**Phaåm 4: VAÁN BAÛO NÖÕ**

Baáy giôø, Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi Theá Toân:

–Vò Baûo Nöõ naøy phaùt ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng ñeán nay ñaõ laâu chöa? ÔÛ choã Ñöùc Phaät naøo maø phaùt taâm caàu ñaït ñaïi ñaïo?

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Veà ñôøi laâu xa trong quaù khöù, voâ soá kieáp chaúng theå tính bieát, baáy giôø coù vò Phaät hieäu laø Duy Veä Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc xuaát hieän ôû ñôøi laø Baäc Minh Haïnh thaønh Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñaïo Phaùp Ngöï, Thieân Nhaân Sö, Phaät Chuùng Höïu (Theá Toân). Theá giôùi aáy goïi laø coõi Phaät Thanh tònh, y phuïc, thöùc aên uoáng, nhaø ôû, laàu gaùc vöôøn hoa ñeàu nhö chuùng Boà-taùt ôû trôøi thöù tö laø Ñaâu-thuaät. Vaøo thôøi Ñöùc Phaät aáy, chæ coù thuaàn moät haïng laø chuùng Boà-taùt, goàm ñeán coù baûy möôi saùu öùc vò ñeàu laø baäc Khoâng thoaùi chuyeån, chöùng ñaéc caùc Toång trì, bieän taøi hieän roõ.

Phaät noùi vôùi Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Thôøi Duy Veä Nhö Lai Chí Chaân, coù Chuyeån luaân vöông teân laø Phöôùc Baùo Thanh Tònh laøm chuû caû ngaøn theá giôùi, kho taøng chaâu baùu khoâng theå keå xieát. Nôi cung cuûa vua Phöôùc Baùo Thanh Tònh, coù taùm vaïn boán ngaøn phu nhaân theå nöõ, ñeàu laø ngoïc nöõ xinh ñeïp ôû trong nöôùc. Nhaø vua coù ngaøn ngöôøi con ñeàu laø löïc só, söùc maïnh khoù baøn. Nhaø vua cuùng döôøng cho Ñaïi Thaùnh Duy Veä taát caû thöù caàn duøng trong ba möôi saùu öùc naêm. Coøn caùc Boà-taùt thì nhaø vua daâng cuùng caùc thöù y phuïc, thöùc aên, giöôøng naèm, thuoác chöõa beänh.

Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát thöa:

–Baïch Ñaïi Thaùnh! Nhö Lai Duy Veä thoï bao nhieâu tuoåi? Theá Toân baûo:

–Thoï möôøi trung kieáp. Vua Phöôùc Baùo Thanh Tònh cuùng döôøng Nhö Lai Duy Veä khoâng theå neâu baøy heát. Hoaøng töû, quyeán thuoäc, hoï haøng goàm chín möôi hai öùc trieäu ôû trong cung vaây quanh theo haàu vua, ñi ñeán choã Phaät Duy Veä, ñaûnh leã saùt chaân, daâng cuùng Theá Toân ngoïc minh nguyeät voâ giaù, roài voøng tay baïch Phaät Duy Veä: “Kính baïch Ñaïi Thaùnh! Nhöõng gì con hieän coù, con ñeàu cuùng döôøng ñaày ñuû. Coù ai cuùng döôøng Nhö Lai vöôït hôn söï cuùng döôøng naøy chaêng?”

Phaät baûo Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Nhö Lai Duy Veä ñaùp lôøi vua Phöôùc Baùo Thanh Tònh: Ñaïi vöông

muoán bieát coù söï cuùng döôøng naøo khaùc toân quyù hôn heát, khoâng gì saùnh baèng maø vua chöa thöïc hieän phaûi khoâng? Coù moät thöù cuùng döôøng vöôït hôn vaät vua ñaõ cuùng döôøng ôû tröôùc gaáp traêm, gaáp ngaøn, gaáp vaïn, gaáp öùc, treân caû öùc vaïn laàn”.

Vua hoûi: “Thöù gì?”

Nhö Lai Duy Veä bieát roõ taâm cuûa vò ñaïi vöông kia nghó, lieàn noùi

keä:

*ÖÙc ngaøn caùc coõi Phaät Voâ soá nhö haèng sa Ñeán traêm ngaøn öùc kieáp*

*Thí chaâu baùu ñaày khaép. Ñeå cuùng döôøng Nhö Lai Phöôùc ñöùc aáy doàn laïi*

*Chaúng baèng thöông chuùng sinh Maø phaùt khôûi ñaïo yù.*

*Phuïng söï ngaøn öùc Phaät Soá nhieàu nhö haèng sa Cuùng voâ soá öùc kieáp*

*Gioáng nhö caùt soâng Haèng. Loøng Töø Phaät hôn heát*

*Baûy böôùc laø thuø thaéng Cuùng döôøng chö Phaät aáy Laø toân quyù voâ thöôïng.*

*Cuùng döôøng naøy sieâu vöôït Daïy thöôïng nhaãn voâ löôïng Tinh taán naøy kieân cöôøng Tueä ñònh yù khoâng ñoäng.*

*Ngöôøi phaùt ñaïo yù aáy*

*Chí nguyeän höôùng Ñaïo sö Phöôùc aáy laø voâ haïn*

*Chöùa nhoùm khoâng theå heát. Tieáng toát ñöôïc truyeàn xa Quyeán thuoäc, ñoâng vui ñeïp Giaøu cuûa baùu, uy löïc*

*Taâm nieäm luoân an laønh.*

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

*Laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông Theá löïc nhö Ñeá, Phaïm.*

*Neáu chí taùnh hoan hyû Caùc thoâng tueä ñeàu ñaït Tieâu tröø caùc ñöôøng aùc Ñeàu khoâng sôï taùm naïn Ñaïo thanh tònh lôïi laïc*

*Thöôøng ôû choán trôøi ngöôøi. Neáu ngöôøi kieán laäp chí Ñaïo voâ thöôïng lìa caáu Caùc caên luoân thaáu toû Thaùnh thoâng khoâng beá taéc. Gaëp chö Phaät phuïng söï Ñeå laéng nghe kinh ñieån Chuyeân caàu trí tueä Thaùnh Thöôøng bieát khôûi ñaïo taâm. Taâm khoâng heà nghi keát Thöôøng chaát tröïc, lìa nònh.*

*Thöông xoùt giuùp chuùng sinh Ñaïo yù chí nguyeän aáy.*

*Chaúng öa caùc duïc laïc Chí chæ thích phaùp laïc*

*Suoát ñôøi khoâng tham chaáp Nhö hoa sen trong nöôùc. Khoâng chaùn tueä phöôùc ñöùc Chí caàu Ñoä voâ cöïc.*

*Phaùt ñaïo taâm nhö theá Ai chaúng laäp ñaïi ñaïo.*

*Neân duøng ngoïn ñuoác lôùn Chieáu giuùp caùc quaàn sinh Laø minh sö toái thöôïng Ñaïo sö cuûa chuùng sinh.*

*Laø toái thöôïng ôû ñôøi Cho thuoác tröø caùc beänh Ngaøi kieán laäp ñaïo yù*

*Voâ löôïng voâ taän öùc.*

Ñöùc Phaät baûo Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Vua Phöôùc Baùo Thanh Tònh nghe Nhö Lai Duy Veä taùn thaùn veà coâng ñöùc cuûa söï phaùt khôûi phaùt ñaïo yù laø khoâng theå haïn löôïng neân voâ cuøng, hoan hyû, beøn phaùt khôûi ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng. Khi aáy nhaø vua vì thaùi töû, traêm quan, quaàn thaàn trong cung vaø caùc tieåu vöông, quyeán thuoäc cuøng ñi vôùi mình noùi keä tuïng:

*Nay ñaây kieán laäp, Ñaïo yù toái toân Phaùt khôûi taâm Töø*

*Thöông xoùt chuùng sinh. Neáu muoán ñöôïc ta Cung kính toân troïng Thì phaùt ñaïo yù*

*Khieán ñöôïc kieân coá. Coäi nguoàn sinh töû Maø khoâng theå bieát Ngoài laøm vieäc quaáy Ñoïa vaøo khoå naõo.*

*Caàn maãn, tinh taán Chí giöõ Phaät ñaïo Chæ vì chuùng sinh*

*Laøm laønh, thöông xoùt. Thì ñöôïc theâm ích*

*Trí tueä, bieän taøi Cuùng döôøng ñaày ñuû Baäc Thaùnh nhö theá. Ñöùc Phaät Duy Veä*

*Ñaáng khoâng theå löôøng Vì taâm thoâng tueä Choán haønh nhö vaäy.*

*Muoán cho trôøi, ngöôøi Ñöôïc söï an oån.*

*Ñeá Thích, Phaïm thieân Chuyeån luaân thaùnh vöông. An oån höõu vi*

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

*Dieäu laïc voâ vi Thì phaûi tu haønh Theo ñaïo yù naøy. Tö duy giöõ ñònh*

*Chaúng theå haïn löôïng Vöôït qua bôø kia*

*Ñaïo cuõng nhö theá. Trí tueä Thaùnh thoâng Choã naøo chaúng ñaït Caùc Nhaát thieát trí Choã haønh nhö theá. Möôøi Löïc chö Phaät Chaúng theå nghó baøn Boán Voâ sôû uùy*

*Nhö Lai saün coù. Phaùp cuûa chö Phaät Roäng lôùn voâ bieân Töø taâm thanh tònh Neân coù theå ñaït.*

*Giaû söû muoán ñoäng ÖÙc ngaøn coõi nöôùc AÂm thanh vang khaép Thaûy ñeàu nghe bieát. Tu haïnh thanh tònh Lôùn roäng, khoâng dô Coù ngöôøi thoâng ñaït Seõ phaùt ñaïo yù.*

*Töùc vôùi möôøi Löïc Cung kính laøm theo Thì chö Nhö Lai Thaûy ñeàu khen ngôïi. Vì caùc chuùng sinh Laø baïn khoâng môøi Coù ngöôøi thoâng tueä Seõ phaùt ñaïo yù.*

*Giaû söû Phaät ñaïo*

*Hieän tueä voâ töôûng Noùi coâng ñöùc aáy Voâ soá öùc kieáp.*

*Ñaïo yù cuûa Phaät Coâng ñöùc hieän coù Khoâng theå cuøng taän Khoâng theå haïn löôïng.*

Baáy giôø, ñaïi vöông Phöôùc Baùo Thanh Tònh vöøa noùi keä naøy xong, coù chín möôi hai trieäu na-do-tha daân chuùng vaø ngaøn ngöôøi con ôû haäu cung cuûa vua ñeàu phaùt ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng. Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi hieän ñuû saùu thöù chaán ñoäng. Möôøi boán öùc vò trôøi neâu baøy söï khuyeán trôï cho vieäc phaùt taâm caàu ñaït ñaïi ñaïo. Sau ñoù, Chuyeån luaân thaùnh vöông aáy, traûi qua möôøi öùc naêm, cung kính cuùng döôøng Ñaáng Nhö Lai Duy Veä, boá thí cho taát caû ñöôïc an laønh, tònh tu phaïm haïnh, giôùi luaät thanh tònh, thöôøng nghe Nhö Lai thuyeát kinh ñieån, haøng quyeán thuoäc cuõng ñeàu ñeán thöa thænh laõnh thoï giaùo phaùp. Vua beøn laäp tröôûng töû laøm quoác chuû, roài xuoáng toùc xuaát gia, rôøi nhaø tu ñaïo, haønh haïnh Sa-moân. Laøm Sa-moân roài, tìm hoïc boán chöômg cuù voâ taän, laàn löôït khen ngôïi taùn döông choã höôùng caàu. Nhöõng gì laø boán? Ñoù laø chöông cuù chí thaønh, chöông cuù phaùp ñieån, chöông cuù dieäu nghò, chöông cuù luaät leänh. Nhaø vua xuaát gia hoïc ñaïo nhö vaäy, veà sau, suoát ngaøn öùc naêm luoân hoäi nhaäp phöông tieän thieän xaûo, ôû nôi ngaøn theá giôùi, duøng Tam-muoäi Chaùnh thoï ñeå ñoä thoaùt chuùng sinh vaø laøm Sa- moân ôû choã Nhö Lai Duy Veä.

Phaät baûo Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Neân bieát, Chuyeån luaân thaùnh vöông Phöôùc Ñöùc Thanh Tònh luùc baáy giôø ñaâu phaûi ngöôøi naøo khaùc maø chính laø Baûo Nöõ. Baûo Nöõ naøy ôû choã Ñöùc Phaät Duy Veä ñaõ phaùt khôûi ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng.

Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi Theá Toân:

–Vì toäi chöôùng gì maø thoï thaân nöõ nhaân? Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Boà-taùt Ñaïi só khoâng vì toäi chöôùng maø thoï thaân nöõ. Vì sao? Vì Boà-taùt Ñaïi só duøng tueä thaàn thoâng theo phöông tieän thieän xaûo Thaùnh minh, hieän thaân nöõ nhaân ñeå giaùo hoùa quaàn sinh. Theo yù cuûa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát thì sao? Baûo Nöõ naøy laø nöõ nhaân chaêng? Chôù nghó töôûng nhö theá! Nöông nôi dieäu löïc Thaùnh thoâng maø coù söï bieán hoùa, ñoù laø

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

chaân Boà-taùt. Neân khôûi quaùn nhö theá naøy thì khoâng coù phaùp nam thì khoâng coù phaùp nöõ, ñaày ñuû taát caû caùc phaùp yeáu thì khoâng ñeán khoâng ñi. Baûo Nöõ naøy ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà giaùo hoùa, truyeàn trao cho chín vaïn hai ngaøn caùc chuùng ñoàng nöõ ñeàu phaùt ñaïo yù Chaùnh chaân voâ thöôïng.

Khi aáy, Baûo Nöõ noùi vôùi Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Thöa Tröôûng laõo! Tröôûng laõo ñaâu coù theå hieän thaân nöõ ñeå noùi phaùp cho chuùng sinh?

Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Nhö toâi hieän giôø khoâng öa thích thaân nam, huoáng laø trôû laïi thoï thaân nöõ!

Baûo Nöõ hoûi:

–Thaày ñaõ chaùn gheùt thaân ueá tröôïc cuûa mình roài sao? Ñaùp:

–Thaät nhaøm chaùn! Baûo Nöõ noùi:

–Vì vaäy Boà-taùt sieâu vöôït taát caû chuûng loaïi chuùng sinh maø khoâng coù baïn löõ.

Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi:

–Vì sao? Baûo Nöõ ñaùp:

–Thöa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát! Ngoâi nhaø cuûa haøng Thanh vaên laø nôi oâ ueá ñaùng chaùn, nhöng caùc Boà-taùt khoâng cho laø hoaïn naïn. Nhaø cuûa Thanh vaên coù nhöõng choã naøo laø ueá tröôïc ñaùng chaùn? Ñoù laø naêm aám, boán ñaïi, saùu nhaäp laø hoaïn naïn cuûa Thanh vaên. Nhöng Boà-taùt naém giöõ caùc haønh cuûa naêm aám, boán ñaïi, saùu nhaäp, khoâng cho ñoù laø hoaïn naïn. Thanh vaên nhaøm chaùn söï soáng xoay vaàn vaø thoï nhaän moïi thöù toâi, ta coøn Boà-taùt khoâng nhaøm chaùn vieäc thoï thaân ñeå ñoä sinh. Caùc chuùng Thanh vaên gheùt vieäc thoï sinh töû coøn Boà-taùt thì ñi vaøo voâ löôïng neân sinh töû ñaàu cuoái heà khoâng chaùn gheùt khoâng chaùn gheùt. Thanh vaên chaùn gheùt caùc khoå naïn phaùt sinh coøn Boà-taùt thì khoâng nhö theá. Thanh vaên chaùn boû vieäc laøm coâng ñöùc. Boà-taùt tích luõy caùc coâng ñöùc, khoâng thaáy ñuû, cuõng khoâng cho laø hoaïn naïn. Thanh vaên chaùn gheùt chuùng hoäi. Boà-taùt khai khai hoùa nhieàu ngöôøi, chaúng neà khoù khaên trôû ngaïi. Thanh vaên chaùn gheùt thoân xoùm, laøng xaõ, quaän huyeän, ñaát nöôùc. Boà-taùt thì vaøo khaép thoân xoùm laøng xaõ, quaän huyeän, ñaát nöôùc ñeå giaùo hoùa khoâng chaùn gheùt. Thanh vaên thì nhôøm tôûm thaân mình ñaày nhöõng phieàn naõo coøn Boà-taùt thì khoâng chaùn boû taát caû aùi duïc phieàn naõo cuûa chuùng sinh.

Thöa Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát! Nhaø cuûa Thanh vaên laø nôi oâ ueá ñaùng chaùn nhöng caùc Boà-taùt Ñaïi só khoâng cho laø hoaïn naïn.

M

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