PHAÄT THUYEÁT ÑAÏI THÖØA BOÀ-TAÙT TAÏNG CHAÙNH PHAÙP KINH

**QUYEÅN 28**

**Phaåm 9: TINH TAÁN BA-LA-MAÄT-ÑA (Phaàn 4)**

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt taïi gia ñoái vôùi Kheá kinh haønh töôùng nhö thaät cuûa Nhö Lai laäp ra, tuy nghe roài nhöng khoâng thích ña vaên, ñoái vôùi haïnh thieåu duïc khoâng thích tu taäp, cuõng khoâng tin thoï caùc Kheá kinh ñoàng loaïi, ñoái vôùi giaùo phaùp Ñaïi thöøa cuûa Nhö Lai laïi sinh huûy baùng. Nhöõng haïng ngöôøi nhö vaäy ñeàu ñoïa vaøo ñöôøng aùc.

Sao goïi laø caùc ñöôøng aùc? Ñoù laø Dieäm-ma-la giôùi, ngaï quyû, suùc sinh, bieân ñòa, caùc aùc luaät nghi, duø laøm ñöôïc thaân ngöôøi nhöng khoâng ñaày ñuû, caáu ueá chöôùng naëng, ñuû moïi taø kieán.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Choã ñaùng nhaøm chaùn nhö vaäy, chö Phaät, Boà-taùt ñeàu xa lìa khoâng thích sinh vaøo nôi aáy, cho ñeán khoâng theå mau choùng chöùng ñaéc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt taïi gia thích döïa vaøo nhöõng ngöôøi coù theá löïc lôùn nhö: quoác vöông, ñaïi thaàn vaø caùc nhaân daân giaøu coù haøo kieät, nhö vaäy thì caøng theâm saân nhueá. Heã noùi ra ñieàu gì phaàn nhieàu laø söï doái traù, tích taäp vieäc aùc, meâ hoaëc ngöôøi khaùc, hay sinh khinh cheâ. Ngöôøi naøy duøng lôøi baát thieän nhaát ñònh ñoïa ñöôøng aùc, thaân theå oám gaày, ñuû caùc töôùng aùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñoù laø naêm phaùp cuûa Boà-taùt taïi gia. Vì lyù do ñoù cho neân khoâng theå gaëp Phaät xuaát theá, khoâng theå thaân caän baïn toát, khoâng theå gaëp thôøi toát, thieän caên ñaõ ñöôïc tích taäp ñeàu bò huûy hoaïi, khoâng theå theo hoïc vôùi Ñaïi Boà-taùt trì giôùi, cho ñeán khoâng theå mau choùng chöùng ñaéc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa treân, lieàn laäp laïi baèng keä raèng:

*Neáu ai thöïc haønh theo naêm phaùp Thì khoâng theå taêng tröôûng thaéng tueä Maø laïi xa lìa Baäc Ñieàu Ngöï*

*Khoâng theå mau choùng thaønh Chaùnh giaùc. Khi doái heát taát caû höõu tình*

*Nhö vua, ñaïi thaàn, caùc noâ tyø Ñeàu ñoaïn taát caû söùc thieän caên*

*Khoâng theå gaëp ñöôïc Phaät xuaát theá. Hoaëc laïi kinh boá caùc höõu tình*

*Ra lònh troùi baét vaø ñaùnh ñaäp Laøm caùc nghieäp aùc nhö vaäy roài*

*Laïi thöôøng xa lìa Baäc Voâ Thöôïng. Ñoái vôùi Bí-soâ, Bí-soâ-ni*

*Phaù caùc tònh giôùi sinh beänh khoå Saùt-na khoâng gaëp ñöôïc thôøi toát Thöôøng luoân xa lìa caùc Ñöùc Phaät.*

*Cha, meï, vôï, con caùc quyeán thuoäc Maõi luoân theo hoïc haïnh phi phaùp*

*Ngöôïc laïi khoâng thích nghe chaùnh phaùp Ñoïa vaøo si meâ khoù ra khoûi.*

*Giaù nhö gaëp Phaät caàu thaân caän Trong khoaûng saùt-na khoâng theå ñöôïc Hoaëc coù luùc ham thích xuaát gia*

*Bò caùc chöôùng naïn luoân aäp ñeán. Hoaëc luùc nghe chaùnh phaùp naøy roài Roài tuøy theo choã noùi chaân thaät Höõu tình caøng sinh taâm saân nhueá Cho raèng ñaây laø phi chaùnh phaùp. Gaây ra caùc chöôùng naïn nhö vaäy*

*Trong möôøi saùu phaàn chöa baèng moät Do nhaân huûy baùng chaùnh phaùp naøy Ñôøi ñôøi muø loøa khoâng theå thaáy.*

*Theá neân khoâng thaáy Baäc Chaùnh Giaùc Duø thaáy khoâng sinh tin thanh tònh*

*Seõ ñöôïc thaân ngöôøi khoâng ñaày ñuû Sau ñoïa vaøo taát caû baøng sinh.*

*Neáu ngöôøi quy höôùng Phaät Boà-taùt Vaø sinh ham thích vôùi Boà-ñeà*

*Taát caû chöôùng naïn ñeàu tieâu tröø Kheùo hay tu taäp haïnh chaân chaùnh. Taát caû cha meï vaø quyeán thuoäc Cuøng vôùi taát caû höõu tình khaùc Höôùng daãn ai naáy ñeàu xuaát gia Mau choùng nhieáp thoï veà chaùnh ñaïo. Tröôùc heát höôùng daãn meï mình roài Laïi hay khen ngôïi khieán xuaát gia Cuøng nhau ñi ñeán Baäc Thieän Theä Phaùt taâm khai ngoä ñaïi Boà-ñeà.*

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt xuaát gia coù naêm phaùp nhö vaày, xa lìa caùc baïn laønh, chö Phaät xuaát theá duø chæ trong khoaûng saùt-na cuõng khoâng theå gaëp, söùc thieän caên ñaõ ñöôïc tích taäp cuõng ñeàu bò phaù hoaïi, khoâng theå theo hoïc vôùi caùc Ñaïi Boà-taùt trì giôùi, cho ñeán khoâng theå mau choùng chöùng ñaéc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Naêm phaùp ñoù laø gì?

1. Do suy nghó taø vaïy cho neân phaù caùc tònh giôùi.
2. Do khoâng tin neân huûy baùng chaùnh phaùp.
3. Ñaém tröôùc lôïi döôõng vaø thích danh tieáng.
4. Chaáp tröôùc ngaõ kieán vaøo caùc hieåm naïn.
5. Hay sinh taät ñoá ñoái vôùi haïnh thieän cuûa ngöôøi khaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt xuaát gia ñuû naêm phaùp nhö vaäy neân xa lìa baïn laønh, khoâng theå gaëp Phaät xuaát theá. Noùi toùm laïi, cho ñeán khoâng theå mau choùng chöùng ñaéc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì nghóa ñoù, cho neân gioáng nhö choù ñoùi oám o tieàu tuïy, da dính lieàn

xöông, boãng thaáy xöông khoâ lieàn sinh töôûng muoán aên. Töôûng theá, noù ngoaïm laáy khuùc xöông khoâ ñoù mang ñeán choã vaéng, ra söùc lieám gaëm, gaëm ñeán noåi mieäng bò toån thöông, maùu chaûy leân khuùc xöông, nhöng noù khoâng bieát ñoù laø maùu cuûa mình maø cöù voïng sinh ham thích, muoán “aên” no neâ nhöng khoâng theå ñöôïc. Luùc ñoù, coù Saùt-ñeá-lôïi, Baø-la-moân, Tröôûng giaû, Cö só töø xa ñi ñeán, thaáy con choù ñoùi naøy ñang gaëm xöông khoâ lieàn than thôû. Thaáy nhöõng ngöôøi naøy ñeán, con choù ñoùi töï suy nghó: “Caùc ngöôøi kia ñeán nhaát ñònh cöôùp maát thöùc aên ngon cuûa ta.” Nghó theá, noù lieàn suûa döõ tôïn, maét nhìn löôøm löôøm, nhe raêng höø höø.

Naøy Xaù-lôïi Töû! YÙ oâng nghó sao? Khi thaáy khuùc xöông khoâ khoâng coù maùu thòt gì, caùc ngöôøi kia coù cöôùp ñoaït khoâng?

Xaù-lôïi Töû thöa:

–Daï khoâng, thöa Theá Toân! Daï khoâng, thöa Thieän Theä! Ñöùc Phaät hoûi:

–Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö vaäy thì taïi sao con choù kia laïi khôûi töôûng nhö theá? Xaù-lôïi Töû baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Laø vì con choù quaù ñoùi, neân gaëp xöông khoâ noù coi nhö laø vò cam loà, voïng sinh tham aùi, neân suûa döõ tôïn, maét nhìn löôøm löôøm, nhe raêng höø höø, sôï caùc ngöôøi kia ñeán cöôùp khuùc xöông.

Ñöùc Phaät hoûi:

–Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö sau khi ta dieät ñoä, coù caùc Bí-soâ ñoái vôùi caùc chuûng toäc, cho ñeán tieän lôïi baát tònh, taâm sinh ñaém tröôùc, bò noù troùi buoäc. Haønh töôùng nhö vaäy, trong khoaûng saùt-na muoán thaønh töïu Phaät söï cuõng khoâng theå ñöôïc. Ta cho raèng, caùc Bí-soâ ôû trong phaùp Phaät cuõng nhö con choù ñoùi kia, neân bò Nhö Lai quôû traùch. Neáu caùc höõu tình thaáy haønh töôùng cuûa caùc Bí-soâ naøy cuõng laïi huûy baùng cuõng nhö con choù ñoùi kia.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Laïi coù Ñaïi Boà-taùt laøm lôïi laïc taát caû höõu tình, caàu trí tueä Phaät, chính thaân maïng mình coøn xaû boû, huoáng nöõa ñoái vôùi thieän nghieäp cuûa ngöôøi khaùc maø laïi sinh ganh gheùt.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Theá gian coù ngöôøi ngu si, vì maïng soáng neân ham thích tieàn taøi chaâu baùu, aên uoáng, thaân laøm noâ boäc, bò troùi buoäc sai khieán, xua ñuoåi; ñoái vôùi doøng hoï ngöôøi khaùc laïi cuoàng voïng thaân caän, laø vì tham caàu sinh ra ganh gheùt ngöôøi khaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Bí-soâ kia vì tham lôïi döôõng ôû nôi doøng hoï aáy, tröôùc thaáy ngöôøi khaùc ñeán laïi sinh taâm gaùnh gheùt, noùi vôùi ngöôøi ñeán sau raèng: “Ta ôû ñaây ñaõ laâu, caùc ngöôi töø ñaâu ñeán ñaây? Caùc tröôûng giaû trong doøng hoï naøy tröôùc ñaõ phaùt nguyeän cung phuïng moïi thöù y phuïc, ñoà aên, thöùc uoáng, ngoïa cuï, thuoác thang quyeát ñònh cho ta.” Roài laïi noùi tieáp: “Caùc ngöôi laø ngöôøi ñeán sau thì laøm sao maø coù ñöôïc.” Nhaân ñoù, vò Bí-soâ kia phaùt sinh ba thöù loãi laàm:

1. Ñaém tröôùc choã ôû.
2. Khoâng thích ôû choã cuõ.
3. Coù theå hieåu roõ phaùp theá gian nhöng khoâng bieát gì veà phaùp xuaát theá gian.

Laïi nöõa, caùc Bí-soâ naøy ôû trong doøng hoï tröôûng giaû khoâng thích ôû yeân. Caùc Bí-soâ naøy laïi noùi: “Truï xöù coù ba. Moät laø ham thích xöù truï. Hai laø hoøa hôïp xöù truï. Ba laø nhö thaät xöù truï.” Ñaõ theá, coøn noùi vôùi caùc tröôûng giaû raèng: “Tröôûng giaû caùc oâng maéc phaûi nhieàu sai laàm, neân phaûi heát loøng sinh cung kính ta, xöng döông taùn thaùn phaùp cuûa ta.”

Naøy Xaù-lôïi Töû! Do doøng hoï naøy hay sinh ganh gheùt ñoái vôùi phaùp thanh tònh, neân

ñeàu bò giaûm maát.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Laïi coù doøng hoï sinh ganh gheùt hö voïng khoâng thaät, hoaëc coù ngöôøi trì giôùi hay khoâng trì giôùi, ñoái vôùi Ñaïi Boà-taùt thaûy ñeàu xa lìa khoâng chòu theo hoïc. Thí duï nhö vaäy phaûi neân bieát roõ.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Ñôøi quaù khöù voâ löôïng voâ bieân roäng lôùn a-taêng-kyø kieáp chaúng theå nghó baøn, luùc ñoù coù Phaät ra ñôøi hieäu laø Thaéng Cao 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. Ñöùc Phaät aáy truï theá chín möôi caâu-chi naêm. Trong hoäi Phaät aáy coù chín möôi na-do-ña ñaïi chuùng Thanh vaên, ñeàu laø A-la-haùn, ñaõ heát caùc laäu, khoâng coøn phieàn naõo, hoaøn taát vieäc lôïi mình, taâm ñöôïc töï taïi, ñeán bôø giaùc ngoä. Luùc ñoù, coù tröôûng giaû teân laø Thieän Taäp, cuûa caûi giaøu coù, quyeán thuoäc ñoâng nhieàu, tieàn taøi chaâu baùu sung tuùc, ñaày ñuû caùc moùn nhö kim ngaân, löu ly, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, hoå phaùch, traân chaâu, thoï duïng khoâng heát. Laïi coù noâ tyø haàu haï, voi ngöïa, xe coä vaø caùc kho baùu chöùa ñaày traøn. Luùc ñoù, tröôûng giaû sinh ñöôïc hai ngöôøi con, ngöôøi con ñaàu teân laø Tònh Truï, con thöù hai teân laø Tònh Trì, dieän maïo ñoan chaùnh, thaân töôùng ñaày ñuû, ai naáy cuõng thích ngaém nhìn. Hoâm noï chuùng chaïy nhaûy chôi giôõn treân laàu gaùc lôùn.

Khi aáy, Ñöùc Phaät baûo Xaù-lôïi Töû:

–Buoåi saùng hoâm aáy, Ñöùc Thaéng Cao Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, maëc y caàm baùt cuøng ñaïi chuùng Bí-soâ tröôùc sau vaây quanh vaøo ñaïi thaønh laàn löôït khaát thöïc. Töôùng Ñöùc Phaät röïc rôõ saùng nhö nuùi vaøng, laïi nhö côø vaøng to lôùn röïc rôõ toái thöôïng ñeä nhaát, truï haïnh Xa-ma-tha, caùc caên aån maät. Cuõng nhö long töôïng thanh tònh heát söùc vi dieäu, nhö ao hoà lôùn lìa caùc nhô baån, laïi nhö bieån lôùn ñaày caû chaâu baùu, nhö chuùa trôøi Ñeá Thích coù chö Thieân vaây quanh; nhö Ñaïi phaïm Thieân vöông trang nghieâm tòch tónh, ñaày ñuû thanh tònh, taâm yù ñieàu hoøa, caùc caên vaéng laëng. Luùc ñoù, hai ngöôøi con naøy thaáy Ñöùc Thaéng Cao Nhö Lai, Ña-ñaø-a-giaø-ñoä, A-la-ha, Tam-mieäu Tam-boà-ñaø, thaáy theá khen ngôïi roài töø xa ñi ñeán. Ñöùc Phaät thaân töôùng toát ñeïp voâ löôïng voâ bieân, vieân maõn ñaày ñuû, hai ngöôøi con naøy chieâm ngöôõng Theá Toân taâm khoâng nhaøm chaùn.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñoàng töû Tòch Truï thuôû xöa ñaõ töøng dieän kieán Thaéng Cao Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, neân môùi noùi vôùi ñoàng töû Tònh Trì:

–Thuôû xöa em ñaõ töøng thaáy Ñöùc Nhö Lai Thaéng Cao chöa? Coâng ñöùc cuûa Ñöùc Phaät naøy khoâng coù cuøng taän, Ngaøi laø cha laønh cuûa taát caû höõu tình.

Luùc ñoù, ñoàng töû Tònh Trì noùi:

–Thuôû xöa em chöa töøng thaáy Ñöùc Phaät naøy, töôùng toát cuûa Theá Toân ñaày ñuû, oai ñöùc ñaëc bieät.

Ñoàng töû Tònh Truï noùi:

–Thuôû xöa anh ñaõ töøng thaáy Ñöùc Nhö Lai Thaéng Cao, anh nguyeän ñöông lai cuõng gioáng nhö Ñöùc Phaät naøy khoâng khaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc ñoù ñoàng töû Tònh Truï noùi keä raèng:

*Con nguyeän ñöông lai nhö Theá Toân Coù caùc chuùng Bí-soâ vaây quanh Neáu con ñöôïc gioáng töôùng Nhö Lai Ñöôïc goïi Baäc Toái Thöôïng nhö vaäy. Nay con cuùng döôøng thöùc aên uoáng Vì muoán caàu Boà-ñeà voâ thöôïng*

*Nhaø cöûa sôû höõu ñeàu vöùt boû*

*Con nguyeän ñöông lai thaønh Chaùnh giaùc. Ví nhö caùc sao, traêng saùng nhaát*

*Ai ngöôøi thaáy roài khoâng maùt meû Trong chuùng höõu tình Phaät hôn heát Ai khoâng boû nhaø caàu xuaát gia.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc ñoàng töû Tònh Trì nghe keä naøy roài, laïi noùi keä raèng:

*Nay anh chôù noùi lôøi nhö vaäy*

*Cuõng chôù lôùn tieáng baùo boán phöông Anh nghe lôøi chaân thaät cuûa em*

*Laøm sao mau choùng ñöôïc Boà-ñeà.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñoàng töû Tònh Truï nghe keä naøy roài laïi noùi keä raèng:

*Neáu em khoâng ham thích ñaïo naøy Thì chôù coù khôûi taâm ganh gheùt Nay anh noùi ra lôøi toát naøy*

*Nhôø ñoù neân ñöôïc ñaïo Boà-ñeà. Em ñoái taøi baûo cuûa theá gian Cuõng chôù coù sinh taâm keo kieät*

*Chính thaân maïng naøy anh coøn xaû Theá neân noùi cho em bieát roõ*

*Cho em moïi thöù caùc nhaø cöûa Cho ñeán taát caû caùc chaâu baùu Nay anh ñi ñeán nôi choã Phaät Xuaát gia mong thoï kyù Boà-ñeà.*

*Ba möôi hai töôùng ñeïp thuø thaéng Ai ngöôøi thaáy roài khoâng ham thích Boà-ñeà voâ thöôïng ai khoâng haønh Ñöøng neân sinh loøng thaáy keùm coûi Anh ñoái cuûa baùu vaø nhaø cöûa*

*Cha meï, quyeán thuoäc, caùc baïn beø Moïi thöù nhö theá anh ñeàu xaû*

*Vì caàn ñi ñeán nôi choã Phaät. Giaû söû trong caâu-chi ngaøn kieáp*

*Nghe Phaät xuaát theá raát khoù ñöôïc Phaät laø aùnh saùng cuûa theá gian Ngöôøi gaëp aùnh saùng Phaät caøng khoù. Phaät ñeán Vöông thaønh ñi hoùa ñoä Ñaïi chuùng Bí-soâ ñeàu vaây quanh Cuõng nhö trôøi trong traéng saùng toû Chieáu soi khaép taát caû theá gian,*

*Laïi nhö xuaát hieän ngaøn maët trôøi Boán phía neûo ñöôøng ñeàu saùng toû Phaät ñang hoùa ñoä ôû trong thaønh Phoùng aùnh saùng khaép cuõng nhö vaäy. Ví nhö Tu-di chuùa caùc nuùi*

*Cuõng nhö xuaát hieän baùu thuø dieäu*

*Phaät ôû trong ñaïi chuùng Bí-soâ*

*Thanh tònh toân nghieâm cuõng nhö vaäy. AÙnh saùng röïc rôõ ñaïi oai ñöùc*

*Chieáu saùng taát caû caùc höõu tình*

*Nhö Lai thuø thaéng Ñaáng Löôõng Tuùc Caùc saéc töôùng vieân maõn nhö vaäy.*

*Phaät vaøo Vöông thaønh ñang hoùa ñoä Hieån hieän voâ löôïng ñaïi oai thaàn Chö Thieân, Long thaàn vaø höõu tình Ngöôøi thaáy ham thích ñeàu cung kính, Ba möôi hai töôùng ñeïp thuø thaéng Thaáy roài ai khoâng caàu chaùnh phaùp Neáu ai thích tu taäp Tieåu thöøa*

*Laø keû ngu phu thaáy yeáu keùm.*

*Anh thaáy voâ thöôïng Nhaân Trung Toân Töôùng toát ñoan nghieâm raát hieám coù Nay ñeàu ñeán choã Thieän Theä Toân*

*Vì caàu ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Khi nghe keä naøy roài, ñoàng töû Tònh Trì laïi noùi keä raèng:

*Em khoâng ham thích nôi Tieåu thöøa Cuõng muoán ñi ñeán nôi choã Phaät Nay ôû trong laàu gaùc lôùn naøy*

*Theà nguyeän nhaûy xuoáng boû thaân maïng Em laïi töôûng thaân naøy hö huyeãn*

*Ñoái thaân maïng naøy neân vöùt boû Vì caàu ñaïi trí tueä voâ thöôïng Cuõng neân ñi ñeán nôi choã Phaät Cha meï aân aùi raát laø naëng*

*Nhaø cöûa taøi vaät caùc caûnh duïc Taát caû em ñeàu muoán xaû boû Theä seõ ñi ñeán nôi choã Phaät*

*Neáu em nguyeän ñöôïc nhö Theá Toân Mong Phaät khen ngôïi vì nhieáp thoï Vöùt boû taát caû sôû höõu roài*

*Theo Phaät xuaát gia laøm ñeä töû.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc ñoù, ñoàng töû Tònh Truï töø treân laàu gaùc thong thaû ñi xuoáng, töùc thôøi lieàn ñeán choã cuûa Ñöùc Thaéng Cao Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Ñoàng thôøi, ñoàng töû Tònh Trì ôû trong laàu gaùc phaùt taâm duõng maõnh, khoâng tieác thaân maïng, töø treân laàu cao nhaûy xuoáng, do tinh taán nhö theá cho neân tröôùc ñaõ ñeán choã Ñöùc Thaéng Cao Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñoàng töû Tònh Truï ñeán choã Phaät roài, ñem phaùp phuïc toái thöôïng vi dieäu giaù trò baèng moät caâu-chi soá vaøng ôû Dieâm-phuø-ñaøn daâng cuùng Nhö Lai, roài noùi keä raèng:

*Nay con cuùng phaùp phuïc vi dieäu*

*Khoâng caàu caùc saéc töôùng ñoan nghieâm*

*Con nguyeän ñöông lai nhö Theá Toân Toái thöôïng toái toân xöng ñeä nhaát, Ñaày ñuû thanh tònh ñaïi trí tueä*

*Neân kheùo an truï söùc tinh taán*

*Trang nghieâm ba möôi hai töôùng ñeïp Nguyeän ñöôïc quaû nhö Ñaáng Löôõng Tuùc. Laïi ñöôïc thaønh töïu möôøi Trí löïc*

*Boán Voâ sôû uùy kheùo an truï*

*Con nguyeän ñöông lai nhö Theá Toân Toái thöôïng toái toân xöng ñeä nhaát.*

*Con nguyeän soáng trong chaùnh phaùp Phaät Nhö Phaät an truï trong aùnh saùng*

*Dieãn noùi caùc phaùp thí höõu tình Khieán heát taát caû ñeàu giaùc ngoä.*

*Nay con cuùng phaùp phuïc toái thöôïng Khoâng caàu caùc saéc töôùng ñoan nghieâm Nguyeän caàu ñaïi Boà-ñeà thanh tònh Nguyeän ñoä voâ bieân chuùng trôøi ngöôøi.*

*Con nguyeän cuùng phaùp phuïc thöôïng dieäu Vì caàu tueä voâ thöôïng Nhö Lai*

*An truï chaùnh phaùp moân khoâng hai Nhieáp phuïc taát caû caùc ngoaïi ñaïo. Laïi nguyeän lôïi laïc caùc höõu tình Ñeàu khieán xa lìa tham saân si*

*Voâ minh, aùi, höõu thaûy ñeàu tröø Ñaït ñöôïc phaùp voâ vi cam loà. Laïi noùi phaùp thanh tònh Nhö Lai Lôïi laïc taát caû caùc höõu tình*

*Khieán xa lìa sinh, giaø, beänh, cheát Vaø dieät buoàn raàu caùc khoå naõo.*

*Laïi nguyeän noùi phaùp lôïi taát caû Haøng trôøi, roàng, nhaân vaø phi nhaân Coù töôûng, khoâng töôûng caùc höõu tình Töï giaùc, giaùc tha ñeàu cung kính.*

*Con nguyeän an truï caùc coõi Phaät*

*Phoùng aùnh saùng chieáu khaép möôøi phöông Trong choã toái taêm vaø noùng böùc*

*Röôùi vò cam loà ñöôïc maùt meû. Duïc giôùi, Saéc giôùi, Voâ saéc giôùi*

*Ñeàu khieán taát caû khoâng ñaém tröôùc Xa lìa taát caû caûnh yeâu gheùt*

*Luoân noùi phaùp thanh tònh Nhö Lai.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Khi ñoàng töû Tònh Trì ñeán choã Phaät roài, laïi daâng cuùng deùp vi dieäu toái thöôïng leân Ñöùc Theá Toân moät caùch aân caàn roài noùi keä raèng:

*Con nguyeän nhö Phaät Chuùng Trung Toân*

*Nhö nhaø cöûa lôùn laøm cöùu hoä Khieán caùc höõu tình lìa neûo aùc*

*Laïi hay dieãn noùi ñaïo chaân chaùnh. Taát caû aùi duïc ôû theá gian*

*Ñoù laø ngu phu caûnh giôùi thoâ Taát caû höõu vi ñeàu xa lìa*

*Nguyeän Phaät xuaát theá thöôøng ñöôïc gaëp. Thaáy aùnh saùng Phaät chieáu theá gian Phaùt taâm cuùng döôøng Ñaáng Löôõng Tuùc Vì lôïi taát caû caùc höõu tình*

*Theä caàu quaû Boà-ñeà voâ thöôïng. Laïi duøng caùc höông hoa toái thaéng Caùc loaïi traøng phan vaø baûo caùi Vì lôïi taát caû caùc höõu tình*

*Daâng leân cuùng döôøng Ñaáng Ñaïi Giaùc, Y phuïc thöôïng dieäu vaø aên uoáng Giöôøng, meàn, ngoïa cuï caùc thuoác thang Vì lôïi taát caû chuùng höõu tình*

*Daâng leân cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai. Laïi ñem troáng vaø caùc nhaïc cuï*

*Ca vònh taùn thaùn tieáng vi dieäu Vì lôïi taát caû caùc höõu tình*

*Cuùng döôøng ñaáng Xuaát Theá raïng ngôøi. Laïi ñem ngoïc traân caùc moùn ngon*

*Laø vò toái thöôïng trong theá gian Vì lôïi taát caû caùc höõu tình*

*Nguyeän daâng cuùng döôøng Phaät Theá Toân. Cuùng döôøng roäng lôùn nhö vaäy roài*

*Mong caàu xuaát gia theo Nhö Lai Vì lôïi taát caû caùc höõu tình*

*Theà laøm taát caû haïnh thanh tònh. Nguyeän cho taát caû loaøi höõu tình Khoâng sinh vaøo taø ñaïo huyeãn hoaëc Ñeàu khieán caâu-chi soá höõu tình*

*An oån truï vaøo taùm ñöôøng chaùnh. Con nguyeän khoâng sinh vaøo Duïc giôùi Bieân ñòa thaáp keùm choã nhaøm chaùn Xa lìa taát caû bieáng nhaùc roài*

*Thöôøng ñöôïc thaân caän Baäc Tinh Taán. Laïi nguyeän khoâng sinh caùc neûo aùc Thöôøng nguyeän sinh vaøo doøng tín taâm Sinh roài neân phaùt taâm toái thöôïng Nguyeän thaáy Nhö Lai thöôøng thaân caän. Thaáy roài phaùt taâm thanh tònh naøy*

*Vaø ñem traøng hoa caùc höông xoa*

*Cuùng döôøng caùc thöù troáng kyõ nhaïc Neân caàu thaéng giaûi lôïi taát caû.*

*Nguyeän ôû trong nhieàu caâu-chi kieáp Thöôøng khôûi vieäc cuùng döôøng roäng lôùn Xuaát gia xa lìa caùc caûnh duïc*

*Seõ laøm taát caû haïnh thanh tònh.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Hai ñoàng töû naøy ôû choã Ñöùc Thaéng Cao Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Giaùc duøng caùc thöù kyõ nhaïc, keä, ca, vònh, taùn thaùn cuùng döôøng Phaät roài, ôû ngay nôi ñoù phaùt taâm thanh tònh, duøng Chieân-ñaøn ñoû xaây caát tinh xaù, ngang doïc boán du-thieän-na, cao nöûa du-thieän-na, xaây döïng xong daâng cuùng Theá Toân vaø thöa: “Cuùi xin Nhö Lai thöông xoùt thoï nhaän.”

Hai ñoàng töû naøy ôû choã Thaéng Cao Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc khuyeán thænh Theá Toân baèng keä raèng:

*Thænh Phaät an truï tinh xaù con Chö Phaät quaù khöù ñaõ xöng taùn Nay con cuùng vôùi taâm thanh tònh Xin Phaät thöông xoùt thaân naïp thoï. Neáu Phaät thöôøng ôû tinh xaù con Bieát roõ caâu-chi soá höõu tình*

*Quaù, hieän, vò lai taâm ba ñôøi*

*Con nguyeän ñöông lai cuõng nhö vaäy. Phaät nöông tinh xaù ñeán bôø giaùc*

*Ñaït ñöôïc chaùnh ñoaïn vaø thaàn tuùc Boán thöù thaéng haïnh ñeàu bieát roõ Con cuùng tinh xaù cuõng nhö vaäy. Cuùi xin Thaéng Cao Nhö Lai Phaät Cuøng vôùi taát caû chuùng Bí-soâ Nhaän tinh xaù naøy trong nöûa thaùng*

*Cuùng döôøng toân troïng thöôøng cung kính. Nay con ôû choã Ñöùc Nhö Lai*

*Thaân caän cung kính cuùng döôøng roài Phaùt taâm tònh tín caàu xuaát gia*

*Caïo boû raâu toùc maëc phaùp phuïc. Boû nhaø xuaát gia nhö vaäy roài Ñoái caùc lôïi laïc mong caàu khaép*

*Neân thöôøng tu taäp thieän töông öng Ham thích phaùp chaân thaät nhö vaäy.*

Khi hai ñoàng töû noùi keä naøy roài, ñoàng töû Tònh Truï baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con nguyeän ñöông lai mau choùng thaønh Chaùnh giaùc, phoùng aùnh saùng lôùn nhö Phaät Theá Toân khoâng khaùc.

Ñoàng töû Tònh Trì laïi baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con nguyeän seõ laøm vò ñaïo sö ôû nôi caùc ñöôøng aùc hieåm naïn.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Khi aáy, ñoàng töû Tònh Trì ñöùng qua moät beân ôû tröôùc choã Ñöùc Thaéng Cao Nhö Lai, cung kính chaép tay phaùt theä: “Ñoái vôùi giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät, con nguyeän khoâng coù ngoài naèm, thöôøng lìa nguû nghæ, vì lôïi höõu tình, caàu ñaïo voâ thöôïng, luoân

luoân xa lìa taát caû bieáng nhaùc, thaø vöùt boû taát caû thaân maïng; duø maùu, thòt, gaân, da coù khoâ caèn ñi chaêng nöõa cuõng laïi xa lìa taát caû bieáng nhaùc, neân phaùt tinh taán duõng maõnh to lôùn, caàu ñaïo Boà-ñeà.”

Naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc ñoù, Ñaïi Boà-taùt Tònh Truï vì Ñaïi Boà-taùt Tònh Trì maø noùi keä

raèng:

*Anh cuøng em phaùt taâm bình ñaúng Tu haønh haïnh Boà-ñeà voâ thöôïng Nay anh cuõng phaùt söùc tinh taán Vì lôïi taát caû caùc höõu tình,*

*Xa lìa caùc duïc vaø thaân maïng Maùu thòt khoâ caèn vaãn tinh taán Nguyeän trong ngaøn kieáp coá tu taäp Tinh taán chí vui ñaïo Boà-ñeà,*

*Thöôøng nghó an truï nôi ñoàng troáng Vaø thích nuùi röøng choã vaéng laëng Vì caàu voâ thöôïng ñaïi trí tueä*

*Ñöôïc töï taïi trong phaùp thanh tònh.*

Naøy Xaù-lôïi Töû! Trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt Tònh Trì chöa coù giaây phuùt naøo nguû

nghæ vaø cuõng chöa coù giaây phuùt naøo bieáng nhaùc, huoáng laø coù moäng töôûng. Laïi nöõa, trong ngaøn naêm Boà-taùt Tònh Trì chöa coù khi naøo ngoài, tröø nhöõng luùc tieän lôïi, cho ñeán chæ trong moät khoaûng khaûy moùng tay cuõng khoâng quyø goái, huoáng nöõa laø ngoài naèm. Trong moät ngaøn naêm, heã ñeán giôø aên thì Boà-taùt caàm baùt ñi khaát thöïc, ñoái vôùi ngöôøi cuùng döôøng cuõng khoâng nhìn xem laø nam hay nöõ, laø beù trai hay beù gaùi, hoùa ñoä lôïi ích höõu tình, taâm haønh bình ñaúng, khaát thöïc roài trôû veà choã cuõ Tam quaùn theá gian roài sau môùi aên, aên roài khoâng aên phi thôøi, khoâng sinh moät nieäm töôûng ñoùi khaùt, cho ñeán khoâng sinh yù töôûng phaân bieät ngon dôû, toát xaáu. Laïi trong moät ngaøn naêm, neáu khoâng phaûi thôøi thì khoâng ñi khaát thöïc. Trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt ôû döôùi goác caây, nhaát taâm tinh taán caàu ñaïo Boà-ñeà, cuõng khoâng nhìn xem caây ñoù laø caây gì. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt ñeàu maëc phaùp phuïc, chöa töøng coù thay ñoåi. Laïi trong moät ngaøn naêm, ñoái vôùi caùc duïc, Boà-taùt khoâng khôûi leân taàm töø, ñoái vôùi caùc toån haïi cuõng laïi nhö vaäy. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy ñoái vôùi cha, meï, anh, chò, em vaø quyeán thuoäc cuûa mình, ñoái vôùi ngaøy thaùng cuõng chöa töøng khôûi moät nieäm taàm töø. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy chöa töøng coù moät nieäm ham thích ôû nhaø cöûa. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy chöa töøng khôûi moät nieäm ngaém nhìn maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy chöa töøng döïa töôøng, vaùch maø soáng. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy chöa töøng xoa daàu thôm vaøo thaân. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt ñoái vôùi töï thaân chöa töøng khôûi moät nieäm bieáng nhaùc. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy chöa töøng khôûi moät nieäm meät moûi. Laïi trong moät ngaøn naêm, cho ñeán daàu söõa, Boà-taùt aáy cuõng khoâng thoï nhaän, chæ thích nhaát taâm, tinh taán, caàu chöùng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Laïi trong moät ngaøn naêm, ñoái vôùi thaân taâm Boà-taùt cuõng khoâng meät moûi bieáng nhaùc. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt tu haïnh tinh taán, khoâng khôûi moät nieäm caïo boû raâu toùc. Luùc ñoù, boán ñaïi Thieân vöông ñeán ôû treân ñaûnh duøng tay rôø leân ñaûnh toùc töï ruïng. Boán Thieân vöông laïi ñem toùc aáy ñeán nôi ñaát thanh tònh xaây thaùp phuïng thôø. Laïi trong moät ngaøn naêm, boán ñaïi Thieân vöông bieát Boà-taùt aáy luoân luoân thaønh töïu vieäc thieän. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy neáu gaëp luùc thôøi tieát noùng nhöng vaãn nhaãn chòu khoâng thích nuùp döôùi boùng maùt. Laïi trong moät ngaøn naêm neáu gaëp luùc laïnh,

Boà-taùt aáy cuõng khoâng duøng y ñaép thaân. Laïi trong moät ngaøn naêm, Boà-taùt aáy cuõng laïi khoâng thích noùi naêng baøn luaän vôùi höõu tình theá gian.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc ñoù coù ma vöông boãng nhieân xuaát hieän, teân laø Si nieäm. Luùc ñoù, ma vöông Si nieäm sai caùc ma Ba-tuaàn vì hai Boà-taùt Tònh Truï, Tònh Trì taïo ra röøng kieám vaø caàu ñöôøng kieám. Luùc ñoù, ma vöông vaø Ba-tuaàn tôùi lui cuoàng loaïn roài lôùn tieáng noùi: “Nay ta taïo ra röøng kieám naøy.”

Khi ma noùi lôøi naøy, trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, treân ñeán cung ma, döôùi thaáu ñòa giôùi, coù traêm ngaøn caâu-chi ma vöông Ba-tuaàn, chö Thieân quyeán thuoäc ñeàu nghe tieáng ñoù, neân cuøng ñeán taäp hoäi, cuõng sinh khuûng boá, muoán möu haïi nhau.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc ñoù Boà-taùt nhaát taâm tinh taán an truï khoâng lay ñoäng.

