KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 4: THAÙC SINH CUNG TRÔØI ÑAÂU-SUAÁT (Phaàn 2)**

Baáy giôø, Boà-taùt Hoä Minh bieát trong chuùng hoäi cuûa chö Thieân nôi cung trôøi Ñaâu-suaát, coù moät Thieân töû teân Kim Ñoaøn, töø tröôùc tôùi nay ñaõ töøng ñeán coõi Dieâm-phuø-ñeà neân Ngaøi hoûi Kim Ñoaøn:

–Naøy Thieân töû Kim Ñoaøn, oâng ñaõ töøng ñeán trong coõi Dieâm-phuø-ñeà, coù leõ oâng bieát roõ xoùm laøng thaønh aáp vaø chuûng toäc caùc nhaø vua ôû nôi ñoù, vaäy Boà-taùt coøn sinh moät laàn nöõa thì neân sinh vaøo nhaø naøo?

Thieân töû Kim Ñoaøn thöa:

–Baïch Toân giaû, toâi bieát raát roõ vieäc naøy, xin Toân giaû kheùo laõnh hoäi, toâi seõ trình baøy. Boà-taùt Hoä Minh noùi:

–Hay laém! Kim Ñoaøn noùi:

–Coõi Tam thieân ñaïi thieân naøy coù moät Boà-ñeà ñaïo traøng thuoäc nöôùc Ma-giaø-ñaø trong chaâu Dieâm-phuø-ñeà. Ñaây laø nôi chö Phaät thuôû xöa thaønh ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Naøy Toân giaû Hoä Minh, trong nöôùc naøy coù doøng soâng Haèng. Phía Nam doøng soâng coù moät daõy nuùi teân laø Tyø-xaø-la, coøn coù moät teân khaùc laø Baøn-ñoà Baø-tyø Phuù-la Kyø- xaø-quaät, nôi ñaây laø choã caùc Tieân nhaân ñôøi tröôùc tu taäp. Daõy nuùi naøy cuøng vôùi doøng soâng lieân keát nhau bao quanh laáy daûi ñaát. Theá nuùi oai huøng traûi moät maøu xanh bieác gioáng nhö khoái ngoïc ma-ni, phía trong nuùi coù moät laøng teân laø Sôn nhieâu. Laïi caùch nuùi chaúng bao xa coù moät ñaïi thaønh teân laø Vöông xaù, thuôû xöa coù vò vua tu tieân teân laø Öu-ñoà-ba-leâ trò vì ôû thaønh naøy, chuûng toäc aáy luoân luoân laøm vua, chaùnh phi thuoäc doøng hoï Ñaïi vöông Thieän Kieán, sinh haï moät Thaùi töû teân laø Baø-heà-ca, hieän ñang keá nghieäp vua cha Öu-ñoà-ba-leâ cai trò nöôùc Ma-giaø-ñaø. Ngaøi giaùng sinh ñeán coõi Dieâm-phuø-ñeà, coù theå laøm tröôûng töû cuûa vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy coù phaàn öu ñieåm, nhöng phuï vöông vaø maãu haäu khoâng thanh tònh, ñoâ thaønh ñoùng nôi bieân ñòa, ñòa theá ñoài nuùi goà gheà khoâng baèng phaúng, toaøn laø haàm hoá, soûi ñaù caùt saïn, caùc loaøi coû daïi gai goùc um tuøm, ít thaáy ao hoà vaø nhöõng doøng soâng lôùn, khoâng thaáy hoa vieân vaø vöôøn caây aên quaû. Do vaäy oâng nay coù theå quan saùt caùc vöông toäc khaùc ñöôïc chaêng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Thöa Toân giaû Hoä Minh, nôi thaønh Ba-la-naïi thuoäc nöôùc Ca-thi, hieän nay vò vua ñang trò vì hieäu laø Thieän Tröôïng Phu, laø con cuûa vua tieân Thieän Quang. Toân giaû coù theå nhaän Thieän Tröôïng Phu laøm phuï vöông ñöôïc chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy coù öu ñieåm nhö vaäy, nhöng vua Thieän Tröôïng Phu nöôùc Ca-thi bò thaâm nhieãm boán phaùp taø kieán. Vaäy oâng coù theå quaùn saùt doøng vua khaùc laøm cho ta thaùc sinh ñöôïc khoâng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Thöa Toân giaû Hoä Minh, nöôùc Kieàu-taùt-la coù kinh ñoâ laø Xaù-baø-ñeà, vò vua cai trò thaønh naøy laø Kyø-la da. Quoác vöông ñaïi quoác Kieàu-taùt-la coù thaân hình to lôùn khoûe maïnh hôn ngöôøi, daân chuùng ñoâng ñuùc. Toân giaû coù theå laøm con vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy coù öu ñieåm nhö vaäy, nhöng nhaø vua nöôùc Kieàu-taùt-la laø con chaùu nhieàu ñôøi cuûa Ma-ñaêng-giaø, cha meï sinh ra vò quoác chuû naøy thuoäc doøng thaáp keùm, khoâng ñöôïc thanh tònh. Vì töø xöa ñeán nay khoâng phaûi doøng doõi laøm vua, nhaø vua tieåu taâm haï tieän, yù chí khoâng cao thöôïng, kho taøng nhaø vua ít cuûa caûi. Tuy coù baûy baùu: Vaøng, baïc, löu ly, maõ naõo, traân chaâu… nhöng chaúng ñöôïc nhieàu. Do vaäy, ngaøy nay oâng coù theå vì ta tìm caùc doøng vua khaùc ñeå laøm choã ta thaùc sinh ñöôïc khoâng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Thöa Toân giaû Hoä Minh, vua nöôùc Baïc-tha ñoùng ñoâ taïi thaønh Caâu-thieåm-di teân laø Thieân Thaéng, con cuûa vua naøy teân laø Baù Thaéng. Vua Baù Thaéng coù nhieàu voi, ngöïa, baûy baùu vaø ñaày ñuû boán binh chuûng. Toân giaû coù theå laøm con vò vua naøy ñöôïc chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy coù öu ñieåm nhö vaäy, nhöng maãu haäu vua Baù Thaéng nöôùc Baït-tha khoâng phaûi laø ngöôøi hieàn löông, ngoaïi tình sinh ra Baù Thaéng, neân Baù Thaéng khoâng phaûi thuoäc doøng vua chaùnh thoáng. Baù Thaéng lôùn leân laøm vua laïi tuyeân truyeàn taø thuyeát ñoaïn kieán. Do vaäy, oâng coù theå quaùn saùt doøng vua khaùc ñeå laøm nôi ta thaùc sinh chaêng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Nöôùc Kim cang coù kinh thaønh teân laø Tyø-da-ly, luùa gaïo dö daät, daân chuùng no aám, an vui, caûnh ñeïp tuyeät vôøi, gioáng nhö cung trôøi khoâng khaùc. Vua ñoùng ñoâ ôû thaønh naøy laø con cuûa Thoï Vöông, thuoäc chuûng toäc thanh tònh, khoâng moät ai daùm cheâ bai, kho taøng nhaø vua coù nhieàu vaøng baïc ngoïc ngaø chaâu baùu vaø caùc vaät quyù giaù, khoâng thieáu moät vaät gì. Toân giaû coù theå laøm con vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Öu ñieåm naøy thaät quaû nhieân nhö vaäy. Nhöng daân chuùng nöôùc naøy taâm taùnh cang cöôøng, moãi ngöôøi töï soáng theo yù rieâng cuûa mình, töï cho mình laø hôn moïi ngöôøi, heát söùc kieâu caêng ngaõ maïn, ngheânh ngang töï thò coáng cao, chaúng chòu hoøa ñoàng vôùi moïi ngöôøi, soáng hoãn ñoän naøo khaùc suùc sinh, khoâng bieát keû lôùn ngöôøi nhoû, toân ty traät töï leã nghi. Töï cho mình laø thoâng minh, töï noùi mình laø hieåu bieát. Tuy trong nöôùc coù vua chuùa maø khoâng chòu phuïc tuøng, noùi raèng leõ töï nhieân phaùp aáy laø vaäy, chaúng caàn caàu hoïc ngöôøi khaùc. Do vaäy, oâng nay coù theå quaùn saùt doøng vua caùc nöôùc khaùc ñeå laøm choã ta thaùc sinh ñöôïc chaêng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Thöa Toân giaû Hoä Minh, con vua Minh Ñaêng ôû thaønh Öu-xaø-da-na thuoäc nöôùc Ma- ba-baøn-ñeà teân laø Maõn Tuùc, hieän ñoùng ñoâ ôû thaønh naøy. Vua Maõn Tuùc coù moät thaân theå cöôøng traùng oai huøng, raát nhieàu tuøy tuøng, coù söùc maïnh deïp tan giaëc thuø. Toân giaû coù theå laøm con vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh noùi vôùi Kim Ñoaøn:

–Tuy coù öu ñieåm nhö vaäy nhöng quoác vöông naøy khoâng coù moät phaùp khaû dó laøm moâ phaïm cho vieäc cai trò. Chaùnh saùch cai trò ñoäc aùc khaéc nghieät, khoâng tin nhaân quaû. Do vaäy, ngaøy nay oâng coù theå quaùn saùt caùc vöông toäc khaùc, ñeå laøm choã ta thaùc sinh ñöôïc chaêng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Thöa Toân giaû Hoä Minh, coù moät Ñaïi vöông ñoùng ñoâ taïi thaønh Ma-ñaàu-la trong coõi

Dieâm-phuø-ñeà naøy teân laø Thieän Tyù. Nhaø vua coù moät ngöôøi con teân laø Töï Taïi Kieän Töôùng. Toân giaû coù theå ñeán laøm con nhaø vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy coù öu ñieåm nhö vaäy, nhöng quoác vöông naøy sinh trong nhaø taø kieán. Vì lyù do Boà-taùt boå xöù khoâng ñöôïc thò hieän trong nhaø taø kieán, oâng coù theå quaùn saùt doøng hoï vua khaùc, ñeå laøm nôi ta thaùc sinh ñöôïc chaêng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Thöa Toân giaû Hoä Minh, coù doøng vua Baøn-nöõu ôû thaønh Baïch töôïng, thaân theå duõng maõnh oai huøng, hình dung tuaán tuù khaû aùi theá gian khoâng ai saùnh baèng, coù söùc maïnh ñaùnh deïp giaëc thuø caùc nöôùc laùng gieàng. Toân giaû coù theå ñeán laøm con vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy ñöôïc öu ñieåm nhö vaäy. Duø chuûng toäc nhaø vua Baøn-nöõu thanh tònh, nhöng con cuûa vua hoãn taïp roái loaïn. Vì sao? Vò tröôûng töû cuûa nhaø vua teân laø Du-ñòa-sö-hy-la, laø con cuûa phaùp vöông Phaïm thieân; ngöôøi con thöù hai cuûa nhaø vua teân laø Tyø-ma Tö-na, laø con cuûa vò Phong Thaàn; ngöôøi con thöù ba cuûa nhaø vua teân laø AÙt-thuaàn-na, laø con cuûa Ñeá Thích. Laïi coù hai ngöôøi con khaùc meï: Ngöôøi thöù nhaát teân Na-caâu-la, ngöôøi thöù hai teân Ta-ha-ñeà- baø. Hai ngöôøi naøy laø con cuûa tinh tuù A-du-na. Vì lyù do ñoù, hoâm nay oâng coù theå quan saùt doøng hoï caùc nhaø vua khaùc ñeå laøm choã ta thaùc sinh ñöôïc chaêng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Thöa Toân giaû Hoä Minh, nay coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy coù thaønh Mò-di-la. Nhaø vua doøng Mò-di-la teân laø Thieän Höõu, raát nhieàu voi, ngöïa, traâu, deâ, taát caû nhu caàu cho ñôøi soáng heát thaûy ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. Kho taøng chöùa ñaày voâ löôïng caùc thöù baùu nhö: Vaøng, baïc, ngoïc ngaø, chöa töøng thieáu moät vaät gì. Nhaø vua thöôøng sieâng tu caùc phaùp haïnh. Toân giaû coù theå ñeán laøm con vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy thöïc teá nhaø vua Thieän Höõu coù ñaày ñuû caùc phaùp öu ñieåm nhö theá nhöng nhaø vua tuoåi cao, quaù giaø yeáu, laïi khoâng coù khaû naêng chænh ñoán vieäc nöôùc ñeå cho quoác gia höng thònh; hôn nöõa nhaø vua ñoâng con. Do vaäy, oâng nay coù theå tìm caùc vöông toäc khaùc ñeå laøm choã thaùc sinh chaêng?

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch theá naøy:

–Nhöõng vò vua vöøa keå treân ñaây, coù vò thuoäc caùc nöôùc vaên minh, cuõng coù vò thuoäc caùc nöôùc ngheøo naøn laïc haäu. Thöa Toân giaû, nay coù vua Nguyeät Chi cai trò moät quaàn ñaûo trong bieån Tyø-nöõu, cha meï ñeàu thuoäc doøng doõi Baø-la-moân, ñeàu tu tònh haïnh, thoâng thaïo caùc phaùp teá töï chö Thieân, uyeân thaâm boán luaän Tyø-ñaø. Toân giaû coù theå ñeán laøm con vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh baûo Kim Ñoaøn:

–Tuy nhaø vua naøy coù öu ñieåm nhö vaäy nhöng ta ñaûn sinh ñeå xuaát gia thaønh ñaïo, coát yeáu phaûi sinh trong doøng doõi nhaø vua, khoâng muoán sinh trong nhaø Baø-la-moân. Vì lyù do ñoù, nay oâng chæ tìm doøng doõi nhaø vua ñeå laøm choã ta thaùc sinh.

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Toâi vì Toân giaû quaùn saùt caùc cung ñieän, xoùm laøng, thaønh aáp cuûa caùc nhaø vua thuoäc caùc nöôùc trong Dieâm-phuø-ñeà naøy vaø söï cai trò, coâng nghieäp cuûa caùc nhaø vua ôû treân ñaát nöôùc moãi vò. Quaùn saùt nhö vaäy, cho ñeán giôø naøy voâ cuøng moûi meät khoå naõo, tinh thaàn meâ muoäi, yù chí roái loaïn, khoâng taøi naøo tieáp tuïc quaùn saùt caùc choã khaùc ñöôïc nöõa, daàu cho coù quaùn saùt thì mieäng khoâng theå naøo dieãn taû heát ñöôïc!

Boà-taùt Hoä Minh noùi vôùi Kim Ñoaøn:

–Söï thaät ñuùng nhö lôøi oâng noùi. Nhöng oâng haõy vì ta coá gaéng tìm moät nhaø vua thuoäc doøng thanh tònh, coù theå laøm choã cho ta thaùc sinh.

Thieân töû Kim Ñoaøn laïi baïch:

–Toâi vì Toân giaû lo laéng quaùn saùt moïi nôi taâm sinh moûi meät, boãng nhieân queân maát moät vöông toäc.

Boà-taùt Hoä Minh lieàn hoûi:

–Nhaø vua aáy teân gì? Kim Ñoaøn baïch:

–Coù moät vöông toäc nguyeân töø tröôùc ñeán nay ñöôïc daân chuùng thaûo luaän ñoàng yù suy cöû, doøng hoï Cam Giaù naøy ñôøi ñôøi laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, con chaùu ñôøi ñôøi noái nhau laøm vua, cho ñeán vò vua ñoùng ñoâ taïi thaønh Ca-tyø-la-baø-toâ-ñoâ, thuoäc doøng hoï Thích teân laø Sö Töû Giaùp. Con vua Sö Töû Giaùp leân ngoâi hieäu laø Thaâu-ñaøn-ñaàu, danh tieáng vang khaép taát caû trôøi ngöôøi trong theá gian. Vaäy Toân giaû coù theå ñeán laøm con vò vua naøy chaêng?

Boà-taùt Hoä Minh noùi vôùi Kim Ñoaøn:

–Hay laém! Hay laém! Naøy Thieân töû Kim Ñoaøn, oâng kheùo quaùn saùt löïa choïn nhaø vua naøy, yù ta cuõng ñònh sinh trong nhaø aáy, nhöõng gì ta nghó cuõng gioáng nhö lôøi oâng noùi. Naøy phaûi bieát, ta quyeát ñònh sinh vaøo nhaø aáy laøm con vua Thaâu-ñaøn-ñaàu.

Naøy Kim Ñoaøn, oâng phaûi bieát, gia ñình cuûa Boà-taùt boå xöù thaùc sinh phaûi laø gia ñình ñaày ñuû saùu möôi coâng ñöùc. Saùu möôi coâng ñöùc ñoù laø gì?

1. Doøng hoï naøy töø xöa ñeán nay phaûi laø doøng hoï thanh tònh toát ñeïp.
2. Nhaø naøy thöôøng ñöôïc chö Hieàn thaùnh gia taâm uûng hoä.
3. Nhaø ñoù khoâng laøm taát caû caùc ñieàu aùc.
4. Ngöôøi sinh trong nhaø ñoù heát thaûy ñeàu ñöôïc thanh tònh.
5. Doøng hoï nhaø ñoù phaûi chaân chaùnh, khoâng bò xen laãn doøng maùu hoï khaùc.
6. Con chaùu nhaø ñoù noái nhau laøm vua phaûi laø tröôûng töû, khoâng cho giaùn ñoaïn.
7. Nhaø ñoù laøm vua töø xöa ñeán nay khoâng coù giaùn ñoaïn.
8. Taát caû caùc vua sinh trong nhaø naøy töø tröôùc ñeán nay phaûi laø ngöôøi troàng nhieàu caên

laønh.

1. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy thöôøng ñöôïc chö Thieân, Hieàn thaùnh ca ngôïi.
2. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñaày ñuû oai ñöùc lôùn.
3. Heát thaûy vôï con trong nhaø naøy ñeàu tieát haïnh ñoan chaùnh.
4. Nhaø naøy sinh nhieàu con trai trí tueä duõng maõnh.
5. Ngöôøi trong nhaø naøy taâm taùnh nhu hoøa.
6. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng laúng lô maát neát.
7. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng coù taâm nhuùt nhaùt.
8. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy chöa töøng coù taâm khieáp nhöôïc.
9. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy thoâng minh ña trí.
10. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy gioûi nhieàu ngheà nghieäp.
11. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñeàu sôï toäi loãi.
12. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng laøm caùc ngheà xaûo traù theá gian, trong vieäc möu

soáng cuõng khoâng tham lam cuûa caûi.

1. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy thöôøng nhieàu baïn beø.
2. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng laáy vieäc saùt haïi ñoäng vaät ñeå nuoâi laáy thaân maïng.
3. Doøng hoï nhaø naøy thöôøng bieát aân nghóa.
4. Doøng hoï nhaø naøy thöôøng tu khoå haïnh.
5. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng bò ngöôøi khaùc caûm hoùa.
6. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng oâm loøng oaùn haän.
7. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng ngu si.
8. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng coù taâm sôï seät chaïy theo ngöôøi khaùc.
9. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng coù taâm hieáu saùt.
10. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy khoâng coù toäi loãi.
11. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñi khaát thöïc ñöôïc nhieàu vaät thöïc.
12. Ngöôøi naøo ñeán nhaø naøy khaát thöïc, khoâng ai laø khoâng ñöôïc cung caáp.
13. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy yù chí kieân cöôøng khoâng ai haøng phuïc ñöôïc.
14. Pheùp taéc nhaø naøy ñöôïc ñöa ra laøm maãu möïc cho moïi ngöôøi.
15. Nhaø naøy thöôøng öa boá thí cho chuùng sinh.
16. Nhaø naøy chuù troïng xaây döïng luaät nhaân quaû.
17. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy laø keû duõng maõnh trong theá gian.
18. Nhaø naøy thöôøng hay cuùng döôøng taát caû Tieân nhaân, Thaùnh hieàn.
19. Nhaø naøy thöôøng hay cuùng döôøng Thaàn linh.
20. Nhaø naøy thöôøng hay cuùng döôøng chö Thieân.
21. Nhaø naøy thöôøng hay cuùng döôøng baäc Ñaïi nhaân.
22. Nhaø naøy traûi qua nhieàu ñôøi khoâng coù oaùn thuø.
23. Nhaø naøy tieáng toát, oai theá vang löøng khaép nôi.
24. Nhaø naøy laø baäc toái thöôïng trong taát caû caùc nhaø khaùc.
25. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy töø ñôøi tröôùc ñeán nay ñeàu thuoäc doøng Thaùnh hieàn.
26. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñoái vôùi caùc doøng Thaùnh, thuoäc doøng Thaùnh baäc nhaát.
27. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy thöôøng thuoäc doøng Chuyeån luaân thaùnh vöông.
28. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy thuoäc doøng hoï coù oai ñöùc lôùn.
29. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy coù voâ löôïng quyeán thuoäc hoä veä chung quanh.
30. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy quyeán thuoäc khoâng tan raõ.
31. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy coù quyeán thuoäc nhieàu hôn quyeán thuoäc ngöôøi khaùc.
32. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñeàu hieáu döôõng töø maãu.
33. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñeàu hieáu döôõng phuï thaân.
34. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñeàu cuùng döôøng chö Sa-moân.
35. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñeàu cuùng döôøng chö vò Baø-la-moân.
36. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy coù raát nhieàu nguõ coác.
37. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy coù nhieàu vaøng baïc, xa cöø, maõ naõo, taát caû taøi saûn khoâng thieáu moät vaät gì.
38. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy coù nhieàu toâi trai tôù gaùi, voi, ngöïa, boø, deâ.
39. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy chöa töøng laøm thueâ cho keû khaùc.
40. Ngöôøi sinh trong nhaø naøy ñoái vôùi taát caû söï vaät trong theá gian, heát thaûy ñeàu ñöôïc ñaày ñuû, khoâng thieáu moät vaät gì.

Naøy Kim Ñoaøn, phaøm Boà-taùt boå xöù ôû trong thai meï, thì ngöôøi meï ñoù phaûi coù ñuû ba möôi hai ñieàu kieän môùi coù khaû naêng nhaän laõnh vieäc Boà-taùt ôû trong thai. Ba möôi hai ñieàu kieän ñoù laø gì?

1. Ngöôøi meï ñoù ñöôïc sinh trong nhaø ñaïo ñöùc chaân chaùnh.
2. Ngöôøi meï ñoù töù chi thaân theå veïn toaøn.
3. Ngöôøi meï ñoù ñöùc haïnh veïn toaøn.
4. Ngöôøi meï ñoù ñöôïc sinh trong nhaø toân quyù.
5. Ngöôøi meï ñoù phaûi laø baäc maãu möïc.
6. Ngöôøi meï ñoù thuoäc chuûng toäc thanh tònh.
7. Ngöôøi meï ñoù hình dung ñoan chaùnh khoâng ai saùnh baèng.
8. Ngöôøi meï ñoù ñòa vò vaø ñöùc haïnh phaûi töông xöùng.
9. Ngöôøi meï ñoù hình dung treân döôùi caân ñoái.
10. Ngöôøi meï ñoù chöa töøng sinh saûn.
11. Ngöôøi meï ñoù coù coâng ñöùc lôùn.
12. Ngöôøi meï ñoù taâm thöôøng nghó ñeán ñieàu vui.
13. Ngöôøi meï ñoù taâm thöôøng tuøy thuaän taát caû vieäc thieän.
14. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm taø vaïy.
15. Ngöôøi meï ñoù ba nghieäp thaân khaåu yù ñöôïc ñieàu phuïc.
16. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm sôï seät.
17. Ngöôøi meï ñoù hoïc roäng nhôù dai.
18. Ngöôøi meï ñoù raát gioûi veà nöõ coâng.
19. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm dua nònh.
20. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm doái gaït.
21. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm saân haän.
22. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm ñoá kî.
23. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm boûn seûn.
24. Ngöôøi meï ñoù khoâng coù taâm boàng boät.
25. Ngöôøi meï ñoù coù taâm khoù coù theå lay chuyeån.
26. Ngöôøi meï ñoù coù töôùng maïo raát toát.
27. Ngöôøi meï ñoù taâm thöôøng giöõ tính nhaãn nhuïc.
28. Ngöôøi meï ñoù coù taâm bieát hoå theïn.
29. Ngöôøi meï ñoù ít daâm duïc, saân haän, ngu si.
30. Vieäc laøm cuûa ngöôøi meï ñoù khoâng traùi vôùi nöõ haïnh.
31. Ngöôøi meï ñoù coù haïnh chieàu chuoäng choàng con.
32. Ngöôøi meï ñoù phaùt sinh caùc haïnh coâng ñöùc ñeàu ñöôïc ñaày ñuû.

Ngöôøi meï nhö vaäy, môùi coù khaû naêng thoï nhaän haäu thaân cuûa Boà-taùt boå xöù. Khi Boà-taùt muoán nhaäp vaøo thai Thaùnh maãu, phaûi choïn ngaøy Quyû tuù. Sau ñoù môùi thaùc sinh vaøo thai meï. Tröôùc khi Thaùnh maãu mang thai Boà-taùt boå xöù, caàn phaûi tu Baùt quan trai roài sau ñoù Boà- taùt môùi giaùng thaàn vaøo thai.

Boà-taùt Hoä Minh laïi noùi:

–Ngaøy nay ta thoï thaân naøy, chaúng phaûi vì tieàn taøi vaø thuù vui naêm duïc ôû theá gian. Ta thoï sinh moät ñôøi naøy ôû nhaân gian, chæ vì thöông xoùt chuùng sinh khoå naõo maø ñem laïi söï an vui cho hoï.

Trong chuùng hoäi, coù moät Thieân nöõ baûo vôùi moät Thieân nöõ khaùc:

–Ñöùc Boà-taùt Hoä Minh laø baäc toân quyù cuûa chuùng ta, nhaát ñònh seõ giaùng sinh vaøo coõi nhaân gian, ngaøi seõ rôøi boû chuùng ta vaø cung ñieän naøy, taïi sao ta coøn thích ôû nôi ñaây?

Thieân nöõ thöù hai lieàn ñaùp:

–Laøm sao! Bieát laøm sao! Chuùng ta khoâng bieát laøm gì baây giôø ñeå ñeán ñöôïc coõi nhaân gian, quan saùt töôøng taän nôi Boà-taùt thaùc sinh laø nhaø naøo!

Thieân nöõ thöù ba ñöa ra yù kieán:

–Ngaøy nay chuùng ta nguyeän xaû boû tuoåi thoï coõi trôøi naøy ñeå ñeán thoï sinh vaøo coõi

Dieâm-phuø-ñeà. Vì sao? Vì chuùng ta cuõng nguyeän ñeán ñoù, cuøng sinh moät löôït vôùi Boà-taùt Hoä Minh cuûa chuùng ta.

Thieân nöõ thöù tö noùi:

–Chuùng ta khoâng neân luyeán tieác caûnh giôùi naøy. Vì sao? Vì Ñöùc Boà-taùt Hoä Minh, Ñaáng toân quyù cuûa chuùng ta coøn xaû boû tuoåi thoï coõi naøy ñeå sinh xuoáng nhaân gian, huoáng nöõa laø chuùng ta.

Laïi moät Thieân nöõ khaùc baïch Toân giaû Hoä Minh:

–Ngaøy nay ngaøi giaùng sinh vaøo coõi Dieâm-phuø-ñeà, cuùi xin Ñaïi-só chôù queân chuùng toâi. Boà-taùt Hoä Minh baûo caùc Thieân nöõ:

–Caùc ngöôøi chôù quaù sinh khoå naõo, ta tröôùc ñaây ñaõ vì caùc ngöôøi noùi taát caû caûnh giôùi ñeàu laø voâ thöôøng, nhö thaân caây chuoái khoâng coù beàn chaéc, nhö möôïn ñoà cuûa ngöôøi, duøng roài phaûi traû laïi cho chuû, chaúng phaûi vaät sôû höõu cuûa mình. Gioáng nhö soùng naéng, nhö troø huyeãn thuaät, nhö boït nöôùc. Taát caû caûnh giôùi doái gaït ngöôøi ngu si, hoï cho laø thöôøng truï.

Baáy giôø trong ñaïi chuùng coù moät Thieân töû, taâm buoàn raàu aùo naõo, than thôû:

–Xeùt nhö lôøi daïy cuûa Boà-taùt, taát caû caûnh giôùi ñeàu laø voâ thöôøng chaúng thaät. Laï thay! Vaäy thì chuùng ta caàn gì phaûi ñam meâ nôi ñaây? Chuùng ta ngaøy nay thaáy Boà-taùt Hoä Minh, thaân theå coù ñaày ñuû coâng ñöùc nhö vaäy. Ngaøi sinh vaøo cung trôøi Ñaâu-suaát naøy, chöùa nhoùm phöôùc ñöùc nhö vaäy, ñaøng hoaøng ngay thaúng nhö vaäy, trang nghieâm ñeïp ñeõ nhö vaäy, maø Boà-taùt laïi xaû boû, giaùng sinh vaøo traàn theá. Laï thay! Taïi sao rieâng chuùng ta soáng nôi caûnh giôùi voâ thöôøng naøy?

Khi aáy, coù moät Thieân töû thöù hai ñaùp:

–Hay thay, Thieân töû! Ñuùng vaäy! Ñuùng vaäy! Y nhö lôøi oâng ñaõ noùi. Roài ngöôøi noùi keä:

*Ñaïi Boà-taùt Hoä Minh thuôû tröôùc Ñaõ töøng sinh trong coõi höõu hình. Töø noâ tyø, voi ngöïa, ngoïc ngaø, Ñeán quyù nhaát vôï con ñeàu xaû.*

*Hoaëc laïi caét thòt xöông thaân theå, Ñaàu, maét, tuûy, maùu, da ñeàu thí. Xin nhö vaäy thaûy ñeàu toaïi yù Traêm ngaøn laàn Boà-taùt ñeàu cho.*

Baáy giôø, trong ñaïi chuùng coù moät Thieân töû khaùc noùi keä:

*Than oâi! Thaân chuùng ta, Sinh ra trong Thieân giôùi. Hieän ñang lo sa ñoïa, Nhö ngöôøi sôï töû thaàn.*

*Coù ai trong theá gian,*

*Höôûng phöôùc khoâng cuøng taän? Theá giôùi voâ thöôøng naøy,*

*Coù sinh ñeàu phaûi dieät.*

Boà-taùt Hoä Minh baûo chö Thieân:

–Naøy chö Thieân, taát caû caùc phaùp theá gian, sinh töû bieät ly laø caên baûn, caùc oâng chaúng neân vì ta maø khoå naõo buoàn raàu. Vì sao? –Ta töø xöa ñeán nay khoâng phaïm caùc aùc nghieäp. Nay caùc oâng muoán ta soáng laâu ôû nôi ñaây, hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc. Ta trong ñôøi quaù khöù soáng gaàn guõi Phaät Phaùp Taêng, troàng caùc thieän nghieäp, thöôøng phaùt ñaïo taâm, mong caàu ñaïi

nguyeän, neân ngaøy hoâm nay ta ñöôïc phöôùc baùu, seõ chöùng quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Leõ ra caùc oâng phaûi hoan hyû, taïi sao laïi sinh khoå naõo?

Chö Thieân nghe lôøi naøy roài, noùi vôùi nhau:

–Chö Thieân chuùng ta thaáy roõ Ñaïi só Hoä Minh, quaû nhieân chaúng bao laâu ngaøi seõ giaùng sinh vaøo coõi nhaân gian. Vaø hoï ñoàng xöôùng leân: “Toân giaû Hoä Minh! Ngaøi chaúng bao laâu seõ sinh vaøo coõi nhaân gian, thì bao nhieâu oai ñöùc vaø phöôùc lôïi cuûa cung ñieän chö Thieân coõi trôøi Ñaâu-suaát naøy seõ ñi theo ngaøi. Ngaøi seõ thoï laáy thaân töù ñaïi cuoái cuøng ôû nhaân gian, chö Thieân chuùng toâi seõ bieát phuïng thôø ai?”

Boà-taùt Hoä Minh baûo chö Thieân:

–Thaân ta tröôùc khi chöa xuaát hieän naêm töôùng suy thoaùi, ta ñaõ vì caùc oâng giaûng noùi caùc phaùp nhaân duyeân voâ thöôøng, caùc oâng caàn nhaát taâm ghi nhôù caùc phaùp aáy, chôù neân laõng queân. Ta nay töø bieät nôi ñaây sinh ñeán nhaân gian, seõ chöùng quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, chuyeån phaùp luaân Voâ thöôïng vi dieäu. Caùc oâng coù theå phaùt nguyeän thoï thaân ôû döôùi traàn gian, sau khi sinh vaøo ñoù roài, caùc oâng seõ ñöôïc giaûi thoaùt taát caû khoå naõo.

Sau khi Ñöùc Boà-taùt Hoä Minh ñaõ quaùn saùt gia toäc ñeå laøm nôi thaùc sinh roài, coõi trôøi Ñaâu-suaát ngay khi ñoù xuaát hieän moät cung ñieän teân laø Cao traøng, cao roäng baèng saùu möôi do tuaàn, Boà-taùt luoân luoân ôû trong cung ñieän naøy, vì chö Thieân maø thuyeát giaûng caùc phaùp troïng yeáu.

Boà-taùt an toïa trong cung ñieän naøy roài, lieàn baûo chö Thieân töû coõi trôøi Ñaâu-suaát: “Naøy chö Thieân, caùc oâng neân taäp hoïp nôi ñaây, thaân ta chaúng bao laâu nöõa seõ giaùng sinh xuoáng traàn gian, ta nay muoán noùi moät phaùp Minh moân, goïi laø “Cöûa ngoõ phöông tieän ñeå vaøo thaät töôùng caùc phaùp”, laø lôøi giaùo hoùa toái haäu ñeå laïi cho caùc oâng. Neáu caùc oâng nhôù töôûng ñeán ta thì khi caùc oâng nghe phaùp moân naøy neân sinh taâm hoan hyû.

Ñaïi chuùng chö Thieân coõi trôøi Ñaâu-suaát-ñaø nghe lôøi noùi naøy roài, taát caû quyeán thuoäc chö Thieân, ngoïc nöõ ñeàu taäp hoïp nôi cung ñieän.

Boà-taùt Hoä Minh thaáy ñaïi chuùng chö Thieân teà töïu xong, lieàn vì hoï maø thuyeát phaùp. Ngay luùc ñoù laïi hoùa hieän moät cung ñieän khaùc ôû treân cung ñieän Cao traøng, cao lôùn roäng raõi che phuû caû boán chaâu thieân haï, nguy nga traùng leä, ít coù cung ñieän naøo bì kòp. Cung ñieän duøng toaøn baûy baùu trang hoaøng, oai nghieâm loäng laãy, taát caû cung ñieän coõi trôøi Duïc khoâng theå saùnh baèng. Chö Thieân Saéc giôùi thaáy cung ñieän naøy, taâm hoï lieân töôûng cung ñieän cuûa mình khoâng khaùc naøo goø maû.

Trong quaù khöù, Boà-taùt Hoä Minh ñaõ tu caùc haïnh, troàng caùc thieän caên, thaønh töïu voâ löôïng phöôùc nghieäp, ñaày ñuû caùc coâng ñöùc, neân khi ngaøi an toïa treân toøa sö töû cao roäng trang nghieâm, toøa naøy ñöôïc duøng voâ löôïng caùc thöù quyù baùu phoái hôïp trang hoaøng, voâ löôïng voâ bieân caùc loaïi y coõi trôøi traûi treân toøa aáy, vôùi voâ löôïng voâ bieân caùc lö baèng ngoïc quyù, xoâng caùc danh höông toûa leân muøi thôm ngaøo ngaït vi dieäu vaø caùc hoa thôm raûi treân maët ñaát. Toøa ñöôïc traêm ngaøn vaïn öùc traân baûo trang hoaøng neân haøo quang laøm saùng röïc caû cung ñieän. Phía treân vaø döôùi cung ñieän ñöôïc buûa giaêng nhöõng maønh löôùi baèng ngoïc quyù, xen laãn caùc chuoâng rung baèng vaøng, phaùt ra nhöõng aâm thanh vi dieäu. Ñaïi cung ñieän quyù baùu naøy laïi coù haøng ngaøn vaïn taøn loïng vaø nhöõng tua maøu saéc saëc sôõ, toûa ra aùnh saùng khaép boán beân. Laïi vôùi voâ löôïng voâ bieân traêm ngaøn ngoïc nöõ, moãi ngöôøi ñem theo nhöõng nhaïc cuï baèng baûy baùu, phaùt ra nhöõng aâm thanh taùn thaùn Boà-taùt trong quaù khöù ñaõ troàng voâ löôïng voâ bieân coâng ñöùc. Boán vua Hoä Theá, vôùi traêm ngaøn vaïn öùc Thieân chuùng hoä veä hai beân cung ñieän, vaø haøng ngaøn vaïn chuùng trôøi Ñeá Thích leã baùi cung ñieän naøy, ngaøn vaïn chuùng coõi trôøi Phaïm thieân cuõng ñoàng leã baùi cung ñieän naøy, laïi coù traêm ngaøn vaïn na-do-tha chö vò Boà-taùt

hoä trì cung ñieän naøy, cung ñieän naøy cuõng ñöôïc traêm ngaøn vaïn na-do-tha chö Phaät möôøi phöông ñoàng hoä nieäm.

Boà-taùt Hoä Minh ñaõ traûi qua traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha kieáp tu haønh caùc haïnh Ba- la-maät, ñöôïc thaønh töïu phöôùc baùu nhö vaäy, nhaân duyeân ñaày ñuû, coâng ñöùc luoân luoân taêng tröôûng, heát thaûy ñeàu ñöôïc trang nghieâm nhö vaäy.

Boà-taùt ngoài treân toøa sö töû cao lôùn vi dieäu naøy, baûo taát caû ñaïi chuùng chö Thieân:

–Naøy chö Thieân, Ta nay ôû nôi ñaây saép thaùc sinh vaøo nhaân gian, ñoái tröôùc chö Thieân ta caàn trình baøy roõ raøng moät traêm leû taùm phaùp Minh Moân, ñeå laïi cho chö Thieân nghieân cöùu hoïc taäp, roài sau ñoù ta môùi haï sinh.

Naøy chö Thieân, caùc oâng phaûi chuù yù laéng nghe vaø ghi nhôù vaøo taâm khaûm moät traêm leû taùm phaùp Minh moân, maø ta saép noùi ñaây:

1. Chaùnh tín: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm chaùnh tín beàn vöõng khoâng bò thoaùi chuyeån.
2. Tònh taâm: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm khoâng vaån ñuïc.
3. Hoan hyû: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm ñöôïc an oån
4. Yeâu thích: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm ñöôïc thanh tònh.
5. Thaân thanh tònh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû giöõ ba nghieäp cuûa thaân thanh

tònh.

baùo. ñuû.

1. Khaåu thanh tònh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû döùt boán ñieàu aùc nôi mieäng.
2. YÙ thanh tònh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû döùt ba ñoäc nôi yù.
3. Nieäm Phaät: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû quaùn Phaät thanh tònh.
4. Nieäm Phaùp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû quaùn Phaùp thanh tònh.
5. Nieäm Taêng: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñaéc ñaïo kieân coá.
6. Nieäm thí: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû boá thí, taâm khoâng mong caàu quaû
7. Nieäm giôùi: Phaùp Minh moân naøy giuùp taát caû nguyeän cuûa haønh giaû ñeàu ñöôïc ñaày
8. Nieäm thieân: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû phaùt taâm roäng lôùn.
9. Nieäm töø: Phaùp Minh moân naøy laøm cho haønh giaû sinh baát cöù ôû ñaâu, thieän caên cuõng

ñöôïc thuø thaéng.

1. Bi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng saùt haïi chuùng sinh.
2. Hyû: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû trong taâm khoâng coøn chöùa ñieàu chaúng vui.
3. Xaû: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû nhaøm chaùn, xa lìa nguõ duïc.
4. Quaùn voâ thöôøng: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû quaùn söï öa ñaém trong tam giôùi laø giaû taïm.
5. Quaùn khoå: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñoaïn taát caû caùc ñieàu ham muoán.
6. Quaùn voâ ngaõ: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng coøn chaáp ngaõ.
7. Quaùn tòch tónh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm yù khoâng loaïn ñoäng.
8. Hoå theïn: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm ñöôïc bình thaûn.
9. Xaáu hoå: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû dieät caùc aùc beân ngoaøi.
10. Thaät: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng doái gaït ngöôøi, trôøi.
11. Chaân: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng töï doái mình.
12. Phaùp haønh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû tuøy thuaän caùc phaùp maø thöïc haønh.
13. Tam quy: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoûi sa ba ñöôøng aùc.
14. Tri aân: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thieän caên ñöôïc toàn taïi.

veä.

tuïng. phaùp.

1. Baùo aân: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû chaúng phuï boû ngöôøi ta.
2. Khoâng doái mình: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû chaúng töï khen mình.
3. Vì chuùng sinh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng cheâ bai ngöôøi khaùc.
4. Vì phaùp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thöïc haønh ñuùng chaùnh phaùp.
5. Bieát thôøi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû aên noùi ñuùng luùc.
6. Kieåm thuùc ngaõ maïn: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû trí tueä ñaày ñuû.
7. Chaúng sinh taâm aùc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû vaø ngöôøi khaùc ñöôïc baûo
8. Khoâng chöôùng ngaïi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng taâm nghi hoaëc.
9. Tin moät caùch roõ raøng: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaáu trieät ñeä nhaát nghóa.
10. Quaùn baát tònh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng coøn taâm duïc nhieãm.
11. Khoâng ñaáu tranh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng coù taâm thuø oaùn kieän
12. Khoâng si meâ: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng coøn saùt sinh.
13. Öa thích nghóa caùc phaùp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû caàu ñöôïc nghóa caùc
14. Muoán roõ caùc phaùp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû roõ ñöôïc caùc phaùp.
15. Caàu ña vaên: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû quaùn ñuùng thaät töôùng caùc phaùp.
16. Phöông tieän chaân chaùnh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû haønh ñoäng chaân

chaùnh.

1. Bieát danh saéc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû tröø ñöôïc caùc chöôùng ngaïi thaân vaø taâm.
2. Tröø nguyeân nhaân kieán chaáp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñöôïc giaûi thoaùt.
3. Khoâng taâm oaùn thaân: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñoái vôùi keû oaùn ngöôøi thaân ñeàu sinh taâm bình ñaúng.
4. Nguõ aám taïm bôï: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû bieát ñöôïc nguyeân nhaân ñau

khoå.

1. Caùc ñaïi bình ñaúng: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñoaïn caùc phaùp hoøa hôïp.
2. Saùu nhaäp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû tu theo chaùnh ñaïo.
3. Voâ sinh nhaãn: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû chöùng ñöôïc tòch dieät.
4. Quaùn thaân theå: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû bieát caùc phaùp tòch tónh.
5. Quaùn caûm thoï: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû döùt ñöôïc caùc caûm thoï.
6. Quaùn taâm töôûng: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû bieát taâm nhö huyeãn hoùa.
7. Quaùn caùc phaùp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû trí tueä saùng toû.
8. Boán thöù sieâng naêng chaân chaùnh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû döùt caùc ñieàu

aùc, laøm caùc ñieàu laønh.

1. Boán thöù ñaày ñuû nhö yù: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaân taâm nheï nhaøng.
2. Tín caên: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû chaúng chaïy theo lôøi noùi keû khaùc.
3. Tinh taán caên: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû kheùo chöùng caùc trí.
4. Nieäm caên: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû kheùo taïo caùc thieän nghieäp.
5. Ñònh caên: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm ñöôïc thanh tònh.
6. Tueä caên: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû hieän taïi nhaän ñònh roõ caùc phaùp.
7. Tín löïc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thoaùt khoûi ma löïc.
8. Tinh taán löïc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng thoaùi chuyeån.
9. Nieäm löïc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng loaïn töôûng ñeán phaùp khaùc.

thaät.

1. Ñònh löïc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû döùt tröø voïng nieäm.
2. Tueä löïc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû lìa hai chaáp coù-khoâng.
3. Nieäm giaùc chi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû coù trí hieåu caùc phaùp ñuùng nhö
4. Traïch phaùp giaùc chi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû phaân bieät caùc phaùp moät

caùch roõ raøng.

1. Tinh taán giaùc chi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû coù ñieàu kieän toát ñöa ñeán söï hieåu bieát.
2. Hyû giaùc chi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû chöùng caùc ñònh.
3. Tröø giaùc chi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû hoaøn taát boån phaän.
4. Ñònh giaùc chi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû bieát caùc phaùp bình ñaúng.
5. Xaû giaùc chi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû nhaøm chaùn xa lìa caùc phaùp.
6. Chaùnh kieán: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû döùt caùc laäu nghieäp, chöùng Thaùnh

ñaïo.

1. Chaùnh phaân bieät: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñoaïn taát caû phaân bieät vaø voâ

phaân bieät.

1. Chaùnh ngöõ: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû bieát taát caû danh töï, aâm thanh, ngöõ ngoân moät caùch roõ raøng, khoâng thaät nhö tieáng vang.
2. Chaùnh nghieäp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng taïo nghieäp xaáu vaø thoï quaû baùo xaáu.
3. Chaùnh maïng: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû dieät tröø caùc aùc ñaïo.
4. Chaùnh haïnh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñeán ñöôïc bôø giaûi thoaùt.
5. Chaùnh nieäm: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng suy nghó caùc phaùp khaùc.
6. Chaùnh ñònh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû taâm khoâng taùn loaïn, ñöôïc vaéng

laëng.

phaùp.

1. Taâm Boà-ñeà: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng boû Tam baûo.
2. Y yû: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng thích phaùp Tieåu thöøa.
3. Chaùnh tín: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû hieåu ñöôïc choã cao xa cuûa Phaät
4. Taêng taán: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaønh töïu caùc thieän caên.
5. Boá thí: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû luoân luoân giaùo hoùa chuùng sinh tham

lam ñeå thaønh töïu trang nghieâm caûnh giôùi chö Phaät.

1. Giôùi luaät: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû giöõ giôùi luaät thanh tònh, giaùo hoùa nhöõng keû phaù giôùi, vöôït khoûi caùc naïn trong aùc ñaïo.
2. Nhaãn nhuïc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng coøn caùc taâm: saân haän, töï cao, a dua, nònh bôï… maø giaùo hoùa caùc chuùng sinh coù nhöõng taät xaáu ñoù.
3. Tinh taán: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû laøm caùc ñieàu laønh, giaùo hoùa nhöõng keû giaûi ñaõi.
4. Thieàn ñònh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaønh töïu caùc thieàn ñònh vaø thaàn thoâng ñeå giaùo hoùa nhöõng keû taùn loaïn.
5. Trí tueä: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû boû ñöôïc taùnh baûo thuû vaø nhöõng tö töôûng voâ minh haéc aùm ñeå giaùo hoùa haïng ngöôøi ngu si.
6. Phöông tieän: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû tuøy thuaän hoaøn caûnh vaø trình ñoä cuûa chuùng sinh maø thò hieän giaùo hoùa ñeå caùc Phaät söï ñöôïc thaønh töïu.
7. Töù nhieáp phaùp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû tieáp nhaän chuùng sinh vaøo ñaïo

Boà-ñeà, roài sau ñoù daïy Phaät phaùp cho hoï.

1. Giaùo hoùa chuùng sinh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khoâng chòu höôûng caûnh vui mình coù ñöôïc, maø giaùo hoùa chuùng sinh khoâng bieát moûi meät.
2. Tieáp nhaän chaùnh phaùp: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû döùt tröø caùc phieàn naõo cuûa chuùng sinh.
3. Chöùa nhoùm phöôùc ñöùc: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh.
4. Tu thieàn: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñaày ñuû möôøi löïc.
5. Tòch ñònh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaønh töïu ñaày ñuû Tam-muoäi cuûa Nhö Lai.
6. Nhaän thöùc saùng suoát: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaønh töïu trí tueä moät caùch vieân maõn.
7. Thöïc hieän ñöôïc bieän taøi voâ ngaïi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaønh töïu ñöôïc phaùp nhaõn.
8. Thöïc hieän ñöôïc taát caû caùc haïnh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thaønh töïu ñöôïc Phaät nhaõn.
9. Thaønh töïu toång trì: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû khi nghe taát caû Phaät phaùp ñeàu coù khaû naêng thoï trì.
10. Chöùng ñöôïc voâ ngaïi bieän taøi: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû laøm cho chuùng sinh ñöôïc hoan hyû.
11. Thuaän nhaãn: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû thuaän hieäp vôùi taát caû phaùp cuûa chö Phaät.
12. Chöùng Voâ sinh phaùp nhaãn: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñöôïc Phaät thoï

kyù.

1. Ñòa vò Baát thoaùi chuyeån: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñaày ñuû caùc phaùp

cuûa chö Phaät trong quaù khöù.

1. Trí töø moät Ñòa ñeán möôøi Ñòa: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû ñöôïc Phaät quaùn ñaûnh, thaønh töïu Nhaát thieát trí.

- Ñòa quaùn ñaûnh: Phaùp Minh moân naøy giuùp haønh giaû töø khi sinh ra cho ñeán khi xuaát gia, thaúng ñeán thaønh töïu Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Khi Boà-taùt Hoä Minh noùi caùc phaùp phöông tieän naøy roài, laïi baûo taát caû chö Thieân:

–Chö Thieân phaûi bieát, moät traêm leû taùm phaùp Minh moân naøy löu laïi coõi trôøi, caùc oâng caàn phaûi thoï trì, taâm thöôøng ghi nhôù, chôù neân xao laõng.

