**SOÁ 826**

KINH ÐEÄ TÖÛ CHEÁT ROÀI SOÁNG LAÏI

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Cö só Töï Cöø Kinh Thanh*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Tyø-kheo, moät vaïn hai ngaøn vò Boà-taùt vaø naêm traêm vò ñeä töû ñaày ñuû thaàn tuùc, ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc.

Khi aáy, coù Hieàn giaû Öu-baø-taéc, voán thôø chín möôi saùu ngoaïi ñaïo, chaùn khoå veà vieäc teá töï, beøn vöùt boû; vaøo chaùnh phaùp, giöõ giôùi khoâng phaïm, moät loøng sieâng naêng tuïng kinh, loøng thích vieäc ban cho, yù luoân nhaãn nhuïc, luoân coù taâm laønh. Ñoät ngoät beänh naëng, qua ñôøi. Khi tôùi giôø cheát, daën doø quyeán thuoäc vaø cha meï:

–Con beänh, neáu ngaøy naøo cheát, chôù neân lieäm xaùc ngay, maø phaûi ñeå baûy ngaøy. Neân nhôù lôøi con, khoâng neân laøm sai lôøi con.

Chaúng maáy choác, caùi cheát ñoät nhieân ñeán. Cha meï thaân quyeán trong nhaø laøm theo lôøi ñaõ daën. Giöõ töû thi baûy ngaøy. Ñeán ngaøy thöù taùm, quyeán thuoäc trong nhaø noùi:

–Ngöôøi cheát ñaõ taùm ngaøy. Nguû luoân, khoâng coøn bieát gì nöõa ñaâu, neân mau taåm

lieäm.

Cha meï noùi:

–Tuy cheát ñaõ maáy ngaøy roài, maø khoâng bò sình tröôùng leân, cuõng khoâng choã naøo coù

muøi hoâi. Neân ñeå laïi ít nhaát laø ñeán ngaøy thöù chín.

Noùi chöa döùt lôøi, ngöôøi cheát lieàn soáng daäy, môû maét. Caû nhaø, cha meï, lôùn nhoû ñeàu raát vui möøng, nhöng chöa coù theå cöû ñoäng ñöôïc, neân caû nhaø ñeàu phaûi giöõ gìn ñeán ngaøy thöù möôøi môùi coù theå ngoài daäy vaø noùi chuyeän deã daøng. Moïi ngöôøi hoûi:

–Ñeán töø choã naøo? Thaáy heát nhöõng gì? Traû lôøi:

–Coù moät binh lính ñeán daét toâi, ñi tôùi moät thaønh lôùn, trong ñoù coù ñòa nguïc raát lôùn, toaøn maøu ñen thui, boán maët thaønh laøm baèng saét, cöûa thaønh ñeàu baèng saét nung maøu ñoû. Ngöôøi trong nguïc ñeàu bò troùi, thaân ngoài trong ñoáng löûa lôùn, bò löûa treân döôùi thieâu ñoát, nöôùng leân khoùi ra maøu xanh. Hoaëc coù ngöôøi, duøng dao baêm thòt ngöôøi aáy ra ñeå aên. Trong nguïc coù chuùa hoûi toâi: Ngöôi phaïm toäi gì maø ngoài ñaây, vì sao ñeán ñaây. ÔÛ ñaây trò ngöôøi bò toäi naêm nghòch, khoâng hieáu thaûo cha meï, khoâng trung tín vôùi vieäc vua giao, trò caùc ngöôøi laøm aùc. Ngöôi coù toäi naëng gì maø ñeán ñaây?” Toâi ñaùp: “Toâi chæ coù moät chuùt ít toäi nhoû, laø töø luùc laøm ngöôøi ñeán nay, toâi bò ngöôøi aùc meâ hoaëc, thôø kính haøng ngoaïi ñaïo, laïi vì moät chuùt ngu si cuûa theá gian, maø saùt sinh ñeå cuùng teá trôøi ñaát, uoáng röôïu. ÔÛ trong chôï thì xeùn bôùt taøi saûn cuûa ngöôøi, caân ñong ño löôøng, ñeàu muoán lôïi nhieàu cho mình. Sau ñoù,

ñöôïc Ñaïo sö Thieän tri thöùc daïy laøm ñieàu laønh, ñöa toâi vaøo trong ñaïo Phaät, ñöôïc thaáy Sa-moân, ñaïo nhaân, thoï trì naêm giôùi, thôø kính vaø tu haønh möôøi ñieàu laønh. Töø ñoù ñeán nay, haèng ngaøy khoâng phaïm ñieàu aùc.” Nhôø ñieàu ñoù maø Minh vöông thöông xoùt, khoâng phaït toäi toâi. Toâi lieàn cuùi ñaàu.

Minh vöông lieàn ñöùng daäy voøng tay, goïi toâi: “Thoâi, thoâi, ngöôøi trong saïch, trung tín khoâng neân laøm vaäy”. Lieàn cho toâi ngoài treân toøa. Vua goïi vieân quan vaø noùi vôùi ngöôøi aáy:

–Ñaây chính laø ñeä töû cuûa Voâ Thöôïng Chaùnh Chaân. Caùc ngöôi phaûi neân theo ngöôøi naøy, ñeå ñöôïc ñoä thoaùt. Ngöôøi naøy khi maïng soáng chaám döùt, thaân cheát nhöng thaàn hoàn vaãn ñi theo choã khaùc ñeå thoï sinh. Neáu sinh leân coõi trôøi thì ñöôïc thaàn trôøi ñeán ngheânh tieáp. Neáu sinh trong loaøi ngöôøi, thì loaøi ngöôøi ñeán ngheânh tieáp. Ngöôøi toân quyù naøy, laøm sao laïi vaøo choán toäi phaïm naêm nghòch naøy?

Vieân quan ñaùp:

–Theá gian thieáu gì nhöõng ngöôøi naøy! Hoï khoâng sôï pheùp vua, khoâng sôï boán thôøi, naêm haønh, khoâng bò baét, quyû thaàn trôøi ñaát khoâng choã baét giöõ hoï, khoâng theå hoûi ñöôïc moät hai lôøi. Ngöôøi naøy, haønh ñoäng ngang taøng, khoâng sôï pheùp taéc cuûa trôøi. Coù vò Phaùp sö, goïi laø Sa-moân, caïo toùc, aùo maëc thoâ sô, duøng phaùp, ñoä nhieàu ñeä töû, Ñoâng, Nam, Taây, Baéc khoâng choã raøng buoäc, dôøi nhaø, mai taùng, con gaùi veà nhaø choàng, khoâng sôï boán thôøi, huûy hoaïi, caûi ñoåi, khoâng sôï vua baét. Boïn ngöôøi naøy phaûi neân trò.

Minh vöông noùi:

–Thoâi, thoâi! Khanh khoâng hieåu roõ phaùp naøy. Ngöôøi maëc aùo phaùp, raát ñaùng quyù kính, ñöôïc ngöôøi khaùc khaâm phuïc, laø vua trong caùc trôøi Thích, Phaïm; laø maët traêng, maët trôøi; laø vua quan, döôùi ñeán thaàn daân ñeàu toân kính phuïng thôø. Ngöôøi naøo toân kính, seõ ñöôïc phöôùc baùo voâ löôïng, khieán ngöôøi ñöôïc ñaïo; khoâng ñöôïc cao ngaïo, xem thöôøng ngöôøi naøy. Ai xem thöôøng ngöôøi naøy, laø töï chuoát toäi khoå. Nhanh choùng luïc xeùt laïi, thoï maïng ngöôøi naøy ñaõ heát chöa?

Vieân quan taâu:

–Trong baûo luïc, maïng ngöôøi naøy chöa ñaùng cheát, tính ra coøn phaûi hai möôi naêm. Ngöôøi naøy, tröôùc kia coù thôøi gian laøm toäi aùc, sau naøy, nhôø laøm ñieàu laønh môùi giöõ ñöôïc maïng soáng, khieán cho boïn con phaûi haï mình.

Minh Vöông noùi:

–Ngöôøi soáng ôû ñôøi, ít laøm aùc, coù theå soáng ñeán moät traêm naêm, coøn toäi ngöôøi naøy, phaûi theá naøo?

Vieân quan thöa:

–Ngöôøi naøy chæ coù theå soáng, chöù khoâng theå cheát. Cheát thì lieàn phaûi chòu toäi thoáng khoå keùo daøi theâm ngaøn kieáp, vaïn kieáp, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt.

Minh vöông noùi:

–Ñeä töû Phaät, coù giöõ giôùi, sieâng naêng khoâng löôøi bieáng, seõ ñöôïc Thieân thaàn toân kính. Vì sao? Vì Phaät duøng loøng laønh lôùn, loøng thöông xoùt lôùn, baûo veä taâm daïy doã taâm, duøng boán taâm bình ñaúng lo nghó khaép möôøi phöông; taát caû nhaân daân trong thieân haï, vaïn vaät ñuû loaïi nhö boø bay, cöïa quaäy, Phaät ñeàu thöông xoùt. Coâng ñöùc löu truyeàn ñeán thieân haï möôøi phöông, cho neân ñeä töû Phaät, ñöôïc Thieân thaàn, Thoå ñòa, Quyû, Roàng quyù kính. Ñaâu phaûi bò vua baét gaëp boán thôøi, naêm haønh ñaâu. AÂn ñöùc cuûa Phaät, nhö boán bieån, khoâng theå haïn löôïng, nhö nöôùc chaûy caû traêm öùc, laøm sao coù theå ñong löôøng heát, ñeå bieát heát soá ñoù. AÂn ñöùc cuûa Phaät cuõng khoâng theå löôøng ñöôïc.

Vieân quan thöa:

–Ñaïi vöông! Ngaøi thôø phuïng giôùi trong saïch cuûa Phaät ñoù sao? Minh vöông ñaùp:

–Ta khoâng phuïng thôø Phaät, neân phaûi chòu toäi ñeán ñaây laøm vua ñòa nguïc naøy. Khanh thaáy trong nguïc naøy, baây giôø, coù ngöôøi soá maïng ñaõ heát, khoâng chòu thoï, cuõng khoâng daùm tieán leân, chæ chaép tay ñeå phuïng thôø, kính ngöôõng; neân xeùt laïi haønh ñoäng phöôùc laønh cuûa mình, thì thaàn phöôùc töï ñeán nghinh tieáp. Ngöôøi chöa ñaùng cheát, töï coù baûo veä, seõ mau choùng thoaùt khoûi. Neáu coù ngöôøi ñaõ vaøo chaùnh phaùp, sau hoái haän trôû veà laïi vôùi ngoaïi ñaïo, laøm caùc vieäc saùt sinh, cuùng teá, taø ñaïo, aùc kieán, ngöôøi naøy khoâng ñöôïc söï baûo veä. Tuy maïng soáng ñeán moät traêm naêm, nhöng phaûi gaëp chín laàn cheát oan, khoâng beänh, töï cheát. Vì sao? Vì thaàn cöùu hoä khoâng giuùp ñôõ. Ngöôøi nhö vaäy troïn khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Neân Tyø-kheo hay Phaät töû phaûi giöõ naêm giôùi, sieâng naêng haønh saùu vieäc. Nhöõng gì laø saùu?

1. Ñaøn ba-la-maät: Thích vieäc boá thí, khoâng ñöôïc keo kieät.
2. Thi ba-la-maät: Giöõ gìn giôùi caån thaän, chôù phaïm.
3. Saèn-ñeà ba-la-maät: Nhaãn nhuïc giöõ taâm, mieäng, yù khoâng cho saân töùc.
4. Tyø-leâ-da ba-la-maät: Sieâng naêng saùng suoát chôù löôøi bieáng.
5. Thieàn ba-la-maät: Moät loøng taäp trung yù, chôù buoâng thaû.

6- Baùt-nhaõ ba-la-maät: Sieâng naêng tuïng ñoïc kinh, hieåu roõ trí Nhaát thieát trí. Ñaáy laø saùu ñieàu maø Boà-taùt caàu ñaïo phaûi laøm.

Laïi coù saùu ñieàu: 1. Maét; 2. Tai; 3. Muõi; 4. Mieäng; 5. Thaân; 6. YÙ. Ngöôøi muoán caàu ñaïo ñöôïc phöôùc, neân giöõ gìn saùu ñieàu naøy. Giöõ gìn maét, chôù ñeå maét ñaém chìm tröôùc saéc. Giöõ gìn tai, chôù ñeå tai say ñaém tröôùc aâm thanh. Giöõ gìn muõi, chôù ñeå muõi meâ ñaém tröôùc muøi höông. Giöõ gìn mieäng, chôù ñeå mieäng say ñaém tröôùc muøi vò. Giöõ gìn thaân, chôù ñeå thaân chìm ñaém tröôùc söï trôn laùng. Giöõ gìn yù, chôù ñeå yù ñaém say tröôùc aùi duïc. Ñaây laø saùu ñieàu caàn phaûi giöõ gìn. Caàn phaûi dieät tröø ba ñieàu nöõa. Nhöõng gì laø ba? 1. Daâm duïc; 2. Saân giaän; 3. Ngu si. Ñaáy laø ba ñoäc.

Laïi phaûi dieät tröø naêm ñieàu. Nhöõng gì laø naêm? 1. Thoï; 2. Töôûng; 3. Haønh; 4. Thöùc;

1. AÙi duïc. Ñaáy laø naêm aám.

Laïi coù saùu suy. Nhöõng gì laø saùu?

* 1. Saéc laøm cho maét suy.
	2. AÂm thanh laøm cho tai suy.
	3. Muøi höông laøm cho muõi suy.
	4. Höông vò laøm cho mieäng suy.
	5. Söï trôn laùng laøm cho thaân suy.
	6. Caùc phaùp laøm cho yù suy. Ñaáy laø saùu suy.

Naêm aám, saùu tình, ba ñoäc hôïp laïi, laøm cho trong thaân coù hai möôi ñieàu; noù luoân toàn taïi trong thaân con ngöôøi. Ngöôøi haønh ñaïo, caàn phaûi luoân döùt tuyeät hai möôi ñieàu naøy. Neáu khoâng caét ñöùt ñöôïc hai möôi ñieàu naøy, seõ rôi vaøo trong toäi chìm ñaém. Saùu tình khoâng döùt, seõ rôi vaøo möôøi taùm taàng ñòa nguïc. Naêm aám khoâng döùt, seõ tuaàn töï ra vaøo trong naêm ñöôøng. Ba ñoäc khoâng döùt, seõ vaøo trong ba ñöôøng aùc.

Neáu thieän nam, thieän nöõ naøo giöõ gìn caám giôùi cheá ngöï hai möôi ñieàu trong thaân. Nhö buïi treân göông, ñöôïc phuûi saïch, khoâng coøn caáu baån, thì trong ngoaøi ñöôïc chieáu roõ. Thieân haï traêm ngaøn vaïn ngöôøi, coù moät ngöôøi laø ñeä töû Phaät khoâng?

Vieân quan thöa:

–Thaät söï khoâng coù. Minh vöông noùi:

–Xem xeùt nhö vaäy, môùi bieát coâng ñöùc Phaät raát cao lôùn, saâu thaúm, röïc rôõ, nhö bieån lôùn, khoâng theå bieát ñöôïc.

Vieân quan thöa:

–Thaät ñuùng nhö lôøi vua noùi. Keû tieåu söù thaät ñaùng toäi, khoâng phaân bieät ñöôïc thaät giaû. Môøi ngöôøi kia trôû veà laïi.

Minh vöông noùi:

–Toát.

Vieân quan lieàn taï töø, ñöa ngöôøi kia töï trôû veà. Ngöôøi kia nhö töø treân cao rôùt xuoáng, theo veät saùng, maø soáng daäy, lieàn sinh hoaït ñöôïc.

Cha meï beøn ñem xe ñöa ñeán Kyø hoaøn baïch Phaät. Phaät lieàn goïi ngöôøi kia, hoûi nhöõng ñieàu ñaõ thaáy, nhö ñaõ noùi ôû treân.

Phaät lieàn mæm cöôøi, haøo quang naêm maøu töø treân ñænh phaùt ra, nhieãu quanh thaân ba voøng, roài nhaäp vaøo trong roán. A-nan söûa y phuïc, quyø goái saùt ñaát, chaép tay baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Phaät khoâng cöôøi voâ côù. Cöôøi laø coù yù. Cuùi xin Theá Toân thuyeát roäng nghóa naøy.

Phaät baûo:

–A-nan! Laéng nghe vaø giöõ laáy maø tu haønh.

A-nan vaø chuùng hoäi vaâng lôøi daïy, cuøng laéng nghe. Phaät baûo:

–Nghe raèng: Thieân haï ôû coõi Dieâm-phuø vì phaïm naêm nghòch toäi ôû ñôøi: Con baát hieáu cha meï, thaàn khoâng trung vôùi vua, vôï choàng doái traù nhau, doái treân gaït döôùi, nhaân daân laàm than, ít coù nghóa lyù, khinh maïn khoâng tieát leã, duøng söùc maïnh laán hieáp keû yeáu, giaøu coù huøa theo vôùi nhau, ngheøo khoå khoán cuøng, tham lôïi keo kieät, khoâng coù loøng laønh, chæ muoán hôn ngöôøi. Boán thieân vöông cuøng giöõ, quyû thaàn xaáu aùc laøm chuû, baét ngöôøi phaïm toäi phaûi cheát, thaàn hoàn luaân chuyeån, tuøy theo haønh ñoäng maø laõnh thoï, phaûi laøm ngaï quyû, suùc sinh trong ñòa nguïc, bò ñaùnh ñoøn ñau ñôùn, khoå sôû, chaët, baàm, doäi nöôùc soâi, naáu, thieâu, ñoát. Neáu ai coù phöôùc nhoû, thì ñöôïc sinh leân coõi trôøi, phaûi ôû taàng trôøi thöù saùu. Phöôùc moûng, maïng ngaén, khoâng nhaän laõnh ñöôïc giaùo phaùp. Tuy ñöôïc laøm ngöôøi, phaûi laøm keû noâ tyø thaáp heøn, hoaëc laøm traâu, ngöïa, suùc sinh, löøa, laïc ñaø, voi, hoå, sö töû, chim thuù, truøng, kieán. Khoå sôû noùi khoâng heát. Traêm kieáp, ngaøn kieáp, vaïn kieáp khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Vöøa môùi sinh ra lieàn beänh, hoaëc cheát lieàn. Neáu ñöôïc laøm ngöôøi, saùu caên khoâng ñuû, löng guø, taøn taät, ñui ñieác, caâm, ngoïng, khoå sôû voâ cuøng.

Nay, ôû treân ñôøi, coù moät ngöôøi, bieát theá gian coù Phaät, nghe kinh phaùp, ñöôïc thaáy

Tyø-kheo Taêng, coù taâm laønh yù toát, töø taâm cung kính, boû chín möôi saùu ngoaïi ñaïo, ñeán vôùi chaùnh phaùp. Töï suy nghó, töï khaéc phuïc, ñeå giöõ gìn naêm giôùi, tu möôøi ñieàu laønh, dieät möôøi ñieàu aùc. Baáy giôø, coù moät ngöôøi ñaéc ñaïo, vaøo thôøi Phaät Duy-veä, coâng ñöùc ñaït ñöôïc baèng nhö ngöôøi naøy. Toäi cuûa ngöôøi kia, coù ñeán traêm ngaøn vaïn kieáp, ñeàu ñöôïc dieät tröø. Ngöôøi naøy, sau khi maïng chung, khoâng bò rôi vaøo ba ñöôøng aùc. Giaû söû nhö coù phaïm toäi, theo toäi naëng nheï maø ñeán ñòa nguïc. Vua thaáy taâm yù cuõng kính ngöôõng ngöôøi naøy. Ñeá vöông, nhaân daân, taát caû ñeàu toân kính phuïng trì. Tuy chöa ñaéc ñaïo, nhöng coâng ñöùc to lôùn, trôøi, ngöôøi, quyû, roàng ñeàu ca ngôïi.

Phaät baûo A-nan:

–Sau khi ta nhaäp Nieát-baøn, phaàn nhieàu ngöôøi ñôøi khoâng toân kính phaùp; öa thích söï

cao ngaïo, cho mình laø hôn, khinh mieät moïi ngöôøi. Coi reû chaùnh phaùp, phaù hoaïi, laøm nhuïc Tyø-kheo, khoâng bieát cuùng döôøng, chöûi ruûa neùm ñaù, khoâng sôï bò baét. Boïn ngöôøi naøy, ñeàu töø trong coõi ma, ñeán ñaây sinh laøm ngöôøi, neân aùc ñoäc nhö vaäy. Ai maø tin öa Phaät phaùp, laø do ñôøi tröôùc ñaõ laø ñeä töû Phaät roài, neân coù theå bieát thaät giaû theo ñoù maø phuïng thôø chaùnh phaùp, thoï trì giôùi kinh, laïi dieät tröø ñöôïc hai möôi ñieàu, nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu laø chö Ñaïi Boà-taùt, chaúng phaûi phaøm phu.

Con ngöôøi coù sinh ra, phaûi coù cheát, khoâng ai khoâng cheát caû. Ngöôøi kheùo giöõ giôùi, khoâng tieác thaân maïng, chæ nhôù nghó ñeán vieäc ñem loøng töø bi maø cöùu giuùp taát caû, vì moïi ngöôøi maø laøm thaày höôùng daãn. Boà-taùt khoâng sôï söï bieán ñoåi cuûa sinh töû; vaøo sinh töû laø ñeå cöùu ñoä söï sinh töû; vaøo ñòa nguïc ñeå giaûng giaûi giôùi, kinh khieán döøng aùc laøm laønh; vaøo ngaï quyû ñeå giaûng noùi veà haïnh boá thí; vaøo suùc sinh ñeå giaûng noùi veà daâm duïc. Khi heát thaân naøy, sinh leân coõi trôøi seõ daïy doã cho caùc trôøi. Trong loaøi ngöôøi thì daïy phaùp boû aùc laøm ñieàu laønh.

Con ngöôøi coù tö töôûng ñòa nguïc, thì haønh ñoäng nhö ñòa nguïc, ngöôøi coù tö töôûng suùc sinh, thì haønh ñoäng nhö suùc sinh; ngöôøi coù tö töôûng trôøi, ngöôøi, thì haønh ñoäng nhö trôøi, ngöôøi; ngöôøi coù tö töôûng ngaï quyû, thì haønh ñoäng nhö ngaï quyû; ngöôøi coù tö töôûng loaøi ngöôøi, thì haønh ñoäng nhö loaøi ngöôøi. Taát caû vaïn vaät ñeàu khoâng coù gì laø cuûa mình, chæ döïa vaøo hình töôùng maø ñaët teân maø coù tö töôûng.

Naøy Hieàn giaû! Theo caùi thaáy cuûa maét, maø chöùng ngoä noù roõ raøng. Ñaõ sinh ra, maø ñöôïc laøm ngöôøi laø coù phöôùc ñöùc, neân thôø phuïng gìn giöõ chaùnh phaùp. Taïi sao khoâng noã löïc heát khaû naêng, ñeå töï mình ñeán Phaät ñaïo toân quyù! Sao laïi phaûi chòu nghieäp khoå ñeå ñeán noãi thaân phaûi laõnh thoï quaû baùo. Hoái haän coù ích gì?

Phaät baûo A-nan:

–Phaùp ñöôïc höng khôûi, thì ngöôøi bieát laøm laønh, phaùp bò suy vong, thì ngöôøi laøm aùc caøng nhieàu. Haõy cuøng nhau daïy baûo, sieâng naêng saùng suoát giöõ gìn giôùi kinh. Haõy luoân nghó taát caû laø voâ thöôøng. Söùc voâ thöôøng thì to lôùn, Phaät khoâng luoân truï ôû ñôøi. Ñaõ ôû trong theá gian thì phaûi noã löïc sieâng naêng töï ñoä cho mình vaø coù theå cöùu ñoä taát caû cho ngöôøi vaø khoâng phaûi ngöôøi.

Naøy caùc Tyø-kheo! Caùc oâng vaø ta ôû ñôøi, phaûi töï mình coá gaéng heát söùc, chôù noùi Phaät luoân truï ôû ñôøi. Nay khoâng ra söùc coá gaéng sau hoái haän ích gì?

Nghe Phaät noùi kinh veà ngöôøi cheát soáng laïi ñöôïc thaáy chaân lyù. Cha meï vaø ngöôøi thaân ñeàu ñaéc ñaïo A-la-haùn vaø ñöôïc khoâng thoaùi chuyeån, an truï vöõng chaéc, khoâng gì lay ñoäng ñöôïc. Caùc ñeä töû Tyø-kheo lôùn vaø Boà-taùt, Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn, nghe kinh ñeàu hoan hyû, ñeán tröôùc Phaät, laøm leã, roài lui ra.

