SOÁ 385 – KINH TRUNG AÁM,

**Phaåm 9: KHOÂNG SINH DIEÄT**

Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai Dieäu Giaùc muoán ñeán caùc quoác ñoä cuûa chö Phaät, beøn noùi vôùi ba tuï chuùng sinh, nhöõng chuùng sinh phaùt taâm höôùng caàu ñaïo Nieát-baøn:

–Ta hieän taïi ñaõ thuyeát giaûng phaùp vôùi caùc ngöôi, neáu coù ñieàu nghi vaán thì haõy hoûi. Caùc ngöôi bieát Nieát-baøn coù sinh coù dieät chaêng?

Ba tuï chuùng sinh nghe Ñöùc Nhö Lai noùi nhö vaäy, ñeàu ôû tröôùc Phaät baïch:

–Chuùng con töø duïc giôùi cho ñeán caûnh giôùi Phi töôûng phi phi töôûng ñeàu phaùt taâm höôùng theo phaùp Ñaïi thöøa khoâng theå nghó baøn, chöa töøng nghe coù phaùp höõu vi, voâ vi. Phaùp gì laø höõu dö? Phaùp gì laø voâ dö? Phaùp gì laø phaùp cuûa baäc thöôïng nhaân? Phaùp gì laø phaùp khoâng phaûi cuûa baäc thöôïng nhaân?

Ñöùc Theá Toân noùi vôùi ba tuï chuùng sinh:

–Haõy phaân bieät cuù nghóa, töï nghóa vaø voâ töôùng nghóa. Thaàn löïc cuûa Nhö Lai coù ba möôi hai phaùp. Ba möôi hai phaùp ñoù laø nhöõng gì? Ñoù laø ghi nhôù trong tuùc maïng veà caên baûn cuûa nhöõng ñôøi soáng, bieát ñöôïc caùc ñôøi soáng töø ñaâu sinh. Nhöõng kieáp soáng aáy nhö: cheát choã kia, sinh choã naøy, cheát choã naøy sinh choã kia. Nhö Lai duøng nhaõn thöùc thoâng quan saùt roõ raøng nhöõng ñieàu aáy nhö xem vieân ngoïc trong baøn tay. Nhö Lai duøng nhó thoâng thì ruoài bay, kieán boø, cho ñeán nhöõng tieáng ñoäng vi teá taát ñeàu nghe ñöôïc. Voán coù ba coõi, nay khoâng phaûi laø ba coõi. Caùc ngöôi ñaõ thoï ñaïo chöùng, phaùt taâm ñeàu khaùc, trong ñoù coù nhöõng bieán ñoåi. Nhöõng gì laø ba coõi? Nhöõng gì khoâng phaûi thuoäc ba coõi?

Ñöùc Theá Toân noùi nhöõng lôøi naøy roài, ba tuï chuùng sinh laïi theâm hoà nghi. Ñöùc Theá Toân nhaän bieát taâm nieäm cuûa caùc chuùng sinh, neân muoán noùi phaùp quaùn voâ töôùng, beøn duøng tuïng neâu roõ:

*Caùi gì goïi laø ñaàu? Caùi gì goïi laø chaân? Caùi gì goïi laø hoa? Caùi gì goïi laø quaû? Maïng ngöôøi ôû nôi ñaàu Dieät nhö buïi treân tro Reã caây traêm hoa nôû*

*Nhoå boû chaúng soáng laïi. Quaùn phaùp chuùng töôùng naøy Khoâng ñaàu cuõng khoâng chaân Phaùp höõu dö, voâ dö*

*Theo ñaáy maø bieát ñöôïc. Neáu noùi coù Nieát- baøn Thaân cuûa Ta hieän taïi Neáu noùi khoâng Nieát- baøn Ba tuï ôû nôi ñaâu?*

*Neân Phaät duøng thaàn löïc Khieán ngöôi bieát höõu voâTa quaùn khoå ba coõi*

*Khoå coù maø cuõng khoâng. Nieäm tröôùc khaùc nieämsau Hình tröôùc khaùc hình sau Ta töø voâ soá kieáp*

*Böôùc chaân vaøo theá gian. Trong ñoù khôûi ñaïi bi Nhò thöøa khoâng saùnh kòp Khi Ta khôûi ñaïi bi*

*Ñoái vôùi khoå ba ñöôøng. Nhö meï hieàn nuoâi con Tình thöông ñeàu troïn ñaày Ta voán haønh boá thí*

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

*Nay ñaéc theo sôû nguyeän. Baûy baùu caùc ngoïc quyù Tuøy nieäm töùc thôøi ñöôïc Huoáng chi ñuû boánñaúng*

*Saùu ñoä cöùu chuùng sinh. Ñieàu naøy ai hieåu noåi Chæ coù Phaät nhaän bieát Nay Ta baûo caùc ngöôi Bieát höõu dö, voâ dö.*

*Muoán quaùn caûnh giôùi ngaõ Ta duøng thaàn tuùc thoâng Ñeán coõi ñoù laøm Phaät Hieäu laø Thích Ca Vaên.*

*Baûy möôi hai haèng sa Coõi Taây Nam trang nghieâm Ñeàu duøng Nhaát ñaïo hoùa Khoâng Thanh vaên, Bích Chi. Coõi aáy raát trang nghieâm Theo nieäm lieàn hieän tieàn Khoâng nhö theá*

*giôùinaøy*

*Bò daâm, noä, si buoäc.*

*Moät aám bieán boán phöông Ngöôøi nghe lieàn ñöôïc ñoä Coõi kia caây baûy baùu*

*Khi gioù thoåi rung laù. Laù caây keâu xaøo xaïc Ñeàu thaønh ñoä voâ cöïc Ta ôû quoác ñoä aáy*

*Tuoåi thoï laâu voâ cuøng. Khi Phaät vaøo*

*Nieát-baøn Phaùp löu möôøi hai kieáp Muoán bieát kieáp ngaén daøi Hieàn kieáp laøm moät ngaøy. Tính soá ngaøy thaùng naøy Laøm thaønh möôøi hai kieáp Caùc ngöôi, ngöôøi ba tuï Bieát coâng ñöùc Ta chaêng?*

*Ñeán coõi phöông Ñoâng kia Taùm möôi öùc do tha*

*Coõi aáy teân Baát Chung Phaät hieäu laø Dieät Giôùi. Ta hieän laøm ñeä töû Xuoáng toùc maëc ca-sa*

*Quyø thoï laõnh Thaùnh phaùp Phaät kia bieát taâm Ta.*

*Caùc loaïi chuùng sinh aáy Thaáy Ta maëc phaùp phuïc. Khoâng vui phaùp theá gian Ñoàng loøng vui xuaát gia. Ñuû oai nghi leã tieát*

*Chaúng maát phaïm giôùi caám Ñöông khi Ta co duoãi*

*Keû thaáy phaûi ruøng mình. Ñaây ñeàu tuùc maïng xöa Ngöôøi cuøng nhau theä nguyeän Lìa duïc, khoâng chaáp tröôùc Khoâng coù töôùng sinh dieät.*

*Tu taát caû phaïm haïnh Ta duøng thaàn löïc Phaät ÔÛ trong töû*

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

*thoaùt töû Nghóa caùc voâ kyù naøy.*

*Khoâng hieåu sinh roài dieät Luaân chuyeån trong naêm ñöôøng Phaùp Töù Thaùnh camloà*

*Thaám nhuaàn khaép chuùng sinh.*

Ñöùc Theá Toân noùi tuïng naøy xong, thaáy chuùng ñeä töû môùi tu hoïc caét toùc thoï laõnh Thaùnh giaùo, coù moät traêm baûy möôi öùc chuùng sinh nguyeän ñaït ñöôïc phaùp tö duy quaùn xeùt, khoâng vui thích ñôøi soáng taïi gia, xin ñöôïc xuaát gia laøm Sa-moân.

Phaät baûo ba tuï chuùng sinh:

–Ta nay noùi veà theá giôùi ôû Ñoâng Baéc, caùch ñaây voâ haïn voâ löôïng Haèng haø sa soá coõi, coù theá giôùi teân laø Thanh Quang, Ñöùc Phaät ôû nôi aáy hieäu laø Minh Nguyeät. Daân chuùng ôû theá giôùi ñoù khoâng coù taâm daâm noä si, cuõng khoâng coù kieâu maïn, ngaõ maïn, baát nhö maïn, thöôøng öa thích an tònh, voâ vi, ngoài moät mình, luoân giöõ chaùnh nieäm tröôùc maët, khoâng loaïn töôûng, duø coù saám seùt thình lình, taâm vaãn khoâng moät chuùt dao ñoäng.

Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai Dieäu Giaùc ñi ñeán theá giôùi aáy, an toïa treân ñaát. Chuùng sinh nôi coõi aáy thaáy Nhö Lai ngoài thieàn cuõng baét chöôùc laøm theo.

Phaät duøng thaàn löïc vôùi phaùp voâ töôûng, quaùn trôû laïi taâm chuùng sinh nhö duøng tay chuyeån vaät, khieán caùc chuùng sinh kia bieát höõu thöôøng, voâ thöôøng, bieát söï khoå cuûa sinh, giaø, beänh, cheát.

Hoaëc coù chuùng sinh thì khieán cho bieát höõu nieäm, hoaëc coù chuùng sinh thì khieán cho bieát höõu trì, hoaëc coù chuùng sinh thì khieán cho bieát höõu an, hoaëc coù chuùng sinh thì khieán cho bieát töï thuû.

Ñöùc Phaät muoán theå hieän coâng ñöùc cuûa boán caûnh thieàn, beøn ôû tröôùc ba tuï chuùng sinh, töø Sô thieàn xuaát ra nhaäp Nhò thieàn, Tam thieàn, Töù thieàn. Töø Töù thieàn khôûi nhaäp Tam thieàn, Nhò thieàn, Sô thieàn. Töø Sô thieàn ñeán Tam thieàn, töø Töù thieàn ñeán Nhò thieàn. Ñaây goïi laø Tam-muoäi Sö töû phaán taán.

Ñöùc Theá Toân hieän ñònh yù Tam-muoäi thaàn tuùc, hoùa ñoä voâ haïn voâ löôïng na-do-tha chuùng sinh, khieán ñeàu ôû tröôùc caàu ñaït ñaïo Chaùnh chaân voâ thöôïng. Coù chuùng sinh nguyeän ñaït ñöôïc ñaïo quaû Tu-ñaø-hoaøn, Tö- ñaø- haøm, A-na-haøm, A-la-haùn, phaùp nhaõn thanh tònh ñaït quaû Phaät-bích- chi.

Khi aáy, Ñöùc Nhö Lai Dieäu Giaùc boãng nhieân bieán maát khoûi theá giôùi kia.



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