**Phaåm 6: BAÁT TÖ NGHÌ**

Baáy giôø, Tröôûng giaû Duy-ma-caät hoûi Ñaïi só Vaên-thuø:

–Kính thöa Ñaïi só! Ñaïi só ñaõ töøng du hoùa nôi voâ löôïng, voâ soá traêm ngaøn öùc coõi Phaät. Vaäy coù nhöõng coõi Phaät naøo söû duïng nhöõng toøa Sö töû tuyeät haûo nhaát khoâng?

Ñaïi só Vaên-thuø noùi:

–Coù ñaáy, naøy toäc taùnh töû! Veà phía Ñoâng, caùch quoác ñoä Phaät naøy baèng ba möôi saùu haèng haø sa theá giôùi, coù theá giôùi teân Tu-di phan, Ñöùc Phaät ôû theá giôùi aáy hieäu laø Tu-di Ñaêng Vöông Nhö Lai, Chí Chaân Ñaúng Giaùc, hieän coøn taïi theá. Thaân Ngaøi cao taùm vaïn boán ngaøn do-tuaàn. Toøa Sö töû cuûa Ngaøi cao saùu vaïn hai ngaøn do-tuaàn. Coõi nöôùc Tu-di phan coù taùm traêm boán möôi vaïn toøa Sö töû. Nhö Lai nôi coõi nöôùc aáy thoï trì taát caû. Toøa Sö töû ñoù ñeïp ñeõ baäc nhaát.

Luùc naøy, Tröôûng giaû Duy-ma-caät lieàn nhaäp ñònh Nhö kyø töôïng, hieän thaàn tuùc, töùc thì Nhö Lai Tu-di Ñaêng Vöông cho dôøi ba vaïn hai ngaøn toøa Sö töû cao lôùn ñeïp ñeõ – töø xöa chöa töøng thaáy – ñeán phoøng cuûa tröôûng giaû. Caùc vò Boà-taùt, caùc Thanh vaên, chö Thieân, Ñeá Thích, Phaïm vöông, Töù Thieân vöông ñeàu ñeán, vaøo nhaø Tröôûng giaû Duy-ma- caät, thaáy phoøng cuûa tröôûng giaû raát roäng lôùn, dung chöùa ba möôi hai ngaøn toøa Sö töû maø khoâng doàn eùp gì caû. Cuøng luùc, thaønh Duy-da-ly cuõng khoâng heà bò trôû ngaïi. Choã ôû cuûa Phaät vaø choã ôû cuûa Töù Thieân vöông cuõng khoâng bò ngaên ngaïi. Ai cuõng thaáy nhö cuõ, khoâng giaûm.

Tröôûng giaû Duy-ma-caät thöa vôùi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Xin môøi Ñaïi só ñeán ngoài treân toøa Sö töû, môøi caùc Boà-taùt, thöôïng nhaân cuøng ngoài. Xin caùc vò töï bieán thaân mình cho xöùng vôùi toøa aáy. Caùc vò Boà-taùt ñöôïc thaàn thoâng thì töï bieán mình cao lôùn boán vaïn hai ngaøn do-tuaàn, ngoài leân toøa Sö töû. Caùc vò Boà-taùt môùi phaùt taâm vaø caùc Thanh vaên ñeàu khoâng leân ñöôïc.

Tröôûng giaû Duy-ma-caät thöa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Daï, xin môøi Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát leân ngoài treân toøa Sö töû. Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Toäc taùnh töû! Toøa naøy cao lôùn quaù, toâi khoâng leân ñöôïc. Tröôûng giaû Duy-ma-caät thöa:

–Thöa Hieàn giaû! Xin Hieàn giaû ñaûnh leã Ñöùc Tu-di Ñaêng Vöông Nhö Lai, sau ñoù thì ngoài ñöôïc.

Khi aáy, caùc Boà-taùt môùi phaùt taâm vaø caùc vò ñaïi Thanh vaên cuøng ñaûnh leã Ñöùc Tu-di Ñaêng Vöông Nhö Lai, töùc thì cuøng ngoài ñöôïc treân toøa Sö töû.

Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Thaät chöa töøng coù! Toäc taùnh töû! Phoøng naøy ñaõ chöùa ñöôïc soá toøa cao lôùn nhö vaày, maø thaønh Duy-da-ly cuõng khoâng coù gì chöôùng ngaïi. Choã Phaät ôû vaø choã cuûa Töù thieân khoâng heà bò trôû ngaïi. Nôi thaønh thò, thoân xoùm cuøng vôùi cung ñieän chö Thieân, Long vöông vaø Quyû thaàn cuõng khoâng thaáy chöôùng ngaïi gì.

Tröôûng giaû Duy-ma-caät thöa:

–Daï, thöa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát! Chö Nhö Lai vaø Boà-taùt coù taùm phaùp moân Baát khaû tö nghì. Vò Boà-taùt naøo bieát ñöôïc phaùp moân giaûi thoaùt aáy thì ñem nuùi Tu-di cao roäng naïp vaøo trong haït caûi maø nuùi vaãn khoâng theâm bôùt gì. Vì khi thöïc hieän vieäc ñoù, khieán Töù Thieân vöông cuøng chö Thieân nôi coõi trôøi Ñao-lôïi khoâng bieát laø ai naïp mình vaøo ñaáy. Chæ coù ngöôøi khaùc môùi thaáy Tu-di naïp vaøo haït caûi. Nhö theá goïi laø phaùp moân nhaäp caûnh giôùi

baát khaû tö nghì.

Thöa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát! Baáy giôø, tam thieân theá giôùi nhö Phaät ñaõ thu nhoû ñeå trong loøng baøn tay phaûi, roài ñem ñaët ôû haèng haø sa Phaät quoác, vaäy maø ngöôøi trong ñoù khoâng hay bieát ai ñem mình ñeå qua ñaây, roài ñöa trôû veà choã cuõ, cuõng khoâng ñeå cho moïi ngöôøi hay bieát mình quay laïi, vì vaãn nguyeân traïng.

Thöa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát! Coù voâ löôïng ngöôøi thôø luaät sinh töû. Boà-taùt ôû phaùp moân Baát tö nghì vì nhöõng ngöôøi thôø luaät sinh töû, hoùa hieän baûy ngaøy ñeâm thaønh ra moät kieáp, laøm cho hoï tin vaø goïi ñoù laø moät kieáp, khoâng bieát ñoù laø baûy ngaøy ñeâm.

Thöa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát! Boà-taùt ôû trong phaùp moân Baát tö nghì, ñem moïi söï toát ñeïp cuûa caùc quoác ñoä laøm thaønh moät quoác ñoä, ñem taát caû chuùng sinh ñaët trong loøng baøn tay phaûi, tuøy thuaän giaùo hoùa hoï vaø cuøng du haønh ñeán caùc theá giôùi nhö maët trôøi moïc, khoâng gaây chaán ñoäng moät quoác ñoä naøo. Theo ñoù leã baùi, phuïng söï chö Phaät nôi möôøi phöông, laïi laøm cho taát caû chuùng sinh töø nôi moät loã chaân loâng thaáy caû nhaät, nguyeät, tinh tuù cuûa möôøi phöông theá giôùi. Möôøi phöông toái taêm ñeàu theo vaøo maø khoâng heà toån haïi. Laïi laøm cho taát caû coõi Phaät hieän coù khoâng giaûm maø to lôùn hôn vaø taát caû ñeàu ñöôïc tu haønh. Laïi coù theå naém laáy haèng sa theá giôùi phöông döôùi ñöa leân ñaët ôû voâ soá coõi Phaät khaùc nhau, gioáng nhö tieáp laáy ngöôøi rôùt haàm ñaët leân ñaát baèng. Laïi, Boà-taùt ôû trong phaùp moân Baát tö nghì vì taát caû chuùng sinh hieän hình Phaät nhö Phaät ñaõ hieän, hieän hình Duyeân giaùc nhö Duyeân giaùc ñaõ hieän, hieän hình Thanh vaên nhö Thanh vaên ñaõ hieän, hoaëc hieän hình Thích, Phaïm, Chuyeån luaân vöông nhö hoï ñaõ hieän. Tuøy theo sôû nguyeän thöôïng, trung, haï cuûa töøng aâm thanh, ngoân ngöõ, trong möôøi phöông theá giôùi, duøng taát caû ngoân ngöõ, aâm thanh eâm aùi cuûa Phaät ñeå daãn daét hoï nhö phaùt ra aâm thanh voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ cuûa Phaät. Vì söï vieäc giaûng noùi phaùp cuûa chö Phaät nhö vaäy neân phaùt ra caùc loaïi aâm thanh nhö theá.

Baáy giôø, Tröôûng laõo Ñaïi Ca-dieáp nghe noùi veà phaùp moân Baát tö nghì cuûa Boà-taùt

beøn noùi vôùi Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Gioáng nhö Hieàn giaû ôû tröôùc caùc phaøm phu hieän baøy nhöõng thöù danh höông, neáu chaúng phaûi choã thaáy bieát cuûa Boà-taùt thì khoâng theå hieåu ñöôïc. Nay caùc Thanh vaên nghe lôøi naøy, coù theå cuøng luùc thaáy ñöôïc vieäc laøm chaúng theå nghó baøn cuûa Boà-taùt. Ai nghe phaùp moân Baát tö nghì aáy maø khoâng phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, thì nhö vaäy, thöa Hieàn giaû, chuùng ta laøm sao döùt tuyeät goác reã ñoù? Ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa nhö theá laø chuùng ta ñaõ laøm cho haït gioáng bò hö hoaïi.

Taát caû haøng Thanh vaên nghe lôøi naøy ñeàu than khoùc vang thaáu ñeán taát caû tam thieân theá giôùi. Coøn caùc Boà-taùt thì vui möøng laõnh thoï lôøi daïy aáy. Neáu hieåu roõ ñöôïc phaùp moân Baát tö nghì thì taát caû quaân ma seõ khoâng laøm gì ñöôïc.

Khi Hieàn giaû Ñaïi Ca-dieáp giaûng noùi lôøi naøy, coù ba vaïn hai ngaøn trôøi, ngöôøi ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng. Tröôûng giaû Duy-ma-caät thöa vôùi Tröôûng laõo Ñaïi Ca-dieáp:

–Thöa Hieàn giaû! Voâ soá voâ löôïng ma vöông trong möôøi phöông ñeàu laøm vieäc taïo söï sôï haõi, Boà-taùt ôû trong phaùp moân Baát tö nghì thöôøng giaûi thoaùt cöùu ñoä ngöôøi. Vieäc laøm cuûa ma trong möôøi phöông voâ löôïng theá giôùi laø: hoaëc theo Boà-taùt caàu xin tay, chaân, tai, muõi, ñaàu, maét, tuûy, naõo, maùu, thòt, da, xöông, vôï con, toâi tôù, quyeán thuoäc, caàu xin thaønh nöôùc, thoân xoùm, cuûa caûi, thoùc luùa, vaøng baïc, ngoïc minh nguyeät, san hoâ, chaâu baùu, y phuïc, thöùc aên uoáng vaø taát caû moïi thöù sôû höõu. Boà-taùt ôû trong phaùp moân Baát tö nghì hay duøng phöông tieän thieän xaûo vì caùc Boà-taùt, taïo phöông tieän thò hieän laøm cho taùnh hoï ñöôïc kieân coá. Vì sao? Vì neáu Boà-taùt ôû treân cao xa thì khoâng theå khieán haøng phaøm phu laøm

nhöõng vieäc thuùc baùch Boà-taùt nhö vaäy.

Naøy Hieàn giaû Ca-dieáp! Gioáng nhö voi quyù giaãm ñaïp thì laøm sao loaøi löøa chòu noåi? Vieäc laøm nhö theá, caùc Boà-taùt khaùc khoâng theå laøm ñöôïc. Boà-taùt nhaãn chòu söï böùc baùch cuõng gioáng nhö vaäy. Boà-taùt hoäi nhaäp nôi phaùp moân trí tueä phöông tieän Baát tö nghì laø nhö theá.

