Phaåm 21: KHOÅ HAÏNH

Baáy giôø, Nhö Lai quan saùt caùc chuùng hoäi Boà-taùt, trôøi, roàng, quyû thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, nhaân vaø phi nhaân, baäc höõu hoïc, voâ hoïc vaø boán boä chuùng Tyø-kheo, Tyø-kheo- ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, bieát taâm nieäm cuûa caùc chuùng sinh laø muoán thöa thænh Nhö Lai giaûng noùi söï thaønh töïu roát raùo veà voâ löôïng khoå haïnh, laøm theá naøo ñeå phaùt taâm ñöôïc thaønh Phaät ñaïo. Bieát taâm nieäm cuûa hoï, Ðöùc Phaät lieàn noùi cho hoï veà haïnh khoå cöïc xöa kia.

Phaät daïy caùc Boà-taùt:

–Haõy laéng nghe phaùp töôùng chaân thaät cuûa Ta noùi, khoâng phaûi do theá tuïc maø ñaéc ñaïo, cuõng khoâng lìa theá tuïc maø ñaéc ñaïo; khoâng phaûi theo chaân ñaïo, cuõng khoâng lìa chaân ñaïo. Vì sao? Vì trong caùi ñen coù caùi ñeïp cuûa traéng, vì trong tuïc coù caùi ñeïp cuûa ñaïo. Khoå vui cuøng coù. Vì sao? Vì xöa kia Ta hoïc ñaïo raát tröïc tín, khoâng nghi ngôø, ñöôïc laøm vua maët trôøi, maët traêng. Cung ñieän maët trôøi ngang doïc naêm möôi moát do- tuaàn. Cung ñieän maët traêng ngang doïc boán möôi chín do- tuaàn. Maët trôøi phoùng ra aùnh saùng moät öùc moät ngaøn aùnh saùng. Maët traêng toûa ra moät öùc aùnh saùng. Ta laø Thieân töû cuûa maët trôøi, maët traêng neân cho raèng thöôøng truï, khoâng hö, khoâng hoaïi, töøng ñi qua haèng haø sa öùc vaïn coõi, laøm Thieân töû maët trôøi, laøm Thieân töû maët traêng, ñeán khi maïng heát môùi bieátchaúng phaûi thaät, chaúng phaûi chaân.

Sau ñoù thoï maïng giaûm daàn, laøm ñaïi thaàn maët trôøi, maët traêng teân laø Haø-giaø-la, cung ñieän ngang doïc hai möôi laêm do-tuaàn, keá laøm Tyø-leâ- ha-ba-ñeà, cung ñieän ngang doïc hai möôi do-tuaàn.

Laïi laøm Öông-giaø-la, cung ñieän ngang doïc möôøi chín do- tuaàn. Laïi laøm Heâ-moã, cung ñieän ngang doïc möôøi chín do- tuaàn.

Laïi laøm Haøm-mi, cung ñieän möôøi laêm do-tuaàn.

Naêm ñaïi thaàn naøy ñöùng hai beân maët trôøi, maët traêng. Qua voâ soá traêm ngaøn kieáp laøm naêm vì sao naøy ñoaïn taän roài bò ñoïa laïc, cuõng khoâng chaân thaät, roài thoï maïng cuûa hoï giaûm daàn.

Ta töøng laøm sao Maõo cuøng vôùi baïn saùu ngöôøi ñoä ba möôi.

Ta töøng laøm sao Taát vôùi baèng nhoùm naêm ngöôøi, ñoä boán möôi laêm. Ta töøng laøm sao Tuy, beø baïn ba möôi ngöôøi, ñoä ba möôi. Ta töøng laøm sao Saâm, ñôn ñoäc moät mình, ñoä möôøi laêm.

Ta töøng laøm sao Tænh, beø nhoùm hai möôi ngöôøi, ñoä boán möôi laêm. Ta töøng laøm sao Quyû, beø nhoùm ba möôi ngöôøi, ñoä boán möôi.

Ta töøng laøm sao Lieãu, beø nhoùm boán möôi ngöôøi, ñoä möôøi laêm. Boà-taùt neân bieát, baûy vì sao naøy ñöùng ôû phía Ðoâng. Ta töøng laøm sao Tinh, beø nhoùm naêm ngöôøi, ñoä ba möôi.

Ta töøng laøm sao Tröông, baïn beø hai möôi ngöôøi, ñoä ba möôi. Ta töøng laøm sao Döïc, baïn beø hai möôi ngöôøi, ñoä ba möôi laêm. Ta töøng laøm sao Chaån, baïn beø naêm ngöôøi, ñoä ba möôi. Ta töøng laøm sao Giaùc, ñôn ñoäc moät mình, ñoä ba möôi.

Ta töøng laøm sao Cang, cuõng ñôn ñoäc moät mình, ñoä möôøi laêm. Ta töøng laøm sao Ðeå, baïn beø hai möôi ngöôøi, ñoä ba möôi laêm. Boà-taùt neân bieát, baûy vì sao naøy ñöùng ôû phöông Nam.

Ta töøng laøm sao Khoâng, baïn beø boán ngöôøi ñoä ba möôi laêm. Ta töøng laøm sao Taâm, baïn beø ba ngöôøi, ñoä möôøi laêm.

Ta töøng laøm sao Vó, baïn beø ba ngöôøi, ñoä ba möôi. Ta töøng laøm sao Ky, baïn beø boán ngöôøi, ñoä ba möôi.

Ta töøng laøm sao Ðaáu, baïn beø ba ngöôøi, ñoä ba möôi laêm. Ta töøng laøm sao Ngöu, baïn beø ba ngöôøi, ñoä möôøi saùu.

Ta töøng laøm sao Nöõ, baïn beø ba ngöôøi ñoä ba möôi. Boà-taùt neân bieát, baûy vì sao naøy ñöùng ôû phöông Taây. Ta töøng laøm sao Hö, baïn beø boán ngöôøi ñoä ba möôi.

Ta töøng laøm sao AÙch, ñôn ñoäc moät mình, ñoä möôøi laêm. Ta töøng laøm sao Thaát, baïn beø hai ngöôøi ñoä ba möôi.

Ta töøng laøm sao Bích, baïn beø hai ngöôøi ñoä ba möôi laêm. Ta töøng laøm sao Khueâ, baïn beø hai ngöôøi ñoä ba möôi.

Ta töøng laøm sao Laâu, baïn beø hai ngöôøi ñoä ba möôi. Ta töøng laøm sao Vò, baïn beø ba ngöôøi ñoä ba möôi.

Boà-taùt neân bieát, baûy vì sao naøy ñöùng ôû phöông Baéc.

Töø voâ soá kieáp Ta laøm vua maët trôøi, maët traêng, hoaëc laøm quan thaàn qua laïi xoay troøn, hình haøi khoâ baïi, khoâng phaûi ñaïo chaân thaät. Sau ñoù ñeán nhaân gian laøm vua Chuyeån luaân Thaùnh vöông, vua nhoû ñuû mieàn, hoaëc laøm tröôûng giaû, cö só caàu ñaïo thanh tònh cho laø chaân thaät. Nhöng taát caû ñeàu laø vieäc laøm troáng khoâng, khoâng hôïp vôùi ñaïo chaân thaät.

Xöa kia, coù moät thôøi, Ta vaøo nuùi caàu ñaïo, thaáy caùc tieân hoïc goàm naêm ngöôøi ñeàu nhoùm hoïp ôû moät choã:

–Coù ngöôøi co moät chaân, chaáp tay ñöùng, chuyeån thaân nhìn theo maët trôøi.

Hoaëc coù ngöôøi thôø maët traêng, chaáp tay ñöùng, chuyeån thaân nhìn theo maët traêng.

Coù ngöôøi naèm treân gai goùc, hoaëc naèm treân caùt ñaù. Coù ngöôøi giöõ giôùi hoïc theo gaø, boø, ngöïa, nai.

Coù ngöôøi töø treân ñænh nuùi gieo mình xuoáng vöïc saâu. Coù ngöôøi oâm ñaù, töï traàm mình xuoáng soâng saâu.

Coù ngöôøi duøng naêm thöù löûa töï ñoát thaân ñeå caàu ñöôïc sinh leân trôøi. Coù ngöôøi xeû töøng boä phaän cuûa thaân ñeå tìm choã ôû cuûa thaàn.

Coù ngöôøi moå ñænh ñaàu ñeå laáy tuûy naõo ñoát ñem cuùng döôøng chö Thieân.

Coù nieäm quaêng mình vaøo daàu soâi nöôùc noùng.

Coù ngöôøi ôû beân phaûi cuûa doøng soâng gieát voâ löôïng chuùng sinh.

Coù ngöôøi ôû beân traùi doøng soâng ñoát höông ñeå cho nhöõng chuùng sinh qua ñôøi ñoù ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Coù ngöôøi töï suy nghó: “Nay ta ñoä cha meï tröôùc”, neân ñem chameï quaêng trong löûa, roài xöôùng leân: seõ sinh leân coõi Phaïm thieân.

Coù ngöôøi aên phaân boø, coù ngöôøi aên haït coû.

Coù ngöôøi baûy ngaøy aên moät laàn, hoaëc coù khi khoâng aên, hình haøi khoâ gaày.

Coù ngöôøi beän laù caây ñeå laøm y phuïc. Coù ngöôøi noái xöông ñeå laøm y phuïc.

Coù ngöôøi laáy ñaàu laâu ñeå laøm ñoà ñöïng thöùc aên.

Coù ngöôøi naèm treân gai, kim nhoïn, roài chích vaøo tim ñeå giöõ taâm

truï.

Coù ngöôøi nhoùm hoïp laïi moät choã, cuøng nhau moå buïng ñeå röûa ruoät

tröø ñi söï dô baån, noùi raèng ñeå sinh leân coõi Phaïm thieân.

Nhöõng söï khoå haïnh xöa kia cuûa Ta khoâng theå löôøng ñöôïc, hoïc ñaïo saùu naêm beân goác caây Thoï vöông, moãi ngaøy aên moät haït meø, haït gaïo, chim choùc laøm oå sinh con treân ñænh ñaàu cuûa Ta. Loaøi raén, traên quaán laáy thaân Ta. Ngöôøi thôï saên quaêng neùm gaïch ñaù, coù luùc chaët cheû phaù hoaïi thaân theå, coù luùc duøng gaäy ñaâm vaøo buïng cho ñeán roán chòu traêm ngaøn vaïn khoå nhö vaäy maø khoâng cho laø khoå. Vì sao? Vì baáy giôø Ta cho laø ñaïo chaân thaät, nhöng thaät ra chaúng phaûi laø ñaïo chaân thaät.

ÔÛ treân hö khoâng coù vò trôøi chaáp tay thöa Boà-taùt: “Söùc chòu ñöïng raát to lôùn, coù theå phaù naùt caùc kieát söû, xin Boà-taùt haõy nghó ñeán thaønh Phaät, caån thaän ñöøng thoaùi lui”.

Haèng haø sa chö Phaät quaù khöù khoâng gioáng nhö Boà-taùt tuyeät thöïc ñeå caàu ñaïo. Ðieàu naøy laøm cho thieân thaàn caûm ñoäng môùi sai nhöõng coâ gaùi daâng baùt söõa. Uoáng xong, khí löïc bình phuïc, tö duy baûy ngaøy chieán thaéng quaân ma. Phaïm thieân xuoáng thænh: “Xin haõy thaønh Phaät ñeå xieån döông ñaïi phaùp, ñeå noùi ñaïo chaân thaät, ñöøng vaøo Nieát-baøn”.

Nieát-baøn laø khoâng sinh, giaø, beänh, cheát. Xöa kia Ta ñaõ töøng tu khoå haïnh nhö vaäy.

Baáy giôø, trong chuùng hoäi ca ngôïi laø ñieàu chöa töøng coù vaø taát caû ñeàu phaùt taâm caàu ñaït ñaïo Bình ñaúng voâ thöôïng.

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 5

