PHAÄT THUYEÁT THAÂN MAO HYÛ THUÏ KINH

**QUYEÅN TRUNG**

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Con ñöôøng ñöa tôùi ñòa nguïc, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy cho ñeán quaû baùo maø höõu tình ñoù phaûi chòu ta ñeàu bieát roõ. Nay ta ñem ví duï nhoû naøy ñeå noùi sô qua veà nghóa aáy.

Xaù-lôïi Töû! Ví nhö theá gian coù ñoáng löûa lôùn cao baèng hay hôn ngöôøi, löûa aáy chaùy höøng höïc roài sau ñoù taét, löûa ngoïn vaø hôi noùng ñeàu khoâng coøn. Vaøo thaùng noùng nhaát cuûa muøa heø, noùng raát khuûng khieáp, coù moät ngöôøi töø xa ñi ñeán, vöøa moûi meät laïi bò ñoùi khaùt haønh haï, laàn theo con ñöôøng tôùi choã löûa taét kia ñeå nghæ ngôi. Coù ngöôøi maét saùng ôû beân caïnh, töøng thaáy ñoáng löûa kia chaùy gaây bao khoán khoå, neân lieàn chaïy traùnh sang ñöôøng khaùc tìm choã nghæ ngôi vaø thaàm nghó: “Ñoáng löûa kia cao baèng hay hôn ngöôøi, vöøa môùi taét chöù khoâng phaûi laø nôi maùt meû, neáu ngöôøi kia ñeán ñoù hoaëc naèm hoaëc ngoài thì seõ caøng noùng naûy theâm leân, chaéc chaén phaûi bò khoå naõo.” OÂng ta vöøa nghó nhö vaäy, thì söï thaät dieãn ra khoâng sai vôùi ñieàu ñaõ nghó, ngöôøi kia ñeán ñoù thoï nhaän raát nhieàu khoå naõo.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Coù moät haïng ngöôøi bò ñoïa nôi ñòa nguïc cuõng laïi nhö vaäy. Taâm yù cuûa ngöôøi kia nhö theá naøo ta ñeàu bieát. Do hoï khoâng bieát ñi theo con ñöôøng chaùnh, neân sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc sinh trong ñòa nguïc raát khoâng vöøa yù, phaûi chòu ñaïi khoå naõo. Nhö Lai duøng maét trôøi thanh tònh hôn maét ngöôøi nhaän thaáy roõ veà vieäc aáy.

Xaù-lôïi Töû! Do vaäy, con ñöôøng ñöa ñeán ñòa nguïc, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy, cho ñeán quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy phaûi thoï nhaän Nhö Lai ñeàu bieát taát caû.

Xaù-lôïi Töû! Con ñöôøng ñöa ñeán suùc sinh, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy, cho ñeán quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy phaûi chòu ta ñeàu bieát caû.

Xaù-lôïi Töû! Ví nhö theá gian coù vuøng oâ ueá cao baèng hoaëc hôn ngöôøi, vaøo thaùng noùng böùc cuûa muøa heø, caûnh vaät ñeàu bò thieâu ñoát, noùng thaät ñaùng sôï, coù moät ngöôøi töø xa ñi laïi, vöøa moûi meät laïi bò ñoùi khaùt haønh haï, laàn theo con ñöôøng ñeán choã oâ ueá ñeå nghæ ngôi. Coù ngöôøi maét saùng ôû beân caïnh thaáy roõ choã oâ ueá kia, neân tìm sang ñöôøng khaùc kieám choã nghæ ngôi. Khi aáy ngöôøi maét saùng thaàm nghó: “Vuøng oâ ueá aáy cao baèng hoaëc hôn ngöôøi, laø choã khoâng an oån maø ngöôøi kia ñeán seõ caøng noùng böùc hôn, ñaõ khoâng ñöôïc an oån, khoâng theå öa thích neân chaéc chaén phaûi chòu cöïc khoå. Quaû thaät nhö nhöõng ñieàu oâng nghó, ngöôøi kia ñeán ñoù, hoaëc naèm, hoaëc ngoài ñeàu khoâng ñöôïc an oån, khoâng theå öa thích.”

Naøy Xaù-lôïi Töû! Coù moät haïng ngöôøi bò ñoïa vaøo coõi suùc sinh cuõng laïi nhö vaäy. Taâm yù cuûa ngöôøi kia nhö theá naøo ta ñeàu bieát taát caû. Do ngöôøi aáy khoâng ñi theo con ñöôøng chaùnh, neân sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc sinh trong loaøi suùc sinh, khoâng ñöôïc an oån, khoâng theå öa thích, laïi khoâng vöøa yù, phaûi chòu cöïc khoå. Nhö Lai duøng maét trôøi thanh tònh hôn maét ngöôøi quan saùt vieäc naøy raát roõ raøng.

Xaù-lôïi Töû! Do vaäy, ñoái vôùi con ñöôøng ñöa ñeán coõi suùc sinh, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy, cho ñeán quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy phaûi thoï nhaän Nhö Lai ñeàu bieát roõ taát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Con ñöôøng ñöa ñeán coõi ngaï quyû, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy, cho ñeán quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy phaûi thoï Ta ñeàu bieát roõ.

Xaù-lôïi Töû! Ví nhö coù caây cao baèng hay hôn ngöôøi khoâ heùo caèn coãi, caønh laù ñeàu ruïng saïch. Vaøo thaùng noùng nhaát cuûa muøa heø, caûnh vaät ñeàu chaùy ruïi, noùng khuûng khieáp, coù moät ngöôøi töø xa ñeán vöøa moûi meät laïi bò ñoùi khaùt haønh haï, laàn theo con ñeán döôùi goác caây khoâ aáy ñeå nghæ ngôi. Beân caïnh, coù ngöôøi maét saùng thaáy vaäy lieàn thaàm nghó: “Choã goác caây aáy khoâng phaûi laø choán maùt meû, neáu ngöôøi kia ñeán ñoù seõ bò cöïc khoå.” Ñuùng nhö nhöõng ñieàu oâng ta vöøa nghó, ngöôøi kia ñeán ñoù naèm hoaëc ngoài ñeàu bò cöïc khoå.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Coù moät haïng ngöôøi bò ñoïa vaøo coõi ngaï quyû cuõng laïi nhö vaäy. Taâm yù cuûa hoï nhö theá naøo ta ñeàu bieát roõ. Do ngöôøi kia khoâng ñi theo con ñöôøng chaùnh, neân sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, sinh trong loaøi ngaï quyû chòu ñaïi khoå naõo. Nhö Lai duøng maét trôøi thanh tònh hôn maét ngöôøi quan saùt vieäc naøy raát roõ.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì vaäy, ñoái vôùi con ñöôøng ñöa ñeán ngaï quyû, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy, cho ñeán nhöõng quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy phaûi chòu ta ñeàu bieát taát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Con ñöôøng ñöa ñeán A-tu-la, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy, cho ñeán caùc quaû baùo maø höõu tình cuûa coõi aáy phaûi nhaän laáy, ta ñeàu bieát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö caây coù oå kieán phía döôùi, cao baèng hoaëc hôn ngöôøi, vaøo thaùng noùng böùc cuûa muøa heø, caûnh vaät ñeàu bò thieâu ñoát, noùng khuûng khieáp. Coù moät ngöôøi töø xa ñi laïi vöøa moûi meät laïi bò ñoùi khaùt haønh haï, beøn theo con ñöôøng ñeán beân goác caây aáy nhaèm nghæ ngôi. Coù ngöôøi maét saùng ôû beân caïnh thaáy ngöôøi kia ñeán beân goác caây coù kieán ñeå nghæ ngôi lieàn thaàm nghó: “Choã aáy khoâng an oån, ngöôøi kia ñeán ñoù seõ bò khoå sôû!” Ñuùng vôùi nhöõng ñieàu oâng ta nghó, ngöôøi kia ñeán choã ñoù hoaëc naèm, hoaëc ngoài, lieàn bò khoå naõo.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Coù moät haïng ngöôøi bò ñoïa vaøo coõi A-tu-la cuõng laïi nhö vaäy. Taâm yù

cuûa ngöôøi ñoù nhö theá naøo ta ñeàu bieát taát caû. Do hoï khoâng ñi theo con ñöôøng chaùnh, neân sau khi qua ñôøi bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, laøm A-tu-la chòu nhieàu khoå naõo. Nhö Lai duøng maét trôøi thanh tònh hôn maét ngöôøi quan saùt raát roõ veà vieäc naøy. Xaù-lôïi Töû! Vì theá, ñoái vôùi con ñöôøng ñöa ñeán A-tu-la, nghieäp nhaân ñöa ñeán caûnh giôùi aáy, cho ñeán quaû baùo maø höõu tình ôû caûnh giôùi aáy phaûi chòu, ta ñeàu bieát taát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Con ñöôøng ñöa ñeán coõi ngöôøi, nghieäp nhaân ñöa ñeán coõi ngöôøi, cho ñeán caùc quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy phaûi chòu ta ñeàu bieát caû.

Xaù-lôïi Töû! Ví nhö coù caây coå thuï thaân goác to lôùn, nhöng caønh laù khoâng baèng nhau, choã thì thöa thôùt, choã thì raäm raïp daøy kín neân boùng maùt ôû döôùi cuõng khaùc nhau. Vaøo thaùng noùng nhaát cuûa muøa heø, caûnh vaät ñeàu bò thieâu ñoát, noùng khuûng khieáp, coù moät ngöôøi töø xa ñi laïi vöøa moûi meät, laïi bò ñoùi khaùt haønh haï, beøn theo con ñöôøng daãn tôùi beân goác caây aáy ñeå nghæ ngôi. Caïnh ñaáy, coù ngöôøi maét saùng thaáy oâng ta ñeán beân goác caây ñoù ñeå nghæ ngôi beøn thaàm nghó: “Ngöôøi kia ñeán beân goác caây ñoù ñeå nghæ ngôi chaéc bò khoå vui xen laãn.” Thaät ñuùng nhö nhöõng ñieàu oâng ta vöøa nghó, ngöôøi kia ñeán ñoù hoaëc naèm, hoaëc ngoài, thì vöøa bò khoå, vöøa caûm thaáy vui.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Coù moät haïng höõu tình sinh vaøo loaøi ngöôøi cuõng laïi nhö vaäy. Taâm yù cuûa hoï nhö theá naøo ta ñeàu bieát roõ. Do hoï khoâng ñi theo con ñöôøng chaùnh, neân sau khi qua ñôøi, sinh laøm ngöôøi bò khoå vui laãn loän. Nhö Lai duøng maét trôøi thanh tònh hôn maét ngöôøi quan saùt raát kyõ veà vieäc naøy.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì theá ñoái vôùi con ñöôøng ñöa ñeán coõi ngöôøi, nghieäp nhaân ñöa ñeán coõi ngöôøi, cho ñeán nhöõng quaû baùo cuûa höõu tình nôi coõi aáy thoï nhaän ta ñeàu bieát taát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Taát caû con ñöôøng ñöa ñeán coõi trôøi, nghieäp nhaän ñöa ñeán coõi trôøi, cho ñeán caùc quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy thoï nhaän ta ñeàu bieát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö coù moät laàu gaùc cao lôùn, xung quanh queùt voâi, laïi xaây döïng kieân coá, kín ñaùo, beân trong khoâng coù khe hoång, cöûa soå cöûa lôùn ñeàu ñöôïc che maùt, khieán cho gioù vaø aùnh saùng maët trôøi khoâng theå xaâm nhaäp. Beân trong laïi saép xeáp nhöõng choã ngoài, duøng luïa ñoû laøm neäm, loùt choàng leân daøy möôøi saùu lôùp, roài phuû luïa traéng. Vaøo thaùng noùng böùc cuûa muøa heø, caûnh vaät ñeàu bò thieâu ñoát, noùng kinh khuûng, coù moät ngöôøi töø xa ñeán, vöøa meät moûi laïi bò ñoùi khaùt haønh haï, beøn theo con ñöôøng ñi ñeán laàu aáy nhaèm nghæ ngôi. Coù moät ngöôøi maét saùng ôû beân caïnh, thaáy oâng ta muoán leân gaùc cao ñeå nghæ ngôi, beøn thaàm nghó: “Laàu gaùc kia, cöûa soå, cöûa lôùn ñeàu ñöôïc che maùt, vôùi neäm daøy raát vöøa yù, thích thuù, ngöôøi kia ñeán ñoù nghæ ngôi chaéc chaén seõ vui thích.” Ñuùng nhö nhöõng ñieàu oâng vöøa nghó, ngöôøi kia leân laàu naèm hoaëc ngoài, höôûng moïi an laïc, thích thuù.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Coù moät haïng ngöôøi ñöôïc sinh vaøo coõi trôøi cuõng laïi nhö vaäy. Taâm yù cuûa hoï nhö theá naøo ta ñeàu bieát roõ. Do hoï taïo nhaân laønh nhöng khoâng nhaän bieát neûo haønh ñaïo cuûa baäc Thaùnh neân sau khi qua ñôøi, sinh vaøo ñöôøng laønh trong coõi trôøi, höôûng nhieàu an laïc. Nhö Lai duøng maét trôøi thanh tònh hôn maét ngöôøi quan saùt raát roõ veà vieäc naøy.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì vaäy ñoái vôùi con ñöôøng ñöa ñeán coõi trôøi, nghieäp nhaân ñöa ñeá coõi trôøi, cho ñeán quaû baùo maø höõu tình nôi coõi aáy thoï nhaän ta ñeàu bieát taát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Taát caû con ñöôøng Thaùnh Nieát-baøn, nghieäp nhaân ñöa ñeán Nieát-baøn, cho ñeán phaùp maø höõu tình ñoù chöùng quaû Nieát-baøn, ta ñeàu bieát taát caû.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö ôû theá gian caùch xoùm laøng khoâng xa, coù moät ao trôøi, boán beân vuoâng vöùc baèng nhau, nöôùc trong ao trong saïch, maùt meû raát laø thuù vò. Xung quanh ao ñeàu coù caây A-ma-la, caây Thieäm-boä, caây Phaû-noa-baø, caây Baø-döông-la, caây Caâu- phöôïc-baù-neâ-phöôïc-ña, caây Long-tu, che khaép boán phía vaø chaïm tôùi maët nöôùc ao, thaân nhaùnh ñeàu raát toát. Vaøo thaùng noùng nhaát cuûa muøa heø, caûnh vaät ñeàu töï thieâu ñoát, noùng khuûng khieáp, coù moät ngöôøi töø xa ñi laïi vöøa meät moûi laïi bò ñoùi khaùt haønh haï, beøn theo con ñöôøng ñi ñeán ao kia ñeå uoáng nöôùc vaø taém röûa cho khoûe. Coù ngöôøi maét saùng ôû beân caïnh thaáy ngöôøi naøy ñeán choã ao, lieàn thaàm nghó: “Ngöôøi naøy töø xa ñeán bò moûi meät, ñoùi khaùt, neáu oâng ta tôùi nôi ao aáy uoáng vaø taém röûa seõ khoâng coøn noùng böùc, meät moûi, sau ñoù, oâng ta ñeán giöõa boùng caây maø naèm hoaëc ngoài tuøy theo sôû thích thì seõ ñöôïc an laïc.” Quaû thaät ñuùng nhö nhöõng ñieàu oâng ta nghó, ngöôøi kia ñeán ñoù luoân ñöôïc an vui.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Coù moät haïng ngöôøi chöùng ñaéc Nieát-baøn cuõng laïi nhö vaäy. Taâm yù

cuûa hoï nhö theá naøo ta bieát taát caû. Do ngöôøi aáy ñi theo con ñöôøng cuûa baäc Thaùnh, tu nhaân Nieát-baøn, neân chöùng quaû Nieát-baøn, caùc laäu ñeàu ñaõ döùt saïch, do ñoù voâ laäu ñöôïc taêng tröôûng, taâm hoaøn toaøn giaûi thoaùt, tueä hoaøn toaøn giaûi thoaùt, nhôø vaøo uy löïc cuûa mình maø chöùng phaùp nhö vaäy. Nhö Lai quan saùt vieäc naøy raát roõ, thaáy höõu tình aáy caùc laäu ñaõ dieät saïch ñöôïc giaûi thoaùt, chöùng phaùp ñaït ñöôïc an laïc, kieáp soáng cuûa ta ñaõ chaám döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc laøm ta ñaõ laøm xong, khoâng coøn taùi sinh!

Naøy Xaù-lôïi Töû! Do vaäy ñoái vôùi ñaïo Nieát-baøn, nhaân Nieát-baøn, cho ñeán quaû Nieát- baøn maø höõu tình chöùng ñaéc Nhö Lai ñeàu bieát taát caû.

Xaù-lôïi Töû! Ñoái vôùi caùc söï vieäc aáy, con nhaø tröôûng giaû kia chæ thaáy, chæ bieát nhö vaäy. Vì khoâng tin, oâng ta môùi phaùt ngoân phæ baùng: “Sa-moân Cuø-ñaøm ñoái vôùi phaùp toái thöôïng cuûa loaøi ngöôøi haõy coøn khoâng theå coù ñöôïc huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán thuø thaéng cuûa baäc Thaùnh. Ñi vaøo choã luaän naïn, oâng ta chæ vì haøng Thanh vaên maø giaûng noùi caùc phaùp, nhöõng ñieàu tìm caàu vaø tu taäp ñeàu nhôø vaøo bieän taøi vaø söï hieåu bieát khoâng ñuùng cuûa mình maø cho laø chöùng ñaéc, phaùp cuûa oâng ta giaûng noùi ñaâu coù theå daãn tôùi giaûi thoaùt

vöôït qua caùc khoå.”

Xaù-lôïi Töû! Do nhaän thöùc aáy, oâng ta phæ baùng lieân tuïc neân mau bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, nhö gaùnh naëng bò rôùt. Laïi nhö Tyø-kheo Thanh vaên hoïc ñaày ñuû giôùi, ñònh, tueä, nhöng ít sieâng naêng neân ñöôïc trí chöùng quaû khoâng cho ñoù laø khoù. Haïng ngöôøi kia bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc cuõng laïi nhö vaäy.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù moät haïng Baø-la-moân thôø löûa cho laø thanh tònh. Hoï noùi vôùi nhau: “Ai thôø löûa thì ñöôïc thanh tònh.” Naøy Xaù-lôïi Töû! Phaùp thôø löûa aáy thaät khoâng thanh tònh, vì ñeàu laø nhöõng phaùp maø tröôùc ñaây ta ñaõ tu taäp qua. Maëc duø ta ñaõ traûi qua thôøi gian tu taäp, nhöng cuoái cuøng thaáy roõ laø khoâng coù lôïi ích: töø voâ thæ ñeán nay cöù ôû maõi trong theá gian khoâng ra khoûi sinh töû. Caùc haøng Saùt-ñeá-lôïi, Baø-la-moân, Tröôûng giaû, haønh ñoäng theo nhöõng ñieàu hieåu bieát ñeå caàu chuùt phaàn phaùp hôn heát trong coõi ngöôøi haõy coøn khoâng theå ñöôïc, huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán thuø thaéng cuûa baäc Thaùnh. Vì sao? Vì nhöõng ñieàu maø hoï suy nghó ñoái vôùi Thaùnh tueä khoâng theå thaáu toû laïi khoâng giaùc ngoä. Neáu khoâng giaùc ngoä vaø thaáu ñaït veà Thaùnh tueä thì laøm sao coù theå giaûi thoaùt heát caùc khoå? Xaù-lôïi Töû! Neáu vôùi Thaùnh tueä maø thaáu toû ñuùng nhö thaät, thì ñoùng cöûa ba coõi, chaám döùt ñöôøng sinh töû, khoâng coøn taùi sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù haïng Baø-la-moân toå chöùc hoäi boá thí cho laø thanh tònh.

Hoï noùi vôùi nhau: “Ai toå chöùc hoäi boá thí thì ñöôïc thanh tònh.” Xaù-lôïi Töû! Hoäi boá thí cuûa hoï khoâng thanh tònh, vì ñeàu laø nhöõng hoäi maø xöa kia ta töøng tu taäp. Maëc duø töøng tu taäp nhöng cuoái cuøng ta thaáy roõ laø khoâng coù lôïi ích: Töø voâ thæ ñeán nay cöù ôû maõi trong theá gian khoâng thoaùt khoûi sinh töû. Caùc ñaïi toäc Saùt-ñeá-lôïi, Baø-la-moân, Tröôûng giaû haønh ñoäng theo nhöõng ñieàu hieåu bieát nhö gieát ngöïa ñeå teá trôøi, gieát ngöôøi ñeå cuùng teá trôøi, gieát voi, deâ ñeå teá trôøi, toå chöùc pheùp aên uoáng, taïo hoäi voâ giaø, duøng caùc hoa sen nhieàu maøu laøm vieäc saïch seõ, laáy hoa sen traéng laøm vieäc saïch seõ, quaêng neùm nhöõng con vaät vaøo löûa ñeå laøm phaùp cuùng teá trôøi, laøm phaùp cuûa trôøi Ñeá Thích, laøm phaùp cuûa Nguyeät thieân, hoaëc xuaát vaøng baïc chaâu baùu ñeå toå chöùc hoäi boá thí. Hoï haønh ñoäng nhö vaäy caàu chuùt phaàn phaùp toái thöôïng trong coõi ngöôøi haõy coøn khoâng ñöôïc, huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán thuø thaéng cuûa baäc Thaùnh. Vì sao? Vì ñoái vôùi Thaùnh tueä hoï khoâng theå thaáu ñaït, laïi khoâng giaùc ngoä. Neáu khoâng giaùc ngoä, thaáu ñaït veà Thaùnh tueä thì laøm sao giaûi thoaùt khoûi caùc khoå? Xaù-lôïi Töû! Neáu vôùi Thaùnh tueä maø thaáu toû ñuùng nhö thaät vaø giaùc ngoä töùc laø ñoùng cöûa ba coõi, chaám döùt ñöôøng sinh töû, khoâng coøn taùi sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù haïng Baø-la-moân cho taát caû giaùo lyù cuûa mình laø thanh

tònh. Hoï noùi raèng: “Ngöôøi naøo duøng chuù phaùp aáy thì ñöôïc thanh tònh.” Xaù-lôïi Töû! Chuù phaùp aáy khoâng thanh tònh vì ñeàu laø chuù phaùp maø xöa kia ta ñaõ töøng tu taäp. Maëc duø ta ñaõ töøng tu taäp, nhöng cuoái cuøng thaáy roõ khoâng coù lôïi ích, töø voâ thæ ñeán nay cöù ôû maõi trong theá gian khoâng ra khoûi sinh töû. Ñaïi toäc Saùt-ñeá-lôïi, Baø-la-moân, Tröôûng giaû laøm theo haønh ñoäng cuûa mình ñeå caàu chuùt phaàn phaùp toái thöôïng nôi loaøi ngöôøi haõy coøn khoâng ñöôïc, huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán toái thaéng cuûa baäc Thaùnh. Vì sao? Vì ñoái vôùi Thaùnh tueä, hoï khoâng thaáu toû laïi khoâng giaùc ngoä. Neáu khoâng thaáu toû vaø giaùc ngoä Thaùnh tueä thì laøm sao giaûi thoaùt ra khoûi caùc khoå? Naøy Xaù-lôïi Töû! Neáu vôùi Thaùnh tueä maø thaáu toû ñuùng nhö thaät vaø giaùc ngoä töùc laø ñoùng cöûa ba coõi, chaám döùt sinh töû, khoâng coøn taùi sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù haïng Baø-la-moân bò luaân hoài sinh töû maø cho laø thanh tònh. Hoï noùi vôùi nhau raèng: “Ngöôøi bò luaân hoài sinh töû thì ñöôïc thanh tònh.” Naøy Xaù-lôïi Töû! Luaân hoài sinh töû laø khoâng thanh tònh, vì xöa kia ta ñaõ töøng traûi qua sinh töû. Töø voâ thæ ñeán nay cöù ôû maõi trong theá gian khoâng thoaùt ra khoûi, ngoaïi tröø coõi trôøi Tònh cö. Xaù-

lôïi Töû! Trong coõi trôøi Tònh cö chæ sinh moät laàn ôû ñoù nöõa, khoâng coøn trôû laïi nhaân gian, töùc laø töø coõi trôøi naøy tieán ñeán Nieát-baøn. Xaù-lôïi Töû! Duø chöa ra khoûi sinh töû maø coù caàu chuùt phaàn phaùp toái thöôïng cuûa loaøi ngöôøi haõy coøn khoâng ñöôïc, huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán thuø thaéng cuûa baäc Thaùnh. Vì sao? Vì nhöõng ñieàu hoï nghó ñoái vôùi Thaùnh tueä ñaõ khoâng theå thaáu ñaït laïi khoâng giaùc ngoä. Neáu khoâng thaáu ñaït, giaùc ngoä veà Thaùnh tueä thì laøm sao giaûi thoaùt heát caùc khoå? Xaù-lôïi Töû! Neáu vôùi Thaùnh tueä maø thaáu toû ñuùng nhö thaät vaø giaùc ngoä töùc laø ñoùng cöûa ba coõi, chaám döùt ñöôøng sinh töû, khoâng coøn taùi sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù haïng Baø-la-moân cho saùu caûnh giôùi laø thanh tònh. Hoï noùi vôùi nhau: “Ngöôøi ñi trong saùu caûnh giôùi thì ñöôïc thanh tònh.” Xaù-lôïi Töû! Saùu caûnh giôùi aáy laø khoâng thanh tònh, vì ñoù laø nhöõng caûnh giôùi maø xöa kia ta ñaõ töøng ñi qua. Töø voâ thæ ñeán nay vaãn ôû maõi nôi theá gian, luaân hoài trong saùu coõi, tröø coõi trôøi Nguõ tònh cö. Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì nôi coõi trôøi Nguõ tònh cö sinh moät laàn ôû coõi naøy nöõa thoâi, khoâng coøn trôû laïi nhaân gian, töùc laø töø coõi trôøi aáy tieán ñeán chöùng ñaéc Nieát-baøn.

Xaù-lôïi Töû! Neáu chöa lìa khoûi caùc caûnh giôùi aáy maø caàu chuùt phaàn phaùp toái thöôïng trong loaøi ngöôøi haõy coøn khoâng coù ñöôïc, huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán toái thaéng cuûa baäc Thaùnh. Vì sao? Vì ñoái vôùi Thaùnh tueä hoï khoâng thaáu ñaït, khoâng giaùc ngoä. Neáu khoâng thaáu ñaït, khoâng giaùc ngoä veà Thaùnh tueä thì laøm sao giaûi thoaùt, döùt saïch caùc khoå? Xaù-lôïi Töû! Neáu thaáu ñaït ñuùng nhö thaät vaø giaùc ngoä veà Thaùnh tueä töùc laø ñoùng cöûa ba coõi, chaám döùt ñöôøng sinh töû, khoâng coøn taùi sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù haïng Baø-la-moân cho choã sinh soáng laø thanh tònh. Hoï noùi vôùi nhau: “Ngöôøi naøo sinh soáng choã aáy thì ñöôïc thanh tònh.” Xaù-lôïi Töû! Choã hoï sinh soáng laø khoâng thanh tònh, vì laø nhöõng choã maø xöa kia ta ñaõ töøng sinh soáng. Töø voâ thæ ñeán nay cöù ôû maõi trong theá gian, khoâng thoaùt khoûi sinh töû, chæ tröø coõi trôøi Nguõ tònh cö, vì nôi coõi trôøi aáy chæ sinh moät laàn nöõa thoâi, khoâng coøn trôû laïi nhaân gian, töùc laø töø coõi trôøi naøy tieán ñeán chöùng ñaéc Nieát-baøn. Xaù-lôïi Töû! Neáu chöa lìa khoûi choã sinh soáng maø caàu chuùt phaàn phaùp toái thöôïng trong loaøi ngöôøi haõy coøn khoâng theå ñöôïc, huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán thuø thaéng cuûa baäc Thaùnh. Vì sao? Vì nhöõng ñieàu maø hoï suy nghó vôùi Thaùnh tueä, hoï khoâng thaáu toû, khoâng giaùc ngoä. Neáu khoâng thaáu toû, khoâng giaùc ngoä veà Thaùnh tueä thì laøm sao giaûi thoaùt döùt heát caùc khoå? Xaù-lôïi Töû! Neáu vôùi Thaùnh tueä maø thaáu toû ñuùng nhö thaät vaø giaùc ngoä, töùc laø ñoùng cöûa ba coõi, chaám döùt ñöôøng sinh töû, khoâng coøn taùi sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù haïng Baø-la-moân cho chuûng töû cuûa mình laø thanh

tònh. Hoï noùi vôùi nhau: “Ngöôøi naøo nöông vaøo chuûng töû chính mình thì ñöôïc thanh tònh.” Xaù-lôïi Töû! Chuûng töû aáy laø khoâng thanh tònh, vì ñeàu laø chuûng töû maø xöa kia ta töøng nöông vaøo. Töø voâ thæ ñeán nay, cöù ôû maõi trong theá gian, khoâng thoaùt khoûi sinh töû, chæ tröø coõi trôøi Nguõ tònh cö. Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì nôi coõi trôøi Nguõ tònh cö chæ sinh moät laàn nöõa thoâi, khoâng coøn sinh trôû laïi nhaân gian, töùc laø töø coõi trôøi naøy tieán ñeán chöùng ñaéc Nieát-baøn. Xaù-lôïi Töû! Neáu ai chöa ra khoûi sinh töû maø caàu chuùt phaàn phaùp toái thöôïng trong loaøi ngöôøi haõy coøn khoâng theå ñöôïc, huoáng chi laø chöùng ñaéc Tri kieán thuø thaéng cuûa baäc Thaùnh. Vì sao? Vì nhöõng ñieàu maø hoï suy nghó ñoái vôùi Thaùnh tueä hoï khoâng thaáu ñaït, khoâng giaùc ngoä. Neáu khoâng thaáu ñaït, khoâng giaùc ngoä veà Thaùnh tueä thì laøm sao giaûi thoaùt, chaám döùt caùc khoå? Xaù-lôïi Töû! Neáu vôùi Thaùnh tueä maø thaáu ñaït ñuùng nhö thaät, giaùc ngoä töùc laø ñoùng cöûa ba coõi, chaám döùt ñöôøng sinh töû, khoâng coøn taùi sinh.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù haïng Baø-la-moân noùi nhö vaày: “Ngöôøi naøo tu ñaày ñuû

boán loaïi phaùp thì ñoù laø phaïm haïnh thanh tònh.” Xaù-lôïi Töû! Tu boán phaùp aáy cho laø thanh tònh nhöng ai ñöôïc thanh tònh ta ñeàu bieát roõ. Ñoái vôùi boán phaùp aáy ta ñeàu ñaït tôùi choã toái

thöôïng hôn hoï.

Boán phaùp laø:

1. Hoï tu haønh phaùp gì, ta cuõng tu haønh hôn hoï.
2. Hoï nhaøm chaùn phaùp gì, ta cuõng nhaøm chaùn hôn hoï.
3. Hoï chòu ñöïng haønh haï thaân nhö theá naøo, ta cuõng chòu ñöïng haønh haï thaân hôn hoï.
4. Hoï tòch tónh, ta cuõng tòch tónh hôn hoï.

Xaù-lôïi Töû! Theá naøo laø ta tu haønh hôn hoï? Nghóa laø ngoaïi ñaïo kia thöôøng giô moät tay leân trôøi, ta cuõng laøm gioáng nhö hoï. Hoï khoâng naèm giöôøng chieáu, hoaëc hoï ngoài xoåm, hoaëc aên khí dô, thöùc aên dôû, hoaëc ôû moät choã nhaát ñònh, hoaëc di chuyeån tuøy yù, hoaëc caïo toùc ñeå laïi moät choûm, hoaëc naèm treân gai goác, hoaëc naèm treân vaùn, hoaëc ôû trong nhaø troáng, hoaëc ôû moät choã nhaát ñònh, hoaëc moät ngaøy taém ba laàn, cho ñeán nhöõng haïnh khoå haønh haï böùc baùch thaân theå, trong moãi caùch aáy Ta cuõng ñaõ laøm gioáng nhö hoï. Ñaây goïi laø ta tu haønh hôn hoï.

Theá naøo laø ta nhaøm chaùn hôn hoï? Naøy Xaù-lôïi Töû! Nghóa laø ngoaïi ñaïo kia loõa thaân, khoâng maëc quaàn aùo, ñöa tay nhaän thöùc aên, ta cuõng laøm nhö hoï. Hoaëc khoâng nhaän thöùc aên nôi ngöôøi maët maøy xaáu xí, khoâng nhaän thöùc aên nôi ngöôøi coù khuoân maët buoàn böïc, khoâng nhaän thöùc aên ôû giöõa hai caùi coái, khoâng nhaän thöùc aên ôû giöõa hai caùi chaøy, khoâng nhaän thöùc aên ôû giöõa hai caây gaäy, khoâng nhaän thöùc aên ôû giöõa hai böùc töôøng, khoâng nhaän thöùc aên nôi ngöôøi ñang mang thai, khoâng nhaän thöùc aên nôi ngöôøi caàm chaát noå, khoâng ñöùng nôi choã hai ngöôøi cuøng chung moät ñoà ñöïng maø aên. Hoaëc coù ngöôøi ñang aên xin ngoaøi coång khoâng ñöôïc ñöùng aên nôi choã aáy. Hoaëc coù con choù ñang ôû ngoaøi coång cuõng khoâng ñöôïc ñöùng aên nôi choã ñoù. Khoâng ñöôïc ñöùng aên choã coù truøng, ruoài bu quanh. Khoâng ñöôïc nhaän thöùc aên cuûa ngöôøi khoâng noùi, cuõng khoâng nhaän thöùc aên cuûa ngöôøi noùi nhieàu. Neáu ngöôøi noùi roài boû ñi cuõng khoâng nhaän thöùc aên ñoù, hoaëc ngöôøi noùi laø ñeán cuõng khoâng nhaän thöùc aên aáy. Khoâng ñöôïc aên thöùc aên do tranh caõi maø ñöôïc. Hoaëc chæ nhaän thöùc aên moät nhaø, hoaëc thöùc aên hai, ba, ñeán baûy nhaø. Hoaëc moät mieáng, hoaëc hai, ba, ñeán baûy mieáng. Hoaëc moät ngaøy aên moät böõa, hoaëc hai, hoaëc ba, hoaëc laïi baûy ngaøy, hoaëc nöûa thaùng, ñeán moät thaùng môùi aên moät böõa. Trong böõa aên khoâng aên mì, khoâng aên côm, khoâng aên ñaäu, khoâng uoáng röôïu cheá taïo töø gaïo, khoâng aên thòt, khoâng aên söõa, khoâng aên bô vaø daàu, khoâng aên maät vaø maät cheá taïo töø traùi caây, khoâng uoáng nöôùc traùi caây, khoâng aên nhöõng thöùc aên rang nöôùng, chæ uoáng nöôùc vo gaïo ñeå soáng, hoaëc aên luùa maï, aên gaïo soáng, aên phaân boø, hoaëc aên reã, caønh, laù, traùi caây, hoaëc thöôøng ñeán trong ñoàng hoang haùi nhaët haït, traùi, caønh, laù, reã caây ñeå aên. Ngöôøi kia laøm nhö vaäy ta cuõng laøm nhö vaäy. Ñoù goïi laø ta nhaøm chaùn hôn hoï.

