**SOÁ 811**

PHAÄT THUYEÁT QUYEÁT ÑÒNH TOÅNG TRÌ KINH

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam traïng Truùc Phaùp Hoä, nöôùc Nguyeät Chi.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû trong nuùi Kyø-xaø-quaät thuoäc thaønh La-duyeät-kyø, cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo vaø taùm vaïn Boà-taùt. Caùc vò aáy ñeàu ñaõ chöùng thaàn thoâng cuûa baäc Thaùnh, khoâng coøn thoaùi chuyeån, thoâng suoát caùc phaùp, chöùng ñaéc phaùp toång trì, bieän taøi vi dieäu, hieåu roõ vaø kheùo leùo tuøy thuaän caùc phöông tieän, hoïc hoaøn toaøn nhöõng giôùi caám cuûa Boà-taùt, theå nhaäp phaùp caên baûn saâu xa, thoâng suoát söï keát noái cuûa möôøi hai duyeân khôûi khoâng coøn taïo taùc. Hôn nöõa, ñoái vôùi Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, caùc vò khoâng heà sinh khôûi khieán cho caùc phaùp quay veà nhaäp theå. Vôùi caùc thaàn thoâng roäng lôùn, bieån trí tueä meânh moâng. Caùc vò ñaõ thaâu nhieáp taát caû vaøo Taïng phaùp. YÙ töôûng caùc vò roäng lôùn bao truøm söï hieåu bieát cuûa baäc Thaùnh, thoâng suoát moïi nghóa lyù, vaên chöông töø ngöõ trong caùc coõi nöôùc. Do vaäy, neáu coù ai hoûi ñieàu gì, caùc vò ñeàu traû lôøi töôøng taän, chính xaùc. Vaû laïi, caùc vò coøn hieåu roõ yù töù cuûa chuùng sinh, giaûi thoaùt khoûi moïi keát söû raøng buoäc, taâm nhö hö khoâng, khoâng coøn luyeán aùi, oaùn haän. Caùc vò xa lìa taát caû caáu baån vaø vónh vieãn an truù trong tòch laëng, ñoàng thôøi rôøi khoûi moïi loãi laàm, thaønh töïu choã vi dieäu cuûa giaùo phaùp Ñaïi thöøa. Vôùi aùnh saùng trí tueä voâ bieân, caùc vò aáy giaûng thuyeát ñeå haøng phuïc caùc hoïc thuyeát ngoaïi ñaïo, gioáng nhö maët trôøi laøm tieâu tan aùnh löûa cuûa con ñom ñoùm vaø söï loùe saùng cuûa ngoïc ma-ni hay ñieän chôùp. Caùc vò ñaõ thöïc söï rôøi xa buoâng lung, döùt tröø caùc phieàn naõo, khoâng coøn chaáp vaøo hai quaùn phaùp thöôøng haèng vaø ñoaïn dieät, bieát roõ phaùp voâ ngaõ, voâ thoï maïng, voâ nhaân vaø voâ döôõng, tòch nhieân quaùn saùt caùc phaùp sinh khôûi vaø traûi qua voâ soá kieáp thöïc haønh ñaïo Boà-taùt, khoaùc aùo giaùp coâng ñöùc khai môû saùu phaùp nhaèm giaùo hoùa taát caû chuùng sinh vaø khoâng ngöøng tu taäp boán aân. Caùc vò duøng phöông tieän kheùo leùo ñi vaøo trong sinh töû ñeå khai môû caùc con ñöôøng meâ hoaëc, chæ roõ hoïa phöôùc ñeå cöùu vôùt chuùng sinh loaïi tröø moïi khoûi khoå naõo, khieán cho hoï khoâng coøn gaây taïo nguoàn goác sinh töû nöõa vaø höôùng ñeán cöûa Tam-muoäi. Danh hieäu cuûa caùc vò Boà- taùt aáy laø: Boà-taùt Voâ Öu Thuû, Boà-taùt Sö Töû Laïc, Boà-taùt Quang Anh Vöông, Boà-taùt Phaïm AÂm Höôûng Nhö Loâi Vuõ, Boà-taùt Voâ Löôïng Ñöùc Baûo, Boà-taùt Taïp Hoa, Boà-taùt Nhöôïc Can Anh Laïc Trang Nghieâm, Boà-taùt Thaïch Ma Vöông, Boà-taùt Phaùp Vuõ, Boà-taùt Lieân Hoa Thuû Taïng Vöông, Boà-taùt Hoaïi Hö Yeåm YÙ Kieán, Boà-taùt Ñaïi Trí Quang Minh, Boà-taùt Bieän Dieãn Nhaõ Can Chuûng Vöông. Taát caû coù taùm vaïn baäc Boà-taùt nhö vaäy.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi kinh cho voâ soá traêm ngaøn quyeán thuoäc vaây quanh laéng

nghe, phaùp moân aáy ñöôïc goïi laø Quyeát ñònh toång trì. Luùc aáy, trong chuùng hoäi coù möôøi taùm vò thieän nam ñeàu laéng nghe Nhö Lai daïy veà phaùp moân tu taäp naøy. Taát caû hoï ñeàu vui möøng phaán khôûi, taâm ñöôïc an oån, tröø boû nguû nghæ, thích soáng nôi vaéng laëng, tu taäp thieàn

ñònh, chuyeân taâm ñi kinh haønh, ñeâm ngaøy thöôøng tinh taán khoâng daùm bieáng nhaùc. Nhôø vaäy, hoï xa lìa söï buoâng lung, tham duïc vaø sieâng naêng khoâng heà boû phí thôøi gian tu taäp trong suoát baûy naêm. Tuy nhieân, sau baûy naêm ñoù, taâm cuûa nhöõng ngöôøi naøy laïi trôû neân buoâng lung, bieáng nhaùc khoâng ngöøng. Do vaäy, khi nghe phaùp moân Toång trì, hoï khoâng ñaït ñöôïc sôû nguyeän neân taâm sinh nhaøm chaùn, ñaém mình trong söï soáng duïc laïc, töø boû nhieät huyeát tu taäp phaùp moân Toång trì, khoâng ñaït ñöôïc sôû nguyeän, taâm yù cuûa hoï nhaøm chaùn, tieát kieäm ñöùc soáng an nhaøn, öa thích nguû nghæ, thöôøng bieáng nhaùc khoâng ñi kinh haønh, tröø boû mong caàu khoâng tu taäp phaùp moân Toång trì, khoaùt aùo Sa-moân nhöng khoâng chòu giöõ giôùi, ñem taâm trí meâ hoaëc ñi tìm caàu giaùo thuyeát thaáp keùm neân taát caû hoï ñeàu quay veà vôùi ñôøi soáng theá tuïc vaø tích taäp naêm nghieäp.

Luùc aáy, bieát chaéc vua A-xaø-theá ñaém mình trong tòch laëng suoát baûy ngaøy ñaõ döùt haún moïi nghi ngôø do döï, neân Ñöùc Theá Toân môùi thuyeát giaûng. Oai nghi cuûa baäc Thaùnh khieán cho taâm vua khoâng coøn buoâng lung, hoaøi nghi tranh caõi, tröø boû nhöõng kieán chaáp troùi buoäc vaø taát caû nhöõng thuù chôi xa xæ cuûa baäc vua chuùa. Qua baûy ngaøy vua cuøng vôùi baûy öùc ngöôøi ñi ñeán choã Phaät, muoán thöa thænh, laõnh thoï giaùo phaùp. Möôøi vò thieän nam caàu phaùp thaáp keùm cuõng theo haàu vua ôû trong ñaïi chuùng. Khi aáy, trong toøa coù moät vò Boà-taùt teân laø Voâ Khieáp Haïnh ñaõ chöùng ñaéc phaùp Toång trì, thaønh töïu phaùp nhaãn traûi qua voâ soá kieáp, ñaït ñöôïc voâ sinh khoâng coøn ñieân ñaûo, bieän taøi voâ löôïng, chöùng nhaäp Nhaát thieát trí, ñaïo löïc trí tueä chaân chaùnh, tuøy thuaän phaân bieät, thöïc haønh theo caùc Ñoä voâ cöïc, hieåu roõ phaåm moân Toång trì khoâng theå nghó baøn, ñeàu bieát roõ muïc ñích, nguoàn goác taâm taùnh cuûa chuùng sinh neân coù theå giaùo hoùa, vì hoï thuyeát phaùp maø khoâng laøm maát caên baûn. Boà-taùt lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, mang y baøy vai phaûi quyø xuoáng saùt ñaát chaép tay thöa:

–Baïch Theá Toân! Möôøi vò thieän nam naøy xuaát gia tu ñaïo, ñeâm ngaøy thöôøng tinh taán

suoát baûy naêm khoâng meät moûi, muoán caàu ñöôïc phaùp moân Toång trì nhöng khoâng ñöôïc, maát ñi yù chí, boû aùo Sa-moân trôû laïi hoaøn tuïc, nghieân cöùu veà giaùo lyù thaáp keùm baäc Thaùnh; ngöôõng mong Ñöùc Theá Toân thuyeát giaûng nghóa phaùp, duøng phöông tieän kheùo leùo ñeå giaùo hoùa, khieán cho nhöõng thieän nam naøy boû nhöõng vieäc ñaõ qua ñeå tu taäp ôû töông lai, töï quay veà ñaïo lôùn voâ thöôïng.

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

–Nhöõng thieän nam naøy ôû trong ñôøi quaù khöù raát laâu ñaõ huûy baùng Phaät phaùp khoâng chòu laõnh thoï. Do vì huûy baùng Phaät phaùp quaù nhieàu neân khoâng theå nhanh choùng thaønh töïu ñaïo voâ thöôïng. Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh lieàn duøng keä thöa Ñöùc Phaät:

*Con nghe Baäc Ñaïo Sö, Vua phaùp noùi roõ raøng Vieäc laøm caùc Boà-taùt Dieät tröø voâ soá toäi.*

*Coâng ñöùc, tueä lìa sôï Khoâng ai vöôït qua ñöôïc Möôøi Löïc khoâng gì baèng*

*Tueä Thaùnh khoâng chöôùng ngaïi Ñaõ thoaùt khoûi ba coõi*

*Laïi khoâng coøn buoâng lung. Vì hoï thuyeát haïnh aáy*

*Laøm thanh tònh nghieäp ñaïo Nay khai saùng voâ löôïng*

*Thöôøng giöõ tueä cam loà Vì ngöôøi phaân bieät noùi Taâm do döï troùi buoäc. Nay xin hoûi Nhö Lai Chæ Phaät môùi giaûi quyeát Vì sao caùc Boà-taùt*

*Tu haønh phaùp Ñaïi thöøa Thöôøng sieâng naêng tinh taán Thöïc haønh khoâng bieáng nhaùc Thu phuïc quyeán thuoäc ma Döùt tröø caùc caáu ueá,*

*Vaø taát caû caùc haïnh*

*Vì chæ daïy chuùng sinh. Neân môùi phaân bieät noùi Coát loõi cuûa ñaïo haïnh Töø ngöõ raát vi dieäu*

*OÂn hoøa vì ngöôøi noùi ÔÛ nôi choã sinh töû Ñoä taát caû tai aùch*

*Laéng nghe lôøi taùn thaùn Giaûi quyeát nhöõng nghi ngôø*

*Nguyeän toái thaéng thuyeát giaûng Thöïc haønh caùc ñaïo haïnh Kheùo tu ñöùc thanh tònh*

*Voán xa lìa sinh töû.*

*Thöông xoùt caùc chuùng sinh Khieán cho hoï an oån*

*Döùt haún choán sinh töû Boá thí xe traân baùu.*

*Ñaàu maét cuøng thaân theå Vôï con cuõng nhö vaäy. Toân kính haïnh nhaãn nhuïc Kheùo tu taäp giôùi ñöùc, Tinh taán nôi vaéng laëng.*

*Hieåu roõ taâm kieân coá Thöôøng söû duïng ñöùc naøy Nhaãn traêm ngaøn tai naïn Ñi laïi trong nhaân gian*

*Thoâng suoát khoâng ngaên ngaïi Bieát roõ phaùp thöôøng haønh Khoâng moät laàn do döï.*

*Dieät tröø tham, saân, si. Hieåu, khoâng gì saùnh kòp Thaáy roõ vieäc xuaát gia Giaùo hoùa trong saùu ñöôøng*

*Vì chuùng sinh noùi phaùp Nhö theå ñang haønh ñaïo.*

Ñöùc Phaät lieàn baûo Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

–Möôøi thieän nam naøy ôû ñôøi quaù khöù ñaõ vi phaïm giôùi phaùp vaø huûy baùng kinh ñieån cuûa caùc Ñöùc Phaät. Sao goïi laø vi phaïm giôùi phaùp cuûa caùc Ñöùc Phaät? ÔÛ trong ñôøi quaù khöù raát laâu traûi qua ba möôi hai kieáp coù theá giôùi Dieãm khí coù Ñöùc Phaät hieäu laø Quang Theá AÂm Nhö Lai, Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Möôøi thieän nam naøy ôû trong ñôøi ñoù laøm con cuûa moät tröôûng giaû thaät giaøu sang. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, ôû ñôøi maït phaùp hoï laäp caùc coâng ñöùc, xaây döïng naêm traêm chuøa thaùp, giaûng ñöôøng, tinh xaù, mang ñuû thöù vaät duïng ñeå cuùng döôøng cho Tyø-kheo Taêng. Moãi moät chuøa, tònh xaù coù traêm ngaøn Tyø- kheo soáng trong ñoù. Vaøo thôøi aáy, coù moät Boà-taùt hieäu laø Bieän Tích ñaõ chöùng phaùp Toång trì, duøng phöông tieän kheùo leùo ñi laïi töï taïi, ngoài treân toøa cao ñeå thuyeát phaùp giaùo hoùa taát caû chuùng sinh. Do vaäy, hai vò Phaùp sö naøy, ñöôïc naêm traêm Ñöùc Phaät trao truyeàn phaùp Bieän taøi voâ ngaïi vaø taùm möôi öùc Thieân töû ñaõ döùt saïch moïi caáu ueá töï trang nghieâm thaân, ôû giöõa hö khoâng hoùa hieän thaønh giaûng ñöôøng kieân coá vôùi caùc côø xí, traøng phan ñeå cuùng döôøng. Luùc aáy, Boà-taùt vì thöông xoùt taát caû chuùng sinh maø thuyeát giaûng kinh ñieån. Baáy giôø, trong phaùp hoäi, coù baûy vaïn ngöôøi ñaït ñöôïc taâm khoâng thoaùi chuyeån, seõ thaønh ñaïo Voâ thöôïng Ñaúng chaùnh giaùc vaø moät vaïn ngöôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn.

Khi aáy, ôû theá giôùi naøy coù vò quoác vöông teân Nguyeät Thi, öa thích nghe phaùp,

mong muoán hieåu roõ yù nghóa cuûa kinh vaø töï laáy giaùo phaùp laøm nieàm vui neân vua duøng ñuû moïi thöù cuùng döôøng cho Phaùp sö Boà-taùt Bieän Tích. Vua ra leänh cho naêm traêm myõ nöõ, quyù toäc ôû trong cung troåi caùc kyõ nhaïc, duøng caùc vaät baùu laøm hoa raûi leân phaùp toøa, ñoàng thôøi duøng höông chieân-ñaøn xoa vaøo thaân Boà-taùt, roài duøng naêm traêm caùi loïng che kín phaùp toøa, naêm traêm boä y phuïc toát ñeïp ñeå cuùng döôøng. Sau ñoù, vua vaø nhöõng ngöôøi aáy ñöùng suoát baûy ngaøy ñeâm döôøng, ñöùng suoát baûy ñeâm ngaøy khoâng daùm ngoài xuoáng, tuøy theo sôû thích cuûa hoï neân ñöôïc an oån. Taát caû ñeàu nhaän thaáy khoâng maát thì giôø khi raát toân kính baäc Phaùp sö vôùi phöôùc ñöùc roäng lôùn voâ thöôïng, vöôït thoaùt khoûi moïi loãi laàm. Luùc aáy, con cuûa ngöôøi tröôûng giaû giaøu coù ngang nhieân phæ baùng Phaùp sö Boà-taùt Bieän Tích vaø huûy phaïm giôùi, khoâng giöõ gìn giôùi luaät. Do toäi naøy neân rôi vaøo ñòa nguïc ñuû chín vaïn naêm; ñöôïc sinh trong loaøi ngöôøi thì rôi vaøo trong bieân ñòa cheùm gieát laãn nhau naêm vaïn ñôøi. Vì nhaän sai laàm neân gaây taïo toäi loãi choàng chaát khieán cho saùu traêm ñôøi thöôøng sinh laøm ngöôøi muø, ñieác, caâm, ngoïng, khoâng theå noùi ñöôïc. Sau ñoù, xuaát gia laøm Sa-moân, ñeán baûy traêm ñôøi môùi sieâng naêng tinh taán tu taäp, khoâng tieác thaân maïng nhöng vaãn khoâng ñaéc ñöôïc phaùp moân Toång trì. Nay laïi sinh vaøo ñôøi cuûa ta taâm thöôøng taùn loaïn, khoâng chuyeân chuù thieàn ñònh. Do vì toäi baùo tai hoïa ñôøi tröôùc ngaên che maø nay nhöõng thieän nam naøy cuõng khoâng theå ñaéc ñöôïc phaùp Toång trì. Bôûi theá, ta giao phoù cho caùc oâng phaûi traân troïng thoï trì kinh ñieån naøy. Ñoái vôùi Phaùp sö phaûi heát loøng cuùng döôøng, khoâng coù taâm lo buoàn vaø dieät heát ñoäc haïi, huoáng hoà vöøa môùi nghe qua laïi sinh taâm aùc ñoäc?

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy thieän nam! Giaû söû coù ngöôøi baét heát chuùng sinh moùc caû hai maét, toäi aáy tuy naëng nhöng traûi qua nhieàu kieáp coøn coù theå heát. Coøn neáu ai coù taâm haïi ñeán Phaùp sö thì toäi naøy khoâng coù giôùi haïn quaù hôn toäi kia. Giaû söû coù ngöôøi coù khaû naêng giuùp caùc chuùng sinh öa thích vieäc tranh ñaáu vaø gaây chia reõ trôû yeân oån thì ñöôïc voâ soá coâng ñöùc. Nhöng

neáu gaëp Phaùp sö moät loøng ñöùng tröôùc maët thì coâng ñöùc naøy hôn haún coâng ñöùc khieán cho chuùng sinh öa thích ñaáu tranh trôû veà vôùi söï hoøa hôïp ñeán traêm laàn, ngaøn laàn, vaïn laàn, öùc laàn haøng öùc vaïn laàn. Do ñoù, coâng ñöùc ngöôøi kia laøm sao saùnh baèng vieäc ñem taâm an vui ñöùng tröôùc vò Boà-taùt. Vì sao? Vì ngöôøi huûy baùng Phaùp sö chính laø huûy baùng Nhö Lai. Neáu ai muoán cuùng döôøng Nhö Lai thì phaûi toân kính Phaùp sö. Muoán toân kính Nhö Lai thì neân thuaän theo Phaùp sö, muoán leã baùi Nhö Lai thì phaûi leã baùi Phaùp sö. Vì sao? Vì caùc Boà- taùt ñeàu töø phaùp sinh ra maø thaønh töïu ñöôïc Nhaát thieát chuûng trí. Nhôø Nhaát thieát chuûng trí neân thaønh Phaät Theá Toân. Söï xuaát hieän cuûa Boà-taùt laø ñeå laøm phaùt khôûi taâm ñaïo, chöù khoâng vì an truù trong tham duïc. Bôûi theá, ôû nôi traàn lao maø ñöôïc ñaûnh leã. Do vì khoâng coù choã sinh neân cuõng chaúng coù nôi an truù. Caùc vò thöôøng tu taäp phaïm haïnh thanh tònh neân ñöôïc cung kính leã baùi; khoâng vì voâ saéc Tam-muoäi ñeå nhaän thoï söï leã baùi ôû coõi Voâ saéc, khoâng vì tai naïn khaùc maø thuaän theo sinh töû. Sôû nguyeän cuûa caùc vò ñaõ ñöôïc töï taïi neân ñaõ vaõng sinh, thoaùt khoûi nhöõng vieäc laøm toái taêm cuûa phaøm phu. Ngöôøi naøo muoán laøm Boà- taùt bò nhöõng tai hoïa khaùc chaúng khaùc naøo laøm cho hö khoâng coù nhöõng hình aûnh cuõng töông töï thieän nam naøy. Ví nhö long vöông A-naäu-ñaït khi muoán thaáy nhöõng con roàng ñuøa giôõn thì baûo taát caû nhöõng con roàng thaân thuoäc ñeàu nöông vaøo roàng chuùa ñeå ñöôïc an oån, thöôøng thoaùt khoûi ba thöù beänh, khoâng coøn hoaïn naïn. Boà-taùt cuõng vaäy, tröø boû nhöõng öa thích, ñoaïn tröø ñöôïc ba ñoäc (tham, saân, si) dieät heát caùc phieàn naõo vaø caùc khoå naõo, nhö theá môùi an laïc cöùu ñoä chuùng sinh. Ví nhö thuoàng luoàng bôi ôû trong nöôùc maø khoâng coù sôï haõi. Boà-taùt cuõng vaäy, ôû trong ba coõi cuõng khoâng coøn kinh sôï. Ví nhö thuoàng luoàng laën ôû nöôùc saâu, ñöôïc ôû trong ñoù tha hoà öa tung taêng uoán löôïn maø khoâng bò nöôùc laøm haïi. Boà- taùt cuõng vaäy, ñeán nôi chuùng sinh toái taêm, soáng vaø thöïc haønh sôû nguyeän, chæ trí tueä nhaän bieát, baøn luaän khoâng traùi haïnh cuûa ñaïo, khoâng cuøng vôùi ngöôøi ngu maø bò caáu ueá, khoâng vì ba coõi ñeå bò chìm ñaém. Do ñoù haønh giaû phaûi thöôøng xuyeân hoä trì vaø phuïng söï phaùp môùi ñöôïc an laïc. Ñaây laø nhöõng vieäc tu taäp cuûa Boà-taùt. Luùc aáy, Ñöùc Phaät noùi keä:

*Ai muoán quy y Phaät*

*Toân kính caùc baäc Thaùnh Thöôøng cuùng döôøng Boà-taùt Phuïng trì Thaày daãn ñöôøng Ta nay ñöôïc y baùt*

*Giöôøng choõng caùc toïa cuï Phaät ñeàu nhôø cuùng döôøng Ngöôøi thuaän theo cuùng döôøng Ñöôïc ñeøn Phaät voâ thöôïng*

*Do vieäc cung caáp naøy*

*Maø thaønh töïu Chaùnh giaùc Ñöùng ñaàu trong haøng Thaùnh Cho aên uoáng xe coä*

*Caùc baäc trí tueä naøy.*

*Vì ngöôøi meâ daãn ñöôøng Seõ duøng cam loä röôùi Taát caû loaøi chuùng sinh Cho trôøi, ngöôøi an oån*

*Neáu ngöôøi môùi phaùt taâm Khoâng theå baùo aân naøy.*

Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh baïch:

–Baïch Theá Toân! Neáu coù phöông tieän khieán cho möôøi ngöôøi thieän nam naøy vöøa dieät ñöôïc toäi chöôùng laïi coù theå chöùng ñöôïc ñaïo chaêng?

Ñöùc Phaät noùi:

–Giaû nhö möôøi ngöôøi naøy nhaát taâm thoï trì, hoïc taäp, tuyeân thuyeát tu haønh phaùp luaät cuûa Ñöùc Phaät, laïi laøm Sa-moân, sieâng naêng ñoïc tuïng keä vaên phaùp Toång trì thì coù theå thaønh ñaïo. Theá naøo laø keä vaên cuûa phaùp Toång trì?

*Tu laéng trong Caâu roõ raøng Thaät trong saùng Khoâng thoï nhaän Khoâng taïo taùc. Khoâng choã ñaéc Daãn mau choùng Chæ vöøa sinh Trì tinh taán*

*Ñi vöøa laïy. Chuyeân tu haønh. Trí hieåu roõ Quaùn saùt kyõ Khoâng coøn khôûi Tröø tai hoïa*

*Boû quyeán luyeán Hay xem thöôøng Ñeàu thanh tònh. Khoâng caáu ueá.*

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

–Möôøi ngöôøi naøy nhôø tuïng trì keä vaên phaùp Toång trì, suoát baûy ngaøy tu taäp coâng ñöùc neân khoâng coøn ôû nôi thaáp keùm cuûa coõi Voâ saéc, khoâng oâm loøng saân giaän, an laïc chaúng bao laâu ñaït ñeán choã khoâng taïo taùc, taâm khoâng coøn caáu ueá bình ñaúng, tröø boû nhöõng vaät hieän coù, xa lìa naêm aám, dieät tröø taâm nieäm Phaät taùn loaïn. Caùc thieän nam naøy, giaû söû thöïc haønh theo giaùo phaùp ñaïo nhö theá, möôøi phöông theá giôùi ñeàu coù ngaøn Phaät lieàn thò hieän tröôùc maët hoï khieán cho hoï nhìn thaáy, töï traùch taâm mình quay veà vôùi Thaùnh hieàn, toäi chöôùng coù theå tieâu tröø, chöùng ñöôïc trí tueä cuûa ñaïo. Caùc thieän nam khi nghe Ñöùc Phaät daïy, hoï thuaän theo Phaùp luaät lieàn boû ngheà nghieäp theá tuïc maø xuaát gia laøm Sa-moân, tuïng ñoïc vaên keä phaùp Toång trì naøy, ñuùng nhö söï daïy baûo cuûa baäc Thaùnh. Suoát baûy ngaøy tinh taán tu taäp, heát baûy ngaøy lieàn thaáy möôøi phöông ñeàu coù ngaøn vò Phaät roõ raøng vì hoï maø thuyeát phaùp ñeå tieâu tröø toäi nghieäp, taát caû ñeàu tu taäp trí tueä moân Toång trì, vöôït khoûi naïn cuûa ba möôi saùu kieáp sinh töû chöùng ñöôïc quaû vò khoâng thoaùi chuyeån, seõ thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

–Vua cuûa nöôùc Nguyeät Thi luùc aáy, nay chính laø Ñöùc Phaät A-di-ñaø, Boà-taùt Bieän Tích ñoù laø Ñöùc Phaät A-suùc. Möôøi ngöôøi con tröôûng giaû hieän taïi laø ngöôøi thieän nam aáy. Cho neân, naøy Voâ Khieáp Haïnh! Hoï coù taâm tu hoïc Ñaïi thöøa, sieâng naêng thöïc haønh ñuùng nhö lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät, an truù trong chaùnh phaùp, dieät tröø voâ minh, caån thaän khoâng tìm

caàu phaùp thaáp keùm cuûa ngöôøi khaùc.

Ñöùc Phaät daïy Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

–Coù boán vieäc laøm coù theå höôùng daãn ngöôøi tu taäp trang nghieâm thanh tònh ñaïo Phaät.

Nhöõng gì laø boán?

1. Thöïc haønh phaùp khoâng, thöôøng coù taâm Töø bi khoâng laøm toån haïi chuùng sinh.
2. Thöông yeâu, toân kính baïn ñoàng hoïc, khoâng xem thöôøng kieâu maïn.
3. Vì ngöôøi thuyeát phaùp, nhôø vaøo kinh ñieån boá thí maø khoâng coù söï mong caàu.
4. Phaûi thöôøng xuyeân nhaát taâm, khoâng phaù hoaïi taâm cuùng döôøng côm aùo. Ñöùc Phaät lieàn noùi keä:

*Taâm hoï thöôøng tin töôûng vaøo phaùp khoâng Tu taäp ñaïo thanh tònh thaät toái thaéng*

*Nhö aùnh maët trôøi tuøy thôøi chieáu saùng Chöùng ñaïo Phaät roài saùng hôn theá nöõa. Chöa töøng coù ngöôøi bieát loãi laàm mình. Laøm baäc Thaùnh ñöùc thoï nhaän taát caû*

*Nhö vaäy thuaän theo ñaïo traøng thanh tònh. Boû heát coáng cao ngaõ maïn voâ löôïng.*

*Taát caû y phuïc toát ñeïp hieän coù.*

*Ñeàu ñem cuùng döôøng ngöôøi haønh ñaïo Phaät. Cuõng khoâng mong söï cuùng döôøng cuûa ngöôøi Ñaây laø trang phaåm Phaät ñaïo thanh tònh*

*Do khoâng mong caàu thí phaùp voâ löôïng Thöôøng tu thöông xoùt nhôù ñeán chuùng sinh. Taâm taùnh thöôøng nhôù veà nghóa aân ñöùc*

*Laø trang nghieâm thanh tònh ñaïo chö Phaät Giaû söû öa phuïng söï taát caû Thaùnh*

*Hoaëc muoán cuùng döôøng, khoâng thích kinh ñieån Thöôøng neân thöïc haønh Phaät ñaïo voâ thöôïng.*

*Ba ngoâi quyù cuõng töø trong ñoù sinh.*

Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

Laïi coù boán vieäc laøm mau thaønh Phaät ñaïo. Nhöõng gì laø boán?

1. Öa thích roõ nghóa kinh ñieån Ñaïi thöøa.
2. Xa lìa tham muoán, khoâng taäp buoâng lung.
3. Thöôøng boá thí ñaày ñuû cho ngöôøi cuøng khoå.
4. Coù theå phaùt khôûi ban boá baûy Thaùnh taøi cho ngöôøi. Ñöùc Phaät lieàn noùi keä:

*Toân kính Phaùp sö Ngöôõng moä Ñaïi thöøa. Xa lìa tham duïc*

*Tu haïnh thanh tònh. Thöông yeâu baàn khoå Cöùu giuùp caùc naïn Duøng baûy Thaùnh taøi Boá thí khoâng meät.*

Ñöùc Theá Toân laïi baûo Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

Laïi coù boán vieäc laøm mau chöùng thaønh Phaät. Nhöõng gì laø boán?

1. Thöôøng thöïc haønh ñaïi Bi yeâu thöông chuùng sinh.
2. Thöôøng thöông xoùt nhieàu vì hoï maø rôi nöôùc maét
3. Luoân luoân vui veû, hieän ra neùt maët hieàn hoøa ñoái vôùi chuùng sinh.
4. Thöôøng thöïc haønh cöùu ñoä roäng lôùn ñeå thoaùt tai hoïa sinh töû trong ba coõi. Ñöùc Phaät lieàn noùi keä:

*Thöôøng thöïc haønh ñaïi Bi Thöông yeâu caùc chuùng sinh Nhôù mong caàu thaønh töïu Nhö meï thöông con mình Thöông yeâu troïn cuoäc ñôøi Khoâng sôï caùc tai naïn.*

*Naêm ñöôøng nhö boït noåi Thöông xoùt laøm rôi leä Vui veû nhìn chuùng sinh Nhôø phaùp ñöôïc an laïc Giaùo hoùa lìa caùc khoå Khoâng khoå, an oån nhieàu*

*Tuøy thuaän theo naêm ñöôøng Phöông tieän daïy thích nghi. Giaûi thoaùt khoå ba coõi Chöùng ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng.*

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh:

–Neáu coù ngöôøi sieâng naêng caàu phaùp Toång trì naøy neân ñeán nôi phaùp hoäi tu taäp vaéng laëng, taát caû ñeàu thöïc hieän haïnh bình ñaúng, thanh tònh, maëc y phuïc trong saïch, tu taäp boán oai nghi ñöùc haïnh chaân chaùnh, taâm khoâng giaûi ñaõi, duøng bao nhieâu vaät duïng cuùng döôøng, phuïng döôõng Phaùp sö, heát loøng tin Tam baûo, luoân cung kính khieâm nhöôøng, traät töï, chöa töøng moûi meät, thöôøng thöïc haønh tinh taán, khoâng coù thöïc haønh haïnh taø dua nònh, taâm thöôøng nhôù Phaät khoâng xa lìa, yù chuyeân tu taäp tröø boû nhöõng gì hieän coù, ñaõ khoâng coù sôû höõu cuõng khoâng nhôù nghó veà sôû höõu ñeàu hieåu roõ taâm haønh cuûa chuùng sinh, chuyeân caàn giöõ gìn taâm mieäng mình caån thaän, öa thích thöa hoûi, thoï trì phaùp chö Phaät, saùm hoái loãi laàm, giöõ gìn ñöùc haïnh trôï theâm coâng ñöùc, oai nghi leã nghóa khoâng traùi giaùo lyù cuûa ñaïo, thích öùng taát caû, nghe tieáng phi nhaân chaúng laáy laøm lo sôï, khoâng sôï haõi nhöõng coân truøng boø caïp, noïc raén ñoäc, cung kính sö tröôûng, tu taäp kinh ñieån naøy chöa töøng meät moûi. Khi Ñöùc Phaät thuyeát kinh naøy, ba vaïn ngöôøi nguyeân chöa töøng phaùt taâm ñaïo, nay ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, naêm ngaøn ngöôøi xa lìa caáu ueá ñaéc caùc Phaùp nhaõn tònh, ba vaïn Boà-taùt ñaéc ñöôïc phaùp Nhaãn voâ sinh.

Ñöùc Phaät noùi:

–Neáu coù Boà-taùt naøo nghe thuyeát giaûng kinh phaùp naøy thì ñöôïc ñaày ñuû caùc coâng ñöùc, voâ löôïng bieän taøi. Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo hoïc ñaïo Boà-taùt ñeàu duøng baûy baùu traûi khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, haèng haø sa kieáp tinh taán phuïng trì Tam baûo, coù ngöôøi nghe kinh ñieån naøy phöôùc ñöùc nhieàu hôn treân. Neáu coù Boà-taùt traûi qua traêm ngaøn kieáp thöïc haønh naêm Ñoä voâ cöïc maø khoâng ñöôïc trí tueä cao sieâu, khoâng coù phöông tieän thieän xaûo, chaúng baèng nghe nhöõng caên baûn cuûa kinh ñieån naøy thì phöôùc ñöùc lôùn hôn

nhieàu. Vì theá, naøy thieän nam! Ta giao phoù kinh naøy cho caùc oâng cuøng truyeàn trao cho nhau aân caàn giuùp ñôõ, tuøy thôøi baûo veä khieán khoâng queân maát, chôù laøm giaûm suùt maø ñöôïc toàn taïi laâu daøi ôû ñôøi trì tuïng, giaûng thuyeát phaân bieät roõ nghóa lyù cho ngöôøi. Giaû söû gaëp tai naïn bò maát thaân maïng seõ caån thaän vôùi kinh naøy, chôù queân maát lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät giaûng thuyeát nhö vaäy, Boà-taùt Voâ Khieáp Haïnh, möôøi thieän nam, caùc vò ñaïi Thanh vaên, taát caû Trôøi, Roàng, Quyû thaàn, A-tu-la vaø ngöôøi nghe kinh roài hoan hyû ñaûnh leã lui ra.

