NIEÁT BAØN

# KINH BOÀ TAÙT TUØNG ÑAÂU THUAÄT THIEÂN GIAÙNG THAÀN MAÃU THAI THUYEÁT QUAÛNG PHOÅ

QUYEÅN VII

# Phaåm 26: PHAÙ TAØ KIEÁN

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân nhaäp chaùnh ñònh Tam-muoäi, phaân thaân bieán hoùa, phoùng ra aùnh saùng lôùn ñeå muoán cho caùc Ñaïi Boà-taùt vaø boán boä chuùng: Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di phaù tan caûnh giôùi cuûa ma, truï vaøo chaùnh ñòa.

Ñöùc Theá Toân baûo ñaïi chuùng:

–Ta nhôù veà quaù khöù caùch ñaây chín möôi moát kieáp, Ta tu haønh khoå haïnh trong nuùi cuøng vôùi Toân sö vaø naêm ngaøn ngöôøi ôû phía Nam nuùi Tuyeát, phía Baéc thaønh Thanh Tònh. Ta laø ñeä töû nhoû nhaát trong chuùng aáy, nhöng sieâng tuïng ñoïc kinh ñieån, toaùn soá kyõ thuaät, thieân vaên ñòa lyù ñeàu thaáu toû. Theo phaùp thöôøng cuûa chuùng aáy, neáu coù ñeä töû naøo sôû hoïcñaõ thaønh töïu thì neân baùo aân thaày.

Luùc aáy Ta moät thaân moät mình, khoâng coù tieàn cuûa, vaät baùu ñeå daâng leân thaày neân quyø laïy, xin muoán xuoáng nuùi vaøo xoùm laøng ñi xin. Thaày khoâng cho pheùp. Xin naøi ba laàn nhö vaäy nhöng thaày vaãn khoâng cho. Vì sao? Vì Ta thoâng hieåu roõ raøng caùc kinh ñieån ñöùng ñaàu trong chuùng. Thaày noùi vôùi Ta: “Ta coù kho taøng kinh ñieån bí maät quyù baùu, ngöôi chöa ñoïc tuïng sao laïi rôøi ta ñeå vaøo nhaân gian ñi xin?”. Khi aáy thaày ñöa quyeån kinh cöù moät caâu coù naêm chöõ, baûo Ta tuïng thuoäc loøng. Chöa ñöôïc vaøi ngaøy, Ta ñaõ hoïc thuoäc vaø thöa tröôùc thaày: “Thaày haõy cho pheùp con xuoáng nuùi ñi xin ñeå baùo aân thaày”. Thaày cuõng khoâng cho vaø noùi vôùi Ta: “OÂng neân hoïc hoûi vaên thö bí saám veà maët trôøi, maët traêng, sao, tai naïn, yeâu quaùi, hoïa phöôùc, nuùi lay ñaát chuyeån.

SOÁ 384 – KINH BOÀ TAÙT TUØNG ÑAÂU THUAÄT THIEÂN GIAÙNG…,

Nhöõng ñieàu naøy oâng cuõng chöa bieát, sao laïi muoán rôøi ta ñeå vaøo nhaân gian ñi xin?”.

Roài thaày ñöa quyeån kinh, cöù moät caâu kinh goàm moät ngaøn chöõ, baûo Ta hoïc thuoäc. Chöa ñöôïc maáy ngaøy, Ta ñaõ thaønh töïu vaø baïch thaày ñi xin ñeå baùo aân thaày. Thaày cuõng khoâng cho, noùi: “Ta coù quyeån kinh, cöù moät caâu kinh goàm moät vaïn chöõ. Nhöõng quyù baùu trong kinh oâng cuõng chöa ñoïc tuïng, vì lyù do gì maø muoán rôøi ta ñeå ñi xin?”.

Theá roài thaày laïi ñöa kinh baûo Ta tuïng ñoïc thuoäc loøng. Chöa ñeán vaøi ngaøy Ta ñaõ thaáu ñaït veà kyõ thuaät, phöôùc hoïa, söï vaän haønh cuûa caùc sao vaø taát caû ñeàu ñöôïc thoâng suoát. Khi aáy, thaày khuyeân Ta neân ôû laïi vaø khoâng coøn kinh naøo ñeå ñöa cho Ta hoïcnöõa.

Ta lieàn töø taï thaày xuoáng nuùi, vaøo thoân xoùm ñi xin, thaáy naêm ngaøn Phaïm chí dò hoïc ôû moät laøng lôùn, cuøng nhau cuùng teá trôøi.

Theo phaùp cuùng teá trôøi thì phaûi gieát naêm traêm con boø, naêm traêm con deâ, naêm traêm con laïc ñaø, naêm traêm con ngöïa, voi maïnh nhaát coù saùu ngaø, naêm traêm ngöôøi nöõ, moät caây gaäy baèng vaøng, moät boàn röûa maët baèng vaøng, vaûi traéng moät ngaøn xaáp, vaøng baïc tieàn ñeàu phaûi naêm vaïn. Nhöõng vaät baùu naøy sau khi ñöôïc cuùng cho trôøi thì seõ ñöa cho thaày.

Baáy giôø, Ta xuoáng nuùi vôùi y phuïc dô nhôùp, buïi baëm. Tröôùc ñaây ôû trong nuùi tu khoå haïnh laâu naêm, maëc aùo da nai, nghe naêm ngaøn vò Phaïm chí dò hoïc thieát ñaïi leã ñaøn neân Ta lieàn ñeán ñoù.

Khi aáy sö tröôûng hoûi Ta: “Neáu kinh ñieån kyõ thuaät nhieàu thì môùi cho ngoài treân, coøn kinh ñieån ít thì cho ngoài döôùi”.

Vò sö aáy khoâng bieát gì caû, khoâng thoâng ñaït bí yeáu saám kyù neân cho Ta ngoài treân, nhöng sö aáy laïi töùc giaän noùi: “Ñaây laø ngöôøi nhö theá naøo, ñaùng leõ chaâu baùu ñuû moïi vaät phaûi thuoäc veà ta, sao bò ngöôøi naøy chieám ñoaït? Neáu ñôøi sau gaëp nhau, ta quyeát phaûi baùo thuø, gioáng nhö ñaõ chieám ñoaït cuûa ta ngaøy hoâm nay”.

Baáy giôø Ta lieàn noùi: “Taø kieán ñieân ñaûo chaúng phaûi chaân thaät, phaân bieät roõ ra thì chæ coù voâ vi môùi goïi laø Nieát-baøn, khoâng sinh giaø beänh cheát, khoâng ñaây, khoâng kia, chaëng giöõa. Quaùn töï töôùng cuûa noù laø thanh tònh, boán voâ sôû uùy laøm phöôùc thì sinh leân trôøi, bò toäi thì ñoïa vaøo ñòa nguïc, tham lam boûn seûn thì laøm ngaï quyû, maéc nôï thì laøm suùc sinh, quaû baùo thieän aùc gioáng nhö boùng theo hình”.

NIEÁT BAØN

Khi aáy, taâm thöùc cuûa naêm traêm ngöôøi ñöôïc khai saùng, lieàn thænh Ta laøm thaày. Nhöõng voi, ngöïa, traâu, deâ, laïc ñaø v.v… saép bò gieát, Ta laïi khoâng gieát. Coøn gaäy vaøng, boàn röûa vaøng, ñaùng leõ Ta nhaän nhöng Ta lieàn ñem ñöa cho vò Thöôïng toïa töùc giaän kia. Naêm traêm ngöôøi nöõ ñöôïc gôûi trôû laïi cho chuû thôø cuùng. Naêm vaïn tieàn vaøng Ta chæ laáy naêm traêm thoâi. Naêm vaïn tieàn ñoàng Ta cuõng chæ nhaän naêm traêm, coøn laïi gôûi cho chuû thôø cuùng.

Ta ñi töø thoân naøy ñeán thoân khaùc, töø nöôùc naøy qua nöôùc noï, daàn daàn ñeán beân ngoaøi cöûa phía Ñoâng cuûa thaønh Thanh Minh. Ta thaáy naêm traêm Phaïm chí tuoåi cao ñöùc lôùn, hoïc ñaïo ngaøy ngaøy ñöùng döôùi löûa maët trôøi thieâu ñoát, thaân theå xaáu xí dô baån. Ta lieàn laáy naêm traêm tieàn vaøng ñöa moãi ngöôøi moät ñoàng, töø bieät hoï vaøo thaønh. Ta thaáy ngöôøi trongthaønh laáy nöôùc thôm raûy leân ñaát ñeå khöû tröø buïi dô, treo côø phöôùn, loïng baùu vaø moïi ngöôøi saép thaúng haøng trong tö theá ñoan nghieâm, chuaån bò ra ngoaøi thaønh.

Ñi tôùi moät tí, Ta thaáy moät coâ gaùi caàm baûy caønh hoa. Khi aáy, Ta nhìn xung quanh tìm höông kieám hoa nhöng khoâng coù. Ta hoûi coâ gaùi aáy: “Toâi muoán hoa treân tay cuûa coâ”.

Coâ ta traû lôøi: “Hoa naøy ñaõ coù chuû. Ñöùc Phaät saép vaøo thaønh, toâi ñem hoa naøy daâng leân Phaät”

Khoâng theå ñöôïc roài, Boà-taùt laïi duøng quyeàn phöông tieän noùi vôùi coâ gaùi: “Toâi coù naêm traêm tieàn baùu, toâi mua moãi hoa moät traêm tieàn, neáu ñöôïc thì coâ baùn”.

Theá roài Ta ñöa tieàn ra, coâ ta tham cuûa baùu neân laáy naêm caønh hoa ñöa cho Ta. Ñi ñöôïc khoaûng möôøi böôùc, coâ ta töï nghó: “Ngöôøi naøy coù töôùng maïo ñoan nghieâm maø laïi maëc y phuïc baèng da nai, vì ham naêm caønh hoa cuûa ta maø khoâng tieác tieàn baïc. Ñieàu naøy chaéc chaén coù lyù do”.

Theá roài coâ ta quay laïi keâu: “Naøy oâng ôi, oâng duøng hoa aáy ñeå laøm gì vaäy?”.

Ta traû lôøi: “Ñeå daâng leân Phaät”.

Nghe ñeán danh hieäu Phaät, coâ ta lieàn laáy hai caønh hoa coøn laïi ñöa cho Ta. Ta ra khoûi thaønh, thaáy Ñöùc Phaät ñaèng xa, chö Thieân vaø daân chuùng ñoâng ngheït caû ñöôøng, khoâng coù moät choã ñaát hôû troáng naøo ñeå leã laïy. Tröôùc Phaät coù moät vuõng nöôùc, roäng baèng choã moät ngöôøi ñöùng. Ta

SOÁ 320 – PHUÏ TÖÛ HÔÏP TAÄP KINH, quyeån 20 815

lieàn traûi toùc treân vuõng nöôùc aáy vaø ca ngôïi Phaät vôùi baøi keä:

*Phaù taâm aùi kieâu maïn Dieät ñöôïc duïc noä si*

*Chaân töôùng saùng baäc nhaát Xin Phaät thaáu loøng con.*

*Theä nguyeän xöa con caàu Ngaøy nay ñöôïc thaáy Phaät Nay raûi naêm caønhhoa*

*Nguyeän ñaéc Baát thoaùi chuyeån. Hai caønh hoa coøn laïi*

*Coâ gaùi gôûi cuùng Phaät Voâ thöôïng ñaïi Ñaïo sö Thöông xoùt ñaïp toùc con.*

Khi aáy, Ñöùc Nhö Lai Quang Minh thaáy Ta taâm tònh phaùt nguyeän roäng lôùn, khoâng coù gì coù theå laøm trôû ngaïi, huûy hoaïi ñöôïc, lieàn duøng keä khen Ta:

*Ñoàng töû phaùt taâm lôùn Roäng cöùu ñoä muoân ngöôøi Nguyeän lôùn khoâng töï coù Troàng nhieàu goác coâng ñöùc. Qua voâ soá kieáp sau*

*Ñôøi naêm vaïn naêm tröôïc Thaønh Phaät ñoä chuùng sinh Danh hieäu Thích Ca Vaên. Ba möôi hai töôùng saùng Ñaáng kyø dieäu loaøi ngöôøi Thoï tueä xöng Phaät roài Ñaát chaán ñoäng saùu caùch. Chö Thieân, ngöôøi theá gian Thaáy Ta ñöôïc thoï kyù*

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

*Thöôøng muoán dieät caùc söû Ñeàu nguyeän sinh coõi Ta.*

Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai Quang Minh lieàn ñaïp treân toùc Ta ñi qua, Phaät duøng thaàn löïc nhaän naêm caønh hoa cuûa Ta vaø ñem thaân Ta ñeå treân

hö khoâng. Hai caønh hoa coøn laïi Phaät ñeå treân hai beân vai. Xöa kia tu haønh phaù taát caû nhöõng vaät duïng cuûa naêm ngaøn Phaïm chí cuùng trôøi thôø löûa, daïy hoï haønh chaùnh kieán, taùm phaùp bình ñaúng, ngoài naèm kinh haønh moãi böôùc ñeàu laøm lôïi ích, ñoä thoaùt chuùng sinh. Töø ñoù ñeán nay, chöa töøng bò ñoïa vaøo ba ñöôøng, taùm naïn, theá trí bieän thoâng, bieân ñòa, sau Phaät.

Luùc naøy treân choã ngoài, chuùng sinh coõi ma cho thöôøng laø ñoaïn dieät, noùi khoå laø vui, voâ thöôøng cho laø höõu thöôøng, khoâng coù thaân noùi raèng coù thaân, tu taäp boán ñieân ñaûo, khoâng coù trí tueä ñeå nhaän bieát roõ raøng, bò naêm trieàn caùi che laáp, tham ñaém vaøo lôïi döôõng.

Muoán ñoä nhöõng ngöôøi taø kieán naøy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Taø kieán, ñaïo khoâng thaät Nhö loaøi truøng Thieát thoâi Ñuïc xöông vaøo tuûy naõo Ñau ñôùn voâ soá keå.*

*Lôïi döôõng hoaïi ñaïo ñöùc Ngöôøi trí khoâng laøm vaäy Thaân haønh taâm kieân coá Tröø saïch phaùp voâ minh.*

Khi Ñöùc Theá Toân noùi phaùp chaân thaät veà cuù nghóa, vò nghóa, töï nghóa cho nhöõng ngöôøi taø kieán naøy thì coù voâ soá traêm ngaøn chuùng sinh phaùt taâm caàu ñaït ñaïo Chaùnh chaân voâ thöôïng.



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