PHAÄT THUYEÁT ÑAÏI THÖØA BOÀ-TAÙT TAÏNG CHAÙNH PHAÙP KINH

**QUYEÅN 18**

**Phaåm 6: BOÁ THÍ BA-LA-MAÄT-ÑA (Phaàn 2)**

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Coù möôøi phaùp khen ngôïi, neáu Boà-taùt thanh tònh ñaày ñuû thì môùi coù theå thöïc haønh boá thí. Phaùp khen ngôïi naøy vì laø höõu vi xuaát ly, cho neân ñöôïc quaû höõu vi. Boà-taùt neân boá thí nhö vaäy thì ñöôïc möôøi phaùp khen ngôïi:

1. Boá thí thöùc aên thì ñöôïc soáng laâu.
2. Boá thí thöùc uoáng thì döùt tröø taát caû phieàn naõo khaùt aùi.
3. Thí caùc loaïi xe coä thì seõ ñöôïc caùc vieäc lôïi laïc.
4. Thí y phuïc ñeïp lieàn khôûi leân taøm quyù nhö ñöôïc loïng vaøng.
5. Thí caùc loaïi höông xoa, traøng hoa, lieàn ñöôïc trang söùc baèng höông giôùi, vaên ñaúng trì vi dieäu.
6. Thí höông thôm boät höông thì thaân ñöôïc meàm maïi thoaûng höông thôm phöùc.
7. Thí caùc loaïi ngon thì ñöôïc vò ngon trung thöôïng vaø ñaày ñuû töôùng ñeïp.
8. Thí choã ôû lieàn ñöôïc khaû naêng laøm nhaø, laøm soâng, laøm nôi cöùu giuùp, laøm choã thuù höôùng cho taát caû chuùng sinh.
9. Thí thuoác thang cho ngöôøi beänh lieàn ñöôïc khoâng giaø khoâng cheát, ñaày ñuû cam loà thôm ngoït.
10. Thí caùc ñoà caàn duøng lieàn ñöôïc phaùp phaàn Boà-ñeà thuø thaéng vi dieäu, vaät duïng ñaày ñuû.

Ñoù laø möôøi phaùp khen ngôïi boá thí, khi Boà-taùt caàu Boà-ñeà seõ ñöôïc nhieáp thoï taát caû khen ngôïi.

Laïi coù möôøi phaùp khen ngôïi, neáu Boà-taùt coù khaû naêng thanh tònh thì môùi coù theå haønh boá thí:

1. Neáu boá thí ñeøn saùng thì ñöôïc nguõ nhaõn thanh tònh cuûa Nhö Lai.
2. Neáu thí tieáng ca hay thì ñöôïc Thieân nhó thanh tònh.
3. Neáu thí vaøng, baïc, löu ly, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, hoå phaùch, ma-ni, traân chaâu vaø caùc thöù baùu khaùc thì ñöôïc ba möôi hai töôùng ñaïi tröôïng phu cuûa Nhö Lai.
4. Neáu thí caùc moùn baùu quyù, caùc loaïi hoa ñeïp thì ñöôïc taùm möôi veû ñeïp cuûa Nhö

Lai.

1. Neáu thí voi, ngöïa, xe coä thì ñöôïc ñoâng ngöôøi vaây quanh.
2. Neáu thí vöôøn röøng ñeïp thì ñöôïc thieàn ñònh giaûi thoaùt ñaúng trì ñaúng chí vieân maõn

ñaày ñuû.

1. Neáu thí tieàn taøi, luùa thoùc, kho chöùa thì ñöôïc vieân maõn ñaày ñuû caùc phaùp baûo taïng.
2. Neáu thí noâ tyø vaø caùc ngöôøi phuïc dòch thì ñöôïc töï taïi ñaày ñuû trí töï nhieân vieân maõn cuûa Phaät.
3. Neáu thí vôï con quyeán thuoäc thì ñöôïc Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc vieân maõn toái thaéng khaû aùi.
4. Neáu thí vöông vò giaøu coù laøm chuû boán ñaïi chaâu, thì ñöôïc taát caû thieän phaùp, thaønh töïu ñaày ñuû nhaát thieát trí cuûa Boà-taùt.

Neáu Boà-taùt thöïc haønh ñaày ñuû vieân maõn möôøi phaùp khen ngôïi naøy thì khi caàu Boà- ñeà seõ ñöôïc nhieáp thoï taát caû khen ngôïi.

Laïi coù möôøi phaùp khen ngôïi, neáu Boà-taùt coù khaû naêng thanh tònh thì môùi coù theå thöïc haønh boá thí.

1. Neáu thí caùi vui cuûa naêm duïc thì ñöôïc giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán, caùc uaån thanh tònh, cho ñeán caùc vieäc vui chôi thích thuù ñeàu ñöôïc nhö yù.
2. Neáu thí hai chaân thì ñöôïc ñaày ñuû phaùp thieän, ñeán Boà-ñeà traøng.
3. Neáu thí hai tay thì ñöôïc phaùp thuû, thöôøng hay trao truyeàn cho ngöôøi khaùc vieân maõn troïn veïn.
4. Neáu thí tai thì caùc caên ñöôïc ñaày ñuû khoâng coù khieám khuyeát.
5. Neáu thí muõi cuõng ñöôïc caùc caên ñaày ñuû.
6. Neáu thí caùc chi phaàn treân thaân thì thaân khoâng coù caùc khieám khuyeát thanh tònh nhö thaân Phaät.
7. Neáu thí maét thì ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh.
8. Neáu thí maùu thòt thì ñöôïc thaân maïng chaân thaät cuûa taát caû chuùng sinh, nuoâi döôõng maïng soáng baèng söï boá thí chaân thaät.
9. Neáu thí tuûy thì ñöôïc thaân kim cang kieân coá baát hoaïi.
10. Neáu Ñaïi Boà-taùt thí ñaûnh ñaàu thì ñöôïc an truù ba coõi toái thaéng voâ thöôïng, hieän chöùng vieân maõn Nhaát thieát trí.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Neáu Ñaïi Boà-taùt caàu Boà-ñeà thì neân boá thí nhö vaäy, caùc töôùng nhö theá môùi coù khaû naêng vieân maõn taát caû phaùp Phaät, nhieáp thoï khen ngôïi.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt trí tueä duøng tueä thuø thaéng thaäm thaâm, khoâng vui vôùi caùi vui vaät chaát taàm thöôøng theá gian, maø chæ caàn caàu Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, caàu phaùp cam loà, caàu trí ñaïi giaùc, caàu Nieát-baøn vaéng laëng, Boà-taùt luoân xaû moïi thuù vui vaø caùc thöù aâm nhaïc hay ôû theá gian, taát caû ñeàu höôùng veà nöông töïa Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö ngöôøi noâng phu caøy caáy troàng troït ôû theá gian, moãi khi muoán caøy ruoäng, tröôùc heát phaûi choïn caøy cho chaéc, thöù ñeán laø laép raùp caùc duïng cuï, moùc traâu vaøo ñaàu caøy roài môùi caøy ruoäng, coù lao nhoïc môùi coù vaät duïng nuoâi döôõng maïng soáng. Ngöôøi caøy caáy troàng troït kia vì muoán toàn taïi maïng soáng cuõng coù theå laøm ra vaøng, baïc caùc loaïi chaâu baùu, cho ñeán luùa thoùc, y phuïc, caùc vaät. Vì sao? Vì tieàn taøi khoâng baèng luùa thoùc, luùa thoùc laø chính. Ñaïi Boà-taùt cuõng nhö vaäy, neáu y thôøi y xöù, duøng caùi vui vaät chaát tieàn taøi ôû theá gian maø boá thí, thì coù theå nöông vaøo Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö baày traâu tröôùc aên coû xanh roài uoáng nöôùc trong maùt. Nöôùc vaø thöùc aên quaân bình thì môùi coù söõa, roài môùi thaønh toâ, sau thaønh sinh toâ, keá nöõa thaønh thuïc toâ, nhö vaäy laàn löôït ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. Ñaïi Boà-taùt cuõng nhö vaäy, tröôùc ñem caùi vui vaät chaát tieàn taøi ôû theá gian ra boá thí thì phaûi nöông vaøo Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, tuøy theo söï vui thích mong muoán ñeàu ñöôïc thaønh töïu; hoaëc laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, hoaëc thaønh töïu ba töôùng thuø thaéng laø Thaäp ñòa Boà-taùt, möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy cuûa Nhö Lai.

Laïi nöõa, seõ ñöôïc thaønh töïu ngaøn söï nghieäp, ñaït ñöôïc möôøi taùm phaùp Baát coäng Phaät. Laïi nöõa, ñöôïc thaønh töïu ngaøn söï nghieäp, ñaït ñöôïc saùu möôi aâm thanh vi dieäu thanh tònh cuûa Phaät. Laïi nöõa, ñöôïc thaønh töïu traêm söï nghieäp thì ñöôïc moät ñaïi nhaân töôùng cuûa Nhö Lai. Laïi nöõa, neáu thaønh töïu hai traêm söï nghieäp thì ñöôïc ñaûnh töôùng OÂ-saéc-nò-sa thanh tònh toái thöôïng cuûa Nhö Lai. Laïi nöõa, neáu thaønh töïu traêm thöù coâng ñöùc dieäu

töôùng thì coù khaû naêng vieân maõn aâm thanh ñaïi phaùp loa cuûa Nhö Lai. Laïi nöõa, neáu thaønh töïu traêm thöù caâu-chi dieäu töôùng coâng ñöùc thì ñöôïc raêng baèng khít, traéng tinh vi dieäu toái thöôïng.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì theá neân bieát, nghieäp quaû baùo thuø thaéng cuûa Nhö Lai, Boà-taùt ñeàu coù theå thaønh töïu. Neáu coù theå phaùt khôûi moät nieäm Töø taâm, boá thí nhöõng gì mong muoán cho nhöõng ngöôøi haønh khaát, thì ñoàng vôùi nhöõng ai phaùt taâm haèng haø sa soá khoâng khaùc, nhö vaäy môùi coù theå thaønh töïu Tam-ma-ñòa phaát. Neân bieát, chö Phaät khi xaû Tam-ma-ñòa, trong moãi sôïi loâng cuûa Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ñeàu coù theå hoùa hieän haøng traêm Tam-ma-ñòa hoùa hieän töï taïi.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai ñaõ coù taát caû phaùp Phaät söï nghieäp thaàn thoâng töôùng thuø thaéng nhö vaäy, ñeàu laø ñaïi haïnh maø Boà-taùt ñaõ tu töø tröôùc. Ñem caùi vui vaät chaát tieàn taøi ôû theá gian phuïng cuùng Nhö Lai, laø vì nhieáp thoï, caàn phaùp cam loà, caàu Nieát-baøn vaéng laëng. Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì lyù do ñoù cho neân Ñaïi Boà-taùt ñem caùi vui vaät chaát ôû theá gian maø haønh boá thí thì neân nöông töïa quaû Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Ta nhôù ñôøi quaù khöù tröôùc vaøo kieáp a-taêng-kyø, laïi quaù voâ löôïng voâ bieân kieáp chaúng theå nghó baøn, luùc ñoù coù Ñöùc Phaät ra ñôøi teân laø Phöôùc Sinh Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Ñöùc Phaät aáy soáng ñeán ngaøn naêm, trong hoäi Phaät coù traêm ngaøn ñaïi chuùng Bí-soâ, ñeàu laø ñaïi A-la-haùn, ñaõ heát caùc laäu, khoâng coøn phieàn naõo, taâm ñöôïc töï taïi, ñeán bôø giaùc ngoä. Luùc ñoù coù moät ngöôøi ñaùnh sôïi, saéc töôùng ñoan nghieâm, ai naáy ñeàu thích ngaém nhìn. Choã ngöôøi aáy ôû caùch choã du hoùa cuûa Ñöùc Theá Toân khoâng xa. Ngöôøi aáy khi laøm xong coâng vieäc cuûa mình roài, lieàn ñeán choã cuûa Ñöùc Theá Toân Phöôùc Sinh Nhö Lai, ñeán roài, phaùt taâm thanh tònh daâng cuùng Theá Toân moät sôïi chæ, thöa raèng: “Nay con daâng cuùng Theá Toân moät sôïi chæ naøy, cuùi xin Ñöùc Theá Toân thöông xoùt con maø thoï nhaän, con nguyeän ñem thieän caên naøy ñeán ñôøi vò lai ñöôïc caùc nhieáp phaùp.”

Luùc ñoù Ñöùc Theá Toân lieàn tieáp nhaän. Ngöôøi ñaùnh sôïi naøy töø ñoù veà sau cho ñeán khi

thaønh Phaät, nhö vaäy laàn löôït ñaõ cuùng döôøng naêm traêm sôïi chæ cho Theá Toân, nhôø ñoù maø trong möôøi laøm kieáp khoâng ñoïa ñöôøng aùc. Laïi nöõa, nhôø thieän caên naøy maø trong ngaøn caâu-chi kieáp ñöôïc laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông. Laïi nhôø thieän caên naøy maø trong ngaøn caâu-chi kieáp, ngöôøi aáy ñöôïc laøm Thieân chuû Ñeá Thích. Laïi nhôø thieän caên naøy maø thaân ñöôïc meàm maïi, töôùng raát thöông yeâu. Ngöôøi naøy sôùm tu haønh söï nghieäp toái thaéng, thaân caän cuùng döôøng ngaøn caâu-chi Ñöùc Phaät, toân troïng cung kính, cuùng döôøng höông hoa, ñeøn, ñuoác, ñoà aên thöùc uoáng, y phuïc, traøng phan, baûo caùi, thuoác thang vaø caùc vaät duïng khaùc. Cuùng döôøng roài, veà sau laïi quaù a-taêng-kyø kieáp seõ chöùng quaû Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc hieäu laø Thieän Nhieáp Thoï Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Ñöùc Phaät aáy soáng ñeán hai möôi caâu-chi tuoåi, trong hoäi Phaät coù hai möôi caâu-chi na-do-tha chuùng ñaïi Bí-soâ, ñeàu laø ñaïi A-la-haùn, ñaõ heát caùc laäu, khoâng coøn phieàn naõo, taâm ñöôïc töï taïi, ñeán bôø giaùc ngoä; coù naêm caâu-chi chuùng Ñaïi Boà-taùt ñeàu an truï Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc tuyeân noùi chaùnh phaùp, hoùa ñoä voâ löôïng chuùng sinh, laøm lôïi laïc roài nhaäp ñaïi Nieát-baøn. Sau khi Ñöùc Theá Toân aáy nhaäp Nieát-baøn, chaùnh phaùp truï theá troïn moät ngaøn naêm, roäng laøm Phaät söï, nhö ta hieän nay seõ nhaäp Nieát-baøn khoâng khaùc.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ngöôi thaáy ngöôøi deät sôïi phaùt taâm thanh tònh nhö vaäy, duøng moät

sôïi chæ daâng cuùng Nhö Lai, nhö vaäy laàn löôït thaønh töïu phaùp Phaät, ñeàu laø do taâm thanh

tònh roäng lôùn.

Naøy Xaù-lôïi Töû! Vì theá neân bieát, neáu taâm khoâng roäng lôùn, laïi khoâng sieâng naêng thì khoâng ñöôïc quaû baùo thuø thaéng. Neáu taâm thanh tònh ñem caùi vui vaät chaát ôû theá gian, tuøy theo khaû naêng duø cuùng ít, nhöng laïi ñöôïc taát caû quaû vui ñaùng quyù.

Laïi nöõa, Boà-taùt trí tueä ñem trí löïc taêng thöôïng laøm nhieàu vieäc lôïi ích thuø thaéng. Vì sao? Vì löïc roäng lôùn söùc hoài höôùng voâ löôïng.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa treân, lieàn laäp laïi baèng keä raèng:

*Boá thí khoâng caàu nôi saéc töôùng Khoâng caàu thoï duïng hay giaøu coù Chæ caàu Voâ thöôïng Phaät Boà-ñeà Duø laø thí ít ñöôïc lôïi lôùn*

*Khoâng caàu danh tieáng vaø tieáng khen Caùi vui theá gian cuõng khoâng caàu Döùt luoân hy voïng veà sinh dieät*

*Caàu Phaät ñaïi quaû khoâng gì khaùc AÊn uoáng y phuïc vaø vaät duïng*

*Ñoái nhaát thieát xöù khoâng mong caàu Phaùt taâm thí nhö ñaàu sôïi loâng Caàu cöûa cam loà luoân môû roäng Phaùt taâm boá thí khoâng cao thaáp Cuõng khoâng quanh co hay xan laän Tröø khöû taát caû moïi bieáng nhaùc Maïnh meõ laøm lôïi khaép theá gian*

*Hoaëc tieàn hoaëc thoùc nuoâi thaân maïng Vaø moïi thöù khaùc ñeàu boá thí*

*Thí roài sinh nieàm vui phaán khôûi. Boà-ñeà giaûi thoaùt raát deã ñöôïc*

*Cha, meï, con, cuøng ngöôøi yeâu nhaát Nhöng ai ñeán xin ñeàu ban cho*

*Ai thí cuõng khoâng taâm ganh gheùt Nhôø tu haïnh Boà-ñeà toái thöôïng Nhöõng gì thaáy ñöôïc khoâng giaän döõ Baïn aùc, baïn thieän xem nhö nhau An uûi nhöõng ai hay sôï haõi*

*Khoâng chaáp tröôùc vaøo caùc söï phaùp Khoâng caàu vöông vò sinh phaùp duïc Tuyeân noùi chaùnh phaùp moân xuaát ly Phaùp thí phoå caäp caùc chuùng sinh Lôïi ích theá gian thöôøng khoâng xaû Khoâng caàu vui thích ôû chö Thieân Chæ caàu Voâ thöôïng Phaät Boà-ñeà*

*Boá thí khoâng mong danh tieáng lôùn Xaû boû thaân maïng vaø caùc phaùp Nhöng maø khoâng xaû Phaät Boà-ñeà Khoâng phaûi caàu nhaõn thöùc saéc töôùng*

*Cuõng laïi khoâng caàu sinh chö Thieân Chæ caàu Nieát-baøn vui toái thöôïng Khoâng chaáp vaøo nhöõng gì mình thí. Hoaëc thaønh hoaëc hoaïi ñeàu khoâng caàu Ngöôøi trí thöôøng sinh taâm chaùnh trí Hieåu roõ taát caû phaùp chaùnh ñaïo.*

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Vì theá neân bieát, caùc Ñaïi Boà-taùt sieâng naêng thöïc haønh tu taäp Boá thí ba-la-maät-ña nhö vaäy chính laø tu haïnh thuø thaéng cuûa Boà-taùt.

M