1

**Phaåm 22: ÑAÏO NHÖ LAI**

Phaät noùi:

–Thieän nam! Ñoù laø haønh nghieäp cuûa Nhö Lai. Vôùi ñaïo haïnh aáy Nhö Lai hoùa ñoä chuùng sinh, dieãn phaùp khoâng vaên töï, khoù thaønh, khoù ñaït. Thieän nam! Khoâng ai coù theå cheá ngöï ñöôïc Nhö Lai Chí Chaân. Haïnh Phaät laø voâ löôïng, khoâng theå nghó baøn, Trôøi, Roàng, Thaàn, Ngöôøi ñeàu khoâng theå suy bieát. Töø khoâng ngoân ngöõ, Phaät taïo phöông tieän giaûng thuyeát, khoâng gì ngaên choáng ñöôïc. Haïnh Phaät roäng lôùn khaép caùc coõi, sieâu vöôït, khoâng taø vaïy, khoâng voïng töôûng, bình ñaúng nhö hö khoâng, khoâng khaùc phaùp giôùi. Vì sao? Vì phaùp Phaät giaûng thuyeát laø voâ löôïng nhaân, giaûng thuyeát khoâng thieân leäch. Taát caû chö Phaät ôû caùc coõi ñeàu theá, ñeàu cuøng thaàn thoâng, giaûi thoaùt, Nieát-baøn.

Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân thaønh Phaät töø moät vò trong phaùp giôùi, khoâng chöôùng ngaïi trong coõi chuùng sinh. Vôùi phöông tieän quyeàn bieán, hieåu roõ caùc phaùp khoâng trôû ngaïi, Nhö Lai giaûng phaùp giuùp chuùng sinh khoâng thoaùi chuyeån nôi Boà-ñeà voâ thöôïng. Thieän nam! Ví nhö thôï ngoïc maøi duõa, toâi luyeän moät vieân ngoïc saùng quyù, khoâng tyø veát. Sau ñoù duøng vieân ngoïc naøy ñeå laøm cho nöôùc ñuïc thaønh trong, roài ñem nöôùc duøng vaøo vieäc naáu nöôùng hoaëc uoáng, coâng vieäc aáy khoâng khoù nhoïc. Keá ñoù ngöôøi thôï ngoïc ngaâm vieân ngoïc trong nöôùc thuoác, taåy heát moïi veát nhô baùm vaøo, vieân ngoïc trôû thaønh vieân ngoïc daï quang. Nhö Lai cuõng theá, quaùn saùt caûnh giôùi oâ ueá cuûa chuùng sinh, bieát chuùng sinh meâ hoaëc, chìm ñaém trong sinh töû, chòu bao khoå naõo, Nhö Lai thuyeát giaûng phaùp voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ ñeå chuùng sinh ñi vaøo phaùp Phaät. Nhö Lai deã daøng laøm moïi vieäc ñoù, thoâng ñaït Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, chæ daïy cho chuùng sinh baèng loøng Töø, sieâng naêng nhöng khoâng chaáp tröôùc, thaønh töïu ñaïo khoâng thoaùi chuyeån, giaûng giaûi phaùp ba thöøa, trình baøy caûnh giôùi Phaät, ñöa chuùng sinh vaøo coõi Phaät, ñaït phaùp Boà-ñeà voâ thöôïng cuûa Phaät.

Thieän nam! Vì theá caàn quaùn bieát Tam-muoäi cuûa Nhö Lai thaät khoâng theå nghó baøn, bình ñaúng, thoâng caû ba ñôøi, khoâng ñoaïn Tam baûo. Nhö Lai an truï nôi ñaïo haïnh bình ñaúng nhö hö khoâng, töï taïi hieän thaân khaép caùc coõi Phaät, khoâng chaáp caùc phaùp, tuøy thuaän theo ngoân ngöõ cuûa chuùng sinh maø chæ daïy. Nhö Lai thuyeát phaùp cho chuùng sinh nhöng khoâng chaáp, bieát roõ taâm taùnh, sôû thích cuûa chuùng. Vôùi chí nguyeän thanh tònh cuûa caùc Boà-taùt, Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi.

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

Thieän nam! Haïnh nghieäp cuûa Nhö Lai voán khoâng, nghóa laø khoâng truï vaøo ñaâu, khoâng traùnh xa, khoâng ngöøng nghæ. Nhö Lai truyeàn daïy cho caùc Boà-taùt. Luùc Phaät giaûng noùi phaùp haïnh cuûa Nhö Lai, coõi nöôùc khaép möôøi phöông ñeàu chaán ñoäng saùu caùch. AÙnh saùng soi khaép caùc coõi, baûo vaät hoa höông trôøi tuoân ñaày xuoáng baûo toøa Sö töû cuûa Phaät. Ñaïi chuùng Thanh vaên, Trôøi, Roàng, Quyû thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, thieän nam, tín nöõ nghe kinh naøy ñeàu raát vui möøng, phaùt khôûi taâm laønh. Taát caû ñeàu daâng hoa, höông, voøng hoa, höông xoa, côø, phöôùn, loïng, ñaùnh troáng, troåi nhaïc, ñaùnh ñaøn, thoåi saùo ñeå cuùng döôøng Nhö Lai. Chuùng sinh daâng ñuû loaïi leân Phaät naøo laø ngoïc baùu treân ñaàu, naøo laø daàu xoa toùc, anh laïc baùu, ngoïc minh nguyeät, ngoïc hoaøi nguyeät, hoa giaûi thoaùt, ngoïc khoâng tyø veát, daây thao ñoû, traùi baùu, chim nhaïn, sôïi, vaät tònh, vaät khoâng chaáp, daây chuyeàn, vaät trang söùc nôi tay, chaân, ngoïc daï quang, ngoïc töû ma, ngöïa baùu, chaâu xanh ñoû, ngoïc nguyeät quang, ngoïc quyù, baïc, vaøng, caùc loaïi höông, höông chieân-ñaøn, höông chieâm ñöôøng, höông haéc dieäu, höông gioáng ngöôøi, caùc loaïi hoa trôøi, hoa yù, hoa voâ cöïc yù, hoa nguyeät ñoä nguyeät, hoa nhu nhuyeán aâm, hoa treân ñaát, hoa traêm caùnh, hoa ngaøn caùnh, caùc loaïi hoa aùnh saéc xinh ñeïp, hoa thanh lieân, hoa phuø dung, hoa tu-ma-na, hoa voâ öu, caùc loaïi nhaïc baèng troáng, oáng saùo, oáng tieâu caùc Boà-taùt bay leân hö khoâng gieo mình xuoáng ñeå cuùng döôøng Phaät. Baáy giôø, trong hö khoâng töï nhieân xuaát hieän toøa baùu cao lôùn, trang söùc baèng caùc loaïi vaät baùu nhö vaøng baïc anh laïc voâ soá Boà-taùt xuaát hieän, ñi quanh Phaät baûy voøng, an toïa nôi toøa sen baùu. Voâ soá chö Phaät ôû möôøi phöông ñeàu khen ngôïi ñeå cuùng döôøng kinh ñieån giaûi thoaùt aáy. Cuùng döôøng xong, chö Phaät baûo caùc Boà-taùt ñeä töû ñeán coõi Nhaãn naøy. ÔÛ coõi Nhaãn töï nhieân xuaát hieän moät toøa baùu. Ñaïi chuùng thaáy vaäy ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng. Voâ soá Boà-taùt ñaït phaùp Nhaãn voâ sinh.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân quaùn saùt chuùng Boà-taùt, hoûi:

–Caùc Ñaïi só! Ai coù theå laõnh nhaän vieäc giöõ gìn, ngaøy ñeâm tuùc tröïc, khoâng voïng töôûng, im laëng ñeå baûo veä toøa baùu cuøng caùc vaät trang söùc treân baûo toøa naøy ñôïi ñeán naêm thöù möôøi saùu keå töø khi thaønh Phaät, Ñöùc Di-laëc seõ an toïa toøa aáy. Ñoù laø haïnh nguyeän cuûa caùc Boà-taùt ôû trong phaùp hoäi neâu giaûng phaùp moân Voâ caùi naøy. Ñöùc Di-laëc seõ thuyeát kinh naøy vaøo luùc ñoù, caùc Boà-taùt haõy cuùng döôøng Ñöùc Di-laëc vaø Boà-taùt thuoäc Hieàn kieáp.

Nghe Phaät hoûi, Boà-taùt Bieán Ñoäng Chö Phaùp Vöông rôøi toøa, quyø

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

3

goái, chaép tay, baïch Phaät:

–Baïch Toân! Con xin laøm vieäc aáy.

Luùc ñoù, ma vöông Sôû Taùc ñeán cuøng boán ma hoûi Boà-taùt Bieán Ñoäng Chö Phaùp Vöông:

–Thieän nam! OÂng caát toøa baùu naøy vaøo ñaâu ñeå khoâng hö hoaïi? Boà-taùt ñaùp:

–Thieän nam! Caùi gì coù hình ñeàu seõ hö hoaïi, laø voâ thöôøng, khoâng theå tröôøng toàn. Chæ coù hö khoâng laø khoâng huûy hoaïi, khoâng trôû ngaïi, laø nôi caát giöõ an toaøn nhaát. Thieän nam! Haõy nhìn kyõ vaøo thaân ta. Nhìn thaät kyõ, khoâng ñöôïc nhaùy maét, oâng seõ thaáy vaät aáy.

Theo lôøi Boà-taùt, ma vöông Sôû Taùc laøm theo. Ma vöông thaáy töø roán cuûa Boà-taùt hieän ra moät coõi nöôùc teân Thuûy vöông quang minh. Vì coõi ñoù ñaày nöôùc, nhìn töø xa chaúng khaùc naøo moät bieån lôùn. Ñöùc Phaät coõi aáy hieäu Laïc Lieân Hoa Thuû. Chuùng ñeä töû ñeàu laø Boà-taùt Ñaïi thöøa. Trong coõi aáy coù hoa sen teân Baûo trang nghieâm. Nhö Lai vaø Boà-taùt an toïa nôi toøa sen aáy. Thaáy vaäy ma vöông Sôû Taùc chaép tay, cuùi laïy Boà-taùt. Boà-taùt Bieán Ñoäng Chö Phaùp Vöông hoûi:

–Nhaân vöông! Coù thaáy vaät ñöïng chöa? ÔÛ ñoù coù theå caát ñöôïc toøa baùu naøy, duø traûi qua traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha kieáp soá caùc vaät trang söùc treân baûo toøa vaãn khoâng theå bò hö hoaïi.

Nghe vaäy, ma vöông cuùi laïy Phaät thöa:

–Theá Toân! Töø xöa ñeán nay, taâm con taïp loaïn chöa töøng ñöôïc gaëp caùc Boà-taùt nhö theá, chöa töøng ñöôïc nghe kinh phaùp naøy, chuùng con chæ mong ñaït quaû Thanh vaên, Duyeân giaùc laø ñaõ dieät ñoä. Hoâm nay, con ñöôïc thaáy Boà-taùt Bieán Ñoäng Chö Phaùp Vöông vôùi oai thaàn khoù löôøng vaø ñöôïc nghe kinh naøy, con nguyeän phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng khoâng thoaùi chuyeån, ôû trong phaùp Phaät, thöông yeâu baûo veä chuùng sinh. Duø con phaûi ñoïa ñòa nguïc trong haèng sa soá kieáp môùi thaønh Phaät con vaãn khoâng hoái haän, khoâng boû phaùp Phaät.

Ñöùc Phaät khen ma vöông Sôû Taùc:

–Laønh thay, laønh thay! Ngöôi ñaõ vì ñaïo maàu, maëc giaùp theä nguyeän lôùn ngöôi seõ toaïi nguyeän.

