**Phaåm 8: BA ÑÔØI BÌNH ÑAÚNG**

Baáy giôø, treân toøa coù vò Boà-taùt teân laø Baát Yeám Hoaïn Kieáp, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, veùn aùo vai phaûi, goái beân phaûi quyø chaám ñaát, chaáp tay baïch Phaät:

–Laønh thay! Laønh thay! Thaàn löïc toái thaéng cuûa Nhö Lai laø voâ cuøng vi dieäu, khoâng theå nghó baøn. Thaàn ñöùc cuûa Nhö Lai theå hieän nôi töôùng löôõi daøi, chaúng phaïm ñeán loãi cuûa chuùng sinh. Nay ba tuï chuùng sinh naøy - quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai, Ngaøi vì quaù khöù chaêng? Vì hieän taïi hay vò lai chaêng?

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Baát Yeám Hoaïn Kieáp:

–Laønh thay! Laønh thay! Caâu hoûi cuûa oâng ñoái vôùi ba tuï chuùng sinh, ñieàu naøy seõ giuùp cho hoï nhieàu söï lôïi ích, nhieàu söï thaám nhuaàn cuøng döùt tröø goác reã cuûa voâ minh, thaân nghieäp ñöôïc thanh tònh. Ñoù khoâng phaûi laø ñieàu chæ moät Ñöùc Phaät giaûng noùi.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân lieàn noùi tuïng:

*Ngöôøi voán luùc taïi thai Töï bieát mình kieáp tröôùc Raèng: boû kia ñeán ñaây Ba ñôøi ñònh roõ raøng.*

*Thöùc tröôùc khaùc thöùc naøy Thaân tröôùc khaùc thaân naøy Chæ vì ngu, meâ hoaëc Chaúng bieát cöûa vaøo ñaïo. Nghó, cuõng taïi boán söû Khôûi leân bao nhieâu töôûng OÂi thoâi, giaø beänh cheát Trong ba ñôøi ñoïa laïc.*

Ñöùc Theá Toân muoán giaûi thích yù nghóa aáy, lieàn noùi tuïng:

*Ta voán khoâng saéc naøy Thoï, töôûng, thöùc cuõng theá*

*Ta khoâng, chuùng cuõng khoâng Sao coù thöùc, töôûng,*

*thoï?*

*Khoâng coù saéc, saéc phaùp Chuùng sinh phaùp loaïn*

*töôûng Chín phaåm coù sai*

*bieät*

*Phaân bieät ñaïo ba ñôøi:*

*–Thöôïng thöôïng: ñaïo toái dieäu Khoâng quaù khöù, vò lai*

*Thöôïng trung: thaät vi teá Thöôïng haï: khoâng giaùc quaùn. Trung thöôïng: ñoaïn ba keát Trung trung: dieät ba caáu Trung haï: hoaùt nhieân ngoä*

*Ñoù goïi laø Phaät töû.*

*Haï thöôïng: tuy laø naëng Nhö boït treân nöôùc kia Chæ moät laàn sinh dieät*

*Haï trung: loaøi chuùng sinh. Goác khoå raát saâu naëng Ngoaøi ta, khoâng ai bieát Haï haï: loaøi chuùng sinh Traûi qua trong soákieáp.*

*Ta cuõng giaùo hoùa chuùng Keû khoâng thaáy laäu maát Taâm ngöôøi coù bao nhieâu Treân toøa taâm chaúng ngoä. Hoaëc mong Phaät vò lai Hoaëc nguyeän trong hieän taïi Caùc loaøi chuùng sinh naøy Khoù coù theå tieáp nhaän.*

*Ngöôøi voán voâ hình sinh Trôû vaøo*

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

*trong hö khoâng Sinh töû kheùo theo lieàn Caùi gì laø Nieát-baøn?*

*Neáu noùi coù chuùng sinh Thaân, khaåu, yù thanh tònh Tòch nhieân vaøo dieät ñoä Khoâng coøn lo giaøbeänh.*

*Moät loøng phaùt theä roäng Cuõng khoâng töï mình laøm Hö khoâng chaúng theå naém Caùi gì laø hö thaät.*

*Tieáng phaïm aâm Nhö Lai Phaân bieät thöïc töôùng phaùp Giaûi roõ khoâng, voâ tueä*

*Baäc tam giôùi rieâng böôùc. Giaùc ngoä phaùp khoâng yù Quaùn thaân khoâng luyeán chaáp Khoâng giaùc ôû tam thieàn*

*Ñaïo tieán thuû khoâng lui. Töø khi Ta thaønh Phaät Laáy ñoù laøm baûn nghieäp Thaønh Phaät cuõng nhôø ñoù Nieát-baøn cuõng nhôø ñoù.*

*Sôû dó gaéng chuyeân caàn Vì chöa ñaït thaät töôùng Nghe boán, chaúng lìa boán Ñoù laø aán chö Phaät.*

Ñöùc Theá Toân noùi tuïng naøy roài, coù voâ löôïng voâ haïn na-do-tha chuùng sinh naêm saéc thöùc vaø trung aám, chuùng sinh phi töôûng phi phi töôûng ñeàu muoán xa lìa nhöõng phaùp khoâng vui trong ba ñôøi.

Ñöùc Theá Toân laïi noùi tuïng:

*Quaù khöù khoâng, nay coù Hieän taïi cuõng nhö theá Thaân Di-laëc vò lai*

*Giaùo hoùa khoâng sai khaùc. Ta nay noùi chuùt ít*

*Nhö ñaát nôi moùng tay Muoán noùi theá giôùi taän Ai coù theå xeùt taän.*

*Nay duø ôû trung aám Vaãn ôû Voâ töôûng thieân*

*Ngöôøi ôû choán ñòa nguïc Nghe phaùp beøn ñöôïc ngoä.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân lieàn duøng thaàn löïc ñöa chuùng sinh trung aám ñeán coõi trôøi Phi töôûng phi phi töôûng thöùc.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân laïi duøng thaàn löïc ñeán coõi Phi töôûng phi phi töôûng thöùc, thieát laäp caùc toøa cao, trang hoaøng baèng baûy thöù baùu. Treân caùc toøa aáy coù caùc hoùa Phaät, moãi vò hoùa Phaät ñeàu coù boán chuùng, moãi chuùng ñeàu thaønh töïu caùc oai nghi pheùp taéc. Trong chuùng sinh naøy hoaëc coù ngöôøi tuïng kinh, giaûng nghóa, Hieàn thaùnh ñeàu im laëng, hoaëc coù ngöôøi nhaäp ñònh, xuaátñònh.

Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai Dieäu Giaùc laïi duøng thaàn tuùc nôi möôøi löïc ñeå tieáp nhaän chuùng sinh Phi töôûng phi phi töôûng thöùc naøy nhö hình töôùng chuùng sinh trung aám khoâng sai khaùc.

Ñöùc Theá Toân laïi theo pheùp taéc oai nghi thoâng leä cuûa chö Phaät, khieán cho voâ löôïng hoùa Phaät hôïp laïi thaønh moät, hoaëc duøng moät thaân bieán thaønh voâ löôïng thaân; hoaëc beân goác caây dieãn noùi giaùo phaùp; hoaëc vaøo sô thieàn, ñònh yù khoâng loaïn; hoaëc ôû nôi nuùi cao vaéng veû thanh tònh; hoaëc ngoài nôi hö khoâng thi trieån möôøi taùm pheùp bieán hoùa: döôùi chaân ra löûa, treân thaân ra nöôùc, treân thaân ra löûa, döôùi thaân ra nöôùc, qua laïi trong nöôùc löûa nhö hö khoâng chaúng coù gì trôû ngaïi; hoaëc choïn laáy dieät ñoä maø cuõng khoâng dieät ñoä; hoaëc hieän voâ thöôøng thaân theå sình tröôùng,

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

hö naùt nhö saéc boà caâu traéng; hoaëc hieän chaân tay ñeàu chia lìa moãi nôi moät maûnh.

Baáy giôø, chuùng sinh ôû coõi Phi töôûng phi phi töôûng thöùc thaáy söï bieán hieän khaùc laï naøy ñeàu oâm loøng sôï haõi, suy nghó: “Ta voán sinh taâm cho ñònh laø Nieát-baøn, khoâng beänh cheát, khoâng giaø, khoâng coù caùc thoáng khoå, nay xem thaáy phaùp naøy coù sinh, coù giaø, coù beänh cheát, thoáng khoå. Hieän taïi ñöôïc gaëp Nhö Lai giaùng thaàn nôi naøy, neáu khoâng thuaän theo phaùp thì ñòa nguïc Voâ traïch töùc laø nhaø cuûa mình. Ta voán töø ñôøi tröôùc ñeàu laø nhöõng ngöôøi coù cuøng söï mong caàu neân tröôùc ñoù môùi sinh ñieàu hieåu bieát aáy”.

A-nan-ñaø-ca-lan-ñaø gaëp Phaät leã baùi, noùi:

–Laønh thay, Theá Toân! Theá Toân laø baäc toân kính, khoâng ai saùnh baèng, ñaõ giaùng thaàn ñeán theá giôùi naøy, nhö ñöôïc gaëp hoa Öu-ñaøm-baùt.

Neáu Phaät khoâng giaùng thaàn ñeán theá giôùi naøy, chuùng con vónh vieãn soáng choán bieân ñòa, saùt haïi voâ löôïng thaân Ca-lan-ñaø.

Laïi töï neâu baøy: “Nay gaëp baäc ñaïi Thaùnh nhö maët trôøi laøm tieâu tan tuyeát laïnh”.

Neáu khoâng gaëp baäc Thaùnh, hoï seõ ñoïa thaønh thaân choàn bay, bay chaïy cuøng khaép, coù haïi maø khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Do nhôø theä nguyeän xöa maø thoaùt khoûi bieân vöïc khoå. Trong caûnh giôùi hö khoâng voâ löôïng, Phaät laø baäc thaàn ñöùc toân quyù trong ba coõi maø con maét cuûa caùc haøng Thanh vaên, Phaät-bích-chi coù theå thaáyñöôïc.

Baáy giôø, Ca-lan-ñaø nghó: “Chuùng ta cuøng sinh ra, sinh vaøo coõi thöùc naøy maø toäi phöôùc chöa phaân, hoaëc bò ñoïa vaøo taø kieán, laøm thaân con choàn bay. Ta voán taïo ra thaân, khoâng phaûi rieâng trong ba coõi, hình töôùng naêm saéc vaø voâ saéc cuûa trung aám ñaõ sinh yù nieäm naøy neân chuùng phi töôûng thöùc ñeàu sinh khoå taâm. Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi duø sinh vaøo xöù naøo vaãn khoâng phaûi laø chöùng ñaéc Nieát-baøn, khoâng phaûi laø nôi an oån. Nay gaëp Nhö Lai giaûng noùi phaùp chaân thaät, phaùp dieät tröø cöùu vôùt ngaøn vaïn moân, khoâng khöù khoâng lai. Tham duïc laø goác sinh ra ta. Nay ta trôû laïi dieät chuùng thì seõ khoâng coøn bò meâ laàm ngaên che trong ñôøi naøy vaø ñôøi sau. Heã coù sinh thì coù giaø, beänh, khoå, nhö aûnh laïi gaáp leân aûnh, nhö aùnh traêng hieän boùng caây laù trong nöôùc, loaøi daõ can muoán uoáng chuùng, roát cuoäc chaúng uoáng ñöôïc. Ta nay tuy ñöôïc xem laø toân quyù nôi ba ñôøi nhöng coù phaùp thaät vaø phaùp khoâng thaät, phaùp bieán dò vaø phaùp khoâng bieán dò, sinh maø khoâng coù sinh.

Laønh thay giaùo phaùp vi dieäu trong ñôøi, coù theå ñoä ñöôïc nhöõng keû öông böôùng khoù ñoä. Ngöôøi ngu si trong theá gian cho raèng ngaõ laø thaät thaân. Khi xaû boû thaân maïng, caùi xöông moùc xích lieàn vôùi nhau, nhöng phaân bieät cho roõ raøng trong thaân caùi gì laø maïng vaø thoï? Söï sinh töû vaây boïc trong noãi khoå, boû thaân ôû kia laïi sinh ôû ñaây. ÔÛ trong baøo thai thì khoå do laïnh noùng, ra khoûi thai thì saàu lo vì sinh dieät voâ thöôøng. Duø meï vui loøng nuoâi ta nhöng neáu khoâng sinh thì ai lo saàu? Chuùng sinh troâi chìm nhö boït nöôùc, thaàn thöùc nhieãm theo tình caûnh, maõi luaân chuyeån trong naêm neûo, tôùi lui vaãn khoâng choã thoaùt. Trong bieån sinh töû naêm ñöôøng, khoâng choã naøo laø khoâng ñeán. Taâm laø goác saùt haïi thaân. Taâm ñaõ dieät thì ta coøn lo gì? Nhö hö khoâng, khoâng coù goác ngoïn, ai bieát laø thöôøng hay voâ thöôøng? Loaøi thöùc voâ töôûng chæ thaáy lan vaø Ca-lan-ñaø, moät laøm vua bieân ñòa, moät laøm truøng coù caùnh. Ba coõi khoå voâ cuøng, nhöõng nôi naøy khoâng coù Nieát-baøn, nhö chôi choán ñoàng troáng, chæ höôùng Ñoâng baûo laø höôùng Taây. Nay gaëp ñaáng ñaïi Thaùnh thì ñoái vôùi taát caû nhöõng noãi khoå ñau ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

Luùc aáy, nhöõng chuùng sinh ôû coõi Phi töôûng phi voâ töôûng thöùc lieàn ñoái tröôùc Phaät noùi tuïng:

*Ta voán thôø naêmhoûa Thieâu nöôùng thaân theå*

*mình Naèm treân coû gai goác*

*Thaân maëc aùo ñaàu laâu.*

*Kieång chaân höôùng trôøi traêng Khoâng thaàn naøo khoâng thôø Nay sinh Phi phi töôûng Ñöôïc gaëp thaân Nhö Lai.*

*Töï theïn vieäc laøm xöa Taïi ñaáy khoâng choã thoaùt Bieát roõ ñöôøng giaùo hoùa Nhö Lai töï giaùng thaàn.*

*Cöûa giaûi thoaùt khoâng choïn Vónh truï nôi an oån*

*Naêm duïc sinh töû caáu Troùi buoäc trong*

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

*boán doøng. Taâm laàm chaáp ba coõi Thieâu baèng löûa trí tueä Ngöôøi boán coõi naêm ñöôøng*

*Khoâng thaáy ñaâu ngoïn nguoàn Chaáp thöùc veà ta ngöôøi Khoâng khaùc ta ngaøy nay.*

Ñöùc Nhö Lai Dieäu Giaùc laïi duøng tuïng ñaùp:

*Caùc ngöôi voán laø chaân Taùm vaïn boán ngaøn kieáp Goác voâ thöôøng sinh töû Cheát ñoù hoaøn sinh ñaây.*

*Nhöng chuùng sinh caùc ngöôi Chöa töøng giaø beänh cheát*

*Moät loøng caàu Nieát-baøn*

*Ñoù khoâng phaûi phaùp thaät. Caáu döùt, thöùc chaúng dieät Neûo aùc vaãn hoaønsinh*

*Ngoaøi Ta, ngöôi khoâng ngoä Ai hay thoaùt naïnnaøy?*

*Ta töø voâ löôïng kieáp Theà ñoä sinh giaø cheát Tieàn thaân Ta khoâng taïo*

*Haäu thaân cuõng khoâng thoï Nhôø ñaéc ñònh kim cöông Nay beøn giaùo hoùa ngöôi Ñòa khoâng theå thaønh khoâng Khoâng chaúng theå thaønh ñòa Thuûy khoâng theå thaønh hoûa Hoûa khoâng theå thaønh thuûy. Taát caû nhöõng ngöôøi ngu Vaïn vaät*

*ñeàu coù ngaõ*

*Phaùp ngu si, voâ minh Baûo laø phaùp chaùnh ñaïo. Nhö keû moûi meät kia Löôõi thôû trong giaây laùt Tuy ôû taùm vaïn tö*

*Thaáy noù nhö moät ngaøy. Vì chuùng sinh naêm khoå Xöù naøo khoâng coù Ta*

*Phaân bieät töôùng, thaân, phaùp Phaân bieät, phaùp, khoâng, voâ. Keû sinh khoâng thaáy sinh Cheát cuõng khoâng thaáy cheát Hoûi ñaâu nguoàn goác sinh?*

*Raèng do haønh taïo taùc. Gaùnh naëng cuûa ba ñöôøng Goác coäi laø beänh si*

*Phaùp danh saéc, saùu nhaäp Ñoù laø thöôøng cuûa ñôøi.*

*Xuùc nhaäp thoï saéc phaùp AÙi nhaäp xuùc taêng laïc*

*Nhöõng chuùng sinh meâ laàm Khoâng bieát möôøi hai duyeân. Nhö thieâu thaân vaøo löûa*

*Nhö Lai Dieäu Giaùc noùi Do ngöôi naëng traàn caáu Thì taâm ta caáu naëng.*

*Nhö ta thaønh thaân*

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

*Phaät Traûi qua bao theá giôùi Phaù tröø taâm caáu nhieãm Bieát töôûng, phi töôûng. Caên nguyeân cuûa kieát söû*

*Voâ thöôøng baûo raèng thöôøng Laáy khoå cho raèng vui*

*Laáy khoâng cho laø coù. Voâ ngaõ laáy laøm ngaõ*

*Loaïi töôûng phi töôûng naøy Ñaõ quen maàm ñaûo ñieân Nhö thieâu thaân thích löûa. Chaúng traùnh naïn dieät thaân Meâ hoaëc ñoïa saùu coõi*

*Sinh trôøi phi töôûng naøy Ví nhö ñoán ngoïn caây. Goác coøn, soáng trôû laïi Meâ hoaëc boán ñieân ñaûo Giaáu beân trong voâ minh Nay môû cöûa cam loà.*

*Thaùnh ñeá chaân thaät höõu Nhoå saïch heát goác khoå Maõi döùt khoâng coøn dö Doøng bieån daøi boán söû. Ñôøi ñôøi khoâng ñoaïn tuyeät*

*Ta nay môû ba coõi Seõ ñöa ñeán bôø kia Nôi an oån voâ uùy.*

Khi Ñöùc Theá Toân noùi tuïng naøy roài, chuùng sinh ôû coõi Phi töôûng phi phi töôûng thöùc ñeàu phaùt ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng, ñoái vôùi Neâ-hoaøn Voâ dö maø khoâng Baùt-neâ-hoaøn. Hoaëc coù ngöôøi muoán sinh thieân,

giaûng noùi phaùp möôøi thieän; vì ngöôøi caàu laøm ngöôøi noùi cho phaùp naêm giôùi; keû höôùng veà ba ñöôøng aùc, vì hoï noùi veà caùc ñòa nguïc nhö Ñao sôn, Kieám thoï, Hoûa xa, Lö thaùn v.v… Ba traêm naêm möôi saùu öùc na- do-tha chuùng sinh, ñeàu khieán hoï chaùn sôï kieáp thoï, nghe phaùp thanh tònh lieàn thaønh töïu ñaïo quaû.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân lieàn duøng thaàn tuùc nôi möôøi löïc, voâ uùy tieáp daãn chuùng sinh ôû coõi Phi töôûng phi phi töôûng thöùc naøy ñem ñeán chuùng sinh coõi naêm saéc thöùc, tu söûa caây Boà-ñeà, laøm trang nghieâm quoác ñoä, roài phoùng ra haøo quang lôùn, moãi moãi haøo quang ñeàu coù hoùa Phaät, moãi hoùa Phaät ñeàu ngoài nôi toøa cao baèng baûy baùu, coù ba möôi hai töôùng cuûa baäc ñaïi nhaân, noùi phaùp saùu ñoä voâ cöïc (saùu phaùp Ba-la- maät). Chuùng sinh naêm saéc thöùc kia troâng thaáy söï bieán hoùa cuûa Nhö Lai, taâm traàn caáu chaáp tröôùc troùi buoäc töï nhieân döùt heát, khoâng coøn mong trôû laïi caùi vui nhieãm chaáp trong sinh töû.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân duøng phaïm aâm thanh tònh noùi tuïng:

*Goác khoå, oaùn sinh töû Tröø chuùng baèng thieän*

*quyeàn Boán ñaïi taâm voâ*

*löôïng*

*Sieâu vöôït voâ löôïng coõi. Nay ngöôøi lôïi caên naøy Nghe roài khoâng taùi sinh Thaáy saéc töôùng hình Phaät Phoå nhaäp coõi tòch dieät.*

*Môùi bieát ñaïo Hieàn thaùnh Voâ löôïng khoù nghó baøn Dieät caáu chaúng coøn sinh Ñeàu cuøng ñaïo Hieàn thaùnh.*

Ñöùc Theá Toân noùi tuïng naøy, coù voâ haïn voâ löôïng chuùng sinh

naêm saéc thöùc ñôøi vò lai seõ thaønh Phaät, taát caû ñoàng moät hieäu laø Phoå Quang Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân.

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

