1

**SOÁ 330**

KINH BOÀ TAÙT TU HAØNH

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Sa moân Baïch Phaùp*

*Toå.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi Tinh xaù Kyø Ñaø – Caáp Coâ Ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä, cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo vaø naêm ngaøn vò Boà-taùt, ñeàu laø baäc Boà-taùt coù thaàn thoâng thoâng suoát, vôùi trí tueä bieán hoùa thieän xaûo, ñi khaép ba ngaøn theá giôùi cöùu giuùp, laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh.

Khi aáy, trong thaønh thuoäc nöôùc Xaù-veä coù tröôûng giaû giaøu sang teân Tyø La Ñaït (Ñôøi Taán dòch laø Oai Thí) vaø naêm traêm ñaïi tröôûng giaû cuõng ôû trong thaønh ñoù. Vaøo moät ñeâm cuøng coù yù nghó nhö nhau, saùng ra hoï ñeàu rôøi khoûi thaønh Xaù-veä, ñi ñeán Tinh xaù Kyø Ñaø – Caáp Coâ Ñoäc, ñeán tröôùc Phaät, ñaûnh leã, nhieãu quanh Phaät ba voøng, thaêm hoûi Theá Toân, roài ngoài qua moät beân.

Luùc aáy, vôùi trí tueä voâ löôïng, Ñöùc Theá Toân hoûi tröôûng giaû Oai Thí vaø caùc tröôûng giaû toäc taùnh töû:

–Caùc oâng suy nghó gì maø ñeán gaëp Nhö Lai?

–Baïch Theá Toân! Chuùng con taäp hôïp, ngoài ôû nôi vaéng veû ñeàu coù yù nghó: “ÔÛ ñôøi khoù ñöôïc gaëp Phaät, ñöôïc thaân ngöôøi cuõng vaäy, ñöôïc giaûi thoaùt theá gian cuõng raát khoù”.

Chuùng con troäm nghó: “Neân theo phaùp thöøa naøo ñeå ñeán Nieát- baøn? Neân duøng phaùp Thanh vaên hay Duyeân giaùc thöøa ñeå ñaït ñöôïc

Nieát-baøn? Hay duøng phaùp Ñaïi thöøa ñeå ñeán Nieát-baøn?”.

Khi chuùng con nghó nhö vaäy lieàn noùi: “Nguyeän caàu cho chuùng con ñöôïc Nieát-baøn Voâ thöôïng thöøa. Thaân naøy khoâng theå do phaùp Thanh vaên, Duyeân giaùc maø giaûi thoaùt ñöôïc”.

Baïch Theá Toân! Chuùng con nguyeän phaùt taâm caàu ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh giaùc. Nhôø phaùp naøy neân chuùng con ñöôïc ñeán thaân caän Nhö Lai. Taïi sao taâm taùnh Boà-taùt ñaïi só thöôøng mong muoán ñaïo Voâ thöôïng Bình ñaúng Chaùnh chaân? Chuùng con neân hoïc phaùp naøo ñeå ñöôïc an truï? Nguyeän xin Nhö Lai ruû loøng töø bi thöông xoùt voâ haïn, giaûi roõ choã nghi ngôø cho chuùng con.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Tröôûng giaû Oai Thí:

–Laønh thay! Laønh thay! Caùc ñaïi tröôûng giaû laïi coù theå boû theá tuïc, xaû boû moïi vinh hoa, duïc laïc ôû ñôøi, phaùt taâm caàu ñaïo quaû Chaùnh chaân voâ thöôïng, ñeán thaân caän Nhö Lai. Laïi nöõa, naøy Oai Thí vaø caùc tröôûng giaû! Haõy sieâng naêng laéng nghe vaø suy nghó, Ta seõ giaûng noùi veà haïnh cuûa Boà-taùt, ñaïi só chöùng ñaéc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng giaùc, haïnh nguyeän neân laøm vaø phaùp giaùc ngoä.

Tröôûng giaû Oai Thí vaø naêm traêm vò kia ñeàu chaáp tay cung kính laéng nghe.

Khi aáy, Phaät baûo caùc tröôûng giaû:

–Boà-taùt ñaïi só phaùt taâm mong muoán ñaït ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh giaùc, taâm höôùng ñeán chuùng sinh, phaùt taâm ñaïi töø voâ löôïng thöôøng nhôù nghó, cöùu giuùp, khoâng boû, sieâng naêng tu hoïc khoâng queân. Nhö vaäy môùi laø phaùt taâm caàu ñaït ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh giaùc.

Laïi nöõa, caùc tröôûng giaû! Neáu coù chuùng sinh naøo taïo ra caùc nghieäp aùc veà thaân, khaåu, yù, laøm nhöõng vieäc phi phaùp thì sau khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Naøy caùc tröôûng giaû! Trong trôøi ñaát taäp hôïp toaøn laø caùc thöù khoå. Boà-taùt nhìn thaáy caùc loaïi chuùng sinh vôùi taâm ñaïi bi, ñaïi töø, ra söùc cöùu giuùp hoï. Thaân mình khoâng tham ñaém veà y phuïc, thöùc aên, uoáng, caùc thöù lôïi döôõng, neân boá thí heát caùc ñoà quyù baùu, öa thích, thöôøng nghó ñeán caùc chuùng sinh aáy, thaän troïng thöïc haønh giôùi luaät, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä.

Nhö vaäy, naøy caùc tröôûng giaû! Boà-taùt ñaïi só muoán phaùt taâm

3

Chaùnh chaân voâ thöôïng neân tu taäp quaùn phaùp ngay nôi thaân haønh.

Baáy giôø, Oai Thí vaø caùc tröôûng giaû thöa:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con neân tu phaùp thaân coù ba, khaåu coù boán, yù coù ba. Taïi sao Boà-taùt ñaïi só neân quaùn phaùp thaân haønh?

Ñöùc Theá Toân baûo Oai Thí vaø caùc tröôûng giaû:

–Nhö vaäy, naøy caùc tröôûng giaû! Boà-taùt ñaïi só coù boán möôi hai phaùp quaùn thaân. Sau khi quaùn seõ lìa boû moïi töôùng raøng buoäc cuûa thaân, taâm, yù thöùc, tham ñaém veà caùi ta, tham maïng soáng oâ tröôïc, taùn loaïn, ñoaïn tröø heát thaûy caùc ñieàu sai quaáy.

Khi aáy, Oai Thí vaø caùc tröôûng giaû vaâng lôøi laéng nghe. Ñöùc Phaät daïy:

–Boà-taùt ñaïi só quaùn thaân oâ ueá voán laø baát tònh. Quaùn thaân laø choã hoäi chöùa toaøn ñoà hoâi thoái. Quaùn thaân nguy khoán seõ bò huûy hoaïi.

Quaùn thaân khoâng beàn vöõng, seõ tan naùt nhö buïi. Quaùn thaân nhö huyeãn do caùc ñaïi bieán hoùa.

Quaùn thaân coù chín loã thöôøng tieát ra chaát baån. Quaùn thaân bò löûa daâm duïc thieâu ñoát.

Quaùn thaân bò löûa saân giaän ñoát chaùy. Quaùn thaân bò löûa ngu si laøm meâ môø. Quaùn thaân bò löôùi aân aùi raøng buoäc.

Quaùn thaân nhö muït nhoït, bò caùc khoå böùc baùch. Quaùn thaân coù theå bò boán traêm leû boán thöù beänh. Quaùn thaân laø nhaø oâ ueá chöùa caùc loaïi truøng.

Quaùn thaân voâ thöôøng, cheát trôû veà caùt buïi. Quaùn thaân ngu muoäi khoâng thaáu ñaït phaùp theå.

Quaùn thaân khoâng yeân ñònh, khoâng toàn taïi laâu daøi. Quaùn thaân khoâng lôïi ích, thöôøng oâm loøng öu saàu. Quaùn thaân khoâng beàn chaéc, ñeán giaø raát cöïc khoå.

Quaùn thaân khoâng ñaùng tin, chæ laø do caùc thöù trang söùc löøa doái. Quaùn thaân khoù bieát ñuû, thoï nhieàu maø khoâng chaùn.

Quaùn thaân nhö hang oå chòu caùc saéc aùi.

tieän.

Quaùn thaân tham lam, meâ hoaëc ñaém chaáp nôi naêm duïc laïc. Quaùn thaân ngu muoäi, chæ lo vui chôi.

Quaùn thaân khoâng an truï, bò sinh töû trong caùc ñöôøng.

Quaùn thaân nôi taâm nieäm thöôøng nghó töôûng ñeán caùc ñieàu haï

Quaùn thaân khoâng coù baïn beø giuùp ñôõ, nuoâi döôõng, hoäi hoïp roài

chia ly.

Quaùn thaân nhö caùc loaøi caùo, soùi, tranh giaønh aên nuoát thöùc aên. Quaùn thaân vôùi caùc cô quan thay ñoåi lieân tuïc.

Quaùn thaân leä thuoäc nhieàu vaøo vieäc aên uoáng.

Quaùn thaân maùu muû chaûy traøn, hoâi thoái khoâng ai daùm nhìn. Quaùn thaân bò huûy dieät, chaúng phaûi laø phaùp thöôøng coøn.

Quaùn thaân nhö baùo thuø bò nhieàu oaùn haïi.

Quaùn thaân ñaày nhöõng noùng böùc,thöôøng oâm loøng öu saàu. Quaùn thaân laø taäp hôïp tai öông do sai laàm cuûa naêm aám. Quaùn thaân bò naïn khoå theo sinh töû.

Quaùn thaân chaúng coù ngaõ, do caùc duyeân taäp hoïp. Quaùn thaân khoâng coù taùnh nam, nöõ; chæ laø hôïp tan. Quaùn thaân laø khoâng, chæ laø caùc caên thoï nhaän caùc traàn. Quaùn thaân khoâng thaät chæ nhö huyeãn hoùa.

Quaùn thaân giaû doái, hieän ra nhö moäng. Quaùn thaân hö giaû ví nhö dôïn naéng.

Quaùn thaân doái traù nhö tieáng vang, nhö hình boùng.

Naøy tröôûng giaû! Ñoù laø boán möôi hai phaùp quaùn thaân haønh cuûa Boà-taùt Ñaïi só. Ngöôøi naøo khoâng quaùn nhö vaäy thì hoaëc tham ñaém nôi thaân, taâm, yù thöùc, do ñaây sinh dieät. Boà-taùt naøo quaùn nhö vaäy roài thì moïi tham aùi veà thaân maïng, tham aùi veà ngaõ, caùc nghi ngôø, ñieân ñaûo, sai laàm, caùc duïc laïc, kieán chaáp veà coù, thöôøng ñeàu ñoaïn tröø heát. Moät loøng giöõ ñaïo khoâng tieác maïng soáng. Nhö vaäy, mau ñaày ñuû saùu ñoä voâ cöïc.

Naøy tröôûng giaû! Boà-taùt Ñaïi só do ñaáy neân ñaït ñaày ñuû saùu ñöùc phöông tieän, hoùa ñoä roäng khaép, neân mau chöùng ñaïo Voâ thöôïng

5

Chaùnh giaùc.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân muoán nhaéc laïi veà phaùp thaân haønh, neân noùi keä:

*Ñöôïc laøm ngöôøi raát laø khoù Khoâng ñem thaân laøm vieäc aùc Khi cheát neùm ra goø maû*

*Caùo soùi aên, hoaëc thoái naùt. Töï löøa doái, thöôøng meâ hoaëc*

*Thöôøng nhôù nghó tham saéc duïc Thaân naøy caàu khoâng xeùt laïi Ngaøy ñeâm chòu caùc khoå ñau.*

*Do khoå ñau thaønh phieàn naõo Thaân ung nhoït ñaày baát tònh Thöôøng khoå cöïc, chòu ñoùi khaùt Baäc trí sao tham maïng soáng?*

*Thöôøng meán thaân khoâng nhaøm chaùn Heát loøng nuoâi döôõng thaân aáy*

*Do thaáy saéc, phaïm caùc toäi Neân nhaän chòu khoå ñòa nguïc. Thaân khoâng theå nhö Kim cang Khoâng neân duøng taïo nghieäp aùc Tuy soáng laâu cuõng seõ cheát Ngay baây giôø haõy nieäm Phaät.*

*Giaû söû thöôøng nuoâi döôõng thaân AÊn ngon ngoït, trang söùc hoa Gaëp ñoùi khaùt, khoâng no ñuû Daàu gaéng söùc coù ích gì.*

*Traûi voâ soá kieáp môùi gaëp Ñöùc Phaät oai huøng theá gian Phaùt taâm tin, chôù phaïm toäi Ñoïa ba ñöôøng chòu khoå ñau.*

*ÔÛ ñoù chòu ngaøn öùc naêm Töï gaéng söùc nhö cöùu löûa*

*Huoáng laø ngöôøi thoï traêm tuoåi Buoâng lung taïo nhaân ñòa nguïc. Neáu ai töôûng nghó ñeán ngaõ Ñöôïc thaân ngöôøi raát laø khoù Thöôøng buoâng lung naêm duïc laïc Chæ vui chôi, sao bieát sau.*

*Duïc laïc naøy khoâng laâu daøi Caùc khoå ñau ñeán khoâng xa Mau lìa caùc thoùi xan, tham Coù theå ñöôïc phöôùc loäc lôùn. Coù, khoâng cuûa ñeàu nhö moäng Ñem ñieàu naøy doái chuùng sinh Moät khi coù, lieàn maát heát Ngöôøi coù trí khoâng boûn seûn. Saéc meâ hoaëc nhö huyeãn hoùa Hieän doái traù nhö hoa ñeïp Muoán cuûa caûi, töï doái mình Ngu meâ laàm bò ñieân ñaûo.*

*Ñem caùc khoå cho ñeán phöôùc Duøng thaân naøy nghó nhôù tôùi Coù, khoâng cuûa thuoäc naêm nhaø Ngöôøi trí naøo laïi meâ cuûa.*

*Sai laàm theo vôï vaø con Vua yû theá laáy cuûa caûi*

*Hieåu roõ nghóa voâ thöôøng aáy Hoaøn toaøn khoâng öa lôïi laïc. Do aân aùi gaây khoå naõo*

*Khoâng tham ñaém vaøo gia ñình Cha meï, cuûa caûi, vôï con*

7

*Ñeàu ñeå laïi, ñi moät mình. Coù tham tieác, khoâng töï giaùc Sôï cuûa caûi theo ta maát Ngöôøi ngu si caàu cuûa caûi*

*Ngöôøi coù trí tin, khoâng tham. Tham, khoâng tin, khoâng theå theo Töï heøn haï nhö ñöùa ôû*

*Ngoaøi tham lam, trong noùng ñoát Caùc Hieàn Thaùnh khoâng khen ngôïi. Hoäi ñaøm, ñoïc, tuïng, ngaâm thô*

*Meâ hoaëc chuùng nhö daâm nöõ Taùnh hung döõ vaø thoâ baïo Ngöôøi boûn seûn hay ganh gheùt. Taùnh tham lam khoâng baïn beø*

*Taùnh khieâm nhöôøng, nhieàu ngöôøi thaân Vì ham cuûa, khoå theo sau*

*Ngöôøi trí nghó, chôù neân tin. Theo cuûa caûi, sinh vieäc naøy Vaø phaùt sinh taâm ñoäc haïi Laø ngöôøi trí neân quaùn saùt Boû xan, tham, ganh, taø vaïy.*

*Vaøng, chaâu baùu, caùc ngoïc quyù Do phöôùc loäc maø ñöôïc ñoù*

*Do ñaây neân sinh tranh caõi Cheá phaùp naøy ñieàu taâm yù. Coù theå gaëp ñaáng toái toân Ñöùc Nhö Lai Phaät Töø Thò Môùi coù ñaát baèng vaøng baïc Bieát nôi naøo seõ sinh ñeán. Naêm duïc laïc ñeàu giaû doái Ngu meâ hoaëc löøa doái taâm*

*Duïc nhö noùng böùc muøa Haï Khoå, lao nhoïc nhö soùng naéng. Tham saéc duïc bò meâ hoaëc*

*Do say meâ, maát yù chí Theo thoùi duïc bò ñaûo ñieân*

*Ñeán luùc naøo ñöôïc gaëp Phaät? Vaøo khoaûng chín möôi moát kieáp Môùi coù Phaät hieän ôû ñôøi*

*Thieâu huûy heát nuùi Tu-di Sau do ñaâu seõ ñöôïc gaëp? Bieån, ao, hoà ñeàu khoâ caïn Caû trôøi ñaát khoâng coøn nöôùc Duïc thieâu ñoát cuõng nhö vaäy Baäc trí naøo laïi ñaém duïc.*

*Caùc baäc trí hieåu thoâng suoát Neân xeùt bieát, truù tòch dieät Tham duïc laïc ñaâu vui gì*

*Hieåu nhö vaäy khoâng maéc löôùi. Quaùn, thöïc haønh phaùp toái thöôïng Chôù luyeán tieác nguïc gia ñình Taâm oâ ueá tham aân aùi*

*Khoâng theå naøo thoaùt khoå nguïc. Vôï con roài hôïp cuõng tan*

*Vieäc mình laøm, töï mình laõnh Ñôn ñoäc chòu caùc khoå ñau Khoâng coù ai thay theá cho.*

*Ba coõi naøy raát khoå naõo Khoâng gì hôn vôï vaø con Luùc thöông yeâu, gaàn vui veû*

*Ngöôïc laïi thaønh buoàn khoå naõo. Duyeân ñoïa vaøo ba ñöôøng khoå*

9

*Ñoäc chua cay thaät thaûm thöông Neáu phaûi chòu caùc khoå naõo*

*Vôï con khoâng theå thay ñöôïc. Chôù vì cha meï, quyeán thuoäc Maø gaây taïo caùc vieäc aùc Khoâng thoaùt khoûi khoå A-tyø*

*Chaúng baèng thaân laøm vieäc thieän. Dieâm la vöông cuøng nguïc toát Khoâng hoûi vieäc cuûa cha meï*

*Anh em, vôï con, beø baïn Chæ hoûi coù laøm thieän aùc.*

*Nay ñöôïc thoï laøm thaân ngöôøi Do ñoù neân khoâng nghó aùc Dieät tröø heát caùc toäi loãi*

*Söûa ñoåi vieäc baát thieän tröôùc. Töï ngaên ngöøa vieäc xaáu aùc Chôù tin laøm khoâng quaû baùo*

*Ñaáng phaùp vöông ñang thuyeát giaûng Giaûi phaân bieät haïnh thanh tònh.*

*Taïo nghieäp gì, quaû töông öùng YÙ buoâng lung, chòu khoå naõo Thaân taïo taùc chòu tai öông*

*Ví nhö laø boùng theo hình. Luùc laõnh chòu caùc khoå ñau*

*Cha meï cuõng khoâng thay ñöôïc Ngöôøi thaân laém cuõng khoâng thay Neân ngöôøi trí khoâng luyeán duïc. Muoán thoaùt khoûi khoå ñòa nguïc Vaø caùc cuøm goâng, xieàng xích Neân sieâng nghó xa lìa duïc*

*Mau thöïc haønh giaùo phaùp Phaät.*

*Ngoâi nhaø löûa nhieàu phieàn naõo Löûa böøng chaùy vaãn an nhieân Baäc trí tueä sao an vui*

*Rôi vaøo trong ngoïn löûa döõ. Ngöôøi taïi gia lo lôïi döôõng ÔÛ theá tuïc nghieäp vôï con Coù haøng vaïn moái lo aâu Baäc trí sao khoâng boû nhaø. Phaùp möôøi löïc raát an laïc*

*Khoâng nhö vaäy chòu khoå ñau Lo cho con maát yù chí*

*Ngöôøi meâ hoaëc, ñoïa ñòa nguïc. Ngöôøi meâ muoäi trong theá gian Nghó nhôù töôûng vôï con mình Ngu si cho laø thöôøng coøn Khoâng bieát thaân nhö huyeãn hoùa.*

Luùc Phaät Theá Toân giaûng noùi phaùp naøy, Oai Thí vaø naêm traêm tröôûng giaû lieàn ñaéc phaùp nhaãn nhu thuaän. Do ñaéc nhaãn naøy, thaàn thoâng ñaày ñuû ñaït ñöôïc Thaùnh trí bieát roõ quaù khöù, vò lai vaø hoaèng truyeàn trí tueä nhieäm maàu khoâng heà bò chöôùng ngaïi, hieåu roõ yù muoán cuûa chuùng sinh, phaùt sinh taâm quaùn xeùt taát caû chuùng sinh nôi chuùng hoäi, lieàn noùi keä:

*Laønh thay laøm lôïi lôùn Toái thöôïng trong caùc lôïi Laø phaùt taâm thöïc haønh Mong caàu Phaät, Boà-taùt. Taâm Ñaïi thöøa an laïc Chæ laøm vui chuùng sinh Vì ngöôøi söûa caàu ñöôøng Chí mong caàu Ñaïi thöøa. Chuùng sinh vì öa thích Hình daùng ngöôøi öa nhìn*

11

*Coù ngöôøi naøo phaùt taâm Chí caàu ñaïo Boà-taùt.*

*Ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà Gieo ñöùc nôi ruoäng phöôùc Ngöôøi öa thích Boà-taùt*

*Laø baäc trí ba coõi.*

*Taâm kính thaùnh Boà-taùt Vöôït qua caùc loaïi taâm Taát caû ñeàu ñaày ñuû*

*Coù theå ñoä chuùng sinh. Chuùng sinh vui ñöôïc lôïi Öa muoán phaùt taâm naøy Gaëp ñöôïc Phaät Naêng Nhaân Sö töû Toái chaùnh giaùc.*

*Lieàn ñöôïc nghe phaùp aáy Boà-taùt quaùn thaân, phaùp Chí mong caàu Ñaïi thöøa Ñaït ñeán nhaãn nhu thuaän.*

Khi aáy, Phaät lieàn mæm cöôøi. Luùc Ñöùc Theá Toân mæm cöôøi, haøo quang naêm saéc töø kim khaåu phoùng ra, röïc rôõ nhö aùnh saùng maët trôøi, moãi maøu saéc ñeàu khaùc nhau, voâ soá aùnh saùng chieáu khaép caùc quoác ñoä trong möôøi phöông, oai löïc cuûa aùnh saùng aáy che môø aùnh saùng cung ñieän cuûa taát caû Thích, Phaïm, maët trôøi, maët traêng, thieân, ma.

Khi Phaät mæm cöôøi vaø che aùnh saùng, chö Thieân, long thaàn vaø ngöôøi theá gian goàm baûy vaïn hai ngaøn ngöôøi thaáy thaàn thoâng bieán hoùa, aùnh saùng chieáu röïc rôõ cuûa Phaät, ñeàu töï giaùc, ñöôïc Nhö Lai chieáu aùnh saùng laøm thaân theå an oån, ñeàu ngay taïi choã ngoài boãng nhieân chöùng ñaéc phaùp nhaãn Voâ sinh. Ngoaøi ra, voâ soá ngöôøi ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh giaùc.

Sau ñoù, aùnh saùng voøng quanh thaân Phaät ba voøng roài boãng nhieân trôû vaøo laïi ñænh ñaàu.

Baáy giôø, Hieàn giaû A-nan baïch Phaät:

–Chö Phaät Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi, ñem giaùo phaùp roäng lôùn hoùa ñoä chuùng sinh, troïn khoâng doái gaït. Nay do ñaâu Theá Toân hieän töôùng oai nghi laïi vui veû mæm cöôøi? Laønh thay Theá Toân! Nhö Lai ban ñöùc, thöông töôûng taát caû voâ löôïng chö Thieân vaø ngöôøi theá gian, laøm cho hoï ñeàu ñöôïc an vui. Caùc loaøi suùc sinh, caàm thuù, coân truøng ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt. Nguyeän xin giaûi roõ yù Ngaøi mæm cöôøi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Hieàn giaû A-nan.

–OÂng coù thaáy tröôûng giaû Oai Thí vaø naêm traêm tröôûng giaû khoâng?

–Baïch Theá Toân! Con coù thaáy. Ñöùc Theá Toân baûo:

–Caùc tröôûng giaû naøy ôû thôøi chö Phaät quaù khöù ñaõ gieo troàng phöôùc ñöùc. Nhö vaäy, naøy A-nan! Tröôûng giaû Oai Thí vaø naêm traêm tröôûng giaû töø luùc phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh giaùc trôû veà sau traûi qua baûy möôi saùu kieáp khoâng ñoïa trong ba ñöôøng khoå, sau ñaáy seõ thaønh Phaät cuøng moät kieáp, kieáp teân Duõng Maõnh, ñeàu cuøng moät teân laø Hoa Caùt Taïng Vöông goàm ñuû caùc toân hieäu Nhö Lai, Voâ Sôû Tröôùc, Bình Ñaúng Ñaúng Chaùnh Giaùc, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Moãi vò ñeàu ñoä chuùng sinh ñeán voâ löôïng.

Hieàn giaû A-nan laïi baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Thaät laø saâu xa vi dieäu chöa töøng coù. Nhö Lai thuyeát giaûng chaùnh phaùp thaâm dieäu voâ löôïng. Kinh naøy teân laø gì? Neân phuïng trì nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy A-nan! Kinh naøy teân laø “Boà Taùt Tu Haønh”, cuõng goïi laø “Kinh Ñaïi Só Oai Thí Sôû Vaán Quaùn Thaân Haønh”.

Laïi nöõa, naøy A-nan! Chö Phaät quaù khöù, vò lai, hieän taïi thaønh ñaïo, hoaèng hoùa ñeàu nhôø nôi phaùp quaùn aáy. Ta nay thaønh Phaät, coù thaân töôùng toát ñeïp, giaùo hoùa ngöôøi trong voøng sinh töû cuõng nhôø phaùp aáy. Caùc oâng haõy kheùo ghi cheùp, thoï trì, ñoïc tuïng, giaûng giaûi cho taát caû chuùng sinh.

Phaät giaûng noùi kinh naøy xong, Hieàn giaû A-nan, Ñaïi só Oai Thí vaø naêm traêm ngöôøi, chö Thieân, Long thaàn vaø ngöôøi nghe kinh ñeàu

13

hoan hyû cung kính ñaûnh leã Phaät.

