PHAÄT THUYEÁT QUAÙN PHAÄT TAM-MUOÄI HAÛI KINH

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 5: QUAÙN BOÁN TAÂM VOÂ LÖÔÏNG**

Baáy giôø, khi Ñöùc Theá Toân noùi lôøi ñoù roài, nhôø naêng löïc cuûa taâm Ñöùc Phaät, möôøi tia saùng maøu traéng töø tim Ñöùc Phaät phoùng ra. AÙnh saùng aáy soi khaép caùc theá giôùi ôû möôøi phöông. Trong moãi tia aùnh saùng, coù voâ löôïng vò Hoùa Phaät ngoài treân hoa sen baùu. Ñaïi chuùng trong hoäi thaáy aùnh saùng cuûa Ñöùc Phaät nhö nöôùc pha leâ, coù ngöôøi thaáy nhö söõa, thaáy caùc vò Hoùa Phaät töø ngöïc Ñöùc Phaät phaùt ra roài nhaäp vaøo ôû roán Ñöùc Phaät, ñi thuyeàn baùu lôùn daïo chôi nôi vuøng tim Ñöùc Phaät, qua laïi choã ngöôøi chòu toäi trong naêm ñöôøng. Moãi toäi nhaân thaáy caùc vò Hoùa Phaät thaân thieát nhö cha meï, baïn laønh cuûa mình, daàn daàn ñöôïc nghe caùc Ngaøi noùi phaùp xuaát theá gian. Luùc ñoù, giöõa hö khoâng coù aâm thanh lôùn baûo caùc ñaïi chuùng raèng:

–Hoâm nay, caùc oâng neân quan saùt taâm Phaät! Taâm caùc Ñöùc Phaät

chính laø ñaïi Töø. Ñoái töôïng duyeân ñeán cuûa taâm ñaïi Töø laø caùc chuùng sinh khoå!

Ñöùc Phaät baûo A-nan raèng:

–Sao goïi laø taâm Töø? Taâm Töø laø neân phaûi giöõ taâm chaùnh nieäm duyeân vaøo chuùng sinh khoå. Chuùng sinh khoå laø nhöõng ngöôøi raát khoå naõo trong ba ñöôøng aùc.

Khi Ñöùc Phaät noùi lôøi ñoù, ñaïi chuùng trong hoäi thaáy trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, nhôø naêng löïc cuûa Tam-muoäi Giaûi thoaùt töôùng, khieán cho caùc chuùng sinh töï bieát maïng soáng ñôøi tröôùc cuûa mình. Chö vò thaáy nhöõng ngöôøi chòu khoå ñoù ñeàu chính laø cha meï, thaày troø, caùc baïn beø cuûa mình trong voâ löôïng kieáp ôû ñôøi tröôùc. Thaáy roài, hoï rôi leä, ñaûnh leã Phaät, baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Hoâm nay chuùng con nhôø thaàn löïc Phaät neân

thaáy caùc chuùng sinh khoå ñeàu chính laø cha meï, sö tröôûng cuûa chuùng con.

Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng raèng:

–Chuùng sinh ba coõi luaân hoài trong saùu ñöôøng nhö baùnh xe löûa xoay. Hoaëc laøm cha meï, anh em, doøng hoï thaân thuoäc... taát caû moïi ngöôøi trong ba coõi khoâng ai chaúng laø ngöôøi thaân cuûa caùc ngöôi, vaäy thì taïi sao laïi khôûi loøng gieát haïi ganh gheùt?

Ñöùc Phaät noùi lôøi ñoù xong, vua Tònh Phaïn cuøng taát caû ñaïi chuùng baïch Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Sao goïi laø Tam-muoäi Töø taâm? Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân giaûng noùi sô löôïc!

Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng raèng:

–Luaän veà taâm Töø, yù töôûng khôûi leân tröôùc tieân phaûi lieân heä vôùi ngöôøi thaân thuoäc. Khi giöõ chaùnh nieäm, nghó ñeán cha meï mình ñang chòu caùc khoå naõo. Coù ngöôøi baát hieáu chæ nghó ñeán söï yeâu thöông cuûa vôï con mình maø khoâng nghó ñeán chuùng sinh chòu caùc khoå naõo. Coù ngöôøi thaáy chuùng sinh bò gheû lôû ung nhoït roài, hoï suy nghó phaûi laøm sao ñeå cöùu giuùp? Moät yù töôûng thaønh töïu roài neân khôûi hai yù töôûng. Hai yù töôûng thaønh roài thì neân khôûi ba yù töôûng. Ba yù töôûng thaønh roài thì yù töôûng chöùa ñaày moät nhaø. Moät nhaø yù töôûng thaønh roài thì chöùa ñaày caû Taêng phöôøng. Moät Taêng phöôøng thaønh roài thì chöùa ñaày moät do-tuaàn. Moät do-tuaàn thaønh roài thì chöùa ñaày moät coõi Dieâm-phuø-ñeà. Moät coõi Dieâm-phuø-ñeà thaønh roài thì chöùa ñaày coõi Phaát-baø-ñeà. Coõi Phaát-baø-ñeà thaønh roài thì chöùa ñaày ba thieân haï. Cöù nhö vaäy roäng daàn, chöùa ñaày coõi möôøi phöông.

Thaáy heát chuùng sinh ôû phöông Ñoâng ñeàu laø cha mình, thaáy

chuùng sinh ôû phöông Taây ñeàu laø meï mình, thaáy chuùng sinh ôû phöông Nam ñeàu laø anh mình, thaáy chuùng sinh ôû phöông Baéc ñeàu laø em mình, thaáy chuùng sinh ôû phöông Döôùi ñeàu laø vôï con, thaáy chuùng sinh ôû phöông Treân ñeàu laø sö tröôûng. Coøn nhöõng chuùng sinh ôû boán goùc ñeàu laø Sa-moân, Baø-la-moân... Thaáy nhöõng chuùng sinh ñoù ñeàu chòu khoå naõo, hoaëc beänh naëng, hoaëc thaáy hoï ôû taïi nuùi ñao, röøng kieám, xe löûa, loø than... chòu taát caû caùc vieäc khoå. Thaáy roài, haønh giaû buoàn khoùc muoán cöùu vôùt nhöõng noãi khoå aáy, töï khôûi leân yù töôûng: Côõi hoa sen baùu ñi ñeán choã nhöõng ngöôøi ñoù, ñích thaân xoa boùp, röûa gheû lôû cho

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

hoï. Thaáy löûa ñòa nguïc, haønh giaû lo buoàn rôi leä, muoán dieät taét löûa aáy. Thaáy caùc quyû ñoùi, haønh giaû chích thaân chaûy maùu hoøa thaønh söõa cung caáp cho quyû ñoùi ñöôïc no ñuû. Ñaõ no ñuû roài thì hoï vì chuùng noùi phaùp, khen Phaät, khen Phaùp, khen Tyø-kheo taêng. Khen ngôïi roài, haønh giaû laïi lo buoàn, loøng khoâng heà muoán rôøi boû. Nhö vaäy, cuøng cöïc cuûa taâm Töø khieán cho ñöôïc thoâng suoát, töøng vieäc töøng vieäc ñöôïc noùi roäng raõi trong Tam-muoäi veà loøng Töø. Taâm Töø nhö vaäy goïi laø tu taäp loøng Töø. Tu taäp loøng Töø roài, tieáp theo phaûi thöïc haønh taâm Bi. Bi laø thaáy chuùng sinh chòu khoå nhö mình bò teân baén vaøo tim, nhö phaù huûy troøng maét, loøng raát bi khoå, toaøn thaân tuoân maùu, muoán cöùu vôùt noãi khoå aáy. Taâm Bi nhö vaäy coù traêm öùc moân, noùi ñaày ñuû trong Tam-muoäi ñaïi Bi. Thöïc haønh Töø, Bi roài, tieáp theo laø tu haønh ñaïi Hyû. Thaáy nhöõng chuùng sinh yeân oån vui veû, loøng hoan hyû nhö mình an vui khoâng khaùc. Ñaõ hoan hyû roài, tieáp theo laø tu haønh phaùp Xaû. Nhöõng chuùng sinh ñoù khoâng coù töôùng ñeán ñi, do taâm töôûng sinh ra. Taâm töôûng sinh nghóa laø: Nhaân duyeân hoøa hôïp, taïm goïi laø taâm. Taâm töôûng naøy gioáng nhö cuoàng hoa töø ñieân ñaûo khôûi leân. Khoå töø töôûng khôûi leân, vui töø töôûng sinh ra. Taâm nhö beân trong caây chuoái, khoâng heà chaân thaät, beàn chaéc. Noùi ñaày ñuû nhö trong kinh Möôøi ví duï. Khi khôûi söï quaùn töôûng ñoù thì haønh giaû chaúng thaáy thaân taâm maø thaáy taát caû phaùp ñeàu ñoàng nhö thaät taùnh. Ñoù goïi laø thaân, thoï, taâm, phaùp cuûa Boà-taùt. Nöông nhôø phaùp naøy, haønh giaû tu haønh ba möôi baûy phaùp hoã trôï Boà-ñeà. Neáu coù thuû chöùng laø phaùp Thanh vaên, coøn chaúng thuû chöùng chính laø phaùp Boà-taùt.

Noùi lôøi noùi ñoù xong, aùnh saùng nôi thaân Ñöùc Phaät caøng theâm röïc

rôõ. Töø tim Ñöùc Phaät phoùng ra aùnh saùng. Trong caùc aùnh saùng ñoù, sinh ra caùc hoa baùu. Moãi hoa baùu coù haèng haø sa soá hoa baùu xung quanh. Treân moãi hoa baùu coù voâ löôïng voâ bieân Hoùa Phaät nhieäm maàu, thaân cao moät tröôïng saùu, nhö Phaät Thích-ca Vaên. Khi töôùng naøy xuaát hieän, loã chaân loâng thaân Ñöùc Phaät coù taùm vaïn boán ngaøn hoa sen baùu. Treân moãi hoa sen coù taùm vaïn boán ngaøn vò ñaïi Hoùa Phaät maø thaân thì voâ löôïng voâ bieân. Nhö vaäy, nhöõng loã chaân loâng vaø nôi tim cuûa caùc vò Hoùa Phaät cuõng phoùng ra aùnh saùng nhö ñaõ noùi treân.

AÙnh saùng nhö vaäy, soi khaép möôøi phöông, roài nhaäp vaøo nôi ñænh ñaàu Phaät vaøo vaø toûa ra ôû töôùng loâng traéng giöõa hai chaân maøy cuûa Ñöùc Phaät. AÙnh saùng töø töôùng Baïch haøo phoùng ra soi khaép möôøi

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

phöông gioáng nhö laù côø baèng vaøng, khieán cho ñaát khaép möôøi phöông ñeàu thaønh maøu vaøng roøng vaø cuoán caùc vò Hoùa Phaät vaøo trong mieäng cuûa Ñöùc Phaät. Roài töø mieäng Ñöùc Phaät, aùnh saùng phaùt ra cuõng soi khaép möôøi phöông, laïi nhaäp vaøo ngöïc Ñöùc Phaät. Töø ngöïc Ñöùc Phaät, aùnh saùng phoùng ra laïi soi khaép möôøi phöông, laïi nhaäp vaøo roán Ñöùc Phaät. Khi aùnh saùng naøy vaøo trong thaân Ñöùc Phaät thì nhö nöôùc löu ly laéng trong chaúng ñoäng. Taát caû chuùng sinh trong ba coõi, naêm ñöôøng ñeàu aùnh hieän trong tim Ñöùc Phaät. Haønh giaû thaáy caùc vò Hoùa Phaät ngoài treân ñaøi baùu lôùn gioáng nhö thuyeàn baùu du haønh trong thaân Ñöùc Phaät. Taát caû caùc vò Hoùa Phaät khen ngôïi söï chaúng gieát haïi, khen ngôïi söï nieäm Phaät, khen ngôïi söï nieäm Phaùp, khen ngôïi söï nieäm Taêng, khen ngôïi söï nieäm Giôùi, khen ngôïi söï nieäm Thí, khen ngôïi söï nieäm Thieân, khen saùu phaùp Hoøa kính, khen Tam-muoäi veà taâm Töø. Saùu nieäm naøy coù theå sinh ra phaùp thieän, saùu nieäm naøy chính laø nhaân cuûa caùc Ñöùc Phaät. Taâm Phaät chính laø taâm saùu nieäm. Nhôø saùu phaùp Hoøa kính maø ñöôïc phaùp naøy. Muoán thaønh Phaät ñaïo phaûi hoïc taâm Phaät.

Noùi lôøi noùi ñoù xong, aùnh saùng cuûa thaân Ñöùc Nhö Lai saùng röïc rôõ boäi phaàn. Soá Hoùa Phaät cuûa thaân Ñöùc Phaät vaø hoa sen baùu nhieàu chaúng theå bieát. AÙnh saùng moãi hoa nhö caùc loaïi hoa ñaõ noùi. Ngöôøi quaùn nhö vaäy goïi laø chaùnh quaùn, neáu quaùn khaùc ñi thì goïi laø taø quaùn. Sau khi Phaät dieät ñoä, caùc ñeä töû cuûa Phaät tu saùu nieäm thì goïi laø nieäm veà taâm Phaät. Nieäm veà taâm Phaät thì tröø ñöôïc toäi sinh töû trong möôøi hai öùc kieáp. Ngöôøi quaùn töôûng nhö vaäy thì ñôøi ñôøi nhaát ñònh chaúng taø kieán, loøng chaúng heïp hoøi xaèng baäy, luoân luoân gaëp ñöôïc baäc Boà-taùt voâ sinh. Ngöôøi nhö vaäy neáu sinh vaøo choã bieân ñòa khoâng coù Phaät phaùp thì nhôø naêng löïc coâng ñöùc nieäm Phaät neân töï nhieân giaùc ngoä giaûi thoaùt thaønh Bích-chi-phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi lôøi noùi ñoù xong, thu aùnh saùng nôi thaân laïi nhö cuõ.

Ñöùc Phaät thöa vua cha raèng:

–Nhö aùnh saùng Baïch haøo cuûa töôùng baäc Ñaïi nhaân vaø taát caû caùc töôùng, coù theå quaùn töôûng nghòch, quaùn töôûng thuaän hay quaùn töôûng phaân bieät thì quaùn töôûng toaøn boä vöøng saùng troøn vaø thaân moät

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

tröôïng saùu. Chæ phaùt taâm quaùn töôûng nhö vaäy, coøn quaùn thaáy hay chaúng thaáy, ñeàu ñöôïc tieâu tröø caùc toäi loãi nhö treân ñaõ noùi. Giaû söû coù thí chuû ñuû naêm Thaàn thoâng, ñöôïc ngoïc Nhö yù, bay khaép caùc theá giôùi ôû möôøi phöông, soá chuùng sinh cuûa moãi theá giôùi ôû möôøi phöông chaúng theå bieát ñöôïc, chæ duøng töø voâ löôïng voâ bieân chæ chung cho soá löôïng aáy, soá chuùng sinh nhieàu nhö vaäy ñeàu laø A-la-haùn, vò ñaïi thí chuû ñoù heát voâ soá kieáp cuùng döôøng nhöõng baäc Hieàn thaùnh ñaày ñuû boán vieäc, khoâng thieáu thoán. Ngöôøi ñoù ñöôïc phöôùc chaéc laø nhieàu laém chaêng?

Vua ñaùp raèng:

–Chæ caàn cuùng döôøng nhöõng vò La-haùn cuûa moät phöông ñaõ ñöôïc phöôùc khoâng löôøng, huoáng gì cuùng döôøng voâ löôïng La-haùn khaép möôøi phöông.

Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha raèng:

–Giaû söû coù ngöôøi laøm cho caùc chuùng sinh taø kieán coù soá löôïng nhieàu nhö ñaõ noùi treân ñöôïc thaønh töïu, ñeàu khieán cho nhöõng ngöôøi ñoù ñöôïc ñaïo A-la-haùn vôùi ba Minh, saùu Thoâng, ñuû taùm Giaûi thoaùt thì cuõng chaúng baèng phaùt taâm höôùng veà trí tueä Phaät maø nieäm Phaät trong giaây laùt.

Khi Ñöùc Phaät noùi lôøi ñoù thì moät öùc ngöôøi doøng hoï Thích trong chuùng Thích töû phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, töï theà chaúng caàu ñaïo Thanh vaên vaø Bích-chi-phaät, baïch Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Thaân cuûa caùc Ñöùc Phaät phaân ra thaäm chí chæ moät sôïi loâng maø coù voâ löôïng Hoùa Phaät thì thaân cuûa caùc Thanh vaên chæ nhö moät vaät hö muïc chaùy ñen naøo coù ích gì?

M

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