Phaåm 19: THIEÄN QUYEÀN

Baáy giôø, trong ñaïi chuùng coù Boà-taùt teân Cöû Thuû baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con muoán nghe voâ soá quyeàn bieán hoùa hieän khoâng theå tính keå cuûa Ðaïi Boà-taùt.

Ðöùc Phaät daïy:

–Ðaïi Boà-taùt thöôøng thöïc haønh phöông tieän thieän xaûo, chaúng phaûi beân naøy, chaúng phaûi beân kia, chaúng phaûi hai beân, chaúng phaûi chaëng giöõa. Tuøy theo söï giaùo hoùa thích hôïp maø noùi nghóa, noùi caâu, tö duy nghóa lyù, trang nghieâm coõi Phaät, saùu ñoä voâ cöïc cho ñeán töôûng tri dieät, duøng phöông tieän höôùng daãn khoâng bò chöôùng ngaïi, khoâng töï cao ngaõ maïn, dung maïo ñoan nghieâm, ñeïp ñeõ, phaùp phuïc teà chænh ñaøng hoaøng, thoï nhaän cuûa tín thí bieát vöøa ñuû, quang töôùng trang nghieâm, noùi naêng thanh tònh, laøm cho moät chuùng sinh truï ñöôïc öùc kieáp. Taát caû nhöõng gì ñeå laïi phía sau ñeán phöông khaùc giaùo hoùa. Phaân thaân nhö vaäy khoù coù theå naøo löôøng ñöôïc. Nôi choán coù theå du hoùa laø khoâng theå nhaän bieát, hieän baøy ñaïi thaàn thoâng ôû caûnh giôùi cuûa quyû thaàn vaø sai quyû thaàn aáy hoùa ñoä chuùng sinh, truyeàn trao chæ daïy laãn nhau khoâng laøm maát ñaïo giaùo.

Laïi nöõa, phöông tieän thieän xaûo laøm hình töôïng Phaät coù töôùng aùnh saùng röïc rôõ, ñöôïc thaáy vaø nghe thuyeát phaùp, lôøi noùi ñaàu, giöõa, cuoái ñeàu taïo an oån vui möøng, thieàn ñònh giaùc ñaïo, trí tueä saùng suoát, giaûi thoaùt.

Kheá kinh, keä kinh, kyù kinh, thoï quyeát kinh, xöû kinh, xuaát yeáu kinh, quaûng tröôøng kinh, tuï kinh, sinh kinh, quaûng khoå kinh, vò taèng höõu, hieän kinh, chuyeån kinh, thí duï kinh, nhaân duyeân kinh, theo chaân lyù

maø noùi cho ngöôøi nghe veà phaùp thaâm dieäu ñeå hoï hieåu veà khoâng vaø voâ ngaõ. Taâm nieäm cuûa chuùng sinh khoâng gioáng nhau thì coù theå laøm cho taát caû nhaäp vaøo moân giaûi thoaùt.

Ví nhö suoái nguoàn, ñeâ, ao, naêm soâng ñeàu coù moãi teân nhöng taát caû ñeàu chaûy veà bieån caû, khoâng coøn caùi teân xöa nöõa. Cuõng nhö nuùi Tu-di ñöùng söøng söõng khoù bò lay ñoäng, chim muoâng ñuû maøu saéc ñeán ñoù nöông ôû nghæ ngôi thì ñeàu hoøa moät maøu, khoâng coøn maøu saéc cuõ nöõa.

Ðaïi Boà-taùt giaùo hoùa chuùng sinh, laøm thanh tònh coõi Phaät cuõng nhö vaäy. Taâm thöùc cuûa chuùng sinh suy nieäm khoâng gioáng nhau, coù raát nhieàu tö töôûng nhöng ñeàu coù theå laøm cho taát caû ñaït ñeán moân giaûi thoaùt, töôûng

ñònh yù dieät. Luùc ñoù khoâng coøn nieäm rieâng maø laø ñoàng moät giaûi thoaùt nhö nhau. Ðoù goïi laø Ðaïi Boà-taùt quyeàn bieán giaùo hoùa thích hôïp khoâng theå nghó baøn.

Baáy giôø, Ðöùc Theá Toân noùi keä:

*Nhö noâng phu laøm ruoäng Choïn löïa ñaát maøu môõ Gieo troàng ñuùng thôøi vuï Thaùo nöôùc theo thôøi tieát. Chaêm boùn maï thaønh töïu Khoâng bò naïn söông, saâu Cuoái cuøng thu hoaïch quaû Caát chöùa khoâng lo sôï.*

*Phaùp chaân thaät Boà-taùt Ruoäng saùu ñoä voâ cöïc Tieâu tröø taâm boûn seûn Töôùi baèng nöôùc cam loà.*

*Thieän quyeàn ñaïo phöông tieän Hieåu roõ phaùp ñeánñi*

*Höôùng daãn loaøi chuùng sinh Ñöôïc ñeán nôi baát dieät.*

*Sinh töû beänh phieàn naõo Thieâu ñoát caên taâm thieän Thieän quyeàn phöông tieän cöùu Hieåu roõ phaùp ñeán ñi.*

*Neáu ngöôøi muoán xuaát gia Laáy giôùi caám laøm ñaàu Khoâng chaáp phaùp toát ñeïp Haønh quyeàn ñaïo Boà-taùt. Maát maïng khoâng tieác thaân Khoâng phaïm, duø maûy loâng Thaân nhö ñoáng coûñaát*

*Bò ngöôøi ta vöùt boû. Nhaãn nhö nuùi An*

*Minh*

*Kieân coá khoâng*

*chöôùng ngaïi Hoä giôùi phöông tieän ñaïo Cheâ khen khoâng taêng giaûm. Ra toái, ôû choã saùng*

*Ñaïo thieän quyeàn Boà-taùt Hieän thaân nôi nhaân gian Vì thöông xoùt taát caû.*

*Maø hieän thaân raát nhoû Ra vaøo khoâng trôû ngaïi*

*Chö Phaät ngoài ñaïo traøng Dieät kieát söû khoâng sinh. Thì ñöôïc ñeán ñaïo traøng Tröø saïch caùc kieát söû Cuõng nhö ñaïi ñaïo sö Daãn caùc ngöôøi ñi buoân. Vaøo bieån laáy chaâu baùu San hoâ, ngoïc pha leâ Minh nguyeät baùu tuøy yù Ñöôïc an oån veànöôùc.*

*Cha me vaø anh em Quyeán thuoäc, ñaùm toâi tôù Vui veû vaø sung söôùng Nhö ñònh tröø boû töôûng.*

*Nhöõng Boà-taùt haønh quyeàn Tìm caàu taïng voâ taän*

*Bieát roõ chaâu baùu ñeïp Laøm anh laïc ñeo*

*thaân. Thieän quyeàn: ñaïo sö*

*tröôûng Saùu ñoä laø vôï con Taâm boán ñaúng che*

*chaén Buïi traàn khoâng*

*vöôùng loøng. Ñôøi raát nhieàu keû ngu*

*Keo kieät khoâng boá thí Chöùa cuûa ngaøn vaïn öùc Noùi ñoù laø cuûa ta.*

*Ñeán khi saép qua ñôøi Maét thaáy quyû thaàn aùc Gioù ñao xeû thaân hình Khoâng coøn thôû ra vaøo. Thöùc tham theo caùc aùc Thoï baùo raát ñau khoå Daãn ñeán choã nhaän toäi Hoái haän khoâng kòp nöõa. Phaät duøng quyeàn trí ñoä Noùi phaùp cho ngöôøi kia Lôïi caên töï xeùt toäi*

*Taâm hoái, khoâng che giaáu. Nghe phaùp ñöôïc ñoä thoaùt Ñaïo thieän quyeàn Boà- taùt Nhö ngöôøi muø baåm sinh Khoâng bieát maøu ñoû vaøng. Gaëp baäc thaày thaùnh gioûi Ñieàu trò baèng thuoác phaùp Xöa nghe coù naêm maøu Xanh, vaøng, ñoû, traéng, ñen. Ñaõ ñöôïc bieát maét saùng Khoâng bieát xanh, vaøng, ñoû Ñaïo thieän quyeàn Boà-taùt Phaân bieät ñeán cuøng toät.*

*Deïp saïch taùm naïn phaùp Baát sinh cuõng baát dieät.*

5

Khi Ðöùc Theá Toân noùi keä naøy xong, coù traêm öùc cö só haønh ñaïo phöông tieän thieän xaûo hoaøn toaøn ñaït ñeán voâ vi, truï vaøo ñòa Voâ truï.

