PHAÄT THUYEÁT PHAÙP THÖØA NGHÓA QUYEÁT ÑÒNH KINH

**QUYEÅN HAÏ**

Baáy giôø, Phaät baûo Tyø-kheo Thaäm Thaâm Duõng Maõnh:

–Thaân saéc vaøng ñuû ba möôi hai töôùng cuûa Nhö Lai laø do nhöõng haïnh nghieäp tu taäp ôû ñôøi quaù khöù maø coù, Nhö Lai seõ phaân bieät giaûng thuyeát cho caùc vò nghe.

Tyø-kheo! Haõy laéng nghe kyõ! Chö Phaät Theá Toân traûi qua voâ soá kieáp tu haïnh Boà-taùt, an truï hoaøn toaøn vaø vöõng chaõi trong Giôùi, Nhaãn, Thí neân ñöôïc töôùng baøn chaân baèng phaúng.

Luoân tìm caùch cöùu giuùp chuùng sinh khoå naõo, hieáu thuaän cha meï, trang söùc baèng söï boá thí, chöa töøng thoaùi chuyeån neân ñöôïc töôùng hình baùnh xe ngaøn caêm döôùi baøn chaân.

Cung phuïng ñaày ñuû vaät caàn duøng thoa thaân, taém röûa, y phuïc cho caùc baäc toân tröôûng khoâng thoaùi chuyeån neân ñöôïc töôùng tay chaân meàm maïi. Taïo lôïi ích cho höõu tình baèng boán Nhieáp phaùp, bình ñaúng cöùu giuùp chuùng sinh khoâng sai khaùc neân ñöôïc töôùng maøn löôùi vaøng giöõa caùc ngoùn tay chaân.

Cung kính, hoøa thuaän caùc baäc toân tröôûng, tröø boû taâm toån haïi vaø khoâng troäm cöôùp, duøng phaùp thieän ngaàm giuùp ñôõ chuùng sinh neân ñöôïc töôùng ngoùn tay chaân troøn ñaày.

Duøng trí phöông tieän khuyeân nhuû, chæ daãn, baûo hoä chuùng sinh laøm cho chuùng tu haïnh laønh khoâng heà thoaùi chuyeån neân ñöôïc töôùng goùt chaân töông xöùng vôùi mu baøn chaân, mu baøn chaân cao ñaày meàm töông xöùng vôùi goùt chaân.

Thoï trì, hieåu ñuùng chaùnh phaùp, giaûng thuyeát cho moïi ngöôøi, cung caáp cho moïi loaøi neân ñöôïc töôùng baép chaân troøn nhö chaân nai chuùa.

Sieâng naêng tu haønh haïnh laønh, daàn taêng tröôûng phaùp laønh neân ñöôïc töôùng tay daøi quaù goái.

Duøng chaùnh phaùp Töø bi thaâu phuïc nhöõng chuùng sinh bò xua ñuoåi khoâng nôi nöông töïa, laøm cho chuùng bieát hoå theïn, neân ñöôïc töôùng nam caên aån kín nhö Long töôïng.

Kheùo quaùn saùt trí saùng, luoân thích gaàn guõi baäc Hieàn thieän, nöông töøng phaàn maø hieåu saâu veà nghóa vi dieäu, tröø boû caùc traàn caáu nhô ueá neân ñöôïc töôùng chaân loâng xanh meàm xoay veà beân phaûi, toùc cuoän xoaên veà beân phaûi.

Boá thí phaùp vui, thöùc aên uoáng, xe coä, y phuïc, ñoà trang söùc, caùc vaät nuoâi thaân, döùt haún saân haän, neân ñöôïc töôùng saéc thaân maøu vaøng roøng, da trôn mòn buïi khoâng baùm.

Boá thí thöùc aên ngon cho chuùng sinh ñeå chuùng no ñuû, neân ñöôïc töôùng baûy choã treân thaân baèng phaúng.

Tuøy chuùng sinh maø thoï sinh, laøm ñuùng phaùp, laøm ngöôøi ñöùng ñaàu, ngöôøi giuùp ñôõ, khoâng coù taâm ngaõ maïn, hung döõ, laøm lôïi ích chuùng sinh neân ñöôïc töôùng thaân treân nhö sö töû chuùa, duõng maõnh nhanh nheïn trong moïi vieäc, vai coå naùch ñeàu ñaën, thaân cao lôùn ñænh ñaït.

Töï phoøng hoä thaân, ngöõ, yù nghieäp, ñem thuoác cho ngöôøi beänh, khoâng ñaûm traùch

vieäc baát bình ñaúng, giaûi hoøa nhöõng söï tranh chaáp, neân ñöôïc töôùng thaân caân xöùng, phoùng aùnh saùng moät taàm.

Boû lôøi noùi chia reõ, phaù hoaïi baïn beø, duøng lôøi hay hoøa hôïp söï chia reõ neân ñöôïc töôùng ñuû boán möôi chieác raêng ngay khít, saïch.

Tu taâm Töø roäng lôùn, suy xeùt thaät nghóa cuûa phaùp neân ñöôïc töôùng boán raêng cöûa beùn traéng nhö ngoïc tuyeát.

Thöông nhôù chuùng sinh nhö con moät, luoân tìm caùch cöùu giuùp, cho thuoác men neân ñöôïc thöùc aên toái thöôïng.

Tröø boû saùt haïi, tu taâm Töø, haønh ñuùng chaùnh phaùp roäng lôùn neân ñöôïc töôùng nhuïc keá treân ñænh ñaàu, löôõi roäng daøi che caû maët.

Luoân tu nhöõng lôøi noùi thaät, hoøa aùi, ñuùng phaùp, vui loøng neân ñöôïc tieáng noùi cuûa Phaïm thieân.

Duøng ngoân ngöõ, bieän taøi hoøa nhaõ laøm vui loøng ngöôøi, thöïc haønh haïnh ñaïi Töø bi ôû ñôøi, thöông yeâu taïo lôïi ích cho chuùng sinh neân ñöôïc maét xanh nhö traâu chuùa.

Khen ngôïi baäc coù ñöùc, ca tuïng söï toát ñeïp cuûa hoï neân ñöôïc töôùng maët nhö traêng troøn, loâng maøy nhö cung Ñeá Thích, loâng traéng giöõa chaëng maøy xoay veà beân phaûi, saùng ñeïp nhö Ñaâu-la-mieân. Ñoù laø nhaân duyeân ñôøi tröôùc cuûa ba möôi hai töôùng.

Tyø-kheo baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Taùm möôi veû ñeïp cuûa Phaät laø gì? Phaät noùi:

–Ñoù laø:

1. Moùng tay nhoû daøi saïch ñeïp.
2. Ngoùn tay troøn thon.
3. Khoaûng caùch giöõa nhöõng ngoùn tay kín ñeàu.
4. Xöông gaân aån kín khoâng hieän.
5. Tay chaân meàm maïi nhö yù.
6. Gaân maïch aån kín quanh co.
7. Hai maét caù khoâng loä ra.
8. Ñi laïi an nhaøn töï taïi nhö Long töôïng chuùa.
9. Tôùi lui thanh nhaõ nhö thieân nga.
10. Quay nhìn thì toaøn thaân quay theo nhö Long töôïng chuùa.
11. Caùc ñoát troøn ñeïp, an oån.
12. Dung maïo thoâng dong khoâng lo sôï.
13. Thaân phaàn oån ñònh khoâng dao ñoäng.
14. Caùc ñoát xöông lieân keát nhau khoâng hôû nhö roàng cuoän.
15. Ñaàu goái troøn ñeïp.
16. Nhöõng töôùng aån thì trong saïch khoâng nhô.
17. Caùc ñoát kín chaéc.
18. Thaân töôùng ñoan nghieâm.
19. Thaân thöôøng phoùng aùnh saùng.
20. Roán troøn saâu, khaùc laï.
21. Roán daøy nhöng khoâng loài loõm.
22. Thaân theå saùng saïch khoâng nhô.
23. Da khoâng coù neáp nhaên.
24. Loøng baøn tay ñaày, baèng, töôi.
25. Buïng vuoâng vöùc meàm maïi.
26. Vaèn tay daøi saâu thaúng, khoâng döùt.
27. Moâi ñoû nhö traùi Taàn-baø.
28. Maët ñeïp nhö traêng troøn.
29. Löôõi daøi roäng che caû maët.
30. Tieáng noùi nhö tieáng Phaïm thieân, vang xa nhö troáng trôøi.
31. Muõi cao thaúng, loã muõi khoâng hieän ra.
32. Raêng vuoâng baèng.
33. Boán raêng cöûa traéng beùn.
34. Maét saïch roõ raøng.
35. Maét nhö caùnh sen xanh.
36. Loâng mi treân döôùi ngay khít.
37. Loâng maøy daøi meàm khoâng baïc.
38. Thaân treân oai nghieâm nhö sö töû chuùa.
39. Traùn roäng daøy baèng.
40. Tai daøi, daøy.
41. Hai tai baèng ñeïp khoâng khieám khuyeát.
42. Dung nghi laøm cho ngöôøi thaáy ñeàu cung kính khoâng gheùt, khoâng ñaém nhieãm.
43. Loâng maøy xanh thaúng ñeïp.
44. Loâng maøy cao saùng nhö maët traêng môùi moïc.
45. Toùc xanh möôït khoâng baïc.
46. Toùc thôm saïch meàm xoay veà beân phaûi.
47. Toùc suoâng oùng möôït.
48. Toùc khoâng ruïng.
49. Toùc khoâng nhô.
50. Thaân phaàn ñaày ñuû beàn chaéc.
51. Thaân töôùng ñeïp.
52. Caùc loã saïch seõ.
53. Thaân löïc thuø thaéng khoâng ai saùnh kòp.
54. Thaân ñeïp ai cuõng thích nhìn khoâng chaùn.
55. Maët troøn ñeïp caân xöùng nhö maët traêng troøn muøa thu.
56. Dung maïo thö thaùi, ñeïp, luoân mæm cöôøi, nhôù maõi lôøi ñaõ noùi.
57. Saéc maët töôi ñeïp khoâng buoàn, khoâng coù saéc taùi ñoû.
58. Thaân saïch khoâng hoâi dô.
59. Chaân loâng luoân thoaûng höông thôm nhö yù.
60. Treân maët thöôøng thoaûng höông thôm thuø thaéng.
61. Ñaàu troøn ñeïp nhö loïng coõi trôøi.
62. Loâng xanh sacïh saùng nhö loâng chim coâng.
63. Tieáng noùi hôïp cô hôïp lyù.
64. Nhuïc keá khoâng ai thaáy ñöôïc.
65. Ñoát tay chaân roõ ñeïp.
66. Khi ñi caùch ñaát boán ngoùn tay nhöng vaãn in daáu.
67. Töï giöõ mình khoâng caàn ngöôøi baûo veä.
68. Thaân khoâng lay ñoäng xieân xeïo.
69. Oai ñöùc chaán ñoäng.
70. Keû saân thaáy ñöôïc vui, ngöôøi sôï seät thaáy ñöôïc an oån.
71. Tieáng noùi khoâng to nhoû luoân hôïp caên cô.
72. Quaùn saùt thuyeát phaùp hôïp caên cô.
73. Duøng moät aâm thanh thuyeát phaùp nhöng moïi chuùng sinh ñeàu tin hieåu.
74. Thuyeát phaùp tuaàn töï theo nhaân duyeân, lôøi leõ ñuùng.
75. Quaùn saùt chuùng sinh, khen vieäc thieän, cheâ vieäc aùc, nhöng khoâng yeâu gheùt.
76. Quaùn saùt tröôùc khi thöïc haønh, laøm ñuùng khuoân pheùp, khieán moïi ngöôøi bieát caùi hay ñeïp.
77. Töôùng ñeïp cuûa Phaät khoâng ai thaáy heát.
78. Nhuïc keá troøn chaéc.
79. Dung nghi khoâng giaø suy.
80. Tay chaân vaø tröôùc ngöïc coù töôùng caùt töôøng (chöõ 卐 ). Tyø-kheo! Nhö theá goïi laø taùm möôi veû ñeïp.

Noùi phaùp xong, Ñöùc Phaät baûo Tyø-kheo Thaäm Thaâm Duõng Maõnh:

–Ta ñaõ thuyeát giaûng nghóa vi dieäu cuûa caùc phaùp. Phaùp aáy tröôùc giöõa sau ñeàu thieän, lôïi ích, an laïc, caùc oâng haõy kheùo giöõ gìn, giaûng thuyeát, phaân bieät chæ daïy cho chuùng sinh, khieán tu phaïm haïnh, ngaøy aên moät böõa, ñuû ba y, ôû choã troáng hoaëc nghóa ñòa, nôi röøng caây, choã vaéng laëng tu haïnh Ñaàu-ñaø, sieâng naêng khoâng bieáng nhaùc, döùt heát laäu hoaëc, nhieãm oâ, ñaït giaûi thoaùt roát raùo.

Nghe Phaät daïy, Tyø-kheo Thaäm Thaâm Duõng Maõnh cuøng caùc Ñaïi Tyø-kheo khaùc, caùc chuùng trôøi, ngöôøi, A-tu-la… ñeàu vui veû ñaûnh leã chaân Phaät, tin nhaän phuïng haønh.

