi töôùng cuûa phaùp Phaät Ñaït trí tueä treân heát Trong caùc vò Thanh vaên Coù naêng löïc trí tueä,*

*Vaø giaùc ngoä hôn heát. Hay thay Xaù-lôïi-phaát! Chæ baøy ñöôøng giaûi thoaùt Tuøy thuaän theo thoùi quen Daét dìu khai ngoä con*

*Caû hai choùng giaûi thoaùt Thöïc haønh caûnh giôùi mình Ñaït ñöôïc ñieàu neân ñaït Thöïc haønh caûnh giôùi khaùc Nhö caù naèm treân ñaát.*

*Con thöôøng quen giaët aùo Maøu traéng beân bôø soâng Taâm truï trong xöông traéng Gioáng nhau deã khai ngoä Khoâng caàn duøng coâng laém Cuõng mau vaøo taâm con, Thôï vaøng thöôøng thoåi beä Hôi ra vaøo laø gioù*

*Ñeám thôû deã thích hôïp. Thoùi quen cuûa chuùng sinh Ai cuõng coù choã maïnh*

*Nay Ngaøi Xaù-lôïi-phaát Gieàng moái trong phaùp Phaät. Phaät noùi Xaù-lôïi-phaát*

*Baäc chuyeån phaùp thöù hai Thích öùng ñuùng nhö thaät Taâm ñaõ ñöôïc töï taïi Khieán cho hai chuùng con*

*Kheùo bieát neûo ñöôøng thieàn. Con nhö voi chöa thuaàn Ñaïi töôùng trong phaùp Phaät Daïy baûo ñieàu phuïc con Giuùp ñeán nôi an oån*

*Neân con raát vui möøng.*

# M

**CHÖÔNG 43**

## Ngöôøi caên laønh thuaàn thuïc, duø coù laån traùnh nôi naøo thì Ñöùc Nhö Lai ñaïi bi vaãn khoâng bao giôø lìa boû hoï.

Toâi töøng nghe:

Xöa kia Ñöùc Nhö Lai laø ruoäng phöôùc toát ñeïp voâ thöôïng, moïi vieäc Ngaøi laøm ñeàu ñem ñeán phöôùc ñöùc, lôïi ích cho chuùng sinh, chaúng phaûi nhö ruoäng cuûa theá gian. Muoán noùi leân vieäc thöïc haønh ruoäng phöôùc khaùc vôùi ruoäng theá gian thì ngöôøi thöïc haønh ruoäng phöôùc *(laø Ñöùc Nhö Lai)* ñeán nhaø caùc ñaøn-vieät thuoäc giai caáp thaáp heøn, vaøo thaønh Xaù-veä khaát thöïc. Cho ñeán khi laøm Boà-taùt, vaøo thaønh Vöông xaù khaát thöïc. Trong thaønh, taát caû nhöõng ngöôøi giaø treû, nam nöõ, lôùn nhoû, troâng thaáy dung nghi Ngaøi ñeàu sinh taâm yeâu kính. Ngoaøi ra, nhö trong kinh Phaät Baûn Haïnh coù ghi:

Ngaøy xöa, khi Phaät coøn taïi theá, chuùng sinh nhaøm chaùn vieäc aùc, haït gioáng caên laønh raát deã naûy maàm. Vì muoán cöùu ñoä moïi ngöôøi cho neân Ñöùc Phaät ñaõ öùng hoùa vaøo thaønh khaát thöïc. Ngaøi noùi keä:

*Neáu vôùi taâm tin saâu Kính leã döôùi chaân Phaät Ngöôøi naøy ñoái sinh töû*

*Chaúng coøn vöôùng laâu nöõa, Laøm ñöôïc ruoäng phöôùc laønh Cuùng döôøng taïo nhaân duyeân AÉt ñöôïc quaû baùo lôùn*

*Vôùi taâm kính tin duø Cuùng ñaát vaøo baùt Phaät Cuõng ñöôïc coù quaû baùo.*

Khi Ñöùc Nhö Lai vaøo thaønh thò hieän thaàn thoâng taát caû nhaân daân cuøng reo vui:

–Ñöùc Phaät vaøo thaønh!

Ngoaøi ra, nhö trong caùc kinh khaùc ghi:

Luùc Ñöùc Phaät vaøo thaønh, taát caû caùc thöù ñeàu trang nghieâm ñaày ñuû. Moïi ngöôøi nam nöõ, giaø treû nghe tin Phaät vaøo thaønh, taát caû ñeàu xoân xao, gioáng nhö bieån lôùn gioù laøm noåi soùng phaùt ra aâm thanh lôùn, coõi Dieâm-phuø chöa coù hieän töôïng nhö vaäy.

Baáy giôø, trong thaønh coù ngöôøi doïn phaân dô teân laø Ni-ñeà, mình maåy dô baån, ñaàu toùc roái buø, aùo quaàn raùch röôùi, baån thæu. Neáu treân ñöôøng ñi gaëp nhöõng maûnh vaûi xaáu, anh ta lieàn nhaët ñem veà vaù aùo, ñieàu naøy noùi leân nghieäp baát thieän ñôøi tröôùc. Ni-ñeà vaùc voø phaân naëng treân löng ñònh ñeán ñoå ôû choã thaät xa, giöõa ñöôøng boãng gaëp Ñöùc Phaät, anh ta chieâm ngöôõng toân nhan Ngaøi nhö thaáy bieån roäng bao la. Vaàng aùnh saùng troøn bao quanh Phaät moät taàm, trang nghieâm thaân Ñöùc Phaät, gioáng nhö khoái vaøng roøng tinh khieát, khoâng coù veát nhô. Ca-sa Ngaøi ñaép maøu nhö chieân-ñaøn ñoû, cuõng nhö toøa laâu ñaøi baùu, chieâm ngöôõng maõi khoâng chaùn, neân anh noùi keä:

*Saéc vaøng nhö hoa nôû Y maøu ñoû chieân-ñaøn*

*Y phuïc thaät ngay ngaén Trong saïch nhö göông ñoàng Nhö traêng saùng muøa thu Maët trôøi trong hö khoâng Theá Toân ngöï giöõa chuùng Thanh tònh nhö traêng thu.*

Baáy giôø, chuùng sinh thaáy Phaät Theá Toân sinh taâm raát vui möøng. Loaøi suùc sinh thaáy Phaät, ñoâi maét coøn hôùn hôû, huoáng chi laø loaøi ngöôøi, cho neân coù baøi keä:

*Toân nhan thaät khoù saùnh Thaâm taâm raát kính yeâu Ñaùng goïi Ñaáng Thieàn Ñònh Oai quang vaøng röïc rôõ Taâm taø kieán aùc ñoäc*

*Thaáy Phaät cuõng vui möøng Chieâm ngöôõng hình töôùng Ngaøi Maét nhìn khoâng nhaøm chaùn.*

*Thaáy Phaät taâm vui möøng Thaân Phaät ñeàu chieáu saùng Caøng nhìn caøng saùng hôn, Thaân theå Ngaøi vieân maõn Khoâng choã naøo ñaùng cheâ Doøng hoï ñaùng ca ngôïi Khoâng ai cheâ bai ñöôïc Baäc tröôïng phu trí saùng Tieáp noái sinh gioáng toát.*

*Ngöôøi ñôøi trang söùc baùu Ñeå laøm ñeïp thaân hình Thaân Phaät ñuû töôùng ñeïp Chaúng caàn trang söùc ngoaøi Töôùng ñeïp, ngöôøi yeâu thích Veû ñeïp thöôøng theo thaân.*

*Ngöôøi ñôøi duøng chuoãi ngoïc Chaúng ñöôïc maõi ñeïp luoân Hoa sen ñeàu nôû thaém*

*A-du-giaø toát töôi Trang söùc treân maët ñaát*

*Ñeïp aáy khoâng baèng Phaät. Maét trong, caùc töôùng toát Röïc rôõ trang nghieâm thaân Duï nhö aùo giaùp ngoïc Trang söùc baèng caùc baùu, Cuõng nhö trong ao nöôùc Laøm ñeïp baèng caùc hoa Caùc loaïi nhö theá saùnh Khoâng baèng thaân Nhö Lai.*

*Hình theå Ñaáng Thieän Theä Töôùng toát thaät röïc rôõ Cuõng nhö trong hö khoâng Luùc khoâng coù maây che*

*Muoân sao trang ñieåm traêng. Ñaáng kheùo laøm vieäc toát Chieâm ngöôõng khoâng chaùn ñuû Nhö uoáng vò cam loä*

*Nhö traêng troøn, trong vaét Ñöôïc moïi ngöôøi meán yeâu. Trang nghieâm baèng töôùng maàu Kheùo ñieàu phuïc oai ñöùc*

*Muoân ñöùc ñeàu ñuû ñaày Ai maø ca ngôïi heát.*

*Caùc loãi xaáu ñaõ heát Thí nhö trong sinh töû Caùc con roái hieän hình*

*Khoâng bao giôø bieán ñöôïc Dung nghi gioáng nhö Phaät, Tuy laøm con roái ñeïp*

*Chaúng baèng thaân töôùng Phaät Töôùng nhieäm maàu cuûa Phaät Trôøi, ngöôøi khoâng saùnh baèng.*

Laïi nöõa, khoâng theå duøng ngoân töø khen ngôïi cho heát ñöôïc veà töôùng toát nhieäm maàu cuûa Ñöùc Theá Toân. Caùc haïnh ñaày ñuû, coâng ñöùc troïn veïn, neân noùi keä khen:

*Nhöõng ñieàu Nhö Lai daïy Ñöôïc ngöôøi trí kính troïng Cung caùch vaø cöû chæ Khoâng heà coù loãi laàm.*

*Hôn heát trong Maâu-ni Gaëp vieäc chöa töøng coù Tueä giaùc khoâng dao ñoäng Cheâ khen, taâm khoâng khaùc Vì coù möôøi naêng löïc*

*Hieän töôùng raát vaéng laëng Troøn ñuû vaø ngay thaúng Nhoùm coâng ñöùc lôïi ích.*

*Böôùc ñi thaät khoan thai Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu thích Lôøi noùi nghóa saâu roäng Xeùt troâng raát chaéc thaät Coù trình töï roõ raøng.*

*Taát caû ñeàu buoâng boû Khoâng tham ñaém aên uoáng Toùm laïi maø noùi thì*

*Khoâng gì chaúng ñaùng yeâu.*

Luùc ñoù, Ni-ñeà thaáy Ñaáng Ñieàu Ngöï Voâ Thöôïng caùc caên vaéng laëng vaø caùc thaày Tyø- kheo caùc caên khoâng taùn loaïn vaây quanh theo haàu Ngaøi, taâm caøng yeâu kính hôn. Ni-ñeà noùi keä:

*Caùc caên ñeàu vaéng laëng Ngöôøi ñieàu caên vaây quanh Ñaép y maøu môùi nhuoäm Tröôùc sau ñi theo ngöôøi. Ñaïo thuø thaéng doøng Thích Thaân vaøng khoâng dao ñoäng Boán chuùng thöôøng vaây quanh Nhö maây vôøn maët nhaät.*

Ni-ñeà troâng thaáy Ñöùc Phaät, töï theïn mình nhô nhôùp thaáp heøn, treân vai laïi vaùc voø phaân, thì laøm sao daùm gaëp Phaät, beøn quay böôùc reõ sang con ñöôøng khaùc ñeå khoâng gaëp Phaät, nhöng trong loøng buoàn khoå voâ cuøng: “Vì ñôøi tröôùc ta khoâng laøm vieäc phöôùc, bò bao ñieàu xaáu aùc keùo loâi neân nay phaûi chòu noåi khoå naøy. Ta khoâng buoàn vôùi caùi ngheà thaáp heøn naøy, nhöng thaáy moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc ñeán choã Phaät, coøn ta vì baån thæu, hoâi thoái, cho neân khoâng ñeán ñöôïc beân Ngaøi”. Vì theá neân Ni-ñeà bò löûa buoàn phieàn thieâu ñoát taâm tö.

Ni-ñeà noùi keä:

*Phaät ra ñôøi raát khoù Khoù coù theå gaëp ñöôïc Trôøi, ngöôøi, A-tu-la Baùt boä ñeàu vaây quanh, Nay ta tuy ñöôïc gaëp*

*Hoâi thoái chaúng daùm gaàn Roõ raøng do nghieäp aùc Toäi baùo xaû boû ta.*

Nghó xong, Ni-ñeà lieàn reõ vaøo ngoõ khaùc vaø traùnh thaät xa. Nhöng loøng Ñaïi bi bình ñaúng cuûa Ñöùc Phaät Theá Toân vaãn doõi theo böôùc chaân cuûa Ni-ñeà khoâng rôøi boû. Ngaøi lieàn hieän thaân trong con heûm kia vaø ñöùng ngay tröôùc maët Ni-ñeà. Ni-ñeà thaáy vaäy, voâ cuøng kinh sôï, thaàm nghó: “Vöøa roài ta ñaõ traùnh Ñöùc Phaät nhöng baây giôø laïi gaëp Ngaøi, ta phaûi bieát traùnh nôi naøo ñaây?”.

Vöøa lo aâu, vöøa sôï seät, Ni-ñeà töï traùch: “Ta thaät baïc phöôùc, chö Phaät thôm tho thanh khieát, laøm sao thaân baån thæu naøy daùm ñeán gaàn Phaät? Neáu ta ñeán gaàn Ngaøi, thì toäi caøng theâm naëng. Do nghieäp aùc ñôøi tröôùc khieán cho ta ñeán noãi nhö vaäy”.

Ni-ñeà noùi keä:

*Trôøi duøng höông chieân-ñaøn Hoa Maïn-ñaø thöôïng dieäu Caùc thöù vaät cuùng döôøng Ñem ñeán daâng Theá Toân, Khi Ñöùc Phaät vaøo thaønh Coù nöôùc thôm röôùi ñaát Trôøi, ngöôøi ñeàu cuùng daâng Thaät laø Ñaáng ÖÙng Cuùng,*

*Coøn ta mang voø phaân Sao daùm ñeán tröôùc Phaät!*

Ni-ñeà laïi nghó: “Ta phaûi laøm caùch naøo cho thích hôïp baây giôø?”. Ni-ñeà lieàn boû Phaät, ñi vaøo con heûm khaùc. Ñöùc Nhö Lai cuõng laïi hieän ñeán trong con heûm aáy. Ni-ñeà thaáy vaäy caøng ngaïc nhieân hôn, beøn noùi keä:

*AÙnh saùng quanh moät taàm Röïc rôõ bieát bao maøu*

*Moïi ngöôøi trong thaønh aáy Chaép tay ñöùng vaây quanh, Ñeá Thích caàm phaát traàn Trôøi, ngöôøi ñeàu cuùng döôøng Con vöøa traùnh heûm khaùc Phaät laïi hieän ñeán ngay.*

Noùi keä xong, Ni-ñeà nghó raèng: “Ñöùc Theá Toân laø Baäc treân heát trong coõi trôøi, coõi ngöôøi, coøn ta laø keû thaáp heøn nhaát trong caùc chuùng sinh. Baây giôø, vôùi caùi thaân hoâi haùm naøy ta ñaâu daùm ñeán gaàn Ñöùc Theá Toân.” Ni-ñeà lieàn traùnh vaøo trong moät con heûm khaùc. Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân tröôùc ñaõ hieän ñeán trong con heûm aáy roài. Thaáy Phaät, Ni-ñeà xaáu hoå neân boû ñi, khoâng ngôø voø phaân va vaøo töôøng beå tan, nöôùc phaân chaûy ra laøm baån caû aùo Ni- ñeà. Thaáy mình quaù baån thæu, Ni-ñeà xaáu hoå buoàn raàu, maët maøy thaát saéc, thaàm nghó: “Luùc naõy phaân tuy hoâi dô nhöng coøn ôû trong thuøng, baây giôø thuøng ñaõ beå, phaån ueá rôi ra, thaät ñaùng xaáu hoå, thaät ñaùng quôû traùch!”.

Ni-ñeà lieàn noùi keä:

*Than oâi! Thaät laï thay Nay ta nhö saép cheát*

*Nhô nhôùp khaép toaøn thaân Ta phaûi laøm sao ñaây?*

*Ñaáng hôn heát ba coõi Maø ñeán gaàn choã ta Ñöùng ngay tröôùc maët ta Ta heát choã traùnh ñi.*

*OÂi thoâi! Thaät ñaùng gheùt Trong ngoaøi ñeàu baát tònh Raát xaáu hoå, khoå naõo Gioáng nhö giaø suy ñeán.*

Luùc ñoù, ñaïi chuùng thaáy Ñöùc Theá Toân theo sau Ni-ñeà. Trong chuùng ñoù coù moät thaày Tyø-kheo suy nghó: “Ñöùc Nhö Lai vaøo thaønh sao khoâng laàn löôït khaát thöïc töøng nhaø giaøu sang, thaáp heøn, maø Ngaøi laïi ñi theo Ni-ñeà? Vì sao nhö vaäy? Chaéc laø coù lyù do gì ñoù”. Thaày laïi suy nghó: “Ta phaûi tìm hieåu vieäc naøy”.

Thaày Tyø-kheo naøy lieàn noùi keä:

*Ñaây chaéc ngöôøi coâng ñöùc Ñöôïc Phaät ñi theo sau Nhö ngoïc rôi thuøng phaân Khuaáy leân ñeå kieám tìm.*

*Nhö Lai xeùt taâm kia*

*Khoâng choïn sang hay heøn Khoâng caàn doøng doõi quyù Baäc Thaéng Dieäu noùi raèng:*

*Nhö thaày thuoác chöõa beänh Xem beänh naëng hay nheï Tuøy beänh maø boác thuoác Khoâng xeùt theo doøng hoï. Nhö Lai taâm bình ñaúng Quaùn saùt taâm thoâ teá*

*Cuõng khoâng choïn doøng doõi Cho thuoác döùt phieàn naõo.*

Baáy giôø, Ni-ñeà ñi vaøo con heûm chaät heïp gaëp Ñöùc Theá Toân, xaáu hoå co ro, khoâng bieát aån naáp vaøo nôi naøo, beøn chaép tay nhìn xuoáng ñaát noùi:

–Ngaøi coù khaû naêng hoä trì taát caû chuùng sinh. Xin Ngaøi heù moät keõ hôû cho con coù choã dung thaân.

Ni-ñeà noùi keä:

*Hoâm nay Ñöùc Nhö Lai Cuøng ñi gaàn ñeán con Thaân con quaù hoâi thoái Khoâng daùm gaàn Theá Toân Laønh thay moät keõ hôû*

*Ñeå con ñöôïc dung thaân.*

Ñöùc Nhö Lai vôùi taâm Ñaïi bi laøm an vui lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, vôùi dung nhan töø hoøa, saéc maët töôi vui, Ngaøi ñeán beân Ni-ñeà duøng lôøi leõ eâm dòu an uûi Ni-ñeà, laøm cho thaân taâm Ni-ñeà thoaûi maùi, vui söôùng. Phaät goïi Ni-ñeà, Ni-ñeà ngô ngaùc nhìn khaép boán phía: “Nhö lôøi Phaät goïi, chaúng leõ Ñöùc Chí Toân trong ba coõi, laïi goïi ngöôøi thaáp heøn nhö ta sao, hay laø coù ngöôøi ñoàng teân vôùi ta maø Ngaøi goïi hoï chaêng?” Taâm Phaät bình ñaúng tuyeät ñoái, khoâng heà coù yeâu hay gheùt. Ñöùc Theá Toân ñöa tay veà phía Ni-ñeà, ngoùn tay daøi thon nhoû coù moùng nhö maøu ñoàng ñoû. Giöõa nhöõng ngoùn tay coù maøng löôùi noái lieàn, tay Phaät ñeïp nhö hoa sen, baøn tay meàm maïi tinh khieát coù hình baùnh xe. Ñöùc Phaät muoán laøm cho Ni-ñeà sinh taâm maïnh meõ beøn noùi keä baûo Ni-ñeà:

*Ngöôi coù caên duyeân laønh Neân ta ñeán choã ngöôi Nay Ta ñaõ ñeán roài*

*Sao ngöôi coá laån traùnh? Haõy neân ñöùng laïi ñaây*

*Tuy thaân ngöôi khoâng saïch Nhöng taâm coù phaùp laønh Höông thôm raát nhieäm maàu Hieän ñang ôû trong ngöôi Chôù neân thaáy thaáp heøn.*

Ni-ñeà nghe lôøi Ñöùc Phaät daïy, ñöa maét nhìn Phaät, trong loøng traøn ngaäp haân hoan, chaép tay thöa vôùi Phaät:

–Ñoái vôùi keû khoâng nôi nöông töïa, Ngaøi laøm choã nöông töïa. Ñoái vôùi caùc chuùng sinh

khoâng coù nhaân duyeân, maø Ngaøi töôûng nhö con, taâm Ngaøi thaät laø bình ñaúng, thaät laø Ñaáng Chaân Teá. Nay Phaät Theá Toân noùi chuyeän vôùi con, nhö röôùi nöôùc cam loä leân thaân taâm con.

Ni-ñeà noùi keä:

*Giaû söû Ñaïi Phaïm vöông Cuøng noùi chuyeän vôùi con Baäc Thieân ñeá toân troïng Haï mình oâm daét con*

*Baäc Chuyeån luaân thaùnh vöông AÊn chung böõa vôùi con*

*Khoâng baèng Thaày ba coõi Thöông xoùt ban moät lôøi. Con ñöôïc Ngaøi quan taâm Coøn vui möøng hôn kia Choïn löïa boû dô xaáu*

*Vieäc baát thieän ñaõ döùt Vieäc laønh ñaõ ñaày ñuû. Ñaáng Töï Taïi cöùu giuùp Khieán con ñöôïc vui söôùng Buïi treân chaân Theá Toân Ñeá Thích coøn ñoäi ñaàu Cho laø ñöôïc phöôùc ñöùc Huoáng con raát thaáp heøn Ñích thaân nhôø Phaät daïy, Maø keâu goïi teân con*

*Laøm sao khoâng vui thích?*

Ñöùc Phaät baûo Ni-ñeà:

–Baây giôø ngöôi xuaát gia ñöôïc khoâng?

Ni-ñeà nghe Phaät noùi, sinh taâm vui möøng noùi keä:

*Nhö con doøng thaáp heøn Coù ñöôïc xuaát gia chaêng? Theá Toân ruû loøng thöông Neáu con ñöôïc xuaát gia Nhö daét ngöôøi ñòa nguïc Ñem leân taän coõi trôøi.*

Phaät baûo Ni-ñeà:

–Ngöôi khoâng neân nghó nhö vaäy. Ngaøi beøn noùi keä:

*Nhö Lai khoâng xeùt theo Doøng doõi vaø giaøu sang Chæ xeùt nghieäp chuùng sinh Haït gioáng laønh quaù khöù, Caùc phieàn naõo buoäc raøng Khoâng heà ñöôïc giaûi thoaùt Sinh giaø beänh cheát kia*

*Vui khoå ñeàu nhö nhau. Vì sao Baø-la-moân*

*Rieâng mình ñöôïc giaûi thoaùt Ngöôøi khaùc khoâng theå ñöôïc? Caâu chöõ vaø aâm thanh*

*Ñaâu chæ Baø-la-moân Doøng doõi khaùc cuõng bieát. Thí nhö qua beán soâng Khoâng chæ Baø-la-moân Doøng doõi khaùc cuõng bieát, Taát caû moïi vieäc laøm*

*Ñaâu chæ hoï laøm ñöôïc Ngöôøi khaùc khoâng theå ö? Hoâm nay ngöôi phaûi neân Tin Ta maø xuaát gia*

*Nhö trong phaùp Phaät Ta Taâm bi khoâng thieân leäch Khoâng gioáng caùc ngoaïi ñaïo Coù nhöõng phaùp che giaáu.*

*Cöùu giuùp ñeàu bình ñaúng Phaùp Phaät khoâng toån giaûm Noùi phaùp khoâng thieân leäch Bình ñaúng neâu ñaïo chaùnh Vì taát caû chuùng sinh*

*Laøm ñöôøng ngay an oån. Thí nhö trong chôï lôùn Baùn mua taát caû vaät Chôï phaùp Ta cuõng vaäy*

*Khoâng choïn doøng hoï naøo Giaøu sang vaø ngheøo heøn Thí nhö doøng nöôùc trong, Saùt-lôïi, Baø-la-moân*

*Tyø-xaù vaø Thuû-ñaø Khoâng coù ai ngaên giöõ*

*Khoâng haïn ngöôøi, chaúng ngöôøi Taát caû ñeàu ñöôïc uoáng*

*Phaùp Ta cuõng nhö vaäy. Nay Ta khoâng rieâng gì Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni Maø vì caû theá gian*

*Laøm Thaày thuoác trôøi, ngöôøi.*

Ta khoâng phaûi chæ vì ngöôøi giaøu sang, löïa choïn caùc vua hieàn maø coøn hoùa ñoä cho caû haïng ngöôøi thaáp heøn nhö Öu-ba-ly. Ta khoâng nhöõng cöùu giuùp haøng ñaïi phuù tröôûng giaû nhö Tu-ñaït-ña maø coøn hoùa ñoä nhöõng ngöôøi ngheøo cuøng nhö Tu-laïi-ña. Ta khoâng nhöõng hoùa ñoä ngöôøi coù trí tueä roäng lôùn nhö Xaù-lôïi-phaát maø coøn hoùa ñoä keû coù caên taùnh chaäm luït

nhö Chaâu-lôïi-baøn-ñaëc. Ta khoâng nhöõng hoùa ñoä ngöôøi coù taâm ít muoán bieát ñuû nhö Ma-ha Ca-dieáp maø coøn hoùa ñoä ngöôøi naëng neà veà daâm duïc nhö Baø-nan-ñaø. Ta khoâng nhöõng hoùa ñoä baäc kyø laõo, nhieàu phöôùc ñöùc nhö Öu-laâu-taàn-loa Ca-dieáp maø coøn hoùa ñoä keû aáu træ Tu- ñaø-da. Ta khoâng nhöõng hoùa ñoä haïng ngöôøi kieâu maïn nhö Baø-ca-laïi maø coøn hoùa ñoä keû cöïc aùc tay luoân caàm kieám nhö Öông-quaät-ma-la. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi nam hieåu bieát nhieàu nghe maø coøn noùi phaùp cho ngöôøi nöõ coù söï hieåu bieát noâng caïn nghe. Ta khoâng chæ laø Ñaáng Chaân Teá cuûa chuùng xuaát gia maø coøn noùi phaùp cho haøng taïi gia cöïc aùc nghe. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi thieåu duïc nghe maø coøn noùi boán Chaân ñeá cho nhöõng keû thieáu nieân taïi gia buoâng lung naêm duïc nghe. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi buoâng boû caùc vieäc nhö Boâ-ña-leâ nghe maø coøn noùi phaùp cho ngöôøi coi soùc vieäc nöôùc, vieäc ñôøi roái raém nhö vua Taàn-baø-sa-la nghe. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi döùt röôïu nghe maø coøn noùi phaùp cho ngöôøi say söa nhö Nöõu-giaø nghe, giuùp y ñöôïc daáu ñaïo. Ta khoâng chæ noùi phaùp lìa sinh töû cho ngöôøi öa tu thieàn ñònh nhö Ly Vieät nghe maø coøn noùi phaùp cho ngöôøi maát con, cuoàng loaïn Baø-tö-tra nghe. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi hieàn ñöùc sinh trong nhaø Öu-baø-taéc nghe, maø coøn noùi phaùp cho ñeä töû taø kieán laø A-tu-baït- ñeà nghe. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi traùng nieân nhö La-tra-hoøa-la nghe maø coøn noùi phaùp cho ngöôøi giaø caû nhö La-caâu-la. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi giaø caû nhö Baø- caâu-la nghe, chöùng quaû La-haùn maø coøn noùi phaùp cho vò Sa-di baûy tuoåi laø Tu-ñaø-dieân nghe, khieán chöùng quaû La-haùn. Ta khoâng chæ traû lôøi nhöõng thaéc maéc trong taâm cuûa möôøi saùu ngöôøi Baø-la-dieân, maø coøn noùi phaùp cho nhöõng ñöùa treû ngu ngô, tham duïc tìm caàu ngöôøi nöõ ôû trong saùu möôi ngoâi laøng nghe. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho Maõn Nguyeän Töû, laø Ñaïi luaân Ngöu vöông coù bieän taøi voâ taän nghe, maø coøn noùi phaùp cho Tyø-kheo-ni Ñaït- ma-ñòa-na coù söï hieåu bieát noâng caïn nghe, giuùp coâ ñöôïc trí saâu xa, coù khaû naêng giaûi thích taát caû nhöõng lôøi gaïn hoûi cuûa Ñaïi tröôïng phu. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho phu nhaân cuûa vò vua giaøu sang laø baø Di-baït-ñeà giuùp baø chöùng ñöôïc ñaïo quaû, maø coøn noùi phaùp cho ngöôøi haàu caän thaáp heøn laø Cöu-thuïc-ña-la nghe, giuùp oâng ñaït ñöôïc daáu ñaïo. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi trinh phuï nhö Tyø-xaù-khö nghe maø coøn noùi phaùp cho daâm nöõ Lieân Hoa nghe. Ta khoâng chæ noùi phaùp cho ngöôøi nöõ ñaïi ñöùc bieän taøi laø Cuø-ñaøm-di nghe maø coøn noùi phaùp cho vò Sa-di ni baûy tuoåi laø Chí-la coù khaû naêng haøng phuïc ngoaïi ñaïo nghe.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân lieàn noùi keä:

*Nöông vaøo phaùp cuûa Ta Haõy nhanh choùng xuaát gia Nhôø trí ñöôïc cam loä Chaúng do nôi doøng hoï.*

*Boán ñaïi ñeàu laø khoâng Sang, heøn ai cuõng coù Voâ trí thì khoâng ñöôïc Khoâng phaûi do doøng hoï.*

Ni-ñeà vaâng lôøi Ñöùc Phaät daïy, lieàn ñi xuaát gia, chöùng quaû A-la-haùn. Luùc ñoù trong thaønh Xaù-veä, caùc tröôûng giaû Baø-la-moân nghe tin Ni-ñeà ñöôïc xuaát gia ñeàu baøn taùn, sinh taâm töùc giaän, cheâ bai:

–Ni-ñeà kia laø keû heøn haï, baån thæu ôû trong thaønh baây giôø ñöôïc xuaát gia. Neáu nhö coù cuoäc leã, haén ta ñeán ñaây seõ laøm nhô nhôùp nhaø cöûa, giöôøng gheá cuûa chuùng ta.

Ngöôøi trong thaønh ñeàu phaân vaân, daàn daàn ñeán tai vua Ba-tö-naëc. Nhaø vua nghe xong, beøn noùi vôùi caùc quan:

–Caùc khanh chôù coù phaân vaân laøm gì. Baây giôø chuùng ta haõy ñeán choã Ñöùc Theá Toân baïch vôùi Ngaøi raèng ñöøng cho keû heøn haï naøy ñöôïc xuaát gia.

Vua Ba-tö-naëc beøn daãn ñoaøn ngöôøi theo haàu ñeán tinh xaù Kyø hoaøn. Hoï thaáy coù moät thaày Tyø-kheo ngoài treân taûng ñaù lôùn, ñang may chieác y phaán taûo. Coù baûy traêm Phaïm thieân ñang ñöùng hai beân, coù vò chaép tay leã kính. Coù vò laáy chæ, coù ngöôøi xoû kim, nhö trong kinh coù noùi roäng.

Khi aáy, chö Thieân noùi keä khen ngôïi:

*Quan saùt caùc caên laëng Dung nghi raát oai ñöùc Chöùng ñaéc ñuû ba Minh Lôïi caên khoâng lui suït Caùc ñieàu laønh ñeàu ñuû Ngoài may y phaán taûo Baûy traêm trôøi oai ñöùc Ñeán töø cung Phaïm thieân Quy maïng vaø kính leã Mong vöôït ñeán bôø kia.*

Khi aáy, vua Ba-tö-naëc khoâng bieát thaày Tyø-kheo ñoù laø Ni-ñeà beøn noùi theá naøy:

–Xin Ñaïi ñöùc vaøo baïch Ñöùc Theá Toân giuøm traãm laø coù vua Ba-tö-naëc ñang ñöùng ngoaøi cöûa, muoán ñeán gaëp Phaät.

Ni-ñeà nghe xong, lieàn ñi vaøo trong taûng ñaù nhö ñi xuoáng nöôùc, roài hieän leân ñeán tröôùc Phaät, baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, vua Ba-tö-naëc hieän ñang ôû ngoaøi cöûa, muoán gaëp Ñöùc Theá

Toân.

ñaây.

Ñöùc Theá Toân baûo:

–Thaày haõy trôû ra baèng con ñöôøng luùc naõy ñaõ vaøo vaø haõy môøi vua Ba-tö-naëc vaøo

Ni-ñeà vaâng lôøi Ñöùc Phaät daïy, töø taûng ñaù hieän ra môøi vua Ba-tö-naëc. Vua Ba-tö-naëc

ñaûnh leã thaêm hoûi Ñöùc Theá Toân vaø baïch:

–Baïch Theá Toân, vöøa roài thaày Tyø-kheo kia laø Ñaïi ñöùc naøo maø ñöôïc chö Thieân cuùng döôøng, ñöùng haàu hai beân, laïi coù theå ra vaøo taûng ñaù khoâng heà bò trôû ngaïi nhö theá?

Vua noùi keä:

*Trí Phaät tònh thoâng suoát Vieäc gì cuõng roõ thoâng Nhöõng ñieàu con muoán hoûi Phaät ñaõ bieát tröôùc roài.*

*Vieäc tröôùc haõy taïm gaùc Con coù ñieàu muoán hoûi Vöøa thaáy moät Tyø-kheo Ra vaøo trong taûng ñaù Thaân nhö coø trong nöôùc Noåi chìm ñeàu töï taïi.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo vua Ba-tö-naëc:

–Thaày Tyø-kheo vöøa roài maø nhaø vua muoán bieát chính laø Ni-ñeà, keû maø Ngaøi cho laø keû haï tieän heøn haï ñaáy.

Nhaø vua nghe xong, kinh hoaøng, quî teù xuoáng ñaát, aên naên töï traùch: “Ta ñaõ töï ñoát chaùy mình. Taïi sao moät Ñaïi ñöùc nhö vaäy maø ta laïi sinh taâm cheâ bai khinh gheùt”. Sau khi thaáy vieäc aáy, nhaø vua ñoái vôùi giaùo phaùp Phaät-ñaø ñöôïc söï chöa töøng coù, caøng kính tin hôn. OÂng lieàn ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät maø noùi keä:

*Thí nhö nuùi Tu-di*

*Do coù baùu hôïp thaønh Chim muoâng vaø caàm thuù Ñeán ñoù ñeàu saéc vaøng, Xöa nay, tuy ñaõ nghe Giôø ñaây môùi chöùng bieát Phaät nhö nuùi Tu-di*

*Voâ löôïng coâng ñöùc nhoùm Coù ngöôøi ñeán nöông Phaät Trôû thaønh doøng gioáng quyù. Phaät khoâng xeùt doøng doõi Sang giaøu hay danh tieáng Nhö thaày thuoác xem beänh, Cuõng ñaâu xeùt gioáng daân Chæ trao caùc thuoác toát Khieán ngöôøi ñöôïc heát beänh. Sang, heøn cuøng taùnh chaát Töø baát tònh maø ra*

*Thaønh töïu ñöôïc ñaïo quaû Bình ñaúng naøo sai khaùc Caùc doøng doõi ñeàu ñoàng Chöùng quaû cuõng nhö nhau.*

Luùc baáy giôø, Ñöùc Theá Toân muoán laøm cho loøng tin thuaàn nhaát cuûa vua Ba-tö-naëc theâm lôùn neân daïy veà “Boán giai caáp ñeàu thanh tònh”. Neáu khi cöôùi hoûi thì döïa vaøo boán giai caáp, boán giai caáp naøy ñeàu coù khaû naêng ñöôïc trong saïch.

Phaät baûo vua:

–Neáu ngöôøi laáy vôï, gaû con phaûi choïn doøng doõi, coøn trong phaùp Phaät chæ xeùt nhaân duyeân thieän aùc ñôøi tröôùc chöù khoâng löïa choïn doøng hoï naøo. Chæ xeùt söï boá thí do loøng tin chöù khoâng xem troïng ñeå yù cuûa caûi vaøng baïc. Chæ ñoøi hoûi giôùi phaùp thanh tònh chöù khoâng ñoøi hoûi gia moân trong saïch. Chæ caàu söï an ñònh töï taïi chöù khoâng caàn doøng hoï toân quyù, chæ xeùt trí tueä chöù khoâng xeùt nôi sinh.

Ñöùc Phaät thuyeát keä:

*Nhö luyeän quaëng trong nuùi Ñeå tìm laáy vaøng roøng*

*Thí nhö caây Y lan Coï xaùt lieàn phaùt hoûa*

*Cuõng nhö trong buøn laày Moïc leân hoa sen xanh Khoâng xeùt nôi sinh ra Chæ xeùt veà ñöùc haïnh.*

Neáu ngöôøi sinh vaøo doøng hoï cao quyù, coù ñöùc haïnh, thì neân cuùng döôøng. Neáu ngöôøi sinh vaøo doøng thaáp keùm maø coù ñöùc haïnh, thì cuõng neân cuùng döôøng. Nhöõng ngöôøi coù trí tueä neân cuùng döôøng. Ngöôøi coù ñöùc, doøng hoï coù khaùc nhöng ñöùc haïnh thì khoâng khaùc nhau. Cuõng nhö caây Y lan vaø caây Chieân-ñaøn ñeàu coù theå phaùt ra löûa noùng vaø aùnh saùng khoâng khaùc nhau.

Lôøi Phaät chaân thaät, khoâng coù loãi laàm. Lôøi daïy aáy thaám saâu vaøo loøng ngöôøi, laøm cho nhaø vua ñöôïc giaûi ngoä. Vua Ba-tö-naëc ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, naêm voùc gieo saùt ñaát, khen ngôïi:

–Nam-moâ Quy maïng Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu Nhaát Thieát Chuûng Trí, ñoái vôùi taát caû nghóa, ñeàu thaáu ñaït khoâng coù chöôùng ngaïi. Ñaáng Thaäp Löïc maïnh meõ, coù boán thöù khoâng sôï, Baø-giaø-baø Tam-mieäu-tam Phaät-ñaø, laø ngöôøi baïn thaân khoâng môøi maø ñeán cuûa taát caû chuùng sinh. Ñoái vôùi boán giai caáp, Ngaøi khoâng coù thieân leäch. Noùi toùm taét nhö vaäy.

Nhaø vua lieàn noùi keä:

*Bieån trí Nhaát thieát chuûng YÙ tònh ñeán bôø kia*

*Ñôøi chæ Phaät coù bi Taâm yù khoâng dô xaáu Vì taát caû chuùng sinh*

*Laøm ngöôøi baïn thaân nhaát. Chæ Ngaøi noùi giaûi thoaùt*

*Nhöng baèng nhieàu phöông tieän Nöông trí nhieàu phöông tieän Ngoaïi ñaïo cuoàng ñieân ñaûo Khoå haïnh raát thoâ xaáu*

*Chuyeân meâ chaáp doøng doõi.*

Vua Ba-tö-naëc ñaûnh leã döôùi chaân Phaät vaø döôùi chaân Tyø-kheo Ni-ñeà roài trôû veà thaønh Xaù-veä.

# M

**CHÖÔNG 44**

## Ngöôøi tuy chöa nhaäp Kieán ñeá nhöng nhôø naêng löïc tu taäp hoïc roäng nghe nhieàu neân caùc ma khoâng khuaáy nhieãu ñöôïc. Theá neân phaûi sieâng tu, hoïc vaán.

Toâi töøng nghe:

Thuôû xöa, coù moät con ma hoùa thaønh thaày Tyø-kheo, vaøo trong Taêng phöôøng, nôi aáy coù moät vò Phaùp sö ñang noùi phaùp cho ñaïi chuùng nghe. Vò Tyø-kheo hoùa hieän noùi:

–Ta ñaõ ñaéc ñaïo La-haùn. Ai coù thaéc maéc gì haõy hoûi ta. Khi aáy, chuùng Taêng thöa Phaùp sö:

–Neân ghi nhaän lôøi oâng ta khoâng?

Vò Phaùp sö hoûi vò Tyø-kheo hoùa hieän:

–Theá naøo laø döùt boû keát söû? Theá naøo laø nhaäp ñònh?

Vò Tyø-kheo hoùa hieän noùi phaùp moät caùch ñieân ñaûo. Baáy giôø, vò Phaùp sö noùi vôùi chuùng Taêng:

–Ngöôøi naøy chaúng phaûi La-haùn. Lôøi noùi cuûa oâng ta khoâng theå laõnh hoäi ñöôïc.

Khi aáy, Tyø-kheo hoùa hieän bay voït leân hö khoâng, hieän möôøi taùm thöù thaàn bieán. Ñaïi chuùng cheâ traùch vò Phaùp sö:

–Ngöôøi nhö theá naøy maø sao Phaùp sö baûo chaúng phaûi La-haùn?

Baáy giôø, vò Phaùp sö tuy bò cheâ traùch nhöng nhôø naêng löïc hoïc roäng nghe nhieàu neân vaãn baûo laø khoâng phaûi. Phaùp sö nghó raèng: “Neáu ñuùng thaät laø La-haùn thì taïi sao lôøi oâng ta noùi ra ñieân ñaûo, nhöng laïi coù theå bay ñöôïc, baây giôø ta cuõng chaúng bieát phaûi hieåu theá naøo!”

Phaùp sö noùi keä:

*Ta ñoái ngöôøi coâng ñöùc Khoâng coù taâm ganh gheùt Laáy ñaù A-tyø-ñaøm*

*Maøi thöû bieát ñuùng sai. Neáu chæ laø vaøng maï*

*Khi maøi, saéc khoâng hieän Neáu khoâng phaûi vaøng thaät Duøng ñaù maøi aét bieát.*

*Phaät duøng trí tueä aán Khoâng töông öng vôùi aán Thaønh cam loä khoù vaøo Khoâng aán, khoâng vaøo ñöôïc Ngöôøi muoán vaøo thaønh aáy Laøm ta muoán töùc cöôøi!*

Moïi ngöôøi hoûi:

–Neáu khoâng phaûi La-haùn, taïi sao oâng aáy bay ñöôïc? Baáy giôø, Phaùp sö laïi noùi keä:

*Hoaëc laø Nhaân-ñaø-la Hay aûo thuaät laøm ra*

*Gai goùc trong Phaät phaùp AÉt do ma laøm ra.*

Luùùc ñoù vò Tyø-kheo hoùa hieän trôû laïi thaân cuõ, raát laáy laøm vui möøng noùi:

–Hay thay! Phaùp Phaät thaät nhieäm maàu, döïa vaøo naêng löïc hoïc roäng nghe nhieàu maø phaân bieät, xaùc ñònh ñöôïc ta.

Beøn noùi keä:

*Cö só, Thuû-la thaûy*

*Ñaõ ñöôïc phaùp nhaõn tònh Khoâng theå bò dao ñoäng Vieäc naøy khoâng laï chi, Duøng trí löïc cuûa mình Nay thaày chöa Kieán ñeá*

*Nhöng vöõng taâm, khoâng ñoäng Vieäc naøy thaät ít coù!*

*Khoâng coù söùc Thaùnh trí Ta khoâng theå lay chuyeån*

*Vieäc naøy laø ít coù. Quy y Phaät Nieát-baøn Vì lôøi kia chaân thaät.*

*Ngöôøi trí khoâng dao ñoäng Trí Nhaát thieát chuûng Phaät Noùi quaùn saùt La-haùn Khoâng ai huûy hoaïi ñöôïc Gioáng nhö soùng bieån lôùn Khoâng heà sai kyø haïn.*

*Giaû söû löûa laøm laïnh Gioù maø laïi ñöùng yeân Lôøi Ñöùc Nhö Lai daïy Ñeàu khoâng coù bieán ñoåi. Theá cho neân lôøi Phaät Treân heát trong caùc luaän Gioáng nhö aùnh maët trôøi Xua tan bao taêm toái.*

*Ñaáng ÖÙng Cuùng chaân thaät Bieïân taøi phaân minh roõ Ngöôøi kheùo phaân bieät ñöôïc, Ngöôøi khoâng theå quaùn saùt Khoâng thaáy lyù nhö vaäy*

*Lôøi thaät vaø lôøi doái Caû hai traùi nhau xa*

*Lôøi Phaät vaø ngoaïi luaän Söï vieäc cuõng nhö theá.*

