**SOÁ 841**

KINH THUYEÁT DIEÄU PHAÙP QUYEÁT ÑÒNH NGHIEÄP CHÖÔÙNG

*Haùn dòch: Ñaïi Ñöôøng, Sa-moân Thích Trí Nghieâm, chuøa Chí Töôùâng.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ñang ôû nôi ñaïo traøng Voâ bieân, thuoäc ñieän Phaùp giôùi taïng laø choã cuûa chö Phaät hoäi hoïp, cuøng vôùi chuùng ñaïi Tyø-kheo vaø chuùng Ñaïi Boà-taùt hoäi ñuû.

Luùc ñoù, trong ñaïo traøng coù moät phu nhaân teân laø Coâng Ñöùc Trang Nghieâm Khai Phu Hoa chaép tay höôùng leân Ñöùc Phaät, roài lui ra ngoài moät beân, baïch:

–Baïch Theá Toân! Neáu coù Boà-taùt môùi phaùt taâm tu hoïc thì khoâng neân soáng chung vôùi nhöõng haïng khoâng phaûi laø Thieän tri thöùc naøo?

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy phu nhaân! Trong ba coõi, taát caû Phaïm, Thích, Töù vöông, Sa-moân, Baø-la-moân ñeàu laø nhöõng baäc Thieän tri thöùc ñoái vôùi Boà-taùt ñang tu taäp, chæ tröø haøng Thanh vaên khoâng phaûi laø Thieän tri thöùc, sôï raèng Thanh vaên seõ laøm thoaùi lui Boà-taùt tu haønh haïnh Ñaïi thöøa. Vì sao? Vì Thanh vaên, Duyeân giaùc ñeàu laø töï lôïi, khuyeán khích höôùng daãn Boà- taùt môùi tu haønh quay veà Tieåu thöøa, theá neân ngöôøi tu Thanh vaên thöøa khoâng phaûi laø Thieän tri thöùc.

Phu nhaân neân bieát! Boà-taùt môùi tu haønh khoâng neân ôû chung cuøng phoøng xaù vôùi Tyø-kheo Thanh vaên, khoâng ngoài chung giöôøng, khoâng ñi chung ñöôøng. Neáu Boà-taùt môùi tu haønh maø trí tueä saâu roäng thì phaân bieät khoâng hai, toû ngoä phaùp Ñaïi thöøa laïi vì phöông tieän, khuyeán khích, höôùng daãn Thanh vaên vaøo Ñaïi thöøa, luùc ñoù môùi cho ôû chung. Neáu Tyø-kheo Thanh vaên phöôùc trí moûng manh maø tu haønh Boà-taùt thì khoâng neân giaûng noùi phaùp Ñaïi thöøa saâu xa vì sôï hoï seõ phæ baùng.

Laïi nöõa, ngöôøi tu haïnh Boà-taùt khoâng neân xem kinh luaän Tieåu thöøa. Vì sao? Vì seõ laøm chöôùng ngaïi Phaät ñaïo.

Phu nhaân neân bieát! Tu haïnh Boà-taùt thaø xaû boû thaân maïng chöù khoâng boû taâm Boà-ñeà ñeå nhaäp Thanh vaên, caàu ñaïo La-haùn. Boà-taùt khuyeán thænh taát caû chuùng sinh roài, luùc ñoù neáu boû taâm Boà-ñeà, rieâng caàu ñaïo khaùc nhaäp vaøo ñaïo quaû Thanh vaên La-haùn, hoaëc nhaân naõo loaïn maø Boà-taùt thoaùi taâm Boà-ñeà, thì caû hai ñeàu bò ñoïa vaøo ñòa nguïc Voâ giaùn.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy phu nhaân! Ngöôøi tu haïnh Boà-taùt thaø phaïm naêm ñaïi toäi nhö saùt sinh… chöù khoâng hoïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, khoâng thoaùi lui vieäc tu haønh Boà-ñeà. Boà-taùt thaø trong moät kieáp, traêm kieáp cho ñeán ngaøn kieáp chòu khoå nôi ñòa nguïc chöù khoâng hoïc ñaïo quaû Tö-ñaø-

haøm, khoâng thoaùi lui vieäc tu haønh Boà-ñeà. Boà-taùt thaø bò ñoïa neûo suùc sinh chöù khoâng hoïc ñaïo quaû A-na-haøm, khoâng thoaùi lui vieäc tu haønh Boà-ñeà. Boà-taùt thaø gieát haïi chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, chöù khoâng tu ñaïo quaû A-la-haùn, lui suït Boà-ñeà. Haøng La-haùn, chæ rieâng mình chöùng ñaéc rieâng nhaäp Nieát-baøn, ví nhö loaïi caép vaët leùn vaøo nhaø ngöôøi khaùc. Ngöôøi tu haïnh Boà-taùt phaùt taâm Boà-ñeà nhieáp hoùa chuùng sinh, thaø vaøo haàm löûa chöù khoâng truï nôi Nieát-baøn tòch dieät cuûa Thanh vaên, khoâng lui suït Boà-ñeà. Vì yù nghóa ñoù, cho neân Boà-taùt luoân thaâu toùm chuùng sinh khieán hoï vaøo Phaät ñaïo. Nhö vaäy ngöôøi tu haïnh Boà-taùt ñöôïc taát caû theá gian, Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la toân troïng, xöùng ñaùng thoï nhaän söï cuùng döôøng sieâu vieät hôn Thanh vaên, neân quyeán thuoäc cuûa taø ma khoâng theå nhieãu loaïn, naõo haïi.

Luùc ñoù, phu nhaân baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Theá naøo laø quyeán thuoäc cuûa taø ma? Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy phu nhaân! Nhöõng nôi dieãn noùi kinh ñieån Ñaïi thöøa, neáu coù chuùng sinh nghe maø taâm khoâng ham thích, traùi laïi khinh thöôøng huûy baùng, neân bieát nhöõng haïng ngöôøi nhö theá laø quyeán thuoäc cuûa taø ma. Ngöôøi coù taâm phæ baùng kinh ñieån Ñaïi thöøa, sau khi cheát bò ñoïa ñòa nguïc A-tyø chòu khoå voâ löôïng, laïi sinh laøm ngaï quyû aên ñoà nhô, chòu khoå trong voâ löôïng kieáp xong, sau sinh laøm ngöôøi phaûi chòu ñui ñieác, caâm ngoïng, moïi thöù gheû lôû. Caùc chuùng sinh naøy sau khi maïng chung, traûi qua voâ löôïng kieáp môùi ñöôïc gaëp Nhö Lai, thaân caän cuùng döôøng, ôû choã chö Phaät laïi ñöôïc nghe kinh ñieån Ñaïi thöøa, thuaàn nhaát khoâng xen taïp. Luùc ñoù, nôi caùc loã chaân loâng cuûa chö Phaät ñeàu phaùt ra aâm thanh ngoân töø, moãi moãi loã chaân loâng laïi phoùng ra voâ löôïng öùc traêm ngaøn aùnh saùng chaùnh phaùp, laïi coù voâ löôïng Phaùp aâm noùi keä taùn thaùn. Khi aáy, trong chuùng hoäi neáu coù Thanh vaên thì nghe phaùp cuûa Thanh vaên thöøa; neáu coù ngöôøi tu Duyeân giaùc thöøa thì nghe phaùp cuûa Duyeân giaùc thöøa; neáu coù ngöôøi tu haønh Ñaïi thöøa thì nghe phaùp cuûa Ñaïi thöøa vi dieäu; caùc loaøi chim thuù cuõng tuøy theo aâm thanh cuûa chuùng maø nghe phaùp Phaät. Luùc ñoù, trong hoäi neáu coù chuùng sinh nôi thôøi quaù khöù chöa töøng nghe phaùp Phaät, thì ñeàu thaáy Ñöùc Nhö Lai im laëng khoâng noùi; coøn caùc chuùng sinh khaùc nôi quaù khöù töøng huûy baùng kinh ñieån Ñaïi thöøa, tuy trong nhieàu kieáp chòu khoå ôû ñòa nguïc, ngaï quyû, do vì nghe phaùp Ñaïi thöøa maø huûy baùng, theá neân nay ñích thaân nghe Phaät noùi phaùp Ñaïi thöøa, taâm sinh hoan hyû phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, cuoái cuøng thaønh töïu Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Baáy giôø, phu nhaân baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Ñaïi thöøa laø gì? Vì sao goïi laø Ñaïi thöøa? Phaät khen:

–Hay thay, hay thay! Phu nhaân ham thích phaùp Ñaïi thöøa cao ñoä, do ñoù neân phaûi suy nghó kyõ löôõng, ta seõ trình baøy veà danh hieäu Ñaïi thöøa.

Ñaïi thöøa goàm:

1. Khieán ngöôøi heát loøng ham thích, ñoù laø Ñaïi thöøa.
2. Khoâng lay ñoäng, ñoù laø Ñaïi thöøa.
3. Khoâng loãi laàm, ñoù laø Ñaïi thöøa.
4. Voâ löôïng, ñoù laø Ñaïi thöøa.
5. Nhö boán bieån caû, ñoù laø Ñaïi thöøa.
6. Ñöôïc caùc loaïi Kim sí ñieåu, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø vaø caùc loaïi khaùc cung kính, ñoù laø Ñaïi thöøa.
7. Ñöôïc chuùng Caøn-thaùt-baø ca ngôïi, ñoù laø Ñaïi thöøa.
8. Ñöôïc chö Thieân cung kính, ñoù laø Ñaïi thöøa.
9. Phaïm thieân quy y, ñoù laø Ñaïi thöøa.
10. Trôøi Ñeá Thích kính troïng, ñoù laø Ñaïi thöøa.
11. Töù Thieân vöông thaâu giöõ, ñoù laø Ñaïi thöøa.
12. Long vöông cuùng döôøng, ñoù laø Ñaïi thöøa.
13. Boà-taùt phuïng trì, ñoù laø Ñaïi thöøa.
14. Thaønh töïu Phaät taùnh, ñoù laø Ñaïi thöøa.
15. Hieàn, Thaùnh quy y, ñoù laø Ñaïi thöøa.
16. Taát caû ñeàu doác söùc thoï nhaän, ñoù laø Ñaïi thöøa.
17. Nhö caây thuoác haïng nhaát, ñoù laø Ñaïi thöøa.

17. Caét ñöùt moïi phieàn naõo, ñoù laø Ñaïi thöøa.

1. Coù khaû naêng chuyeån phaùp luaân, ñoù laø Ñaïi thöøa.
2. Khoâng ngoân khoâng thuyeát, ñoù laø Ñaïi thöøa.
3. Nhö töôùng hö khoâng, ñoù laø Ñaïi thöøa.
4. Khoâng caét ñöùt chuûng taùnh Tam baûo, ñoù laø Ñaïi thöøa.
5. Chuùng sinh ñoän caên khoâng theå tin noåi, ñoù laø Ñaïi thöøa.
6. Vöôït qua taát caû, ñoù laø Ñaïi thöøa.

Luùc Ñöùc Phaät giaûng noùi veà danh hieäu, oai löïc cuûa Ñaïi thöøa, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu hieän ñuû saùu caùch chaán ñoäng, traêm ngaøn nhaïc cuï khoâng taáu maø töï keâu vang, treân hö khoâng chö Thieân möa hoa. Voâ löôïng traêm ngaøn Thieân töû phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà. Voâ löôïng traêm ngaøn vò Thanh vaên ñeàu phaùt taâm caàu ñaïo quaû Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Laïi coù Boà-taùt môùi thoï giôùi chöa ngoä chaùnh phaùp, nay ñeàu thoâng hieåu.

Baáy giôø, Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Phaùp naøy teân goïi laø gì vaø neân phuïng trì nhö theá naøo? Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Toân giaû A-nan! Kinh naøy teân laø Ñaïi Thöøa Cöï Noa Thaéng, neân thoï trì nhö theá. Laïi coøn coù teân Dieäu Phaùp Quyeát Ñònh Nghieäp Chöôùng phaûi neân theo nhö theá maø thoï trì.

Ñöùc Nhö Lai giaûng noùi kinh naøy xong, Toân giaû A-nan vaø phu nhaân Coâng Ñöùc Trang Nghieâm Khai Phu Hoa cuøng taùm boä chuùng chö Thieân, Roàng… ñeàu raát hoan hyû, thoï trì, phuïng haønh.

