KINH VAÊN-THUØ SÖ LÔÏI PHOÅ SIEÂU TAM-MUOÄI

**QUYEÅN TRUNG**

**Phaåm 4: ÑOÀNG AÁU**

Baáy giôø, Theá Toân baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Giaû söû coù thieän nam, thieän nöõ naøo muoán ñöôïc mau dieät ñoä thì phaûi neân phaùt khôûi yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Vì sao? Nay ta nhìn thaáy hoï sôï tai naïn töø voâ thæ ñeán nay maø chaúng chòu phaùt khôûi yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, chí hoï nguyeän theo Thanh vaên, muoán ñöôïc mau dieät ñoä, do ñoù hoï tieáp tuïc ôû trong voøng sinh töû maø coøn öa thích nöõa. Nhöng caùc Boà-taùt thì thoâng ñaït, tinh taán, truï bình ñaúng nôi phaùp, thaønh töïu ñöôïc caùc thoâng tueä, tu Nhaát thieát trí. Vì sao? Veà thuôû quaù khöù xa xöa, soá kieáp nhieàu khoâng keå xieát, khoâng theå nghó baøn, coù moät vò Nhö Lai hieäu laø Nhaát Thieát Ñaït Nhö Lai, Chí Chaân, Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Thaønh, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Chuùng Höïu ra ñôøi.

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Ñöùc Nhaát Thieát Ñaït Nhö Lai Chaùnh Giaùc coù chuùng hoäi Thanh vaên coù ñeán haøng traêm öùc tuoåi thoï, Ñöùc Phaät aáy truï theá ñeán traêm ngaøn naêm. Ñöùc Phaät coù vò ñeä töû Thanh vaên ñöùng ñaàu trí tueä cao vôøi teân laø Sieâu Thuø, coù thaàn tuùc sieâu tuyeät teân laø Ñaïi Ñaït. Thuôû ñoù, Ñöùc Nhö Lai ra ñôøi trong ñôøi naêm tröôïc. Saùng sôùm, Ñöùc Phaät ñaép y chænh teà, mang baùt cuøng Thaùnh chuùng quyeán thuoäc vaây quanh ñi vaøo thaønh cuûa moät nöôùc lôùn teân laø Vaên vaät ñeå khaát thöïc. Vò ñaïi Thanh vaên trí tueä toái toân kia haàu beân phaûi Ñöùc Phaät. Nhöõng vò trí tueä hoïc roäng hieåu nhieàu toái cao thuø thaéng thì laøm tuøy tuøng sau Ñöùc Phaät. Taùm ngaøn vò Boà-taùt ñi tröôùc daãn ñöôøng, hoùa hieän hoaëc thaân nhö Ñeá Thích, hoaëc thaân nhö Phaïm thieân, nhö Töù Thieân vöông, hoaëc nhö hình daïng

Thieân töû, nghieâm trang treân ñöôøng ñi.

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Khi Ñöùc Nhö Lai saép vaøo thaønh thì thaáy coù ba ñöùa treû trang söùc caùc loaïi baùu vaø chuoãi ngoïc. Chuùng noâ ñuøa töï nhieân giöõa ñöôøng ñi. Coù moät ñöùa treû troâng thaáy Ñöùc Nhö Lai saùng rôõ, uy thaàn hieån haùch, cao vôøi loàng loäng, ñoan nghieâm khoâng ai baèng, chí taùnh Ngaøi thanh tònh ñaït ñöôïc söï ñieàu thuaän tuyeät vôøi, tòch mòch ñeä nhaát, caùc caên ñaõ haøng phuïc nhö laø roàng, voi nhaân töø, nhö vieäc lôùn laéng trong, khoâng chuùt bôïn nhô. Ngaøi coù ba möôi hai töôùng cuûa baäc Ñaïi nhaân, taùm möôi veû ñeïp trang nghieâm thaân theå nhö khi maët trôøi moïc, aùnh saùng chieáu ngôøi ngôøi. Ngaøi cuøng ñi vôùi ñaïi chuùng gioáng nhö maët traêng giöõa ngaøn vì sao. Moät ñöùa treû baûo hai ñöùa kia: “Caùc ngöôi khoâng thaáy Ñöùc Nhö Lai ñeán ö? Ñaây ñuùng laø Ñaáng Nhö Lai chí toân voâ thöôïng cuûa taát caû, laø ruoäng phöôùc cuûa theá gian, aùnh saùng röïc rôõ, huy hoaøng khoù ai saùnh noãi. Chuùng ta ñaây ñeàu neân cuùng döôøng Ngaøi seõ ñöôïc lôïi ích roäng lôùn.”

Roài duøng keä tuïng khen:

*Baäc aáy chuùng sinh kính Ruoäng phöôùc khoâng ai treân Chuùng ta phaûi daâng cuùng*

*Cuùng Ngaøi phöôùc khoâng löôøng*

Ñöùa treû thöù hai noùi keä:

*Ta nay khoâng coù hoa Cuõng khoâng coù caùc höông Thaùnh aáy khoâng ai saùnh Laáy gì maø cuùng döôøng.*

Ñeán ñaây, moät ñöùa treû lieàn côûi voøng ngoïc ñeo coå trò giaù haøng traêm ngaøn roài duøng keä tuïng khen:

*Duøng vaät naøy hieán cuùng Ñaáng Phöôùc Ñieàn voâ thöôïng Ngöôøi trí saùng ôû ñaâu*

*Thaáy Ngaøi ñeàu cung kính.*

Luùc aáy, hai ñöùa treû coøn laïi theo ñöùa treû kia, ñeàu côûi chuoãi ngoïc ñeo coå, caàm ôû tay maø ca tuïng:

*Cuùng döôøng Baäc Chaùnh Giaùc*

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

*Qua soùng nöôùc soâng saâu Thoaùt voâ löôïng yù chí*

*Truï trong phaùp bình ñaúng.*

Baáy giôø, moät ñöùa treû baûo hai ñöùa treû kia: “Caùc ngöôi duøng coäi goác ñöùc aáy, chí muoán caàu ñieàu gì?”

Moät ñöùa treû ñaùp:

*ÔÛ caïnh Ñöùc Theá Toân Beân phaûi ñaïi Thanh vaên Thaàn toác toái sieâu vieät*

*Ta nguyeän ñöôïc nhö oâng.*

Khi aáy hai ñöùa treû noùi vôùi ñöùa treû kia: “Naøy ngöôi duøng coäi goác ñöùc aáy muoán ñöôïc ñieàu gì?”

Ñaùp raèng:

*Muoán nhö Ñöùc Nhö Lai*

*Chí Chaân, Chaùnh Ñaúng Giaùc Thaáy roõ khaép taát caû*

*Gioáng nhö sö töû böôùc Soi Thaùnh chuùng saùng rôõ Ta nguyeän ñöôïc nhö theá Baäc nhaát ba coõi kính*

*Ñoä thoaùt caû möôøi phöông.*

Moät ñöùa treû vöøa noùi lôøi naøy thì trong hö khoâng, taùm ngaøn vò Thieân töû ñeàu khen ngôïi: “Hay thay! Hay thay! Chuùng ta raát öa thích lôøi noùi naøy. Nay Nhaân giaû ñaõ phaùt yù thì chö Thieân, theá gian ñeàu ñöôïc nhôø cöùu giuùp.”

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Beân caïnh Nhaát Thieát Ñaït Nhö Lai Chaùnh Giaùc coù vò thò giaû teân laø Haûi YÙ hoïc roäng hieåu nhieàu baäc nhaát. Ngaøi goïi maø baûo: “OÂng coù thaáy ba ñöùa treû ñeàu caàm chuoãi ngoïc ñi ñeán chaêng?” Boà-taùt Haûi YÙ thöa: “Thöa Ñaáng Thieân Trung Thieân, con ñaõ thaáy.” Ñöùc Theá Toân baûo raèng: “Naøy Tyø-kheo! OÂng neân bieát, ñöùa treû ôû giöõa ñaõ kieán laäp caùi chí taùnh cao vôøi khoù löôøng kia, cöù trong moãi moät böôùc vöôït qua ñöôïc hoaïn naïn caû traêm kieáp töø voâ thæ ñeán nay, moät laàn caát böôùc coäi goác coâng ñöùc thì seõ laïi laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông traêm laàn, nhaän

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

ñòa vò Ñeá Thích cuõng laïi nhö theá… thaêng leân coõi Phaïm thieân laø vua trôøi Phaïm cuõng seõ nhö vaäy, moãi laàn caát moät böôùc coäi goác coâng ñöùc laïi gaëp traêm Ñöùc Phaät.”

Ba ñöùa treû ñeán choã Ñöùc Nhö Lai Nhaát Thieát Ñaït, cuùi ñaàu döôùi chaân Ngaøi roài tung chuoãi ngoïc baùu leân Ñöùc Theá Toân. Nhöõng ñöùa treû phaùt khôûi yù nhoû Thanh vaên thì tung chuoãi ngoïc leân ngang taàm mi maét Ñöùc Phaät, coøn ñöùa treû phaùt khôûi taâm thoâng tueä thì chuoãi ngoïc aáy tung leân giöõa hö khoâng treân Ñöùc Phaät. Chuùng bieán thaønh ñöôøng saù, laàu ñaøi, maøn ruû, boán beân che chaén trang nghieâm baèng phaúng. ÔÛ trong ñoù hoùa laøm giöôøng ngoài ñeå Ñöùc Nhö Lai duøng. Ñeán ñaây, Ñöùc Nhaát Thieát Ñaït Nhö Lai lieàn vui cöôøi. Vò thò giaû hoûi Ñöùc Phaät: “Kính thöa Theá Toân! Vì côù gì Ngaøi cöôøi? Ngaøi cöôøi chaéc coù yù gì?” Nhö Lai baûo: “Naøy Haûi YÙ! OÂng nhìn thaáy hai ñöùa treû phaùt khôûi yù Thanh vaên, tay caàm chuoãi ngoïc tung leân cuùng döôøng Nhö Lai chöù?” Tyø-kheo Haûi YÙ ñaùp: “Thöa Ñaïi Thaùnh, con ñaõ thaáy.” Phaät laïi baûo: “Naøy Tyø-kheo! OÂng neân bieát hai ñöùa treû ñoù sôï naïn sinh töû, phaùt khôûi yù khieáp nhöôïc, loøng mong caàu cöùu giuùp. Do vaäy, chaúng phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân maø muoán ñöôïc Thanh vaên laøm ñeä töû toân quyù. Veà ñôøi sau ñeàu seõ chöùng ñaéc, moät ngöôøi thì trí tueä toái toân, ngöôøi thöù hai thì thaàn tuùc voâ song.”

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–YÙ oâng nghi ngôø gì chaêng? Vò ñoàng töû ôû giöõa phaùt khôûi yù thoâng tueä laø baûn thaân ta ñoù. Vò ñoàng töû nguyeän ñöùng beân phaûi chính laø oâng. Vò ñoàng töû nguyeän ñöùng beân traùi chính laø Ñaïi Muïc-kieàn-lieân.

Naøy Xaù-lôïi-phaát! Ta quaùn saùt caùc oâng khi aáy voán sôï naïn sinh töû, tuy coù troàng coäi goác ñöùc maø khoâng theå phaùt khôûi yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, taâm chí khieáp nhöôïc, muoán mau dieät ñoä thì chaúng theå mau choùng ñöôïc. OÂng nöông nôi phaùp cuûa ta maø ñaït ñöôïc voâ vi, nay oâng nhìn thaáy caùc thoâng tueä cuûa ta chaêng? Baèng höõu cuûa caùc oâng laøm ñeä töû Ñöùc Phaät môùi ñöôïc giaûi thoaùt. Do nhaân naøy neân ta môùi quaùn saùt nhö vaäy. Giaû söû coù ngöôøi muoán mau choùng dieät ñoä thì phaûi phaùt khôûi yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Vì sao? Ñaõ noùi laø nhanh choùng, ñaõ goïi laø caùc thoâng tueä thì khoâng coù gì coù theå vöôït qua, chaéc thaät maø khoâng löøa doái. “Thöøa” ñoù laø baäc nhaát, yeân oån khaép caùc chuùng sinh thì ñoù laø caùc thoâng tueä vaäy, laø vi dieäu toân quyù voâ thöôïng,

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

laø khoâng ai saùnh baèng, laø so saùnh voâ song, khoâng ai coù theå vöôït qua, laø “Thöøa” voâ quaùi ngaïi, taát caû thöøa Thanh vaên, Duyeân giaùc ñeàu chaúng bì kòp, ñoù goïi laø caùc Thöøa thoâng tueä.

Khi Phaät noùi phaùp ñieån Ñaïi thöøa aáy, moät vaïn ngöôøi phaùt khôûi ñaïo yù Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Ngay khi aáy caùc vò ñaïi Thanh vaên nhö: Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, Ñaïi Ca-dieáp, Ly Vieät, A- nan, Luaät Hoøa Lôïi, Phaân-naäu-vaên-ñaø-ni Töû, Toân giaû Tu-boà-ñeà… töï gieo mình xuoáng ñaát, cuùi ñaàu döôùi chaân Phaät, baïch Theá Toân:

–Kính thöa Ñaïi Thaùnh! Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo phaùt khôûi yù chí lôùn, neân cuùng döôøng, seõ ñöôïc ñaïo giaûi thoaùt vi dieäu ôû haïnh chí chaân. Vì sao? Vì giaû söû traêm ngaøn caùc Ñöùc Phaät Theá Toân vì chuùng con thuyeát giaûng caùc haïnh thoâng tueä nhöng chuùng con chaúng theå kham nhaän vì khoâng coù theá löïc. Neáu phaùt taâm thoâng tueä ñoái vôùi Nhaát thieát tueä aáy thì khoâng choã ngaên ngaïi thuø thaéng khoù bì kòp. Chuùng con thaø phaïm toäi nguõ nghòch ñoïa vaøo ñòa nguïc voâ giaùn maø chaúng döøng laïi, chöù chaúng boû ñi yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân ñeå laøm Thanh vaên. Vì sao? Vì giaû söû phaïm nguõ nghòch, toäi ñoïa vaøo ñòa nguïc, chòu caùc khoå ñoäc, khi khoå ñau kia heát roài, töø ñòa nguïc thoaùt ra maø chaúng xa lìa, taâm khoâng choã ngaên ngaïi caùc thoâng tueä. Xeùt nhö hoâm nay phaûi laøm gì ñeå khoâng kham chòu? Thieâu ñoát chaùnh chaân, baïi hoaïi nguoàn goác ñoái vôùi Phaät tueä, ñoái vôùi trí voâ quaùi ngaïi thì chaúng phaûi phaùp khí cuûa Phaät, ví nhö ngöôøi ñaõ cheát khoâng coøn lôïi ích cho thaân thuoäc, chuùng ta duøng thöøa Thanh vaên ñeå laäp chí giaûi thoaùt cuõng gioáng nhö vaäy. Nhö theá laø boû taát caû, khoâng lôïi ích cho chuùng sinh. Ví nhö ñaát naøy laøm sung tuùc cho taát caû chuùng sinh hai chaân, boán chaân hoaëc nhieàu chaân.

Baïch Theá Toân! Cuõng gioáng nhö theá nhöõng ai phaùt khôûi yù ñaïo

Voâ thöôïng chaùnh chaân thì chuùng sinh ôû treân chö Thieân, theá gian ñeàu nhôø aân ñöùc ñöôïc ñoä caû.

M

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