**Phaåm 25: CHUÙC LUÏY**

Phaät baûo A-nan:

–Naøy A-nan! Ngöôøi naøo an laäp nhö vaäy laø an laäp gioáng nhö Phaät. Muoán an laäp gioáng nhö Ñaáng Nhaát Thieát Trí thì neân laøm theo Minh ñoä daïy. Neân bieát haønh giaû naøy töø coõi ngöôøi hay treân taàng trôøi Ñaâu-thuaät ñeán, töø laâu nghe vaø thöïc haønh Minh ñoä. Vì sao? Vì sau khi Phaät dieät ñoä, giaùo phaùp xuaát hieän ôû theá gian hay xuaát hieän treân coõi trôøi Ñaâu- thuaät, coù ngöôøi thöïc haønh hoaëc vieát cheùp, laïi coøn ñem daïy cho ngöôøi khaùc, öa thích gom goùp phöôùc ñöùc, bieát cuùng döôøng nhieàu Ñöùc Phaät veà sau, khoâng ôû trong Thanh vaên, Duyeân giaùc laøm coâng ñöùc, coù theo hoïc Minh ñoä ñöa ñeán hieåu bieát ñuùng veà tueä. Boà-taùt naøy khoâng khaùc gì nhö ñöôïc ñoái dieän vôùi Phaät. Coù coâng ñöùc naøy, vò aáy duøng ñeå caàu hoäi Thanh vaên, Duyeân giaùc chaéc chaén thaønh Phaät. Neáu thöïc haønh phaùp naøy thì phaûi lìa xa hai ñaïo naøy.

Phaät baûo A-nan:

–Naøy A-nan! Ta giao phoù Minh ñoä naøy cho oâng. Nhöõng gì ta ñaõ noùi ôû caùc kinh khaùc, oâng ñeàu laõnh thoï, haõy neân xaû boû, queân heát ñi, vì noù quaù ít oûi. Ñöôïc theo Phaät laõnh thoï Minh ñoä, oâng cuõng neân xaû boû queân heát ñi vì noù quaù nhieàu. Haõy hoïc cho thaáu ñaùo, laõnh thoï, vieát cheùp ñaày ñuû, chôù ñeå thieáu soùt.

Töø xöa ñeán nay, kinh Phaät bình ñaúng, khoâng khaùc. Neáu ngöôøi naøo coù taâm Töø ñoái vôùi Phaät thì neân laõnh thoï, kính leã, cuùng döôøng phaùp naøy, vì ñoù laø cuùng döôøng chö Phaät ba ñôøi, baùo troïn aân Phaät. Neáu ai coù taâm töø hieáu ñoái vôùi Phaät, khoâng baèng cung kính Minh ñoä moät caùch caån thaän, chôù queân maát moät caâu. Nhöõng lôøi phoù chuùc lôùn lao ñeán nhö vaäy, neáu coù ngöôøi naøo khoâng muoán lìa caùc Kinh phaùp, Tyø-kheo Taêng, chö Phaät ba ñôøi thì khoâng neân lìa boû phaùp naøy. Chö Phaät ba ñôøi ñeàu töø nôi phaùp naøy sinh ra. Vì sao? Vì saùu Ñoä chính laø meï cuûa caùc Boà-taùt Ñaïi só. Ñöùc Phaät khoâng theå noùi heát trong caùc taïng Kinh phaùp. Neáu ñem daïy taát caû ngöôøi trong taát caû caùc coõi Phaät, laøm cho hoï ñöôïc ñaïo Thanh vaên thì duø coù daïy ñuùng ñi nöõa, cuõng chöa baùo ñöôïc aân Phaät, khoâng baèng giaûng noùi veà Minh ñoä moät caùch ñaày ñuû cho caùc Boà-taùt nghe trong khoaûng thôøi gian ít hôn moät ngaøy, hoaëc moät böõa aên, hay trong choác laùt, phöôùc aáy coøn hôn ñoä nhieàu ngöôøi ñöôïc ñaïo Thanh vaên. Boà-taùt Ñaïi só tö duy veà trung tueä ñöôïc coâng ñöùc, vöôït hôn Thanh vaên, Duyeân giaùc chaéc chaén seõ ñöôïc ñòa vò khoâng thoaùi chuyeån, khoâng baát trung ñaïo ñoïa laïc.

Khi giaûng noùi veà Minh ñoä, boán chuùng ñeä töû, caùc Thieân vöông, caùc Quyû thaàn vöông trong moät coõi Phaät nhôø oai thaàn cuûa Phaät Thích-ca, taát caû ñeàu thaáy Ñöùc Phaät Voâ Noä, Tyø-

kheo Thanh vaên, caùc Boà-taùt cuõng nhieàu voâ soá, boãng nhieân bieán maát.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Naøy A-nan! Ví nhö thaáy trong coõi nöôùc khoâng coù ngöôøi, roài laïi hieän coù. Ñöùc Phaät Voâ Noä vaø caùc Boà-taùt, Thanh vaên, caùc kinh tìm caàu khoâng thaáy cuõng gioáng nhö vaäy. Phaùp khoâng thaáy phaùp, phaùp khoâng nieäm phaùp. Vì sao? Vì caùc kinh phaùp khoâng nieäm, khoâng thaáy, cuõng khoâng ñöôïc lôïi ích.

Phaät baûo A-nan:

–Naøy A-nan! Caùc kinh phaùp ñeàu khoâng, khoâng coù gì thoï trì, khoâng theå nghó nhôù. Vì nhö nhaø aûo thuaät hoùa thaønh ngöôøi, caùc kinh phaùp cuõng vaäy, khoâng nghó nhôù, khoâng thoï trì. Vì sao? Vì khoâng coù hình töôùng. Boà-taùt thöïc haønh haïnh naøy, hoïc phaùp naøy laø thöïc haønh vaø hoïc theo Minh ñoä, nhieàu gaáp traêm ngaøn muoân laàn trong caùc moân hoïc cao toät. Ñaây laø laøm an oån chuùng sinh khoán khoå trong khaép möôøi phöông, laø hoïc theo phaùp

Phaät. Coù ngöôøi thích öùng vôùi vieäc hoïc naøy, ñöa tay naâng moät coõi Phaät roài laïi dính maéc vaøo choã cuõ. Ngöôøi khoâng hieåu bieát thì töø vieäc hoïc naøy maø thaønh phaùp Tueä voâ ngaïi. Voâ soá caùc Ñöùc Phaät ba ñôøi ôû khaép möôøi phöông ñeàu töø Minh ñoä maø thaønh Phaät, cuõng khoâng theâm, khoâng bôùt, cho neân khoâng theå cuøng taän, hö khoâng cuõng khoâng cuøng taän.

M