KINH ÑAÏI PHÖÔNG QUAÛNG PHAÄT HOA NGHIEÂM

**QUYEÅN 11**

**PHAÅM NHAÄP BAÁT TÖ NGHÌ GIAÛI THOAÙT CAÛNH GIÔÙI PHOÅ HIEÀN HAÏNH NGUYEÄN (Phaàn 11)**

Luùc ôû choã cö só, nghe moân giaûi thoaùt saâu xa naøy roài, Ñoàng töû Thieän Taøi chí thuù tu taäp khoâng giaùn ñoaïn, bôi trong bieån phöôùc ñöùc aáy, laøm saïch ruoäng phöôùc ñöùc aáy, höôùng ñeán beán phöôùc ñöùc aáy, troâng leân nuùi phöôùc ñöùc aáy, môû kho phöôùc ñöùc aáy, chuyeån baùnh xe phöôùc ñöùc aáy, quaùn chieáu phaùp phöôùc ñöùc aáy, gieo nhaân phöôùc ñöùc aáy, sinh naêng löïc phöôùc ñöùc aáy, taêng uy theá phöôùc ñöùc aáy, laøm lôùn taâm phöôùc ñöùc aáy, lieãu ngoä moân phöôùc ñöùc aáy; roài laàn löôït ñeán cung thaønh Sö töû tìm kieám Tröôûng laõo Baûo Keá khaép nôi. Troâng thaáy vò aáy ôû trong chôï, ñoàng töû lieàn ñeán ñaûnh leã, nhieãu quanh voâ soá voøng, roài ñöùng tröôùc chaép tay thöa:

–Baïch Thaùnh giaû! Tröôùc ñaây con ñaõ phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, nhöng con chöa bieát Boà-taùt laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà-taùt vaø tu ñaïo Boà-taùt? Laønh thay, Thaùnh giaû! Xin Ngaøi noùi cho con veà ñaïo cuûa caùc Boà-taùt, con nöông vaøo ñaïo aáy maø höôùng ñeán Nhaát thieát trí.

Baáy giôø, Tröôûng giaû naém tay Thieän Taøi daét vaøo nhaø chæ choã ôû cuûa mình, roài baûo

ñoàng töû:

–Thieän nam! OÂng haõy quaùn saùt nhaø cöûa choã ôû cuûa ta!

Thieän Taøi lieàn quaùn saùt khaép thaáy nhaø cöûa cuûa vò naøy roäng raõi traùng leä. ÔÛ boán maët ñeàu coù môû hai cöûa ñöôïc laøm baèng vaøng Dieâm-phuø-ñaøn, töôøng baèng baïch ngaân bao boïc xung quanh, cung ñieän baèng pha leâ trang nghieâm baèng ñuû caùc loaïi baùu, laàu caùc laøm baèng ngoïc löu ly xanh, truï baèng ngoïc baùu xa cöø, cöûa hoâng, cöûa soå, theàm, hieân, tam caáp ñeàu baèng caùc baùu, traêm ngaøn loaïi baùu trang söùc xen laãn raát ñeïp, ao baùu baèng maõ naõo chöùa nöôùc höông ñaày aép, lan can boán maët ñeàu baèng traân chaâu, vöôøn caây baèng ñuû loaïi baùu, khaép nôi thaúng taép, toøa Sö töû baèng chaâu ma-ni ñoû ñöôïc trang nghieâm baèng voâ soá baùu xen laãn, tröôùng baèng ma-ni vöông Tyø-loâ-giaù-na. Tröôùc toøa naøy, hai beân coù treo côø ngoïc ma-ni, aùnh saùng röïc rôõ, duøng löôùi chaâu nhö yù vöông, nhieàu maøu saéc, che beân treân. Trong nhaø cuûa vò aáy, coù ngoâi laàu lôùn cao ñeán möôøi taàng, moãi taàng môû taùm cöûa. Thieän Taøi böôùc vaøo, roài tuaàn töï quaùn saùt; thaáy taàng döôùi cuøng cung caáp ñuû caùc thöùc aên uoáng thöôïng haïng; taàng hai cung caáp nhöõng y baùu vaø caùc vaät duïng; taàng ba cung caáp toaøn nhöõng vaät trang söùc baèng chaâu baùu; taàng boán cung caáp caùc theå nöõ, coù lôøi leõ kheùo leùo hôïp yù thaân toäc vaø trang söùc baèng caùc traân baûo xinh ñeïp; taàng naêm haøng Boà-taùt nguõ ñòa vaân taäp ôû ñoù, ñeå dieãn thuyeát dieäu phaùp, giuùp cho chuùng sinh an laïc. Nhöõng ngöôøi ñöôïc cung caáp, ai naáy ñeàu ñöôïc lôïi laïc vaø thaønh töïu baäc luaän toái thaéng cuûa Nhö Lai, moân Ñaø-la-ni, caùc bieån Tam-muoäi vaø ñuû caùc trí cuûa theá gian, aùnh saùng chieáu ñi khaép. Taàng saùu, coù caùc Boà- taùt ñeàu ñaõ thaønh töïu trí tueä saâu xa, thoâng ñaït phaùp taùnh, ñöôïc ñaïi Toång trì, ñaày ñuû ba minh, saùu thoâng, nhaäp moân phoå taïng, thoaùt khoûi caûnh chöôùng ngaïi, an truï phaùp baát nhò, thöïc hieän oai nghi cuûa Phaät, cuøng nhau taäp hoïp trong chuùng hoäi ñaïo traøng bieån ñeïp trang

nghieâm khoâng theå noùi. Hoï ñeàu duøng teân goïi khaùc nhau ñeå phaân bieät vaø bieåu hieän moân Baùt-nhaõ ba-la-maät: Ñoù laø moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Taïng tòch tónh, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Kheùo leùo phaân bieät trí cuûa caùc chuùng sinh, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Khoâng theå chuyeån ñoäng, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Quang minh lìa duïc, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Khoâng theå chinh phuïc, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Chieáu saùng baùnh xe chuùng sinh, moân Baùt-nhaõ ba-la- maät Löôùi tuøy thuaän giaùo hoùa, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Taïng bieån coâng ñöùc, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Xaû ñaéc phoå nhaõn, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Nhaäp taïng voâ taän vaø tuøy thuaän tu haønh, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Nhaäp taát caû bieån phöông tieän voâ taän cuûa theá gian, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Nhaäp taát caû bieån giaùo phaùp theo theá gian, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Bieän taøi voâ ngaïi, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Tuøy thuaän chuùng sinh chieáu khaép khoâng ngaïi, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Quang minh ly caáu, moân Baùt-nhaõ ba-la-maät Thöôøng quaùn duyeân ñôøi tröôùc maø giaêng maây phaùp; thuyeát traêm vaïn a-taêng-kyø loaïi moân Baùt-nhaõ ba-la-maät nhö theá ñeán khaép caùc khoâng theå noùi chuùng hoäi ñaïo traøng, ñeå bieåu hieän trí tueä saâu xa trang nghieâm. Thaáy taàng thöù baûy, caùc Boà-taùt… ñaït ñöôïc nhaãn nhö tieáng vang ñaày khaép trong aáy, caùc vò duøng trí phöông tieän dieãn thuyeát phaân bieät caùc moân xuaát ly vaø ñeàu coù khaû naêng laéng nghe, thoï trì nhöõng chaùnh phaùp, do taát caû Nhö Lai thuyeát. Thaáy taàng thöù taùm, coù voâ löôïng Boà-taùt khoâng thoaùi chuyeån, ñöôïc ñaày ñuû thaàn thoâng, trí löïc, cuøng nhau vaân taäp trong aáy; duøng trí vi teá, quaùn chieáu theá gian, bieát caùc coõi Phaät vaø ñaïo traøng chuùng hoäi ñeàu nhö huyeãn, nhö aùnh löûa, nhö boùng, nhö hình, khoâng coù thaät taùnh; thaáy caùc caûnh giôùi khoâng phaân bieät cuûa caùc Ñöùc Nhö Lai, saéc thaân cuûa taát caû chö Phaät hieän ñaày khaép, coù khaû naêng duøng moät aâm thanh laøm vang khaép möôøi phöông phaùp giôùi. Thaân cuûa vò aáy ñeán khaép ñaïo traøng vaø taän phaùp giôùi, vaøo khaép caùc caûnh Phaät, thaáy heát thaân cuûa caùc Ñöùc Phaät, coù khaû naêng thoï trì heát taát caû Phaät phaùp, laøm thöôïng thuû trong caùc chuùng hoäi cuûa caùc Ñöùc Phaät, ñang dieãn noùi phaùp yeáu. Thaáy taàng thöù chín coù caùc chuùng Boà-taùt Nhaát sinh boå xöù vaân taäp ôû ñoù. Thaáy taàng thöù möôøi, taát caû caùc Ñöùc Nhö Lai ôû khaép trong aáy; töø luùc môùi phaùt taâm, tu haïnh Boà-taùt, vöôït khoûi voøng sinh töû, thaønh töïu bieån ñaïi nguyeän, ñaày ñuû thaàn thoâng thuø thaéng, ñaéc thaéng töï taïi, duøng oai löïc thuø thaéng, laøm cho coõi nöôùc cuûa Phaät thanh tònh trang nghieâm thuø thaéng, hieän khaép chuùng hoäi ñaïo traøng trong möôøi phöông, dieãn thuyeát chaùnh phaùp; cho ñeán luùc thò hieän dieät ñoä, taän ñôøi vò lai, ñieàu phuïc hoùa ñoä vaø laøm lôïi ích cho chuùng sinh. Nhöõng hình aûnh nhö theá, ñoàng töû ñeàu thaáy roõ.

Luùc thaáy nhöõng söï vieäc ñaët bieät vaø kyø laï nhö theá roài, Thieän Taøi thöa:

–Baïch Thaùnh giaû! Tröôùc ñaây Thaùnh giaû troàng thieän caên gì, ôû nôi naøo maø ñaït ñöôïc nhöõng quaû baùo thuø thaéng nhö theá, laøm cho caùc chuùng hoäi thaûy ñeàu thanh tònh?

Tröôûng giaû ñaùp:

–Thieän nam! Ta nhôù thuôû xöa soá kieáp hôn caû soá cöïc vi traàn coõi Phaät, coù moät theá giôùi teân laø Chuûng chuûng saéc trang nghieâm luaân, Ñöùc Phaät hieäu laø Voâ Bieân Quang Vieân Maõn Phaùp Giôùi Phoå Trang Nghieâm Vöông goàm ñuû möôøi möôøi toân hieäu: Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï, Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân; cuøng vôùi traêm ngaøn öùc chuùng Thanh vaên; ngaøi Trí Tyø-loâ-giaù-na laøm thöôïng thuû. Coøn coù ñuû traêm ngaøn öùc chuùng Boà-taùt, ñöùng ñaàu laø Boà-taùt Trí Nhaät Oai Ñöùc Quang. Vò vua thôøi aáy, teân laø Phaùp Töï Taïi. Nhaän lôøi thænh caàu cuûa vua, Ñöùc Phaät aáy ñi vaøo trong vöôøn Traøng ma-ni trang nghieâm.

Luùc ñoù, ta ñöùng ôû ñaàu ngaõ tö taáu aâm nhaïc hay vaø ñoát moät vieân höông ñeå cuùng

döôøng. Nhôø Ñöùc Nhö Lai cuøng caùc Boà-taùt vaø chuùng Thanh vaên aáy, nhaän söï cuùng döôøng cuûa ta, neân laøm cho khoùi höông aáy bay leân, thaønh moät vöøng maây höông lôùn laøm caùi loïng che khaép hö khoâng coõi Dieâm-phuø-ñeà suoát baûy ngaøy ñeâm, maây höông vi dieäu ñoù möa xuoáng voâ bieân maøu saéc vaø töôùng thaân cuûa chuùng sinh, laïi laøm cho caùc nhaïc cuï phaùt ra ñuû caùc aâm thanh tuyeät dieäu, vang khaép caû hö khoâng; laïi dieãn ra chaúng theå nghó baøn söï tích tuï trí roäng lôùn voâ ngaïi cuûa Nhö Lai trong ba ñôøi, laøm cho ngöôøi nghe döùt tröø taát caû caáu chöôùng phieàn naõo, phaùt trieån caùc thieän caên chaân thaät, nhanh choùng vieân maõn trí Nhaát thieát trí, coù khaû naêng phaùt sinh ñuû loaïi thaàn thoâng.

Thôøi aáy, ta duøng thieän caên cuùng döôøng naøy, hoài höôùng veà ba nôi:

1. Nguyeän cho ta traùnh xa khoán khoå baàn cuøng.
2. Nguyeän thöôøng gaëp chö Phaät vaø Boà-taùt.
3. Nguyeän thöôøng ñöôïc nghe chaùnh phaùp cuûa chö Phaät. Nhôø nhaân duyeân aáy neân ta ñöôïc quaû baùo naøy.

Thieän nam! Ta chæ bieát moãi moân giaûi thoaùt taïng phöôùc ñöùc trang nghieâm khaép vôùi nguyeän khoâng chöôùng ngaïi cuûa Boà-taùt naøy thoâi. Coøn nhö caùc Ñaïi Boà-taùt, ñöôïc taïng coâng ñöùc baùu baát tö nghì, sinh ra voâ löôïng coâng ñöùc baát tö nghì, nhaäp vaøo bieån thaân khoâng phaân bieät cuûa Nhö Lai, laøm boùng maây phaùp voâ thöôïng khoâng phaân bieät, tu coâng ñöùc trôï ñaïo khoâng phaân bieät, giaêng löôùi haïnh Phoå hieàn khoâng phaân bieät, chöùng caûnh giôùi Tam- muoäi khoâng phaân bieät, baèng thieän caên cuûa Boà-taùt khoâng phaân bieät, an truï vaøo choã truï cuûa Nhö Lai khoâng phaân bieät, thaáy söï bình ñaúng trong ba ñôøi khoâng phaân bieät; ôû trong caùc kieáp khoâng nhaøm chaùn, truï ôû haøng töï taïi caûnh giôùi Phoå Nhaõn khoâng theå hoaïi. Nhöng laøm sao ta coù theå bieát vaø noùi heát coâng ñöùc haïnh nguyeän cuûa vò aáy.

Thieän nam! ÔÛ phöông Nam coù moät nöôùc teân Ñaèng caên, nöôùc aáy coù moät thaønh teân laø Phoå bieán moân, trong aáy coù vò tröôûng giaû teân laø Phoå Nhaõn. OÂng ñeán thænh vaán vò aáy: Boà-taùt laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà-taùt vaø tu ñaïo Boà-taùt?

Baáy giôø, Ñoàng töû Thieän Taøi ñaûnh leã, nhieãu quanh voâ soá voøng chieâm ngöôõng löu luyeán, roài töø giaõ ra ñi.

Luùc ôû choã Tröôûng giaû Baûo Keá, nghe moân giaûi thoaùt naøy roài, Ñoàng töû Thieän Taøi thaâm nhaäp voâ löôïng tri kieán cuûa chö Phaät, an truï voâ löôïng thaéng haïnh cuûa Boà-taùt, thoâng ñaït voâ löôïng phöông tieän cuûa Boà-taùt, mong caàu voâ löôïng phaùp moân cuûa Boà-taùt, laøm thanh tònh voâ löôïng tín giaûi cuûa Boà-taùt, laøm linh hoaït voâ löôïng caùc caên cuûa Boà-taùt, thaønh töïu voâ löôïng mong muoán cuûa Boà-taùt, thoâng ñaït voâ löôïng moân haïnh cuûa Boà-taùt, phaùt trieån voâ löôïng nguyeän löïc cuûa Boà-taùt, döïng leân voâ bieân côø toái thaéng cuûa Boà-taùt, phaùt huy voâ bieân trí tueä cuûa Boà-taùt, chöùng ñöôïc voâ bieân aùnh saùng phaùp cuûa Boà-taùt, gia nhaäp khaép voâ bieân ñaïi hoäi cuûa Boà-taùt; ñoái vôùi phaùp cuûa Boà-taùt ñoàng töû khoâng coøn nghi ngôø, chuyeân caàu moân giaûi thoaùt thanh tònh cuûa Boà-taùt, truï taâm Boà-taùt, heát söùc tin töôûng, yeâu thích, tuøy thuaän, taùc yù vaø thong thaû tieán böôùc.

Ñeán nöôùc Ñaèng caên, ñoàng töû ñi khaép nôi tìm kieám, hoûi thaêm veà vò trí cuûa thaønh kia. Tuy traûi qua moïi gian nan, nhöng ñoàng töû khoâng sôï khoå nhoïc, thaân khoâng meät moûi, taâm khoâng nhaøm chaùn; duy chæ ghi nhôù lôøi daïy cuûa Thieän tri thöùc, nguyeän ñöôïc thaân caän, phuïng söï, cuùng döôøng, thaâu giöõ caùc caên, xa rôøi söï buoâng lung, ñoái vôùi Thieän tri thöùc, taâm luoân quyù kính.

Sau ñoù, ñoàng töû vaøo thaønh Phoå Bieán moân. Thaønh aáy roäng lôùn, coù traêm ngaøn xoùm laøng vaây xung quanh; trang bò ñuû caùch, töôøng vaùch söøng söõng, coù ñöôøng thoâng boán ngaõ, roäng vaø baèng phaúng; phoá phöôøng thaúng taép, traêm ngheà buoân baùn, haøng hoùa coù nhieàu vaät

baùu laï, chuyeân chôû qua laïi. ÔÛ ñaây ngöôøi vaät ñeàu xinh ñeïp.

Luùc aáy, Thieän Taøi ôû trong thaønh naøy vaø ñang ñi tìm choã ôû cuûa tröôûng giaû, coù ngöôøi

baûo:

–OÂng aáy ñang ôû trong chôï, nôi haøng höông vaø thuoác.

Nghe xong, ñoàng töû ñi ñeán ñoù, troâng thaáy vò aáy ngoài treân toøa höông, oâng lieàn ñeán

tröôùc ñaûnh leã saùt chaân, roài ñöùng chaép tay thöa:

–Baïch Thaùnh giaû! Tröôùc ñaây con ñaõ phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, nhöng con chöa bieát Boà-taùt phaûi laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà-taùt vaø tu ñaïo Boà-taùt.

Tröôûng giaû noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Thieän nam, oâng ñaõ coù theå phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà. Thieän nam! Xöa ta ñaõ töøng ôû choã Ñoàng töû Vaên-thuø-sö-lôïi tu hoïc, bieát roõ nguoàn goác phaùt sinh beänh taät vaø bieát caùc phöông thuoác ñaëc bieät, caùc höông vò caàn thieát. Nhaân ñoù ta bieát nhöõng beänh duyeân cuûa taát caû chuùng sinh ñeàu coù theå cöùu chöõa. Nhö: Phong huyønh, ñaøm nhieät, quyû mò, truøng ñoäc cho ñeán bò nöôùc löûa toån haïi. Taát caû caùc beänh trong ngoaøi nhö theá, phaåm loaïi coù voâ bieân. Chæ trong moät nieäm, ta coù khaû naêng duøng ñuû caùc phöông thuoác ñieàu trò ñuùng phöông phaùp, laøm cho tieâu tröø, giuùp hoï ñöôïc an laïc. Phaùp moân nhö theá, oâng neân tu hoïc.

Thieän Taøi thöa tieáp:

–Baïch Thaùnh giaû! Con hoûi veà söï tu taäp dieäu haïnh cuûa Boà-taùt, côù sao ngaøi laïi giaûng veà phöông thuoác cuûa theá tuïc naøy?

Tröôûng giaû noùi:

–Thieän nam! Khi Boà-taùt baét ñaàu tu hoïc ñaïo Boà-ñeà, thì phaûi bieát beänh laø moät chöôùng ngaïi raát lôùn. Nhöõng chuùng sinh naøo thaân coù beänh taâm seõ khoâng yeân, thì laøm sao coù theå tu taäp caùc Ba-la-maät. Vì vaäy, khi Boà-taùt tu ñaïo Boà-ñeà, tröôùc heát phaûi ñieàu trò nhöõng chöùng beänh veà thaân. Boà-taùt laïi quaùn toaøn theå chuùng sinh, trong taát caû theá giôùi, thaønh töïu ñöôïc söï nghieäp, thoï höôûng an laïc; cho ñeán xuaát gia, tinh taán, tu taäp, ñaéc quaû Thaùnh, ñeàu coù nguyeân nhaân töø vua caû. Nhaân quan troïng nhaát trong vieäc trò vì cuûa vua laø khoâng beänh. Vì sao? Vì caùc vò vua chính laø nguoàn goác an laïc cho caùc chuùng sinh. Theá neân, ngöôøi maø Boà-taùt giaùo hoùa tröôùc nhaát laø vua, keá ñeán môùi laø chuùng sinh, laøm cho hoï döùt heát caùc noãi khoå, sau ñoù môùi thuyeát phaùp, ñeå ñieàu phuïc taâm hoï.

Thieän nam! Boà-taùt naøo muoán ñieàu trò cho caùc ngöôøi beänh tröôùc heát phaûi chuaån ñoaùn kyõ nguyeân nhaân phaùt sinh caùc beänh. Noù coù voâ löôïng, voâ bieân chuûng loaïi taêng giaûm; nay ta seõ noùi ñoâi phaàn veà chuùng cho oâng roõ.

Thieän nam! Taát caû chuùng sinh do boán ñaïi chuûng hoøa hôïp laøm thaân. Töø thaân boán ñaïi coù khaû naêng sinh ra boán beänh. Ñoù laø: beänh thaân, beänh taâm, beänh khaùch vaø beänh caâu höõu (beänh chung, ai cuõng coù).

1. Noùi veà beänh thaân, thì ñöùng ñaàu laø phong huyønh, ñaøm nhieät.
2. Beänh taâm ñöùng ñaàu laø ñieân cuoàng taâm loaïn.
3. Beänh khaùch ñöùng ñaàu laø dao gaäy laøm toån thöông vaø laøm vieäc quaù söùc.
4. Beänh caâu höõu ñöùng ñaàu laø ñoùi khaùt, noùng laïnh, söôùng khoå, buoàn vui. Ngoaøi ra, coøn nhöõng beänh khaùc, phaåm loaïi bieán chuyeån theo nguyeân nhaân, coù theå laøm cho chuùng sinh chòu khoå veà thaân taâm.

Naøy thieän nam! Nhöõng beänh nhö theá, ngöôøi ngheøo heøn ít vì laøm nhieàu vieäc naëng nhoïc; ngöôøi giaøu sang nhieàu bôûi quaù lo vui söôùng.

Thieän nam! Taát caû chuùng sinh ñeàu do voâ löôïng cöïc vi ñaïi chuûng keát hôïp thaønh

thaân. Gioáng nhö bieån caû chöùa voâ soá gioït nöôùc nhoû nhö cöïc vi. Theá neân moãi thaân ngöôøi, loâng vaø chaân loâng coù ba caâu-chi, ba caâu-chi ñeàu coù sinh truøng nöông soáng trong ñoù. Do ñoù phaûi quaùn saùt kyõ söï baøi tieát cuûa da, trong hai troøng maét, taâm baøn tay, baøn chaân, môõ ñaëc, môõ loûng; ñeàu laø choã chuùng taäp hoïp. Chæ coù loâng laø truøng khoâng sinh. Ngoaøi ra nhöõng phaàn khaùc treân thaân khoâng soùt moät ñieåm naøo.

Thieän nam! Ta laïi quaùn saùt thaân naøy coù naêm ñaïi taùnh. Ñoù laø: Cöùng, öôùt, noùng, ñoäng vaø taùnh hö khoâng.

Goïi laø cöùng: Ba traêm saùu möôi caùi xöông trong thaân vaø caùc phaàn cöùng ngaïi khaùc ñeàu thuoäc veà taùnh ñaïi ñòa. Coøn nhöõng thöù öôùt vaø thaám ñeàu laø taùnh thuûy ñaïi. Taát caû caùc caûm giaùc noùng ñeàu thuoäc taùnh hoûa ñaïi; nhöõng gì hoaït ñoäng ñeàu thuoäc veà taùnh cuûa phong ñaïi, caùc choã troáng ñeàu thuoäc taùnh cuûa khoâng ñaïi. Nhöng boán ñaïi aáy ñeàu do nhieàu cöïc vi taïo thaønh, chuùng ôû trong khoâng giôùi, nöông truï vaøo nhau. Töï taùnh cuûa cöïc vi: Vi teá, khoù bieát; tröø Phaät vaø Boà-taùt, ngoaøi ra khoâng ai coù theå thaáy ñöôïc.

Thieän nam! Naêm ñaïi hoøa hôïp thaønh thaân, cuõng nhö vöïa chöùa luùa ôû ñôøi, cuoái cuøng roài cuõng ñoå naùt. Khí thaân nhö theá do nghieäp duy trì, khoâng phaûi trôøi Töï taïi coù khaû naêng taïo ñöôïc, cuõng khoâng coù töï taùnh vaø thôøi gian khoâng gian. Ví nhö thôï goám, duøng ñaát deûo naën caùi bình, beân trong ñöïng ñaày ñoà nhô baån, beân ngoaøi veõ vôøi xinh ñeïp ñeå laøm meâ hoaëc keû ngu.

Laïi nhö boán con raén ñoäc trong moät caùi hoøm nhoû. Boán ñaïi hoøa hôïp thaønh thaân, moät ñaïi khoâng ñieàu hoøa, thì moät traêm leû moät chöùng beänh boäc phaùt. Theá neân, ngöôøi trí phaûi quaùn saùt thaân naøy nhö nuoâi döôõng raén ñoäc, nhö caàm bình ñaát chöa nung.

Thieän nam! OÂng coøn phaûi bieát, thaân naøy vaø caùc vaät beân ngoaøi ñeàu do boán ñaïi taïo thaønh, töø ñaàu ñeán cuoái chuyeån bieán theo naêm giai ñoaïn. Vì sao goïi laø vaät ngoaøi chuyeån bieán theo naêm giai ñoaïn?

–Nghóa laø chuùng sinh trong theá giôùi taän hö khoâng khaép möôøi phöông, duy trì laø do söï chieâu caûm cuûa voïng nghieäp. Khi kieáp môùi thaønh tuoåi thoï con ngöôøi voâ löôïng, töø töï nhieân hoùa sinh, khoâng coù ngaõ vaø ngaõ sôû, keá ñeán aên thöùc aên nhai nuoát thì coù maët cuûa tham… Sau ñoù do coù ngaõ sôû, cho neân cuøng nhau laäp ra ñieàn chuû ñeå cai quaûn. Veà sau, tuoåi thoï giaûm daàn cho ñeán möôøi tuoåi. Vì nghieäp aùc cho neân sinh ra tieåu tam tai. Ñeán giai ñoaïn thöù naêm, theá giôùi saép hoaïi, hoûa tai xuaát hieän, cho ñeán coõi trôøi Phaïm theá ñeàu troáng khoâng, thuûy tai, phong tai cuõng noái tieáp nhö theá.

Thieän nam! Ñoù laø naêm giai ñoaïn chuyeån bieán cuûa ngoaïi vaät. Coøn naêm giai ñoaïn chuyeån bieán cuûa noäi thaân; thì coù treû sô sinh taâm khoâng phaân bieät, gioáng nhö kieáp môùi thaønh, con ngöôøi khoâng coù ngaõ vaø ngaõ sôû.

–Keá ñeán, thieáu nieân coù theå bieát phaûi traùi, nhö giai ñoaïn hai phaân bieät mình vaø ngöôøi.

–Tôùi traùng nieân thì tham, saân, si hoaønh haønh, nhö giai ñoaïn ba, cuøng nhau laäp ñieàn

chuû.

–Keá ñeán laø giaø yeáu caùc beänh xaâm nhaäp, gioáng nhö thôøi kyø thöù tö, tuoåi thoï… toån

giaûm.

–Cuoái cuøng laø cheát, tuoåi thoï heát, thaân hoaïi, nhö giai ñoaïn thöù naêm theá giôùi hoaïi

dieät.

Ñoù laø naêm giai ñoaïn bieán chuyeån cuûa thaân. Ñoàng töû Thieän Taøi thöa:

–Baïch Thaùnh giaû! Naêm giai ñoaïn aáy phaùt sinh töø ñaâu?

Phoå Nhaõn ñaùp:

–Thieän nam! Thôøi gian khoâng coù töï theå, do söï phaân bieät maø coù theo voøng voïng nghieäp xoay vaàn khoâng coù giôùi haïn, nhö ngöôøi thöùc giaác, thì goïi laø baét ñaàu. Töø saùt-na ñaàu ñeán caùc saùt-na sau, roài ñeán laïp-phaï, maâu-hoâ, laät-ña, ngaøy, ñeâm, naêm, kieáp, thôøi gian chia nhieàu caùch khaùc nhau. Hoaëc moät naêm phaân ra laøm saùu muøa: Muøa xuaân, muøa noùng, muøa möa, muøa thu, muøa laïnh vaø muøa tuyeát. Theá neân, ngöôøi trí bieát söï taêng giaûm cuûa beänh thì kheùo bieát ñòa phöông coù caùc muøa. Nghóa laø muøa xuaân, muøa tuyeát thì beänh ñaøm aám hoaønh haønh. Naêm möa naéng thì beänh gioù phaùt sinh. Muøa thu vaø muøa laïnh thì beänh huyønh nhieät taêng tröôûng. Taát caû nhöõng beänh aáy tuøy theo muøa maø taêng tröôûng.

Thieän nam! Hoâm nay ta ñaõ noùi cho oâng veà caùc beänh taêng tröôûng theo muøa; beänh veà thaân nhö theá phaùt sinh töø aên ñeâm. Nhöõng chuùng sinh naøo coù theå bieát vöøa ñuû ñoái vôùi söï aên uoáng, löôïng söùc cuûa mình giaø hay treû, khí löïc maïnh yeáu, thôøi tieát laïnh noùng, möa gioù öôùt khoâ, thaân theå meät khoûe, caàn phaûi quaùn saùt kyõ khoâng ñeå thieáu soùt vieäc aáy, coù theå laøm cho beänh taät cuûa caùc chuùng sinh khoâng coøn döïa vaøo ñaâu ñeå phaùt sinh ñöôïc nöõa.

Thieän nam! Ta ôû xöù naøy thöôøng xuyeân coù caùc chuùng sinh khaép möôøi phöông, heã coù beänh khoå gì ñeàu ñeán ñaây, ñeå nhôø ta ñieàu trò. Ta duøng trí löïc, quaùn saùt nguyeân nhaân phaùt sinh ra beänh aáy, roài tuøy theo beänh maø ban cho phöông thuoác, vieäc chöõa trò nhö nhau, giuùp cho taát caû beänh ñeàu tieâu tröø.

Laïi duøng caùc loaïi nöôùc aám, thôm taém goäi; maëc y phuïc ñeïp, trang söùc baèng ngoïc anh laïc, ban cho caùc moùn aên thöùc uoáng vaø tieàn cuûa vaät baùu, traân chaâu, vaät duïng ñeàu cung caáp ñaày ñuû giuùp cho hoï sung tuùc, sau ñoù thuyeát phaùp phuø hôïp vôùi caên cô cho moïi ngöôøi, laøm cho hoï döùt haún taâm beänh phieàn naõo. Nhö daïy cho nhöõng ngöôøi nhieàu tham duïc pheùp quaùn baát tònh, daïy cho ngöôøi nhieàu saân haän pheùp quaùn töø bi, daïy cho ngöôøi nhieàu ngu si pheùp quaùn phaân bieät caùc phaùp töôùng khaùc nhau, chæ roõ baát tònh vaø töø bi cho ngöôøi bình thöôøng, hoaëc toùm löôïc laïi phaàn coát yeáu cuûa phaùp moân thuø thaéng. Nhö theá, tuøy söï thích nghi maø caét ñöùt caùc phieàn naõo.

Vì muoán laøm cho hoï phaùt taâm Boà-ñeà, neân tuyeân döông coâng ñöùc cuûa taát caû chö Phaät; muoán laøm cho hoï phaùt taâm ñaïi Bi, neân chæ roõ voâ löôïng khoå naõo trong sinh töû; muoán laøm cho hoï taêng tröôûng coâng ñöùc neân khen ngôïi söï tu taäp voâ löôïng phöôùc trí, muoán laøm cho hoï phaùt ñaïi theä nguyeän, neân khen ngôïi söï ñieàu phuïc taát caû chuùng sinh, muoán laøm cho hoï tu haïnh Phoå hieàn, neân noùi veà taát caû coõi cuûa Boà-taùt ñaõ an truï, traûi qua caùc kieáp tu caùc löôùi haïnh; muoán giuùp cho hoï ñaày ñuû saéc thaân töôùng toát trang nghieâm neân taùn döông khen ngôïi Boá thí ba-la-maät; muoán giuùp hoï ñöôïc Phaùp thaân voâ caáu thanh tònh cuûa Phaät, neân taùn döông khen ngôïi Trì giôùi Ba-la-maät; muoán giuùp hoï ñöôïc thaân coâng ñöùc baát tö nghì cuûa Phaät neân taùn döông khen ngôïi haønh Nhaãn nhuïc ba-la-maät; muoán giuùp cho hoï ñaït ñöôïc thaân voâ naêng thaéng cuûa Ñöùc Nhö Lai, neân taùn döông khen ngôïi Tinh taán ba-la- maät; muoán giuùp cho hoï ñaït ñöôïc thaân thanh tònh khoâng gì coù theå saùnh cuûa Phaät, neân taùn döông khen ngôïi Thieàn ñònh ba-la-maät; muoán giuùp cho hoï ñaït ñöôïc Phaùp thaân bình ñaúng cöùu caùnh cuûa Phaät, neân taùn döông khen ngôïi Trí tueä ba-la-maät; muoán giuùp cho hoï ñaït ñöôïc saéc thaân khaùc nhau hieän khaép cuûa Phaät, neân khen ngôïi Phöông tieän ba-la-maät; muoán cho hoï vì caùc chuùng sinh maø an truï taát caû kieáp, taâm khoâng nhaøm chaùn, neân taùn döông khen ngôïi nguyeän Ba-la-maät; muoán giuùp hoï hieän thaân khaép laøm nghieâm tònh taát caû coõi cuûa chö Phaät neân taùn döông khen ngôïi löïc Ba-la-maät, muoán giuùp hoï hieän thaân thanh tònh tuøy theo sôû thích cuûa chuùng sinh, neân taùn döông khen ngôïi trí Ba-la-maät; muoán giuùp hoï ñaït ñöôïc thaân xinh ñeïp, toân quyù tuyeät ñoái, khoâng ñaém nhieãm neân taùn

döông, khen ngôïi söï xa haún caùc phaùp baát thieän hoài höôùng veà taát caû thieän phaùp cuûa chö Phaät. Ta duøng ñuû loaïi taøi vaø phaùp nhö theá, ban cho caùc chuùng sinh ñeàu maõn nguyeän, ai naáy ñeàu hoan hyû tieáp nhaän söï giaùo hoùa, roài ra ñi.

Thieän nam! Ta laïi kheùo leùo cheá bieán taát caû caùc loaïi phaùp höông ñaëc bieät nhö höông Voâ ñaúng thöôïng haïng, höông Taàn-ñaàu-taùt-lyù-ña thöôïng haïng, höông Voâ naêng thaéng thöôïng haïng, höông Chuûng chuûng giaùc ngoä thöôïng haïng, höông A-luõ-noa-mieät-ñeâ thöôïng haïng (höông aáy maøu ñoû nhö maët trôøi môùi moïc, caây maøu nhö doøng nöôùc nhöïa, duøng ñeå laøm höông), höông Tuøy thaân sôû duïc xuaát sinh thöôïng haïng, höông Chieân-ñaøn thöôïng haïng cöùng meàm, tuøy thôøi, höông Long thaéng kieân coá Chieân-ñaøn thöôïng haïng, höông Kieân haéc traàm thuûy thöôïng haïng, höông Baát ñoäng chö caên thöôïng haïng. Nhöõng loaïi höông nhö theá ta, ñeàu bieát coâng naêng, giaù trò, xuaát xöù vaø phöông phaùp bieán cheá hôn keùm cuûa chuùng.

Thieän nam! Ta ñem höông naøy cuùng döôøng khaép caùc Ñöùc Phaät ñaõ gaëp, ñaõ giuùp baûn nguyeän cuûa ta ñöôïc vieân maõn. Ñoù laø:

–Nguyeän cöùu hoä taát caû chuùng sinh.

–Nguyeän laøm nghieâm tònh taát caû coõi Phaät.

–Nguyeän cuùng döôøng taát caû Nhö Lai.

Thieän nam! Khi ta xoâng höông naøy ñeå cuùng döôøng, thì töø moät höông sinh ra voâ löôïng höông, ñaày khaép taát caû phaùp giôùi trong möôøi phöông. Trong bieån ñaïo traøng cuûa taát caû Nhö Lai, hoùa ra ñuû caùc cung ñieän baèng höông thôm, höông töôøng vaùch, höông laàu gaùc, höông lan can, höông ñuoåi keû ñòch, höông cöûa, höông cöûa soå, höông baùn nguyeät, höông löôùi, höông hình töôïng, höông vaàng saùng, höông vaät trang söùc, höông aùnh saùng, höông möa maây, höông côø, höông tröôùng, höông phöôùn, höông long baùu, höông laøm trang söùc khaép caû möôøi phöông phaùp giôùi, ñaày caû moïi nôi duøng ñeå cuùng döôøng.

Thieän nam! Ta chæ bieát phaùp moân taát caû chuùng sinh thaáy khaép caùc Ñöùc Phaät, hoan hyû phuïng söï cuùng döôøng naøy thoâi. Coøn nhö caùc Ñaïi Boà-taùt nhö Ñaïi Döôïc Vöông neáu thaáy, neáu nghe, neáu nhôù, neáu nghó, neáu soáng chung, neáu sinh hoaït chung, neáu xöng danh, neáu tuøy hyû thì ñeàu ñöôïc lôïi ích, ñeàu ñöôïc keát quaû. Chuùng sinh naøo ñöôïc gaëp thì hoï laäp töùc tieâu dieät ñöôïc taát caû phieàn naõo, nhaäp vaøo Phaät phaùp, rôøi caùc khoå aám, döùt haún taát caû noãi sôï sinh töû ñeán nôi Nhaát thieát trí voâ sôû uùy, ñaäp tan caùc nuùi lôùn giaø cheát, an truï bình ñaúng ôû thaønh Ñaïi Nieát-baøn. Nhöng laøm sao ta coù theå bieát vaø noùi heát haïnh vaø coâng ñöùc cuûa caùc vò aáy.

Thieän nam! ÔÛ phöông Nam naøy coù moät thaønh lôùn teân Ña-la traøng, thaønh aáy coù vò vua, teân laø Cam Loä Hoûa. OÂng ñeán thænh vaán vò aáy, Boà-taùt laøm theá naøo ñeå hoïc haïnh Boà- taùt vaø tu ñaïo Boà-taùt.

Luùc aáy, Ñoàng töû Thieän Taøi ñaûnh leã saùt chaân Töôûng giaû Phoå Nhaõn, nhieãu quanh voâ soá voøng, chieâm ngöôõng aân caàn, moät taâm meán moä; roài töø giaõ ra ñi.

Khi ôû choã Thieän tri thöùc Phoå Nhaõn, nghe phaùp moân Boà-taùt coù khaû naêng laøm cho chuùng sinh hoan hyû thaáy khaép caùc Ñöùc Phaät; Ñoàng töû Thieän Taøi ñeå taâm ghi nhôù chi tieát, lieân keát chuùng laïi vaø vui möøng phaán khôûi, suy nghó: “Baäc Thieän tri thöùc kheùo duøng phöông tieän thaâu nhaän ta, duøng taâm nhieät tình baûo hoä ta, khieán ta khoâng coøn thoaùi chuyeån ñoái vôùi ñaïo Voâ thöôïng Boà-ñeà”. Ñoàng töû chuyeân nieäm nhö theá, lieàn sinh taâm tònh tín, taâm vui möøng, taâm phoùng khoaùng, taâm ñieàu thuaän, taâm duõng tieán, taâm tòch tónh, taâm roäng lôùn, taâm trang nghieâm, taâm khoâng chaáp, taâm voâ ngaïi, taâm ñaéc, taâm töï taïi, taâm thöôøng taùc, taâm sö, taâm phaân bieät kheùo leùo, taâm phuïc vuï khaép chuùng sinh,

taâm tuøy choã nghe hieåu phaùp, taâm ñi ñeán khaép coõi Phaät, taâm thaáy Phaät trang nghieâm, taâm luoân gaàn guõi Phaät, taâm chuyeân caàu möôøi Löïc, taâm vöõng tieán khoâng thoaùi lui, roài thong thaû tieán böôùc, vöôït qua nhieàu xoùm laøng ñaát nöôùc, sau ñoù môùi ñeán thaønh Ña-la Traøng. Ñoàng töû ñi khaép nôi, tìm kieám baèng moïi caùch ñeå gaëp vua. Cuøng luùc aáy, oâng gaëp nhöõng vò Baø-la-moân coù kieán thöùc roäng raõi, ñang baøn veà theá phaùp nôi ngaõ tö ñöôøng. Thieän Taøi ñeán hoûi thaêm, laøm caùch naøo ñeå ñöôïc yeát kieán vua Cam Loä Hoûa. Khi aáy, vò Baø-la-moân ña trí trong nhoùm, hoûi Thieän Taøi:

–Ngaøi töø ñaâu ñeán? Thænh caàu vieäc gì maø muoán gaëp ñöùc vua cuûa chuùng toâi? Ñaùp:

–Toâi töø nöôùc Ñaèng Caên ñeán ñaây. Tröôûng giaû Phoå Nhaõn giaùo hoùa cho toâi ñaït ñöôïc phaùp moân hoan hyû vaø ngaøi daïy toâi ñeán ñaây yeát kieán ñaïi vöông, ñeå thænh vaán ngaøi veà vieäc Boà-taùt haønh haïnh Boà-taùt?

Vò Baø-la-moân noùi:

–Nöôùc Ñaèng Caên aáy bình yeân, phoàn thònh, saéc töôùng cuûa nhaân giaû ñöùc tueä ñeàu trang nghieâm, töø choán aáy ñeán ñaây, chaéc chaén ñaõ ñaït ñöôïc lôïi ích! Vì nhaân giaû laø baäc ñaïi trí nhaát ñònh seõ ñöôïc gaëp ñöùc vua cuûa toâi. Ngaøi haõy taïm ngoài ñaây nghe toâi noùi heát: Ñöùc vua cuûa toâi thöôøng ôû nôi chaùnh baûo ñieän trang nghieâm, ngoài nôi toøa Sö töû baèng ma-ni thuø thaéng, ban haønh chaùnh phaùp giaùo hoùa cho chuùng sinh.

Thieän Taøi laïi hoûi:

–Vì sao ñöùc vua coù teân laø Cam Loä Hoûa? Ñaùp:

–Ñöùc vua cuûa toâi coù ñaày ñuû baûy chi, giaùo hoùa baèng haïnh trung ñaïo, trò phaït ngöôøi aùc, tieâu dieät keû phaïm phaùp; gioáng nhö löûa maïnh, baûo hoä ngöôøi laønh, ban cho hoï nieàm vui gioáng nhö cam loä. Chính vì ngaøi töø bi giaùo hoùa moät caùch bình ñaúng, neân tuoåi thoï cuûa vua taêng tröôûng khoâng cuøng taâm khoâng chaùn ñuû. Vì theá ngöôøi trong nöôùc toâi ñeàu khaéc hoïa, ngôïi khen laø “Myõ Vöông Thaïnh Ñöùc” vaø ñeàu goïi laø Cam Loä Hoûa. Ñöùc vua toâi laïi duøng ñuû caùc phöông tieän giaùo hoùa chuùng sinh, xeùt xöû vieäc tranh tuïng cho hoï, voã veà khi hoï yeáu ñuoái theá coâ, giuùp ñôõ trong luùc hoï ñôn ñoäc, gaày döïng thaéng haïnh cho hoï, laøm cho taát caû ñeàu döùt haún möôøi nghieäp aùc, chuyeân tu möôøi ñieàu thieän, nhö phaùp cuûa Chuyeån luaân vöông thöïc hieän.

Thieän Taøi laïi hoûi:

–Vì sao goïi laø ñaày ñuû baûy chi giaùo hoùa baèng haïnh trung ñaïo? Ñaùp:

–Nhaân giaû laéng nghe cho kyõ, toâi xin noùi roõ! Baûy chi ñoù laø:

1. Vua coù ñöùc thì thaàn daân kính ñoäi, nhö caùi ñaàu cuûa con ngöôøi.
2. Vua coù quan phuï taù trung löông hai beân, nhö hai vai cuûa con ngöôøi.
3. Ñaát nöôùc coù caûnh roäng raõi, truø phuù, dung chöùa nhö caùi buïng cuûa con ngöôøi.
4. Cuûng coá nhöõng nôi hieåm yeáu, bao kín muoân phöông, nhö loã roán cuûa con ngöôøi.
5. Coù kho laãm löông thöïc, tieàn taøi, traøn ñaày; söï giao löu khoâng gaëp khoù khaên nhö ñaàu goái cuûa con ngöôøi.
6. Coù binh oai töôùng só, quaân ngöïa tinh nhueä, ñieàu khieån theo yù mình, nhö baép chaân cuûa con ngöôøi.
7. Caùc nöôùc laùng gieàng, khi trieàu coáng qua laïi ñeàu tuaân theo yù vua, nhö chaân cuûa con ngöôøi.

Laïi coù hai phaùp, coù khaû naêng duy trì baûy chi:

1. Uy duõng.
2. Möu trí.

Hai ñöùc töông trôï nhö hai maét caù chaân cuûa con ngöôøi. Ñöùc vua nöông vaøo baûy chi maø ban haønh chaùnh giaùo, ban ñeán ñaâu taát caû ñeàu tuøng phuïc, trang traûi khaép nôi nhö nuùi giaêng maây, nhö ñaát duy trì caùc vaät, caây coû thaám nhuaàn, ñöùc truøm muoân daân. Do ñoù, khaép boán bieån ñeàu nhôø Thaùnh hoùa. Neáu caùc chi vaø ñöùc khieám khuyeát thì khaùc naøo xe coøn moät baùnh, chim moät caùnh, chaéc chaén khoâng theå naøo bay lieäng ñeán nôi xa ñöôïc. Nhöõng ñieàu aáy, ñöùc vua toâi ñeàu troïn veïn, teân tuoåi vang khaép.

Nhaân giaû cuõng neân bieát ! Ñöùc vua nöôùc toâi thaønh töïu chín phaùp coù khaû naêng laøm Chuyeån luaân vöông. Chín phaùp ñoù laø:

1. Oai ñöùc buûa khaép caùc nöôùc laân caän, töï mình cuûng coá chöùc saéc cho hoï.
2. Khoâng thu thueá maø chæ duøng aân ñöùc vaø nieàm tin ñeå caûm hoùa hoï.
3. Caûm hoùa cho ngöôøi khoâng tuaân phuïc, noùi veà chuyeän quaân thaàn laøm cho hoï caøng nghi ngaïi.
4. Thay loøng ñoåi daï, quaân thaàn ngôø vöïc nhau, thì nhaø vua thuyeát giaûng cho hoï hoøa ñoàng vaø cuøng höôùng veà vôùi söï giaùo hoùa cuûa baäc Thaùnh.
5. Kheùo leùo thuyeát phuïc, nhöõng keû khoâng nghe thì ñem quaân chinh phaït.
6. Xem vò chuû kia xuaát töôùng coù ñöùc hay khoâng.
7. Xeùt hoï ñöùc ít thì baøn caùch cho hoï thuû thaønh.
8. Bieát ñoaùn quaân maïnh hay yeáu qua caùch hoï giöõ thaønh.
9. Töï mình saép xeáp vieäc trong nöôùc laøm cho daân hoøa, quaân vui.

Ñöùc vua nöôùc toâi ñuû chín phaùp naøy, maét tueä luoân luoân saùng vaø chieáu giuùp khaép taát caû. Theá neân ngoaøi taùm phöông ñeàu quy veà chaùnh hoùa, hoï töï caàu vaøo laøm quan vónh vieãn khoâng bieát thoaùi lui. Ví nhö caùc doøng nöôùc chaûy vaøo bieån caû ñeàu cuøng moät vò khoâng coù taâm khaùc. Nhaân giaû neân bieát ! Ñöùc vua nöôùc toâi chính laø baäc Ñaïi Boà-taùt, thôø nhieàu Ñöùc Phaät, ñaày ñuû ñaïi Töø bi, öùng hieän giöõa coõi ñôøi, che chôû chuùng sinh, bieát caùc chuùng sinh tieáp nhaän chaäm, neân tröôùc heát tuyeân thuyeát veà phaùp vua cho thaân cuûa hoï thaám nhuaàn troïn veïn vaø giuùp cho taâm hoï ñöôïc giaûi thoaùt. Theá neân ñöùc vua cuûa toâi coù hai thaùnh ñöùc. Ñoù laø:

1. Noäi ñöùc: Chuûng toäc chaân chaùnh, coù taâm nhaân töø vaø trí tueä saâu xa.
2. Ngoaïi ñöùc: Noùi löôïc nhö treân sau seõ giaûng roäng. Thieän Taøi thöa:

–Noäi ñöùc laø theá naøo xin giaûng giaûi cho? Ñaùp:

–Naøy Nhaân giaû! Ñöùc vua nöôùc toâi chuûng toäc toân quyù, ñích toân thöøa keá truyeàn laïi nhieàu ñôøi, vaøo thai, truï thai ñeàu coù chö Thieân hoä nieäm, sau khi sinh ra cho ñeán luùc ñaêng quang, caû vaïn nöôùc ñeàu giao haûo chuùc phuùc vui veû, thaùnh ñöùc nhö maët trôøi moïc, hoïc roäng nhôù saâu, nhaân trí, hieáu thuaän, cung kính, töø hoøa, ban aân hueä, thoâng minh lanh leï, ñuû caùc hoå theïn; thaân ñaày söùc löïc, khoâng coù taät beänh; taâm khoâng thoâ baïo, chaáp nhaän nhaãn nhuïc, toân hieàn troïng ñöùc, thöông töôûngcaùc loaøi; ñoái vôùi taøi naêng vaø vò trí cuûa mình, luoân luoân bieát döøng, bieát ñuû; thöôøng nghó caùch cöùu hoä ngöôøi gaëp naïn; kheùo thu giöõ naêm caên, khoâng phoùng tuùng taâm yù, bieän taøi voâ ngaïi, thöôøng caát tieáng gaàm cuûa sö töû, noùi lôøi chaân thaät, xa rôøi saân haän aùi nhieãm, thoâng hieåu aâm thanh thuø thaéng, nhöõng luaän ñieäu khaùc cuûa theá gian; oai nghi ñænh ñaït, moïi ngöôøi ñeàu kính sôï, an uûi trieàu thaàn,

che chôû thöù daân, xoùt thöông chuùng sinh, taâm khoâng phaân bieät, xeùt saéc thaùi vaø lôøi noùi cuûa ngöôøi maø bieát ñöôïc taâm tö cuûa hoï, nhìn qua hình daùng voi ngöïa cuõng bieát chuùng thuaàn thuïc hay khoâng; vôùi ngöôøi coù aân ñöùc thì baùo ñaùp khoâng bieát moûi meät, vôùi keû oaùn thuø thì kheùo leùo giuùp ñôõ, khi ñeán thaønh aáp xa thì ngaøi ngoài thaúng trong xe, soi xeùt kyõ taâm mình khoâng queân vieäc trong ngoaøi; döïa ñi laïi nhö vaäy, ñeå an uûi ngöôøi trong nöôùc. Neáu coù ngöôøi naøo phaûn laïi leänh vua, nhieãu haïi daân chuùng, haønh ñoäng phi phaùp, thì tröôùc heát ñöùc vua duøng lôøi hay, khuyeân giaûng ñuùng phaùp. Hoï boû nghòch theo thuaän thì vua töø bi löôïng thöù. Caùc nôi ngaøi cai trò khoâng giaûm bôùt, khoâng coù cöôùp ñoaït, cuõng khoâng xua ñuoåi khaùch, nghe daïy khoâng choái caõi, taêng cöôøng chinh phaït, ñaùnh thaéng keû ñòch, muïc ñích laø laøm cho moïi ngöôøi ñöôïc an; vì theá maø ñöùc vua cuûa toâi, ñöôïc ca ngôïi khaép nhö vaäy.

Nhaân giaû neân bieát! Ngaøy ñeâm ôû ñôøi phaân ra taùm thôøi. Sôùm boán thôøi, toái boán thôøi, moãi thôøi khaùc nhau. Trong aáy moãi thôøi laïi chia boán phaàn, suoát ngaøy laãn ñeâm coù ba möôi hai phaàn, duøng gioït nöôùc ñaày ñeå phaân ñònh maø bieát giôø giaác. Boán thôøi trong ngaøy laø: Töø sau luùc gaø gaùy cho ñeán giôø thìn laø thôøi thöù nhaát, sau thôøi ñaàu ñeán ñaàu giôø ngoï laø thôøi thöù hai, sau nöûa giôø ngoï cho ñeán giôø thaân laø thôøi thöù ba, nöûa giôø thaân ñeán maët trôøi laën laø thôøi thöù tö. Thôøi thöù nhaát, khoaûng maët trôøi chöa moïc laø hai phaàn ñaàu, sau luùc maët trôøi moïc cho ñeán khi saùng haún laø hai phaàn sau. Boán phaàn nhö theá goïi laø thôøi ñaàu trong ngaøy. Ñöùc vua cuûa toâi chuyeân caàn, khoâng tham nguû nghæ, trong ñeâm boán thôøi, an nghæ hai thôøi, thôøi thöù ba thöùc daäy thieàn ñònh, thoï höôûng phaùp laïc, töø taâm chaùnh ñònh cuûa mình. Trong thôøi thöù tö, nghó ñeán chuùng daân khoâng nghó ñeán tham saân. Töø thôøi ñaàu trong ngaøy, tröôùc heát laø ñaùnh raêng… cho ñeán cuùng teá coù möôøi vieäc:

1. Ñaùnh raêng.
2. Taém röûa.
3. Maëc aùo môùi.
4. Xoa höông thôm.
5. Ñoäi maõo chaâu ñeïp.
6. Xoa daàu nôi chaân.
7. Mang giaøy vôù.
8. Caàm loïng.
9. Xeáp ñaët ngöôøi haàu.
10. Chuaån bò teá leã. Thieän Taøi hoûi:

–Vì sao moãi saùng sôùm, ñöùc vua phaûi ñaùnh raêng cho ñeán teá leã roài môùi laâm trieàu? Ñaùp:

–Thöa Nhaân giaû! Nguyeân nhaân chính laøm cho theá giôùi taêng tröôûng laø nhôø vaøo vua. Vua söûa ñoåi nôi daân chuùng thì tröôùc heát phaûi söûa ñoåi thaân mình, do thaân an neân taâm yù haøi hoøa, tinh thaàn trong saùng, thaân theå linh hoaït thì vieäc ban leänh daïy doã khoâng chaät heïp, vì theá maø ñöùc vua cuûa toâi phaûi ñaùnh raêng cho ñeán teá leã. Vaû laïi, möôøi vieäc naøy moãi vieäc coù khaû naêng sinh ra möôøi loaïi coâng ñöùc.

Tröôùc heát noùi veà möôøi coâng ñöùc ñaùnh raêng:

1. Tieâu thöùc aên ngaøy hoâm qua.
2. Tröø ñaøm.
3. Giaûi caùc ñoäc.
4. Taåy chaát baån trong raêng.
5. Mieäng phaùt sinh muøi thôm.
6. Laøm saùng maét.
7. Saïch yeát haàu.
8. Moâi khoâng bò nöùt.
9. Laøm cho tieáng noùi maïnh meõ.
10. AÊn moùn gì cuõng thaáy ngon.

Sau moãi buoåi aên saùng, vua ñeàu ñaùnh raêng, duøng caùc caây cay ñaéng laøm taêm xæa raêng, duïng taâm moät caùch vi teá nhö vaäy thì ñuû nhöõng phöôùc ñöùc.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi taém goäi baèng nöôùc höông coù ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Coù khaû naêng tröø gioù.
2. Ñuoåi yeâu quaùi.
3. Tinh khí sung maõn.
4. Tuoåi thoï taêng tröôûng.
5. Giaûi toûa nhöõng khoå nhoïc thieáu keùm.
6. Thaân theå mòn maøng.
7. Tröø saïch caáu ueá.
8. Phaùt trieån khí löïc.
9. Laøm cho ngöôøi thích chieâm ngöôõng.
10. Kheùo tröø boû böïc boäi.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi maëc aùo môùi coù ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Taêng tröôûng ñieàm laønh.
2. Vui thích ñi boä.
3. Quyeán thuoäc kính yeâu.
4. Moïi ngöôøi khoâng sôï.
5. Thaân taâm an laïc.
6. Lôïi ích cho tuoåi thoï.
7. Tinh saïch khoâng coù buïi baån.
8. Tieáng khen vang khaép.
9. Hieàn thaùnh hoä nieäm.
10. Taát caû ñeàu khen ngôïi.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi xoa caùc loaïi höông thì coù ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Tinh khí taêng tröôûng.
2. Thaân thôm tho tinh khieát.
3. Ñieàu hoøa aám maùt.
4. Tuoåi thoï keùo daøi.
5. Hình saéc töôi ñeïp.
6. Taâm thaàn vui thích.
7. Tai maét tinh saùng.
8. Con ngöôøi cöôøng traùng.
9. Ngöôøi chieâm ngöôõng sinh quyù kính.
10. Ñuû ñaïi oai ñöùc.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi ñoäi maõo baèng chaâu baùu ñeïp, coù ñaày ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Moãi ngaøy taêng tröôûng phöôùc thuø thaéng.
2. Chaâu baùu töï ñeán.
3. Saéc dieän raïng rôõ.
4. Bieän taøi trong treûo, löu loaùt.
5. Ñuû caùc ñieàm laønh.
6. Thaân taâm khoâng coøn khoå naõo.
7. Nieàm vui thöôøng ñeán.
8. Tuoåi thoï taêng tröôûng.
9. Ñuû nghò löïc maïnh meõ.
10. Haàu caän aân caàn vui veû.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi xoa daàu thôm nôi chaân coù ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Coù khaû naêng tröø beänh phong.
2. Thaân taâm nheï nhaøng.
3. Tai maét saùng toû.
4. Tinh khí phaùt trieån.
5. Ghi nhôù khoâng queân.
6. Giaûm bôùt hoân meâ.
7. Moäng thaáy ñieàm laønh.
8. Tuoåi thoï ñöôïc keùo daøi.
9. Tröø caùc caáu ueá.
10. Khoâng sinh caùc beänh.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi mang giaøy vôù ñeïp ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Mui baøn chaân mòn maøng.
2. Thaân saûng khoaùi nheï nhaøng.
3. Coù söùc ñi boä.
4. Lôïi ích cho tinh khí.
5. Ñi ñöùng an oån.
6. Tuoåi thoï taêng tröôûng.
7. Oai nghi ñónh ñaït.
8. Taû höõu vui veû.
9. Hình töôùng ñoan nghieâm.
10. Chö Thieân kính sôï.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi coù ngöôøi haàu caàm baûo caùi coù ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Toân troïng uy nghieâm.
2. Hình saéc raïng rôõ.
3. Ñi ñöôøng khoûi naéng.
4. Khoâng bò vöôùng gioù buïi.
5. Coù khaû naêng che möa.
6. Khoâng nhìn nhöõng ñieàu voâ phöôùc.
7. Moïi ngöôøi kính sôï.
8. Thaân ñöôïc baûo veä.
9. Khí löïc ñöôïc taêng tröôûng, lôïi ích tuoåi thoï.
10. Saïch seõ saùng ngôøi.

Laïi nöõa, ñöùc vua cuûa toâi coù thò veä trang nghieâm ñuû möôøi coâng ñöùc:

1. Oai nghi nghieâm tuùc.
2. Laøm cho ngöôøi kính sôï.
3. Taêng theâm veû cöông nghò cho vua.
4. Coù uy theá cho phuï taù cuûa vua.
5. Haøng phuïc ngöôøi aùc.
6. Thieân thaàn hoä veä.
7. Cheá ngöï thuù döõ.
8. Hôïp yù vua.
9. Yeâu taø khoâng xaâm nhaäp.
10. Thi haønh leänh vua, quyeán thuoäc trang nghieâm vaây quanh nhö theá.

Ñöùc vua cuûa toâi nhö ngöôøi ñi xe boán ngöïa, kieåm soaùt tröôùc sau, ñieàu phuïc mình vaø ngöôøi, roäng löôïng maïnh meõ, hôïp vôùi phaùp ñoä, cöông nhu thích nghi, nhö ñaïi thuyeàn tröôûng thoáng laõnh caùc thuyeàn, chieác naøo luûng chaûy thì tu boå kòp thôøi. Ngöôøi haàu caän vua, theå nöõ noäi cung; tuoåi cao ñöùc troïng, troâng coi cung vua. Ngöôøi dung maïo treû trung thì cho hoï laøm thò veä hoaëc ñi tröôùc daãn ñöôøng, ñoát höông, tung hoa, thoåi oác, troåi nhaïc, ca vònh, khen ngôïi, trang nghieâm ñuû caùch; hoaëc ñi theo haàu vua, caàm quaït, naém phaát traàn, xoa höông lo y phuïc. Nhöõng vaät duïng rieâng tö ñeïp söû duïng tuøy thôøi, ñeàu coù ñaày ñuû. Ngöôøi daãn ñöôøng nhö theá phuïc vuï ñuùng yù vua.

