SOÁ 384

**KINH BOÀ TAÙT TUØNG ÑAÂU THUAÄT THIEÂN GIAÙNG THAÀN MAÃU THAI THUYEÁT QUAÛNG PHOÅ**

**(KINH BOÀ TAÙT XÖÛ THAI)**

*Haùn dòch: Ñôøi Dieâu Taàn, Sa-moân Truùc Phaät Nieäm,*

*ngöôøi ñaát Löông Chaâu.*

QUYEÅN I

**Phaåm 1: THIEÂN CUNG**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ôû giöõa röøng Song Thoï, phía Baéc thaønh Giaø-tyø-la-baø-ñaâu, thuoäc doøng hoï Thích-ca, saép xaû thaân maïng ñeå nhaäp Nieát-baøn. Vaøo giöõa ñeâm moàng taùm thaùng hai, Ñöùc Phaät ñích thaân gaáp caùc y Taêng-giaø-leâ, Uaát-ña-la-taêng vaø An-ñaø-la-baït-taùt laøm ba lôùp, traûi trong kim quan roài naèm leân treân, chaân xeáp choàng leân nhau, laáy baùt, tích tröôïng trao cho Toân giaû A-nan.

Taùm vua ôû nöôùc lôùn ñeàu ñem naêm traêm taám vaûi traéng taåm höông chieân-ñaøn ñaët heát vaøo trong kim quan, duøng naêm traêm taám vaûi quaán kim quan laïi roài ñem naêm traêm coã xe chôû höông toâ-du ñeå röôùi treân vaûi traéng.

Baáy giôø, Ñaïi Phaïm Thieân vöông ñöa caùc Phaïm chuùng ñöùng beân

phaûi, Thích-ñeà-hoaøn-nhaân daãn chö Thieân Ñao-lôïi ñöùng beân traùi, Ñaïi Boà-taùt Di-laëc vaø caùc Boà-taùt coù thaàn thoâng ôû möôøi phöông ñöùng ôû phía tröôùc.

Khi saép nhaäp Tam-muoäi Kim cang “Toaùi thaân xaù-lôïi”, Ñöùc Theá Toân suy nghó: “Laønh thay phaùp khoâng theå nghó baøn! Ta ñaõ chuyeån phaùp chaân thaät aáy ôû theá giôùi Ta-baø”.

Sau khi suy nghó nhö vaäy, theá giôùi khaép möôøi phöông ñeàu chaán ñoäng ñuû saùu caùch. Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân töø trong kim quan duoãi caùnh tay saéc vaøng roøng ra beân ngoaøi, hoûi Toân giaû A-nan:

–Tyø-kheo Ca-dieáp ñaõ ñeán chöa? Toân giaû A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Chöa. Ñöùc Theá Toân laïi hoûi:

–Tyø-kheo Ngöu-thi ñaõ ñeán chöa? Toân giaû A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Vò aáy ñaõ nhaäp Nieát-baøn treân coõi trôøi, chæ ñem ñeán ba y vaø bìnhbaùt.

Phaät baûo boán chuùng:

–Nay Ta vónh vieãn dieät ñoä.

Ngaøi lieàn veùn vaûi vaøo trong kim quan, im laëng khoâng noùi, nhö vaäy ba laàn, roài ñöa tay ra hoûi Toân giaû A-nan vaø boán chuùng: Tyø-kheo, Tyø- kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, cuøng taùm vua nöôùc lôùn, taùm boä chuùng Trôøi, Roàng, Quyû thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Khaån-na- la, Ma-haàu-la-giaø, Nhaân vaø phi nhaân:

–Theá naøo, naøy Toân giaû A-nan! Kinh Phöông Ñaúng Ñaïi Thöøa Ma Ha Dieãn maø Ta tröôùc sau ñaõ ñöa ra, oâng coù thoâng ñaït heát chaêng?

Toân giaû A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Con bieát.

Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy ba laàn vaø hoûi Toân giaû A-nan:

–Khi ôû cung trôøi Ñao-lôïi, Ta giaûng noùi phaùp cho maãu haäu Ma-da, oâng cuõng bieát chaêng?

Toân giaû A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Con khoâng bieát. Phaät hoûi A-nan:

–Theá naøo, naøy A-nan! Khi ôû Long cung, Ta giaûng noùi phaùp cho Long vöông, coù voâ soá öùc ngaøn Long chuùng ñeàu ñaéc ñaïo, löu laïi toaøn thaân xaù-lôïi moät traêm ba möôi tröôïng, oâng coù bieát khoâng?

Toân giaû A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Con khoâng bieát. Ñöùc Phaät daïy:

–Theá naøo, naøy A-nan! Ta ôû trong thai meï möôøi thaùng, ñaõ giaûng noùi cho caùc Boà-taùt veà phaùp Baát thoaùi chuyeån khoù coù, laø haïnh khoâng theå nghó baøn, oâng coù bieát khoâng?

Toân giaû A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Con khoâng bieát. Phaät daïy A-nan:

–OÂng haõy laéng nghe cho roõ vaø suy nghó cho thaät kyõ. Baây giôø Ta seõ phaân bieät roõ raøng töøng chi tieát vaø haïnh khoù coù cuûa Boà-taùt Ñaïi só.

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con xin muoán ñöôïc nghe. Phaät daïy A-nan:

–Caùch ñaây veà phöông Ñoâng nam moät öùc moät vaïn moät ngaøn saùu möôi hai Haèng haø sa coõi, coù theá giôùi teân Tö Laïc, Phaät ôû coõi aáy hieäu laø Höông Dieãm goàm ñuû 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, hieän nhaäp Nieát-baøn maø ñeán cung trôøi Ñao-lôïi naøy, traûi qua voâ soá a-taêng-kyø kieáp ñaõ ba möôi saùu laàn laøm Ñaïi Phaïm Thieân vöông, ba möôi saùu laàn laøm thaân Ñeá thích, ba möôi saùu laàn laøm Chuyeån luaân vöông, chuùng sinh ñöôïc hoùa ñoä khoâng rôi vaøo haøng Nhò thöøa vaø caùc ñöôøng aùc. Vì sao? Vì taát caû ñeàu do thaàn thoâng trí tueä cuûa Phaät chieâu caûm taïo ñöôïc.

Theá naøo, naøy A-nan! Nhö Lai coù ôû trong thai hay khoâng ôû trong

thai?

Toân giaû A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Thaân Nhö Lai khoâng ôû trong thai. Phaät daïy A-nan:

–Neáu Nhö Lai khoâng ôû trong thai thì laøm sao noùi Nhö Lai möôøi

thaùng ôû trong thai ñeå chæ daïy giaûng noùi phaùp?

A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Coù ôû trong thai cuõng laø vaéng laëng, khoâng ôû trong thai cuõng laïi laø hoaøn toaøn vaéng laëng.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân duøng thaàn tuùc hieän ra mình ñang ôû trong thaân cuûa maãu haäu Ma-da, ñang naèm, ngoài, kinh haønh, traûi ñaïi cao toøa ngang roäng taùm möôi do-tuaàn, lan can baèng vaøng baïc, duøng luïa trôøi, loïng trôøi treo treân hö khoâng, troãi nhöõng kyõ nhaïc khoâng theå tính keå. Laïi duøng thaàn tuùc ñi töø phöông Ñoâng ñeán theá giôùi Ta-baø naøy coù caû moät vaïn taùm ngaøn coõi, Boà-taùt Ñaïi só ñeàu vaân taäp ñeán.

Phöông Nam, Taây, Baéc, boán höôùng cuõng nhövaäy.

ÔÛ phöông döôùi coù saùu möôi hai öùc coõi, caùc Boà-taùt duøng thaàn thoâng ñeán döï ñaïi hoäi.

Phöông treân coù baûy möôi hai öùc khoâng giôùi Boà-taùt cuõng ñeán taäp hôïp ôû trong thai.

Baáy giôø, Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi töø toøa ngoài ñöùng daäy, ñeán baïch

Phaät:

–Baïch Theá Toân! Caùc Ñaïi só Boà-taùt vaân taäp ñeán ñaây laø muoán nghe

Theá Toân giaûng noùi phaùp khoâng theå nghó baøn, caùc moân Tam-muoäi, caùc moân Ñaø-la-ni. Tam-muoäi Nhaát töôùng, Tam-muoäi Khoâng, Tam-muoäi Ñaïo taùnh, Tam-muoäi Chaân thaät, Tam-muoäi Hö khoâng vöông, Tam- muoäi Theä taäp töï, Tam-muoäi Thoï taùnh, Tam-muoäi Haønh tích, Tam-muoäi Haøng ma, Tam-muoäi Tröø ueá oâ… Caû öùc ngaøn na-do-tha Tam-muoäi nhö vaäy thì hoâm nay Nhö Lai nhaäp vaøo Tam-muoäi naøo ôû nôi thai ñeå noùi phaùp khoâng theå nghó baøn cho caùc Ñaïi só?

Phaät baûo Boà-taùt Vaên-thuø:

–OÂng haõy quan saùt Boà-taùt nôi caùc quaû vò Nhaát truï, Nhò truï, cho ñeán Thaäp truï - Nhaát sinh boå xöù, taát caû ñeàu ñöùng theo quaû vò cuûa mình, khoâng coù laãn loän. Vì sao? Vì nay Ta saép giaûng noùi phaùp khoâng theå nghó baøn cho caùc Ñaïi só neân ñaïi chuùng naøy ñeàu thanh tònh, khoâng xen taïp, cuõng khoâng oâueá.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân vôùi phaùp aâm thanh tònh, noùi keä:

*Xöa nay voâ soá kieáp Thaønh voâ soá thaân Phaät Nay nhaäp laïi*

*baøo thai*

*Nhaèm ñoä caùc chuùng sinh. Thaân haønh tònh, khoâng aùc Khaåu haønh khoâng doái traù YÙ haønh luoân töø bi*

*Ñaïo Boà-taùt thanh tònh. Thöông xoùt loaøi chuùng sinh Luoân ôû boán soâng lôùn*

*Chaáp thöôøng vaø ñoaïn dieät Hoài höôùng ñaïo Boà-ñeà.*

*Ñöôïc thaân naøy raát khoù Ñöøng sinh töôûng oâ ueá Nghó thaân nhö goø maû Nôi daõ can rình raäp. Keû ngu quaù chaáp tröôùc Ñaém vaøo aùi khoâng boû Thaân naøy khoâng trôû laïi Ngaøy ñeâm duïc ruùc ræa. Chín khoå laø then choát*

*Nhö bình ñeïp ñöïng phaân Bò khaùt duïc haønh haï*

*Vì sao sinh khoå naõo. Nhö bieån chöùa caùc soâng Keû ngu cho laø thaät*

*Thaân chaúng phaûi kim cang Ñöøng laøm nhieàu haïnh aùc. Thoï thaân thì phaûi cheát*

*Sao khoâng mau haønh ñaïo Neáu ngöôøi soáng öùc kieáp Hoï coøn phaûi boû duïc.*

*Huoáng soáng chaúng ñuû*

*traêm Sao khoâng bieát döøng laïi?*

*Ngöôøi ngu luoân khen mình Thaân naøy nhôø phöôùc trôøi. Mình neân höôûng vui thích thuù Nhöng chöa vui lieàn cheát*

*Duïc naøy khoâng laâu daøi Ngöôøi trí khoâng naém giöõ. Ngöôøi naøo muoán boû duïc Tueä quaùn möôøi voâ töôûng Duïc laø phaùp chaúng thaät Sinh dieät nhö boïtnöôùc.*

*Laø vaät aûo thuaät taïo Bieán hieän raát nhieàu hình Keû ngu cho*

*laø thaät*

*Tìm söï thaät khoâng ñöôïc. Taùnh khoâng voán töï khoâng Ñaàu cuoái khoâng sinh dieät Phaân bieät ñònh voâ töôûng Deïp saïch laäu chuùng sinh. Vaên-thuø! OÂng neân bieát Hoäi voâ laäu möôøi phöông Ta nhaäp ñònh löu ly*

*Giaûng roäng phaùp Phöông Ñaúng. Haø sa Phaät möôøi phöông*

*Noùi nhö Ta khoâng khaùc Thöông caùc loaøi quaàn manh ÔÛ maõi trong nhaø löûa.*

*Ra khoûi thai, vaøo laïi Cheát ñaây laïi sinh kia Chö Boà-taùt möôøi phöông Chöùa haïnh*

*haèng sa kieáp. Duø ôû coõi Ta-baø*

*Kieáp naêm tröôïc khoå naõo Nhö möôøi phöông coõi Ta Phöông aáy baèng coõi naøy. Xoay troøn trong naêm ñöôøng Thoï toäi khoå ñau döõ*

*Giaûi khoâng töôùng voâ ñònh Cuõng khoâng coù baûn teá.*

*Nghóa hoaøn toaøn moät töôùng*

*Taùnh noù voán vaéng laëng Luoân töôûng khoâng sinh dieät Höõu dö vaø voâ dö.*

*Xöa Ta phaùt nguyeän lôùn Thoï thai khaép naêm ñöôøng Trong hoùa, thaáp, noaõn, thai Cuõng noùi phaùp hieám coù.*

*Ai chaáp tröôùc naêm aám Daïy hoï voâ sôû höõu*

*Möôøi hai phaùp keát nhau Si, haønh goác sinh töû.*

*Rôi trong boán ñieân ñaûo Daïy hoï boán chaân thaät Khoå ñeá khoâng coù ñeá Taäp, taän, ñaïo cuõng vaäy. Duïc, ngaõ, giôùi, kieán, thoï Cuõng gioáng nhö boán aùi Phaân bieät taùnh chaân thaät*

*Nhö hö khoâng vaéng laëng. Tuy qua bôø sinh töû Khoâng truï vaøo Nieát-baøn Nay ôû trong thai meï*

*Noùi phaùp ñoä quaàn sinh. Trong quoác ñoä Ta-baø Voâ soá haèng haø sa*

*ÔÛ trong thai noùi phaùp Cöùu ñoä a- taêng-kyø.*

*Hö khoâng, khoâng ranh giôùi Coõi Phaät cuõng nhö vaäy Chuùng sinh thoï thaàn thöùc Taùnh chaân thaät khaùc nhau. Ñem tueä saùng giaùo hoùa Tuøy theo loaïi maøñoä*

*Hoaëc hieän thaân ñeå ñoä Nghe tieáng ñöôïc giaûi thoaùt.*

*Hoaëc tö duy veà khoå Taäp ñeá taän goác ñaïo Tö duy boán yù chæ Ñoaïn yù, boán thaàn tuùc. Naêm caên vaø naêm löïc Laáy baûy giaùc laøm hoa*

*Taùm phaåm ñaïo Hieàn thaùnh Duøng ñeå trang nghieâm thaân. Phaân bieät ngaõ khoângkia*

*Voâ töôûng tueä tòch tónh Khoâng mong coù choán caàu Luoân truï khoâng, voâ tueä.*

*Sô nhaäp ñònh höõu giaùc Quaùn ba möôi baát tònh Nghòch thuaän ñeàu tænh giaùc Nhaäp ñònh giaûi khoâng quaùn. Chín ñònh nhaäp laàn*

*löôït Phaân bieät khoâng giaùc quaùn Laïi vui dieät taän ñaïo*

*Sô ñònh ñuû naêm phaùp. YÙ hyû laïc ñaõ dieät*

*An oån nhaäp boán phaùp Caùc Ñaïi só trí tueä*

*Khoâng haønh theo ñieàu naøy. Vì caùc thöù phieàn naõo*

*ÖÙng tröïc tröôùc chuùng sinh Qua nhieàu kieáp thieàn ñònh Thaân gaày nhö caâykhoâ.*

*Xoâng öôùp höông tam thieàn Naêm chi khoâng rôøi raõ*

*Tueä Phaät khoâng theå löôøng Nôi coù cuõng chaúng coù.*

*Baäc Chaùnh giaùc Voâ thöôïng Khoâng sinh, cuõng khoâng töû Khi thaønh Phaät ñeánnay*

*Ta du quaùn Tam thieàn. Neáu nhaäp vaøo Töù thieàn Khoâng noùi nhöng ñöôïc ñoä Ta quaùn coõi hö khoâng Chuùng sinh khoâng choã töïa. Thaàn, löïc, trí chö Phaät Môùi bieát taän nguoàn goác Nhöõng vò hoïc ñoaïn laäu Chöa phaân bieät ñöôïc heát. Phaåm ñaïo raát thaâm dieäu Nhò thöøa khoâng theå bieát*

*Ta quaùn baèng*

*thieân nhaõn Tueä nhaõn vaø Phaät nhaõn. Do boán thöùc thoï hình Neáu hoùa hieän trong ñoù Ñòa, thuûy, hoûa hìnhsaéc*

*Cuõng khoâng theå quaùn thaáy. Chö Phaät coù thaàn löïc*

*Ñeàu khieán ñeán bôø kia Caùc coõi Phaät möôøi*

*phöông Haèng saa-taêng-kyø.*

*Laáy ñaïo tueä laøm goác Daïo ôû coõi hökhoâng*

*Neáu nhö duøng nhuïc nhaõn Quaùn khoâng giôùi chuùng sinh. Mieäng thôû hôi vaøo khaép*

*Voâ soá chuùng sinh vaøo Khi aáy nhöõng loaøi naøy*

*Ñeàu ñöôïc thaønh kieán ñaïo. Neân bieát phaùp thaân Phaät Chaân thaät khoâng nghó baøn Phaät chuû töôùng ba coõi Thöông cöùu thaûy chuùng sinh. Coõi Duïc, Saéc, Voâ saéc*

*Ñeå chöùng ñöôïc ñaïotueä*

*Khoâng coøn loøng daâm, noä Vaø doøng hoï nhaø si.*

*Thaáy hình lieàn nhaäp ñaïo Ñaâu caàn hoïc, voâ hoïc*

*Voâ löôïng caùc coõi Phaät Thaønh ñaïo ñeàu khaùc nhau. Coù vò töø höõu töôûng*

*Coù vò töø voâ töôûng*

*Khoâng tu taäp laïi nöõa Chaân nhö boán*

*Thaùnh ñeá. Boà-taùt quaùn*

*thanhtònh*

*Nhaäp thieàn khoâng chöôùng ngaïi La-haùn, Phaät- bích-chi*

*Nhaäp ñònh ñeàu khaùc nhau. Ñôøi ñôøi khoâng coøn sinh Thì ñaâu coù goác sinh*

*Keû ngu si chaáp tröôùc Cho sinh ñoù laø ngaõ. Chuùng ta töï xöng ngaõ Khoâng thaáy coù ngaõ sôûBoà-taùt haønh Töù thieàn*

*Duyeân giaùc khoâng theå bieát. Boà-taùt nhaäp Sô thieàn*

*Ba möôi haïnh voâ laäu Traêm baûy ñònh Tam- muoäi Thôû ra vaøo ñeàu ñaën.*

*Nhò ñònh baûy möôi hai Töï quaùn voâ ngaõ töôûng Duø qua bao kieáp khoå*

*Cuõng khoâng lìa thieàn haønh. Boán truï ñoaïn caùc laäu*

*Môùi ñaït Nhò thieàn naøy Vì do döï saùu truï*

*Nhaäp ñònh nhö soùng nöôùc. Taùm vaïn boán ngaøn haïnh*

*Vaãn coøn khoâng kìm cheá Ta voán ñoái saùutruï*

*Thoaùi chuyeån möôøi hai kieáp. Luoân sinh khôûi töôûng laïc Luaân hoài vöïc sinh töû*

*Ñöôïc Ñöùc Phaät Ñònh Quang Kyù bieät taâm kieân coá.*

*Laäp chí khoâng thoaùi lui Neân môùi ñaït Tam thieàn Ñoaïn tröø baûy vaïn caáu Dieät saïch heát goác reã.*

*Sö töû voâ uùy böôùc Xieån döông ñaïi*

*phaùp ñieån Daïo heát caùc*

*coõi Phaät*

*Leã laïy, thôø cung kính. A-taêng- kyø quaù khöù Chö Phaät caùc Theá Toân Ñeàu ôû coõi cuûa mình*

*Theä nguyeän laøm Phaät söï. Duø taâm khoâng thoaùi chuyeån Luoân sôï ñoïa neûo keùm*

*Caû öùc ngaøn chuùng sinh Khoâng laøm ñoäng maûy loâng. Haønh vöôït qua baát truï Thaúng*

*vaøo ñaïo Boà-ñeà Nhöõng thuù vui tham ñaém Dieät haún, khoâng töôûng nhôù. Tröø thaày, toå, cha meï*

*Coøn laïi khoâng luyeán nhôù Môùi thaønh haønh Nhaát thieàn Goïi: Thí ñoä voâcöïc.*

*Haønh quaùn khoâng ai baèng Cöûu ñòa thoâng baûn tueä Khoâng nhaäp vaøo dieät taän Ñeán nôi toøa thaønh Phaät.*

*Laøm duyeân cho chuùng sinh Ñi ñeán nôi caây Phaät*

*Ñoä caûa-taêng-kyø Taäp hôïp taïi ñaïo*

*traøng. Möôøi phöông*

*voâ löôïng coõi Chö Ñöùc Phaät Theá Toân Ñeàu duoãi thaû tay phaûi Laønh thay Ñaïi sötöû!*

*Möôøi löïc, voâ sôû uùy Nhaäp saâu vaøo Töù thieàn*

*Thöông xoùt ñeán muoân loaøi Xin mau ra khoûi thieàn.*

*Ñeå ñoä ngöôøi chöa ñoä Cöùu thoaùt ngöôøi*

*chöa thoaùt Boán thöùc xöù*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*toái taêm*

*Khao khaùt vò thieàn duyeät. Khoâng traùi lôøi Phaät daïy Roài lieàn töï khen ngôïi*

*Laïi töï*

*mình suy nghó Do thaân naøy taïo ra.*

*Chaéc chaén nhaäp Nieát-baøn Ñeå ñoä cho chuùng sinh Chö Phaät ñeàu hieän ra Laønh thay Thích Ca Vaên! Laäp yù nguyeän lôùn lao Ñöøng sinh taâm thoaùi lui*

*Chuyeån phaùp luaân voâ thöôïng Ñaùnh vaøo troáng ñaïi phaùp.*

*Ngöôøi nghe mau giaûi thoaùt Qua kieáp soá khoâng khoù*

*Trí nhanh, trí voâ ngaïi Trí bieän, trí thoâng ñaït. Trí ñaïo, trí minh tueä Trí ñoaïn, trí voâ sinh Trí dieät taän baát khôûi*

*Trí tieâu, trí chín baäc. Trí sö töû voâ uùy*

*Trí ñieän hoáng*

*aâm höôûng Trí ñoaïn toïa baát ñoäng Trí ñaïi bi voâ ngaïi.*

*Trí thaân töôùng trang nghieâm Trí baït khoå maãn hoä*

*Trí kieán giaûi voâ phöôïc Trí thoï bieät thuû chöùng. Trí haøng ma phaù quaân Trí thaønh voâ ngaõ maïn Trí yù duõng tinh taán*

*Trí thí baát voïng baùo. Trí haønh nhaãn thoï nhuïc Trí kim cang thaäp löïc Trí truï kieáp baát ñoäng Trí taäp chuùng hoøa hôïp. Trí toái thöôïng ñaïo sö Trí taøm quyù phaùp phuïc Trí Boà-taùt theä nguyeän Trí thaàn tuùc bieán hieän. Trí caûnh giôùi voâ ngaïi Trí ñoaïn yù dieät kieát*

*Trí thanh tònh chieáu minh Trí töï thöùc tuùc maïng.*

*Trí huyeàn giaùm tha taâm Trí phuï maãu chaân tònh Trí phaân thaân saùt ñoä Trí xöû thai voâ*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*ueá.*

*Trí thöùc ñònh*

*baát loaïn Trí nhaát höôùng tín thoï Trí nhaäp ñònh quan saùt Trí phaân bieät thaân töôùng. Trí tam thaäp baát tònh*

*Trí dieät tai tröø hoaïn*

*Trí Boà-taùt thöù ñeä Trí sieâu vieät*

*giaùo hoùa. Trí dieät*

*thaäp nhò duyeân Trí Duyeân giaùc thôøi ngoä Trí Thanh vaên thoï hoùa Trí xuaát thaäp nhò thaäp. Trí quaùn tueä voâ ngaïi Trí thoï ñaïo huyeãn giaùm Trí nhaát daï vi kieáp*

*Trí dó kieáp vi nhaät. Trí nieäm Phaät*

*Phaät hieän Trí saùt ñoä*

*thanh tònh Trí voâ höõu Nhò thöøa*

*Trí ñoäc boä voâuùy.*

*Trí duyeät khaû chuùng yù Trí sôû taùc dó bieän*

*Trí baát taïo tieàn haäu Trí dieät coá voâ taän.*

*Trí nhaäp ñònh tröø töôûng Trí quaùn noäi ngoaïi thaân Trí Nhö Lai thoï tueä*

*Trí Hieàn Thaùnh maëc nhieân.*

Ñöùc Phaät noùi keä naøy xong, caû öùc traêm ngaøn voâ löôïng chuùng sinh ñeàu phaùt taâm tieán heát vaøo ñòa Tín. Laïi coù möôøi hai na-do-tha Boà-taùt ôû nôi ñòa Quaùn haïnh, khoâng truï vaøo Tam truï maø thaønh töïu coõi Phaät.

ÔÛ phía beân phaûi coù baûy vaïn baûy ngaøn öùc chuùng sinh ñaït ñeán baäc Baát thoaùi chuyeån.

Phaät laïi noùi vôùi Vaên-thuø:

–Nay nôi phaùp hoäi naøy khoâng moät ngöôøi naøo caáu baån, oâ ueá xen laãn, bò thoaùi chuyeån. Vì sao? Vì taát caû ñeàu laø nhöõng haøng lôïi caên, khoâng coøn sinh töû, khoâng coøn bò troùi buoäc, khoâng vöôùng maéc, khoâng dieät, khoâng sinh, tu ñaïo thanh tònh, thoï chöùng thaønh töïu, mong muoán öa thích nghe chaùnh phaùp khoâng theå nghó baøn cuûa chö Phaät. Caùc vò ñaõ chieán thaéng chuùng ma, khöû tröø taâm kieâu maïn.

Beân ngoaøi maëc duø giaùo

hoùa a-taêng-kyø chuùng sinh trong caùc coõi Phaät, nhöng beân trong taâm hieän baøy dieäu duïng nôi voâ löôïng traêm ngaøn Tam-muoäi. Nhöõng Tam-muoäi aáy laø: Tam-muoäi Sö töû phaán taán. Tam-muoäi Sieâu haønh ñaêng vò. Tam-muoäi Quaûng taán sieâu boä. Tam-muoäi Ñoàng chaân laïc phaùp. Tam-muoäi Töù ñaïo sinh dieät. Tam-muoäi Voâ töôûng ñaúng haønh. Tam-muoäi Vaõng ngheä baát thoaùi ñaïo traøng. Tam-muoäi Quan saùt chuùng taâm. Tam-muoäi Nieäm nhaát sinh boå xöù. Tam-muoäi Voâ hình töôïng. Tam-muoäi Ñòa trung duõng xuaát. Tam-muoäi Giaûi phöôïc chieán ñaáu. Tam-muoäi Ñaûnh thoï toái thaéng. Tam- muoäi Chuùng sinh hyû kieán. Tam-muoäi Nhaäp baát tö nghì. Tam-muoäi Phaät giôùi baát tö nghì. Tam-muoäi Phaùp giôùi tröø ueá baát tö nghì. Tam- muoäi Thaùnh chuùng baát tö nghì. Tam-muoäi Chuùng sinh khôûi dieät baát tö nghì. Tam-muoäi Long löïc höng giaùng baát tö nghì. Tam- muoäi Taïi chuùng thöôïng trung vöông baát tö nghì. Tam-muoäi Duõng

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

maõnh haøng phuïc oaùn baát tö nghì. Tam-muoäi Thoï maïng voâ löôïng baát tö nghì. Tam-muoäi Taïi nguõ ñaïo naêng thoï khoå baát tö nghì. Tam-muoäi Chö Phaät hieän taïi baát tö nghì. Tam-muoäi Töù söï cuùng döôøng baát tö nghì.

Caùc vò aáy trang nghieâm thaân vôùi moät öùc moät ngaøn Tam-muoäi nhö

vaäy.

Laïi coù Tam-muoäi Toác taät baát tö nghì, trong moät ngaøy, xuaát gia

haønh ñaïo, ñeán nôi goác caây thaønh Phaät, giaùo hoùa chuùng sinh, laøm thanh tònh coõi Phaät.

Laïi coù Tam-muoäi Löu truù ñaõi duyeân baát tö nghì, Nhö Lai duyeân nôi Tam-muoäi naày, thoï maïng voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp. Chuùng sinh naøo coù duyeân thì ñöôïc ñoä vaøo caûnh giôùi Nieát-baøn Voâ dö, nhöng Nhö Lai khoâng vaøo Nieát-baøn, maø laïi taïo nhaân duyeân ñeå haønh ñaïo Boà-taùt.

Laïi coù Tam-muoäi Phaät löïc baát tö nghì, töø coõi Phaät naøy ñeán coõi Phaät kia, trong khoaûng thôøi gian choác laùt nhö ngöôøi khaûy moùng tay maø ñaõ thoï kyù cho voâ löôïng Haèng haø sa chuùng sinh vaø cuõng laøm cho hoï trong ngaøy ñoù ñeàu thaønh Phaät.

Ñoù laø thaàn löïc cuûa Boà-taùt ôû trong thai.

