**SOÁ 269**

KINH PHAÙP HOA TAM-MUOÄI

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Sa-moân Trí Nghieâm, ngöôøi xöù Löông chaâu.*

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï treân nuùi Kyø-xaø-quaät thuoäc thaønh La-duyeät-kyø cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò ñeä töû Tyø-kheo, baûy möôi ba ngaøn vò Boà-taùt nhieàu khoâng keå xieát, caùc vò Ñeá Thích, Phaïm vöông töø möôøi phöông ñeán, ñeàu coù thaàn thoâng nhieäm maàu, laïi coù ngöôøi, trôøi vaø Boà-taùt ôû caùc phöông khaùc, nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng. Traêm ngaøn öùc haèng haø sa soá caùc vò nhö theá ñeàu tuï hoäi ñeán ngoài tröôùc Ñöùc Phaät.

Caùc vò Boà-taùt nhö Xaù-lôïi-phaát, Tu-boà-ñeà... ñeàu sinh taâm nghi maø nghó: “Vì nhaân duyeân gì maø caùc baäc Thöôïng nhaân ñeàu ñeán hoäi taïi nôi naøy? Coù ñieàm laønh khaùc laï gì ñaây?”

Luùc baáy giôø, caùc ñeä töû ñeàu sinh taâm nghi, beøn laøm leã, quyø thaúng ñeå thöa hoûi Ñöùc Phaät. Baáy giôø, Ñöùc Phaät phoùng ra voâ soá aùnh saùng töø mieäng Ngaøi. Caùc aùnh saùng aáy laàn laàn toûa saùng khaép hö khoâng, chieáu xa ñeán haèng haø sa soá theá giôùi. Maët ñaát laïi rung ñoäng vaø trong taän cuøng daûi aùnh saùng aáy moïi ngöôøi khoâng thaáy thaân töôùng Ñöùc Phaät. Ñaïi chuùng ngaïc nhieân baøn luaän vôùi nhau: “Ñöùc Phaät nhaäp Tam-muoäi gì? Vaø hieän ñang ôû ñaâu?”

Moãi ngöôøi töï suy nghó vieäc aáy, hoï lieàn trôû veà choã ngoài nhaäp vaøo Tam-muoäi ñeå tìm ñeán choã Phaät. Tröôùc toøa ngoài cuûa Phaät coù vò Boà-taùt teân Tueä Töôùng lieàn noùi:

–Laønh thay, laønh thay!

Luùc naøy, caùc Toân giaû suy nghó xong vaãn khoâng bieát ñöôïc choã Phaät ñeán, trong giaây laùt vua La-duyeät, haäu cung, thaùi töû, hoaøng nöõ vaø theå nöõ phu nhaân, coù ñeán ba möôi hai ngaøn ngöôøi, ñeàu theo vua ñeán nuùi Kyø-xaø-quaät, nhöng khoâng thaáy Phaät.

Laïi coù vò Boà-taùt teân Baát Töôûng, hoûi nhaø vua sao daãn theo tuøy tuøng nhieàu theá? Nhaø vua teân laø Bieän Thoâng ñaùp:

–Vì thaáy aùnh saùng cuûa Ñöùc Phaät neân hoï ñeán ñaây. Coâng chuùa con vua teân Lôïi Haønh lieàn hoûi Boà-taùt:

–Hieän giôø Ñöùc Phaät ñang ôû phöông naøo? Vò Boà-taùt ñaùp:

–Vöøa roài ñaõ ñi tìm Phaät nhöng hoaøn toaøn khoâng bieát choã. Vöông nöõ ñaùp:

–Ngaøi laø vò ñeä töû thaàn thoâng baäc nhaát cuûa Ñöùc Phaät neân phaûi bieát choã Ñöùc Phaät ñeán chöù.

Vò Boà-taùt ñaùp:

–Xin haõy môøi ngoài.

Trong khoaûng giaây laùt maët ñaát lieàn rung ñoäng, töï nhieân töø trong ñaát, Ñöùc Phaät ngoài treân toøa sen baùu lôùn hieän ra. Caùc baäc Thöôïng nhaân ñang ngoài ñeàu ngaïc nhieân.

Vöông nöõ Lôïi Haønh ñöùng daäy leã Ñöùc Phaät, ñoaïn ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät noùi keä hoûi Phaät raèng:

*Vöøa roài thaáy aùnh saùng Ngôø Phaät coù khaùc thöôøng Neân daãn ñaïi chuùng ñeán Muoán hoûi ñieàu nghi ngôø, Nhöng laïi khoâng thaáy Phaät Loøng con raát kinh hoaøng Xin giaûng noùi con nghe*

*Khieán ñaïi chuùng ñöôïc hieåu. Moïi ngöôøi vaøo Tam-muoäi Tìm caàu thaân töôùng phaät Nhöng ñeàu noùi khoâng bieát Hoï baøn luaän vôùi nhau*

*Neân nhaäp Tam-muoäi naøo Ñeå caàu yù Nhö Lai.*

*Vöông nöõ hoûi ñaïi chuùng Hieän giôø Phaät ôû ñaâu*

*Con doác loøng thuaàn haïnh Haún coù ñieàu muoán hoûi Nguyeän Theá Toân daïy baûo Khieán taâm heát nghi ngôø. Xin vì chuùng hieän taïi Giaûng noùi giaûi thích cho Tam-muoäi vöøa roài ñoù Teân gì, ôû choã naøo?*

Phaät baûo vöông nöõ Lôïi Haønh:

–Ñieàu naøng hoûi raát saâu saéc, ta seõ giaûng noùi giaûi thích cho nghe. Tam-muoäi vöøa roài teân laø Phaùp hoa. Ví nhö trong nöôùc lôùn coù moät caây, caây coù moät hoa che truøm tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Höông thôm cuûa noù xoâng khaép haèng haø sa soá coõi Phaät. Neáu coù ngöôøi nghe ñöôïc danh töï maø hieåu thì töï nhieân mau ñöôïc Tam-muoäi naøy. Neáu nhöõng keû ñau beänh ñöôïc nghe phaùp Tam-muoäi naøy thì ngay ñoù lieàn töï giaûi tröø, caùc beänh goác cuûa con ngöôøi ñeàu tieâu heát.

Vöông nöõ Lôïi Haønh baïch Ñöùc Phaät:

–Theá naøo laø uy ñöùc cuûa hoa môùi coù tueä naøy? Phaät baûo vöông nöõ Lôïi Haønh:

–Hoa laø saéc cuûa moät caây, moïi ngöôøi nhìn thaáy khoâng ai khoâng öa thích, muoán coù ñöôïc noù thì ñoù chính laø Tam-muoäi Phaùp hoa, laø saéc trong sinh töû, aùnh saùng röïc rôõ thoï höõu hình.

Ngöôøi khoâng bieát khoâng nghe, khoâng tin Tam-muoäi naøy, khoâng thöïc haønh noù thì chöa xöùng laø Boà-taùt, chaúng thaáy tueä, maát goác cuûa con ngöôøi, trôû laïi theo ngoïn ngaønh, khoâng bao giôø thaáy ñöôïc aùnh saùng.

Vöông nöõ Lôïi Haønh laïi baïch Ñöùc Phaät:

–Baây giôø con muoán ñöôïc Tam-muoäi naøy, phaûi thöïc haønh phaùp naøo? Coù maáy vieäc thöïc haønh ñöôïc ñuùng? Nguyeän xin Phaät môû roäng loøng Töø ban aân, roäng baøn nôû loái tu haønh, khieán cho taát caû nghe hieåu, ñeàu ñöôïc vaøo trong Tam-muoäi.

Phaät daïy:

–Laønh thay, laønh thay! Ñöôïc ñoä thoaùt nhieàu, ñoä thoaùt haún khoâng cuøng. Coù hai vieäc. Sao goïi laø hai?

1. Bieát phaùp, thaân nhö huyeãn hoùa.
2. Bieát daâm, noä, si khoâng goác khoâng hình. Luùc baáy giôø, Ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Phaùp thaân coù taát caû Huyeãn hoùa hieän noåi chìm Daâm, noä, si voâ hình*

*Nhö nöôùc kia noåi boït Quaùn saùt vaät trong thaân Nhö dieät khoâng hình truï Töï thaønh hôïp roài tan Phaân bieät ñeàu laø khoâng.*

Phaät baûo vöông nöõ Lôïi Haønh:

–Laïi coù boán vieäc rieâng cho ngöôøi thöïc haønh Tam-muoäi, boán vieäc aáy laø?

1. Thöïc haønh giôùi voâ saéc töôûng.
2. Thöïc haønh boá thí khoâng thoï.
3. Chaúng nhaøm chaùn khoâng loaïn ñoäng.
4. Thöïc haønh trí khoâng ngu. Ñoù laø boán.

Luùc ñoù Ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Khoâng phaïm giôùi, khoâng huûy Haønh Boá thí khoâng trí Chaúng chaùn, khoâng si loaïn Chaúng ngu, khoâng trí tueä Khoâng noùi khoâng laøm laáy*

*Coù laøm, khoâng noùi theo Tam-muoäi coù theå vaøo*

*Khoâng choã, khoâng giöõa, beân.*

Phaät baûo vöông nöõ Lôïi Haønh:

–Laïi coù ba möôi saùu vieäc nöõa. Ñoù laø nhöõng vieäc maø Tam-muoäi thaáy ñöôïc. Ba möôi saùu vieäc goàm: Chaúng thaáy sinh, chaúng thaáy töû, chaúng giaûm, chaúng taêng, chaúng ra, chaúng vaøo, chaúng ôû ngoaøi, chaúng ôû trong, khoâng ñöùng, khoâng döøng, khoâng thuûy saéc, khoâng hoûa saéc, khoâng phong saéc, khoâng ñòa saéc, khoâng ñau, khoâng beänh, khoâng nghó, khoâng töôûng, khoâng sinh, khoâng töû, khoâng thöùc (bieát), khoâng tham, khoâng daâm, khoâng saân, khoâng nhueá, khoâng ngu, khoâng si, khoâng san, khoâng thí, khoâng aùc, khoâng thieän, khoâng taâm, khoâng yù, khoâng thöùc haønh. Chaúng sinh khôûi nhöõng söï vieäc treân, chaúng döùt boû nhöõng söï vieäc treân. Nhö moät khoâng hình töôïng. Ñoù laø ba möôi saùu vieäc, laø nhöõng vieäc maø Tam- muoäi Phaùp hoa thaáy ñöôïc.

Khi aáy, Ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Chaúng töôûng nieäm, voâ nieäm Khoâng theo Saéc töôûng xaáu Khoâng haønh Phaùp hoa tònh Vaéng laëng khoâng toâi, ta Khoâng choã coù theå vaøo*

*Dieät maát khoâng hình töôïng Khoâng thaáy thieän vaø aùc Thaûy ñeàu khoâng, töï nhieân.*

Phaät baûo vöông nöõ Lôïi Haønh:

–Nhöõng ñieàu maø Tam-muoäi Phaùp hoa thaáy ñöôïc cuõng gioáng nhö vaäy.

Khi Phaät noùi phaåm Ba Möôi Saùu Vieäc naøy thì voâ soá caùc vò trôøi vaø ñaïi chuùng ôû theá gian cuøng nhöõng ngöôøi theo haàu vua, lôùn nhoû coù ñeán boán möôi öùc vaïn, ñeàu phaùt taâm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Vöông nöõ Lôïi Haønh vaø nhöõng ngöôøi thuoäc haäu cung coù ñeán ba möôi hai ngaøn theå nöõ, phu nhaân, ñeàu ñaéc ñöôïc “Phaùp laïc khoâng töø ñaâu sinh”.

Vöông nöõ Lôïi Haønh truï trong ñoù thaáy moïi ngöôøi ñeàu phaùt taâm ñaïo, neân loøng raát vui möøng, ñöùng daäy leã Phaät, ñi nhieãu Phaät ba voøng, roài ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Theá Toân thaät thaàn dieäu Bieát roõ vieäc ba ñôøi Döùt caáu ueá daâm, noä*

*Khai hoùa ngöôøi theá gian Ñeàu ñeán thaønh Voâ vi Vui söôùng môùi an oån*

*Trong trôøi ngöôøi nhö vaäy Maët ñaát bò rung ñoäng Ngaøy nay ñaïi chuùng hoïp ÖÙc öùc traêm muoân ngaøn Töông lai vaø quaù khöù Hieän taïi ñöôïc töï nhieân*

*Nguyeän ñöôïc aân roäng khaép Söùc oai thaàn Phaùp hoa Moïi ngöôøi trong ba coõi Ñeàu ñöôïc Tam-muoäi naøy Khieán con ôû theá gian Thöôøng laøm vieäc Phaùp hoa Khieán ñôøi khoâng giaø cheát Vui söôùng khoâng lo buoàn Ba khoå töï nhieân döùt*

*Ñeàu nhö Tam-muoäi naøy Khoâng töôûng bôûi nguyeän thöùc Töï nhieân hieän töôùng toát*

*Daïy baûo ngöôøi heøn keùm Taâm Töø ban raûi khaép Uy nghi ñeïp rôõ raøng*

*Ngang baèng thaân Nhö Lai*

*Nhoùm laïi thaønh chuøm boït Tam-muoäi sôùm tu haønh Lieàn khieán ôû trong khoâng Ñöôïc tueä nhö Thöôïng thuû.*

Vöông nöõ Lôïi Haønh noùi keä xong lieàn nghó: “Nay muoán daïy baûo ngöôøi maø khoâng thaáy pheùp taéc thì laáy gì khai môû cho ngöôøi ñaây.”

Phaät lieàn bieát yù nieäm cuûa vöông nöõ, beøn hoûi raèng:

–Vöông nöõ muoán thoï trì phaùp gì? Daïy ngöôøi phaùp gì? Ngöôøi tu haønh phaûi ôû taïi ñaâu? Phaûi döøng laïi choã naøo?

Vöông nöõ baïch Phaät:

–Thöa ñoù laø nhöõng ñieàu ñaõ noùi: khoâng phaùp, khoâng giaùo, khoâng ngöôøi. Phaät baûo vöông nöõ:

–Khoâng phaùp coù taùm vieäc phaûi haønh trì. Khoâng giaùo coù saùu vieäc phaûi döùt boû.

Khoâng ngöôøi coù baûy vieäc phaûi xua tan.

Vöông nöõ hoûi Phaät:

–Theá naøo laø taùm vieäc phaûi haønh trì? Saùu vieäc phaûi döùt boû? Baûy vieäc phaûi xua tan? Ñöùc Phaät daïy:

1. Thaáy chính xaùc khoâng taø vaïy.
2. Nghe chaân thaät khoâng nghi ñoaùn.
3. Thaúng thaén khoâng quanh co.
4. Noùi ngay thaúng chaúng phieàn muoän.
5. Laøm chaùnh tröïc chaúng meâ muoäi.
6. Nghó chaân thaät khoâng lo laéng.
7. YÙ thaønh thaät khoâng ñoäng.
8. Thoï nhaän ñuùng khoâng tìm caàu.

Ñoù laø taùm vieäc haønh trì cuûa Voâ phaùp.

Theá naøo laø saùu vieäc phaûi döùt boû cuûa Voâ giaùo?

1. Chaúng nhôù nghó coù thaáy, khoâng thaáy, caû hai ñeàu khoâng.
2. Chaúng nhôù nghó coù tieáng, khoâng tieáng, caû hai ñeàu khoâng.
3. Chaúng nhôù nghó coù vò, khoâng vò, caû hai ñeàu khoâng.
4. Chaúng nhôù nghó coù höông, khoâng höông, caû hai ñeàu khoâng.
5. Chaúng nhôù nghó coù xuùc, khoâng xuùc, caû hai ñeàu khoâng.
6. Chaúng nhôù nghó coù yù, khoâng yù, caû hai ñeàu khoâng. Ñoù laø saùu vieäc phaûi döùt boû cuûa Voâ giaùo.

Theá naøo laø baûy vieäc phaûi xua tan cuûa Voâ nhaân?

1. Khoâng thuûy saéc.
2. Khoâng phong saéc.
3. Khoâng hoûa saéc.
4. Khoâng ñòa saéc.
5. Khoâng taâm saéc.
6. Khoâng thöùc saéc.
7. Khoâng haønh saéc.

Ñoù laø baûy vieäc phaûi xua tan. Khoâng ngöôøi naøo coù theå daïy ñöôïc, phaûi hieåu nhö theá.

Khi aáy Ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Coù ai hieåu Phaùp hoa*

*Phaåm Tam-muoäi Yeáu cuù Phaûi nhôù nghó tinh taán Hieåu ñöôïc lôøi chaân chaùnh Baûy, taùm, saùu ñaõ ñuû*

*Reã goác khoâng hình töôùng Chaúng nhaän, töï ñaùng muoán Boû töôûng, ñöôïc vaéng laëng Noùi phaùp, khoâng lôøi leõ Khoâng thaáy coù tuoåi thoï Ngöôøi voán khoâng, vaéng laëng Khoâng hieåu lôøi boït beøo Khoâng döùt, khoâng boû duïc Ra vaøo choã khoâng truï Khoâng ñau, khoâng tö töôûng Khoâng sinh, khoâng cheát ñi Coù nieäm laø khoå nhoïc*

*Khoâng coøn ñaém nhaân duyeân Thò hieän coù saéc duïc*

*Trôû laïi thích tro buïi Quaùn thaáy coù beänh ñau YÙ vaø goác hôïp nhau*

*Tueä thaáy chaúng nieäm khoâng Vaéng laëng, yeân khoâng khoâng Tam-muoäi Phaùp hoa hieän Khoâng ra, khoâng vaøo, truï Khoâng thaáy, chaúng thaáy khoâng Ñoù laø mau ñöôïc Nhö,*

*Lieàn thöïc haønh thí phaùp Laáy tueä ñeå boá thí*

*Noùi tueä thaûy nhö theá Caùc Phaät ñeàu ngôïi khen.*

Khi vöông nöõ Lôïi Haønh nghe noùi theá, caøng theâm vui möøng hôùn hôû, beøn ñöùng daäy laøm leã Ñöùc Phaät, roài bay leân hö khoâng caùch ñaát baûy thöôùc, roài trôû veà ngoài treân hoa sen baèng kim cöông. Khi aáy, trong soá ngöôøi ñang ngoài, coù vò Tyø-kheo nghó: “Ñaây laø coâ gaùi thaät, hay laø ngöôøi huyeãn hoùa ra.”

Vò Tyø-kheo naøy beøn ñöùng leân laøm leã Ñöùc Phaät, roài quyø thaúng chaép tay, noùi keä hoûi

Phaät:

*Voán töï sinh ngu si*

*Khoâng bieát nghóa ñaïo tueä Chaúng bieát naøng Lôïi Haønh Thaät laø gaùi hay trai,*

*Xeùt laø nhaát ñònh ngöôøi Duøng phaùp naøo ñeå hoûi Thaät laø thaân ngöôøi nöõ Lôøi hoûi sao quaù saâu*

*Suoát ñôøi giöõ Phaät phaùp Chöa thaáy ngöôøi nhö theá Choã thaáy, phaøm khoâng baèng Trí tueä sao laém thay!*

*Naøng voán töø ñaâu ñeán Maø sinh nôi Vöông gia Kieáp tröôùc tu phaùp gì Gaëp bao nhieâu Ñöùc Phaät Tinh taán maïnh meõ theá Ñaõ hoûi, Phaät traû lôøi Giôùi ñuû, thaät coù haïnh Hoûi ñöôïc lôøi nhö theá Nhaãn ñöôïc yù meàm moûng, Chæ coù theå mieäng noùi, Laøm sao döøng taâm yù Thaät muoán ñeán thöû xem Thích öùng maáy phaùp truï Truï ñoái chaúng khôûi taâm Neáu thaät coù trí tueä*

*Con muoán hieåu cho thoâng Xem xeùt phaùp ñaõ noùi Roäng khen vaøo ñaïo ñôøi Naøo coù taâm yù laï*

*Rieâng ñöôïc trí tueä naøy.*

Ñöùc Phaät lieàn baûo vò Tyø-kheo: “Töø nhöõng nhaân duyeân aáy”. Roài noùi baøi keä ñaùp:

*Baûn taâm cuûa Lôïi Haønh Laäp ñöùc bieát baûn xöù*

*ÔÛ ñôøi ñaõ ngaøn naêm Thöôøng tu taäp Tam-muoäi Taâm hieåu caùc saéc yeáu Vaéng laëng ñoàng vôùi thieàn Thaät laø thaân ngöôøi nöõ Chaúng phaûi hoùa hieän ra Voán töø coõi Voâ saéc*

*Nay ñeán theá giôùi naøy Laïi tieáp noái baûn haïnh Ñaõ laøm, lieàn laäp chaùnh*

*Khoâng thaân hieän noùi taâm Khaép nghó caùc haïnh Töø*

*Nghó “Phaùp – Khoâng” laø goác Chaúng khôûi töôùng nhaân duyeân Tyø-kheo chaúng töï hieåu*

*Laï sao thaân gaùi naøy? Chaúng thaáy goác voâ höõu Laïi töï chòu troùi buoäc*

*Thieàn ñònh muoán boû saéc Laïi bò saéc laøm loaïn*

*Lìa khoå traùnh ba ñoäc Ñaõ mang ba khoå ñoäc*

*Ngöôi khoâng töï bieát thaân Töï cho laø thöôøng an Muoân vaät nhö huyeãn hoùa Vaøo ra khoâng hình töôùng Boán saéc voán roãng khoâng Töï nhieân chòu hình töôùng AÙi taäp töï troùi buoäc*

*OÂm goác, khôûi ngoïn duïc.*

Luùc baáy giôø taùm möôi boán ngaøn vò Tyø-kheo nghe noùi keä yù giaûi lieàn phaùt taâm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Trôøi ngöôøi khoâng keå xieát ñeàu ñeán tung hoa höông thôm cuùng döôøng Ñöùc Phaät. Khi aáy, Xaù-lôïi-phaát nghó: “Coâ gaùi naøy quaû thaät coù bieät taøi, sao khoâng boû thaân nöõ laøm thaân nam?”

Phaät bieát ñöôïc ñieàu Xaù-lôïi-phaát nghó, lieàn baûo Xaù-lôïi-phaát:

–OÂng haõy töï hoûi vöông nöõ aáy. Xaù-lôïi-phaát lieàn hoûi:

–Naøy Lôïi Haønh! Vöông nöõ cuøng Ñöùc Nhö Lai ñoái ñaùp vieäc phi thöôøng, sao naøng khoâng boû thaân nöõ laøm thaân nam?

Lôïi Haønh ñaùp:

–Thöa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Caùi coát yeáu cuûa ñaïo ñöùc laø duøng tueä ñeå kheùo thaáy, khoâng thaáy coù boán saéc laø ñaát, nöôùc, löûa, gioù. Naêm caên hôïp vôùi saùu traàn bò suy. Taâm yù thöùc nhö huyeãn nhö hoùa, xuaát nhaäp khoâng hình töôùng, yù si chaúng heát neân ñoái laäp vôùi ba doøng, laïi ra noåi chìm, coù gì ñaùng quyù? Tuy laø höõu laäu döùt heát, keát söû giaûi tröø nhöng coù yù töôûng baát tònh, khoâng saéc vaãn laø aùc, ôû choã khoå maø laïi cho laø vui.

Xaù-lôïi-phaát hoûi:

–Veà caùch hoïc Phaät neân coù lôøi huûy baùng chaêng? Lôïi Haønh hoûi:

–Naøy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát! Theá naøo laø huûy baùng? Ñaùp:

–Moät toát, moät xaáu ñoù laø huûy baùng. Laïi hoûi:

–Chöa hieåu, chöa roõ. Baäc Ñaïi nhaân ñaõ noùi, chaúng cho nhoû laø nhoû, lôùn laø lôùn, toát xaáu khoâng hai, nhö nhau khoâng khaùc. Huûy baùng thaân, thaân laø saéc, huûy baùng yù, yù voâ hình. Boán saéc phaùp roãng khoâng, khoâng hình, khoâng taïo taùc thì caùi gì bò huûy baùng?

Ñaùp:

–Ñieàu vöông nöõ noùi chính laø vieäc maø Boà-taùt Ñaïi nhaân thöïc haønh. Vöông nöõ chöa phaûi laø Boà-taùt, vì sao laïi noùi vieäc naøy?

Hoûi:

–Baäc Ñaïi nhaân laáy gì maø laäp neân? Ñaùp:

–Laáy “Phoå ñaúng” laøm neân. Sao goïi laø Phoå? Daïy baûo moïi ngöôøi trong möôøi phöông, lìa khoå ñöôïc ñaïo, ñoù laø Phoå. Nhö Hieàn giaû ñaõ noùi thì khoâng noùi “Phoå” maø noùi

veà sinh töû sieâng naêng khoå nhoïc vaäy. Vöông nöõ noùi vôùi Xaù-lôïi-phaát:

–Caùi goïi laø Phoå aáy chaúng thaáy coù ngöôøi, khoâng ngöôøi, coù giaùo, khoâng giaùo, coù phaùp, khoâng phaùp ñeå nhôù nghó. Ñoù goïi laø Phoå. Khoâng vì thaáy khoå sinh töû maø muoán daïy hoï khieán hoï ñaéc ñaïo. Ñoù goïi laø Phoå.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát khoâng coøn bieän taøi naøo baét beû lôøi ñaùp naøy nöõa. Luùc baáy giôø, vöông nöõ Lôïi Haønh laøm baøi keä than raèng:

*Ngöôøi bò ba traàn loaïn Lieàn bò saùu suy ñaém Naêm aùc, möôøi giaëc ñoái Ba aùch rôi khoán cuøng Möôøi hai duyeân noái lieàn Boán saéc keùo chìm ba Khoâng hieåu goïi ñieân ñaûo Ngoài chòu khoâng tuï giaáu Voâ côù chìm ba hoï*

*Töï khoán, gieo vöïc saâu Giaáu kyõ, sôï hai ba*

*Töï dieät, laïi thoï sinh Daàn bò khoâng buoäc raøng*

*Thöôøng mang töôûng baát tònh Töï cho laø an oån*

*Laø ñöôïc chaân töï nhieân Boïn aáy ñaày Dieâm-phuø ÖÙc öùc traêm muoân ngaøn*

*Sôû haønh khaép möôøi phöông Chaúng ích cho moïi ngöôøi Neáu ai theo thoï, haønh*

*Ñeàu cuøng rôi xuoáng bieån Haõy laøm Ñaïi phaùp haønh Vaøo bieån khoûi caên duïc Quyeát laøm bieån khoâ caïn Neân khoâng trôû laïi doøng Veà nguoàn boû nhaø duïc Khieán ngöôøi veà queâ cuõ Queâ cuõ teân voâ vi*

*Hieäu laø nhaø thanh tònh Vui söôùng laém vaøng roøng Ra vaøo ñaày aùnh saùng Thöôøng gaàn voâ soá Phaät Khoâng ai khoâng khen ngôïi Duøng phaùp khoâng, voâ hyù*

*Voâ töôùng, chaúng nguyeän thöùc Vöïc saâu do nöôùc bieån*

*Ñeàu laïi chaúng ñaùng noùi*

*YÙ roäng khai hoùa ngöôøi Töï nhieân thöôøng töï an Chæ nghó caùc Hieàn giaû Töï mình laïi khoâng hieåu Voâ côù töï chòu buoäc Huyeãn hoùa chòu baùo öùng.*

Luùc baáy giôø, boán möôi hai ngaøn vò La-haùn ñeàu chaùnh yù ôû ñeä Thaát truï, taùm möôi laêm ngaøn vò Ñeá Thích, Phaïm vöông ñeàu chöùng “Voâ sôû haønh tuøng sinh”, saùu möôi boán ngaøn vò Hieàn nöõ ñöùng daäy leã Phaät roài ñöùng tröôùc Phaät noùi keä raèng:

*Hoâm nay naøng Lôïi Haønh Giaûng noùi chuùng con nghe, Nghe phaùp Phaät saâu xa Khieán taâm con khai môû Thaät muoán bieát ñaïo ñöùc Ñeàu töø ñaâu maø ñeán*

*Nhoùm hoïp heát moïi ngöôøi Coù coâng ñöùc maàu gì?*

*Maø ñeán cuøng ñaïi chuùng Taâm ai cuõng kinh ngaïc YÙ phuïc ñeán vui theo Theo sôû haønh daïy trao*

*Nguyeän muoán caàu Ñöùc Phaät Thöông xoùt daïy baûo ngöôøi Doác loøng thoï ñaïi tueä*

*Söùc thaàn Phaät hoùa hieän Ñuùng luùc caùc thaân nöõ Traùi nguyeän, boû saéc duïc Beøn muoán laøm Sa-moân Phaät bieát loøng chuùng con Giaùc ngoä caùc ñeá saâu Khieán thaân nhö Boà-taùt*

*Tuyeân döông ñaïo giaùo Phaät Seõ laïi chuyeån hoùa ngöôøi Caùc ñaïi chuùng Hieàn nöõ Ñeàu ñöùng tröôùc Nhö Lai Traùn laïy saùt chaân Phaät*

*Nguyeän ñöôïc hình daùng Phaät.*

Phaät baûo caùc Hieàn nöõ:

–Lôøi caùc Hieàn nöõ noùi thaät heát loøng “Nay muoán caàu ñöôïc sôû nguyeän thì tröôùc phaûi xin pheùp cha meï, sau ñoù phaûi ñöôïc vua cho pheùp thì môùi ñi xuaát gia.”

Baáy giôø, caùc Hieàn nöõ noùi keä ñaùp:

*Nguyeän muoán laøm Sa-moân Tröôùc phaûi xin cha meï Roài seõ xin ñaïi vöông Ñöôïc pheùp môùi xuaát gia*

vua:

*Laøm ñaïo chaúng khoå coâng Chæ caàn sieâng, môû taâm Hieåu roõ goác taâm yù*

*Taát caû ñeàu bình ñaúng Lieàn coù yù quyeát lôùn Taâm hieåu môùi ñeán ñaïo Ñaïo töø taâm kieåu sinh*

*Chaúng truï nôi buoäc raøng Hoùa ñaït xeùt caùc kieán Nhö taâm laïi sinh ra*

*Töø goác bieát voán khoâng Bieát ñeàu khoå voâ thöôøng Taâm loaïn lieàn theo doøng Choã thaáy seõ coù ñoái Chaúng sinh taâm thieän aùc Vaäy môùi laøm Sa-moân.*

Caùc Hieàn nöõ lieàn ñöùng daäy, trôû veà choã cha meï, quyø thaúng thöa vôùi cha meï vaø nhaø

–Hoâm nay ñöôïc aân ñöùc cuûa vua maø ñeán choã Ñöùc Phaät, ñöôïc nghe Lôïi Haønh ñaùng

kính hoûi Phaät veà phaùp saâu xa, muoán caàu ñaïo voâ vi maø hieän thaân, vaø taát caû Ñöùc Phaät ñaõ vì giaûng noùi goác ngoïn cuûa noãi khoå sinh töû, chæ vì meâ ñaém saéc duïc, chaúng bieát coäi goác ñaïo ñöùc, do vaäy khi voâ thöôøng ñeán phaûi chòu ba khoå caàn. Chuùng con nguyeän muoán laøm Sa-moân, xin cha meï cho pheùp chuùng con laøm Sa-moân, ñaéc ñaïo roài chuùng con seõ trôû veà ñoä cha meï.

Cha meï noùi vôùi caùc naøng:

–Caàu ñaïo töï nhieân, moãi ngöôøi ñeàu thaáy choã thuaän lôïi cuûa mình, cöù theo yù mình maø tu haønh, caùc con cöù ñi, chuùng ta cuõng seõ ñi theo caùc con. Caùc con haõy ñeán thöa vôùi nhaø vua, ñöôïc pheùp roài cöù töï tieän ra ñi, khoâng caàn hoûi chuùng ta laøm gì.

Caùc Hieàn nöõ cuùi ñaàu tröôùc ñaïi vöông, rôi nöôùc maét maø taâu:

–Con ngöôøi soáng trong ba coõi, khoå duïc vì saéc töôûng, chaúng ñöôïc töï taïi, voâ thöôøng chôït ñeán, khoâng coù ai thay theá neân boïn con gaùi chuùng con cuøng thaät loøng muoán laøm Sa- moân. Khi ñaït ñöôïc ñaïo voâ vi roài chuùng con seõ trôû laïi ñoä cha meï. Cuùi xin Ñöùc vua theå theo yù nguyeän cuûa chuùng toâi.

Nhaø vua baûo Lôïi Haønh:

–Ta sôùm muoán khuyeân caùc ngöôi ñi xuaát gia thöïc haønh haïnh Sa-moân, nhöng vì caùc ngöôi chöa ñuû ba vieäc neân ta chaúng khuyeán khích vaäy. Moät laø chöa hoïc bieát caùc leã giaùo; hai laø do thöôøng an vui chöa thaáy khoå; ba laø mieäng aên thoûa thích maø chöa bieát ñuû, do ñoù neân ta chaúng khuyeán khích. Neáu caùc ngöôi doác loøng nhö theá thì cöù ñi xuaát gia chôù nghi ngôø gì nöõa. Ta cuõng muoán laøm Sa-moân ñaây.

Nhaø vua lieàn ñöùng daäy ñeán choã Ñöùc Phaät, laøm leã baïch Phaät:

–Nghe Phaät giaûng noùi veà yù saâu nguyeän laïc cuûa trí tueä, con giao ñaát nöôùc cho thaùi töû, quy y Tam toân, haàu haï phuïc dòch, thoï trì giaùo phaùp, con muoán laøm Sa-moân, caàu ñaïo nhö Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät lieàn phaùt ra aùnh saùng, voâ vaøn maøu saéc, soi khaép möôøi phöông, maët ñaát rung ñoäng saùu caùch, caùc vò trôøi taáu nhaïc vang löøng hö khoâng, tung hoa quyù phuû khaép ba

ngaøn coõi, goø noãng trong thieân haï ñeàu baèng phaúng. Coù ngoïn nuùi lôùn hoùa thaønh vaøng roøng, caây cheát khoâ soáng laïi. Ai coù ñieàu gì khoâng vöøa loøng ñeàu ñöôïc nhö nguyeän öôùc. Caây khoâ cheát ñeàu ñaâm choài laù. Gioù thoåi töï nhieân ñeàu ca ngôïi coâng Ñöùc Phaät, hoa töôi töï rôi ruïng, muøi höông xoâng ñeán choã Phaät, la lieät trong khoâng trung, moãi boâng hoa ñeàu noùi keä khen ngôïi coâng Ñöùc Phaät:

*Nay nhôø söùc Thaàn thaùnh Cöùu ngöôøi cheát soáng laïi Saéc saùng trôû veà goác*

*Laïi thaät, ñaïo naøy thaønh Sinh töû daâm loaïn saéc Ví nhö khi caây khoâ*

*Gaëp aâm thanh Phaät noùi Trôû laïi hôïp vôùi goác Saùu saéc chìm trong toái Boán saéc hôïp naêm duïc*

*Phaân bieät “Phaùp roãng khoâng” Hieåu ñaïo, thaønh phaùp haïnh Laø ñöôïc trí chaân ñònh*

*Ñöôïc vui söôùng an oån Taát caû ñeàu vui möøng Cuùi ñaàu leã chaân Phaät.*

Luùc baáy giôø, caùc vò ñaõ chöùng ñöôïc saùu thaàn thoâng vaø caùc vò La-haùn thaáy caùc boâng hoa noùi theá. Lôïi Haønh lieàn hoùa thaønh ngöôøi nam, laïi hoùa theâm moät nöõ Boà-taùt, thöïc hieän hai bieán hoùa aáy khieán moïi ngöôøi ngoài trong hoäi ñeàu vui möøng.

Khi aáy, trong moät coõi Phaät khoâng coù ngöôøi nöõ, möôøi laêm ngaøn vò Ñaïo só ñaõ chöùng ñöôïc saùu thaàn thoâng, ba möôi ngaøn vò Tu-ñaø-hoaøn ñeàu khoâng coøn lui suït, taùm möôi saùu ngaøn vò A-na-haøm ñeàu chöùng ñöôïc Nhu thuaän phaùp nhaãn. Khoâng theå tính keå caùc vò A-la- haùn laïi phaùt taâm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Trong soá aáy coù nhöõng ngöôøi theo haïnh Bích-chi-phaät, nhö ngaøi Di-laëc... Nhaø vua lieàn giao ñaát nöôùc cho thaùi töû, thaùi töû teân laø Bieän Tích quyø laïy thöa vua:

–Phuï vöông vì muoán ñem öông hoïa cho con chaùu neân cho con chaùu phöôùc saéc thaân, ñoåi laáy lôïi ích phaùp taøi, giöõ caùi toäi lôùn oaùn thuø tru dieät cho con chaùu, pheùp trò cuûa nöôùc lôùn ñôøi ñôøi tan maát, caên ngöôøi chaúng bieát ñaïi tueä, dieät heát ñöôøng laønh maø cho con chaùu thì phaûi laøm sao ñaây? Vua cha coù daïy khoâng ñöôïc chaúng vaâng lôøi.

Roài lieàn laøm leã, giaõ töø vua ra ñi. Thaùi töû trôû veà cung ñieän, laõnh ñaïo ñaát nöôùc roài baùo cho toaøn daân bieát: “Neáu ai khoâng ñeán choã Phaät caàu ñaïo voâ vi, laøm ngöôøi hieáu thieän thì toäi ñoàng nhö ba nghòch toäi.”

Roài thaùi töû ôû treân ñieän, tinh taán maïnh meõ, môû roäng yù ñaïi ñaïo, taâm thaáy goác toäi cuõng voâ löôïng, lieàn dieät ñöôïc taát caû ñieàu aùc, maët ñaát lieàn rung chuyeån saùu caùch, nhaân daân ñeàu noùi: “Nguyeän thaùi töû ñöôïc thaønh Phaät, moïi ngöôøi chuùng ta vaâng laøm theo roài cuõng seõ thaønh Phaät.” Khi aáy, Ñöùc Phaät mæm cöôøi, aùnh saùng naêm maøu phaùt ra soi khaép caùc coõi Phaät möôøi phöông. Nhaân daân ôû caùc coõi Phaät ñoù ñeàu phaùt nguyeän: “Khieán cho chuùng con ñaéc ñaïo nhö Phaät”. Thöùc uoáng aên trong thieân haï töï nhieân ôû tröôùc maët nhö treân taàng trôøi Ñao-lôïi. Boà-taùt ôû coõi aáy ñeàu nhö ôû coõi nöôùc cuûa Ñöùc Phaät A-di-ñaø. Thaùi töû Bieän Tích ñaéc coâng ñöùc ôû trong cung baûy ngaøy, roài ñi ñeán choã Phaät. Ñaïi chuùng caùc quan,

nhaân daân lôùn nhoû thaùp tuøng theo thaùi töû ñeán choã Phaät nhieàu voâ soá.

Hoï laøm leã Ñöùc Phaät roài ñöùng tröôùc maët Phaät noùi öùc öùc muoân ngaøn baøi keä khen:

*Phaät taïo Tam-muoäi quyeát Coâng ñöùc thaät voøi voïi AÙnh saùng uy thaàn chieáu Caûm ñoäng ba ngaøn coõi Cho ngöôøi tueä Voâ thöôïng Ñöùc vaøo khaép taâm chuùng Khai phaùt keû sô cô*

*Khoâng ai khoâng ñöôïc phöôùc Ngaâm vònh vieäc Phaùp hoa Ñoåi ñôøi, saïch boïn khaùc Haøng phuïc keû ngang böôùng Hoøa hôïp chòu nhu thuaän Ñeàu tìm aùnh ñaïo traøng Ngöôøi ñôøi thoï nghieäp maõi Boû giaø, ñöôïc vaéng laëng Chaúng cheát maø soáng laïi Döùt beänh, xa nhuïc dô*

*Saéc töôûng heát, döùt nhoïc AÁm caùi lieàn dieät tröø Thanh tònh khoâng buïi duïc Tö töôûng ñöôïc duïc ñònh Truyeàn baù ñeán voâ vi*

*Khoâng ñònh thöôøng vaéng laëng Chaúng ñöùng, cuõng chaúng ñi Chaúng laøm voâ phaùp thöùc*

*Thò hieän töôùng saùng thaønh Phaùp goác khoâng taêng giaûm Thöôøng vaéng laëng khoâng khoâng Nhö Lai hieän thaàn hoùa*

*Taát caû ñöôïc ñaïo chaân Ñònh ngu si laëng leõ Taâm ñoàng vôùi voâ sinh Nay con nghe noùi phaùp Veà trí tueä Phaùp hoa*

*Taâm hieåu ñöôïc phaùt nguyeän Taát caû ñöôïc nhö Phaät*

*Nay muoán thaønh coõi nöôùc Nguyeän ñöôïc noùi Phaùp hoa Duøng phaùp gì haønh ñöôïc? Seõ hieåu ñöôïc maáy vieäc?*

*Choùng ñöôïc Phaùp hoa naøy Nöông nghóa noùi tueä aáy Ñeàu khieán phaân bieät bieát*

*Taát caû taâm ñöôïc hieåu Hieåu roõ caùc Phaùp söï Seõ töø trong ñöôïc ngoaøi Ñöôïc ñoù laø xa gaàn*

*Coù theå laäp ñöôïc Phaät. Laïi nöõa soá kieáp xöa Theo thoï bao nhieâu Phaät Giaûi tueä coù yeáu quyeát Giaây laùt bieán hoùa thaønh*

*Nguyeän ñem heát giaûng noùi Ñeàu khieán ñaïi chuùng bieát Thaùi töû vaø moïi ngöôøi*

*Leã Phaät roài laïi ngoài.*

Ñöùc Phaät baûo vöông nöõ Lôïi Haønh:

–Vöông nöõ neân bieát nhöõng ñieàu hieän baøy ra do söï khai giaûi Phaùp hoa naøy. Chö Phaät ñôøi töông lai, quaù khöù vaø hieän taïi ñeàu töø phaåm Taùn Thaân Thí Duï naøy maø ñöôïc Ñaïo, bieát Ñeá.

Luùc baáy giôø, coù haøng öùc traêm ngaøn vò trôøi vaø caùc Phaïm vöông, khoâng theå tính keå nhaân daân, boán möôi taùm muoân vò Boà-taùt... chöùng ñöôïc Voâ sôû tuøng sinh. Trong soá aáy coù haøng Thanh vaên ñeàu cuõng phaùt taâm. Baáy giôø, Boà-taùt Baát Töôûng baïch Phaät:

–Hoâm nay ñaïi chuùng nghe giaûng noùi veà söï quan troïng cuûa Tam-muoäi Phaùp hoa nhöng ñeàu chöa thoï quyeát.

Phaät baûo Boà-taùt:

–Hoâm nay noùi Tam-muoäi Phaùp hoa ñeàu ñaõ thoï quyeát coù kieáp soá. Moãi moãi ñeàu coù ñaát nöôùc, nôi choán cuûa mình, cho neân khoâng noùi laïi. Neáu oâng khoâng hieåu thì töï mình ñeán hoûi hoï.

Khi aáy, thaùi töû vaø vöông nöõ Lôïi Haønh lieàn hoûi nhöõng ñieàu trong taâm vò Boà-taùt, moãi vò ñeàu noùi keä ñaùp:

*Chæ baäc Thöôïng trí tueä Vì sao chaúng giaûi yeáu? Kia coù caàu töôûng baùo Thaûy ñeàu chaúng thoï tueä Seõ noùi coù nôi choán*

*Chaúng phaûi vieäc Phaùp hoa Caàn phaûi mieäng noùi leân Muoán nghe tieáng chaùnh chaân Khoâng hieåu goác ngoïn aáy*

*Noùi cuõng ñeàu khoâng bieát Chæ baøy ñöôøng ñaïo phaùp Gioáng nhö ngöôøi bò muø Tieáng roáng cuûa sö töû Coøn cho laø quaù nhoû*

*Thoï quyeát roài, thaønh Phaät Khoâng bieát leã chaùnh ñaïo Thoï quyeát coù ñaát nöôùc*

*Ví cuõng nhö huyeãn hoùa Coù ñoái lieàn xuaát öùng Khoâng coøn sôùm suy nghó Thaáy baùm truï giaùo thoï Ñeán khöù, lai, hieän taïi Thaàn thoâng ñeàu roõ bieát Chaúng caàm coù lôøi noùi Thoï quyeát taïi roãng khoâng, Vaéng laëng an voâ vi*

*Thöôøng ñònh khoâng lay ñoäng Ngöôøi rieâng tö chaúng hay Môû noùi ñieàu chöa noùi*

*Vaéng laëng khoâng taïo taùc Ñoù laø nöôùc ñaùng yeâu Thanh tònh laø chöùng chaân Chaúng nghó coù tö töôûng Ñoù laø quyeát phaùp an Töôùng toát hieän aùnh saùng Ñoù laø caàn khoå hieän.*

*Ñeä töû coù nhaân daân Ñoù laø vaøo duïc nhô*

*Chaúng khoå, chaúng sieâng nghó Ñeàu heát, chaúng sinh dieät.*

Noùi möôøi taùm muoân öùc baøi keä ñeå ñaùp nhö theá xong, Boà-taùt lieàn vui möøng noùi keä khen:

*Ta töï sinh ngu si*

*Khoâng hieåu lôøi ngöôøi treân Chaúng bieát Phaùp aâm kia Laïi baûo chöa thoï quyeát Nhö keä hoâm nay noùi*

*Saâu xa khoù toû baøy Nguyeän phaùt yù baûn thôøi Cuøng baøn luaän vôùi thaàn.*

Khi aáy, thaùi töû baïch Phaät:

–Nay caùc Hieàn giaû coøn khoâng hieåu ñöôïc choã quan troïng neân duøng phöông tieän kheùo leùo maø khai môû cho hoï.

Phaät lieàn mæm cöôøi, aùnh saùng naêm maøu töø mieäng phaùt ra, möôøi phöông ñeàu saùng

toû.

Toân giaû A-Nan baïch Phaät:

–Phaät khoâng bao giôø mæm cöôøi moät caùch voâ côù, chaéc chaén laø coù lyù do, chuùng con

xin ñöôïc nghe ñieàu aáy. Phaät baûo A-nan:

–OÂng thaáy ñaïi chuùng chaêng? A-nan ñaùp:

–Daï, thaáy.

Baáy giôø, Nhö Lai hoûi A-nan ñeàu ñaùp ñaày ñuû. Moãi moãi taïi möôøi phöông giaùo hoùa, ñoä thoaùt haèng haø sa soá trôøi ngöôøi, nhaân daân... ñeàu giuùp hoï thaønh Phaät.

Luùc baáy giôø, töï nhieân möa höông hoa baûy baùu truøm khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, giaùp voøng khaép nôi khoâng choã naøo khoâng coù. Phaät baûo thaùi töû:

–Ñaây laø ñieàu Phaùp hoa giaûi thích. Vieäc cuûa thaân ngöôøi laø nhö theá.

Luùc baáy giôø, haøng traêm ngaøn nhaân daân nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng khoâng theå keå xieát ñeàu phaùt taâm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, chöùng ñöôïc taâm khoâng töø ñaâu sinh. Voâ soá ngaøn vò Thanh vaên ñeàu ñaéc quaû vò khoâng thoaùi chuyeån.

A-nan quyø thaúng baïch Phaät:

–Kinh naøy teân laø gì? Phaûi thöïc haønh nhö theá naøo? Phaät baûo A-nan:

–Kinh teân laø Phaùp Hoa Tam-muoäi, hoaëc teân Nöõ Lôïi Haønh Sôû Vaán Giaûi Nhaân Thaân Taùn Tình Kinh Yeáu Taäp. Neáu coù keû nam, ngöôøi nöõ cheùp thaønh saùch, ñoïc tuïng kinh naøy thì coâng ñöùc lôùn hôn keû laøm boá thí trong taùm möôi kieáp. Neáu ñoái tröôùc kinh cuùng döôøng quyø laïy thì hôn coâng ñöùc cuûa Boà-taùt tu haïnh Töø bi ba ngaøn öùc muoân kieáp. Neáu hieåu thaáu ñaùo kinh naøy roài xoay vaàn daïy baûo nhau thì coâng ñöùc hôn vieäc cuùng döôøng caùc Ñöùc Phaät nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng. Neáu coù ai moät laàn ñöôïc nghe kinh naøy thì khoâng coøn sinh töû ñau khoå nöõa. Keû khoâng tin maø coøn huûy baùng thì hoï phaûi troâi theo doøng ñôøi, khoâng trôû veà coäi goác ñöôïc.

Phaät baûo A-nan:

–Ta giao phoù cho oâng vieäc Phaùp Hoa Tam-muoäi, ngaøn kieáp coøn chaúng theå heát ñöôïc. Ta ñaõ noùi sô veà yeáu ñeá, ngöôi thoï trì, vieát cheùp, thöïc haønh, khoâng ñöôïc boû bôùt moät chöõ, chính kinh caâu cuù hoøa hôïp nhau.

Ñaïi chuùng ñi theo thaùi töû ñöôïc khai giaûi, moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc ñaïo tueä, ñeàu nhö baäc Thöôïng thuû. Taát caû ñöùng daäy laøm leã Ñöùc Phaät maø lui ra.

