**Phaåm 11: MÖÔØI ÑÖÙC SAÙU ÑOÄ**

Luùc aáy, coâng chuùa vaø caùc hoaøng phi, hoaøng haäu cuûa vua vaø caùc hoaøng haäu thaàn Voâ thieän, thaàn Phöôïng hoaøng, thaàn nuùi, thaàn Ñieàm nhu... cuøng khen ngôïi Ñöùc Phaät xong, taát caû ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Hoï côûi chuoãi ngoïc treân thaân ñeå tung leân treân Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät cuøng ñaïi chuùng ñeàu xuoáng ñeán bieån lôùn. Ñeán ngoâi thaønh trong bieån aáy, Ñöùc Phaät ñi thaúng ñeán ñaïi ñieän trang nghieâm cuûa vua roàng bieån, ngoài leân toøa Sö töû. Caùc vò Boà-taùt vaø chuùng Tyø-kheo ñeàu laàn löôït ngoài vaøo toøa ngoài trong cung ñieän aáy.

Baáy giôø, vua roàng bieån cuøng quyeán thuoäc trong cung thaáy Ñöùc Phaät ñaõ an toïa xong thì töï tay daâng hieán thöùc aên thöùc uoáng thanh tònh. Hoï ñem voâ öông soá vò ngon cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø Tyø-kheo taêng. Chö vò aên uoáng xong, mang nöôùc röûa tay roài, hoï ngoài tröôùc Ñöùc Phaät nghe kinh cuøng vôùi chö Thieân, roàng, thaàn, thaàn Höông aâm, thaàn Voâ thieän, thaàn Phöôïng hoaøng, thaàn nuùi, thaàn Ñieàm nhu, Ñeá-thích, Phaïm vöông, Töù Thieân vöông vaø caùc Boà-taùt töø möôøi phöông ñeán trong hoäi.

Luùc aáy, Ñöùc Phaät thaáy chuùng hoäi ngoài ñaõ yeân ñònh thì töø thaân phoùng ra aùnh saùng. AÙnh saùng teân laø Thieän ñoä thuyeát phaùp nhu hoøa, soi heát caùc loaøi soáng trong bieån lôùn, töø haïng thöôïng, trung ñeán haïng döôùi cuøng ñeàu chính maét thaáy Ñöùc Phaät neân voâ cuøng vui möøng, nguyeän öa nghe phaùp. Hoï ñeàu cung kính töø xa cuùi ñaàu laøm leã Ñöùc Phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo vua roàng bieån raèng:

–Ngöôøi nöông vaøo theá gian, taïo taùc ngaàn aáy duyeân, söï vaän haønh cuûa taâm chaúng ñoàng, toäi phöôùc ñeàu khaùc, do ñoù söï soáng khaùc bieät. Naøy Long vöông! Vaû laïi quan saùt chuùng hoäi vaø bieån caû thaáy ngaàn aáy chuûng loaïi hình maïo chaúng ñoàng. Caùc hình maïo ñoù ñeàu laø böùc veõ cuûa taâm. Nhöng taâm khoâng hình saéc, chaúng theå thaáy. Taát caû caùc phaùp doái traù nhö vaäy, do meâ hoaëc khôûi ra hình töôùng ñeàu khoâng coù chuû, tuøy theo söï taïo taùc aáy maø moãi moãi töï nhaän laáy. Ví nhö vò hoïa só voán khoâng taïo töôïng, caùc phaùp nhö vaäy, chaúng theå baøn. Chuùng töï

nhieân nhö töôùng huyeãn hoùa ñeàu laø söï taïo taùc cuûa taâm. Ngöôøi saùng suoát thaáy caùc phaùp do meâ hoaëc khôûi ra saéc töôùng thì seõ thöïc haønh caùc thieän ñöùc. Ngöôøi aáy hieåu ñöôïc töôùng meâ hoaëc khôûi ra thaønh caùc phaùp, “aám” laø haït gioáng cuûa caùc “nhaäp” thì seõ hoan hyû vui loøng ñöôïc ñoan chaùnh ñeïp ñeõ.

Naøy Long vöông! Vaû laïi quan saùt thaân cuûa Nhö Lai, do traêm ngaøn phöôùc maø ñöôïc hôïp thaønh, vöôït khoûi chuùng hoäi, loàng loäng hieän khaép. Traêm ngaøn ñöùc aáy do ñöôïc töï taïi maø khieán cho Phaïm vöông, Ñeá Thích bò che môø bieán maát. Quan saùt thaân Nhö Lai, maét chaúng daùm nhìn thaúng vaøo uy quang aáy. Quan saùt saéc thaân cuûa caùc ñaïi só, töôùng toát trang nghieâm ñaày ñuû ñeàu duøng ñöùc thieän trang söùc thaân mình.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Söï trang nghieâm thanh tònh cuûa oâng ñeàu do phöôùc maø thaønh. Söï trang nghieâm cuûa caùc Ñeá Thích, Phaïm vöông, trôøi, roàng, quyû thaàn, thaàn Höông aâm, thaàn Voâ thieän, thaàn Phöôïng hoaøng, thaàn nuùi, thaàn Ñieàm nhu... ñeàu do phöôùc sinh ra. Hoâm nay trong bieån lôùn naøy, coù ngaàn aáy chuûng loaïi thaân thieän aùc, lôùn nhoû, roäng heïp, ñeïp xaáu, maïnh yeáu, nhoû nhoi ñeàu töø taâm mình maø ñaït ñöôïc, vì ngaàn aáy hình maïo ñeàu laø haønh vi taïo taùc cuûa thaân, mieäng, yù.

Vaäy neân, naøy Long vöông! Töï hoä trì haønh ñoäng cuûa thaân laø cöùu teá toäi phöôùc. Haõy hoïc nhö vaäy! Caùc oâng do hoä trì haønh ñoäng cuûa thaân, cöùu teá toäi phöôùc, thöïc haønh caùc ñieàu thieän maø ñöôïc thaønh Phaät ñaïo, dieät boû taø kieán, chaúng truï ôû kieán chaáp höõu thöôøng, voâ thöôøng, phaûi caàu quaû vò Phaät, gieo troàng cuùng döôøng, do cuùng döôøng neân ñöôïc söï cung kính cuûa chö Thieân vaø loaøi ngöôøi.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Boà-taùt coù moät phaùp ñoaïn döùt heát moïi tai naïn cuûa taát caû ñöôøng aùc. Nhöõng gì laø moät?

–Chuyeân quan saùt phaùp vi dieäu xem caùi naøo laø chaân lyù nhaäp vaøo trong phaùp laø öa quan saùt nhieàu phaùp thieän, chaúng nghe caùc ñieàu aùc vaø moïi tö töôûng taø baäy, ñaõ ñoaïn tröø aùc phaùp, phuïng haønh moïi ñieàu thieän thì sinh ra nôi naøo cuõng cuøng taùnh hieàn thieän vôùi Phaät vaø Boà-taùt.

Ñöùc Phaät daïy:

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

–Nhöõng vieäc thieän naøo ñaõ laäp goác ñöùc ñeå an oån ngöôøi trôøi? Chaúng vì goác Thanh vaên, Duyeân giaùc? Laäp goác ñaïo thì chí ñaët vaøo ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Nhöõng gì goïi laø kieán laäp caên baûn? Ñoù laø laøm möôøi vieäc. Nhöõng gì laø möôøi?

–Thaân chaúng saùt sinh, troäm caép, taø daâm.

–Mieäng chaúng noùi doái, noùi hai löôõi, noùi aùc khaåu, noùi theâu deät.

–YÙ chaúng ganh gheùt, saân haän, ngu si. Ñoù laø kieán laäp caên baûn.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Ngöôøi chaúng saùt sinh ñöôïc möôøi phaùp thieän tòch tónh. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Thöôøng boá thí yeân oån cho taát caû moïi ngöôøi.
2. Thöôøng öa taâm Töø.
3. Ñoaïn döùt loøng saân haän.
4. Sinh ôû choã naøo cuõng thöôøng khoâng taät beänh.
5. Thöôøng soáng laâu.
6. Ñöôïc söï hoä trì cuûa loaøi chaúng phaûi ngöôøi.
7. Naèm nguû an vui chöa töøng coù aùc moäng.
8. Chaúng oâm loøng oaùn keát.
9. Chaúng sôï ñöôøng aùc.
10. Sau khi cheát ñöôïc sinh nôi yeân oån.

Ngöôøi chaúng saùt sinh ñöôïc phaùp tòch tónh aáy. Duøng ñöùc cuûa goác thieän chaúng saùt sinh ñeå chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, hoaëc khi thaønh Phaät ñöôïc töï taïi ñoái vôùi tuoåi thoï vaäy.

Ñöùc Phaät baûo Long vöông raèng:

–Ngöôøi chaúng troäm caép ñöôïc naêm phaùp tin töôûng. Nhöõng gì laø

naêm?

1. Ñöôïc giaøu to, khoâng coù vua quan, nöôùc, löûa, troäm caép, oaùn

gia, con hö coù theå troäm laáy.

1. Ñöôïc söï aùi kính cuûa moïi ngöôøi.
2. Ñeán choã tòch nhieân, khoâng coù tai naïn.
3. Hoaïn naïn, sôï haõi maõi maõi tieâu tröø.
4. Do chaúng chaáp thuû phöôùc neân chí luoân boá thí tueä.

Gieo troàng moïi goác ñöùc, chí nguyeän ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, do nöông theo tueä Voâ kieán cuûa Nhö Lai thaønh Toái chaùnh giaùc,

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

khieán kieán laäp thaàn thoâng.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông raèng:

–Ngöôøi chaúng phaïm taø daâm ñöôïc boán ñöùc an laïc cuûa ngöôøi trí saùng suoát. Nhöõng gì laø boán?

1. Hoä trì caùc caên.
2. Lìa caùc hyù luaän.
3. Taát caû theá gian ñeàu khen ngôïi.
4. Ñaõ lìa khoûi taø daâm thì khoâng daùm xem thöôøng theâ thieáp cuûa mình.
5. Ñem goác ñöùc ñoù chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, ñöôïc töôùng maõ aâm taøng cuûa baäc Ñaïi nhaân.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông raèng:

–Ngöôøi chaúng noùi doái thì chö Thieân, loaøi ngöôøi duøng taùm phaùp ñeå khen ngôïi. Nhöõng gì laø taùm?

1. Ñöôïc dieän maïo thanh tònh.
2. Lôøi noùi seõ ñöôïc söï tín nhieäm cuûa taát caû moïi ngöôøi.
3. Töï thaønh töïu söï chöùng ñaéc, trôøi ngöôøi kính troïng.
4. Taâm chí thaønh, khoâng coù töôûng taø vaïy.
5. Taâm yù thanh tònh, khoâng dua nònh.
6. Coù nhieàu vui veû, ngöôøi khoâng chaùn gheùt.
7. Hay nhaän lôøi raên caám, khoâng coù lôøi thoâ thaùo. Sinh leân coõi trôøi hay nhaân gian rieâng ñöôïc tín nhieäm, khoâng coù ngöôøi nghi ngôø.
8. Ñem goác ñöùc laønh cuûa lôøi noùi chí thaønh ñeå chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, do haïnh naøy neân thöôøng ñöôïc chí thaønh.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông raèng:

–Ngöôøi chaúng noùi hai löôõi ñöôïc naêm söï chaúng bieät ly. Nhöõng gì laø naêm?

1. Thaân chaúng bieät ly, khoâng taùn loaïn.
2. Quyeán thuoäc chaúng ly taùn, chaúng cao ngaïo vôùi ngöôøi khaùc.
3. Ñöôïc nieàm tin khoâng hoaïi, thaáy duyeân baùo.
4. Phaùp khoâng phaù hoaïi ngöôøi khaùc, laáy haønh ñoäng laøm troïng

yeáu.

1. Ñöôïc baïn beø hoøa thuaän do khoâng löøa doái.

Duøng goác ñöùc ñoù ñeå caàu Toái chaùnh giaùc thì ñöôïc thaønh quyeán

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

thuoäc khoâng loaïn cuûa Nhö Lai. Taát caû moïi ma cuøng vôùi oaùn ñòch nhaát ñònh chaúng theå phaù hoaïi quyeán thuoäc cuûa Nhö Lai

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Ngöôøi khoâng aùc khaåu ñöôïc taùm quaû baùo cuûa ngoân töø thanh tònh, sau khi maïng chung ñöôïc sinh leân trôøi. Nhöõng gì laø taùm?

* 1. Lôøi noùi nhö thaät.
	2. Lôøi noùi nhu nhuyeán.
	3. Lôøi noùi öùng hôïp.
	4. Lôøi noùi hoøa thuaän.
	5. Lôøi noùi coù theå chaáp nhaän.
	6. Lôøi noùi roõ raøng.
	7. Lôøi noùi maø moïi ngöôøi khoâng ai chaúng tin theo, öa thích.
	8. Lôøi noùi chaúng löøa doái moïi ngöôøi.

Do goác ñöùc naøy maø chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân thì ñöôïc thaønh töïu aâm thanh vöôït trôøi Phaïm cuûa Nhö Lai.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Ngöôøi chaúng noùi lôøi theâu deät thì ñöôïc ba haïnh chaân chaùnh.

Nhöõng gì laø ba?

1. Thöôøng laøm cho moïi ngöôøi hieåu roõ nhöõng söï kính yeâu bình ñaúng.
2. Loøng luoân chuyeân nhaát vaøo chí thaønh, chaúng duøng nhieàu

lôøi. toaùi.

1. ÔÛ treân trôøi vaø nhaân gian luoân ñöôïc toân troïng chaúng bò phieàn Duøng goác ñöùc ñoù chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân thì

ñöôïc söï thoï kyù cuûa Phaät, ñöôïc thaønh Nhö Lai, lôøi noùi khoâng sai khaùc.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Ngöôøi chaúng ganh gheùt ñöôïc naêm uy thaàn. Nhöõng gì laø naêm?

* 1. Thaân, mieäng, yù saùng suoát, caùc caên ñaày ñuû.
	2. Ñöôïc cuûa caûi giaøu coù cuøng cöïc, tieâu duøng tuøy thích.
	3. Haøng phuïc caùc oaùn ñòch, öa nghieäp sinh hoaït aên uoáng vò

ngon.

* 1. Phöôùc ñöùc loàng loäng, ñöôïc söï cung kính cuûa caùc quoác vöông,

nhôø che chôû.

* 1. Coù cuûa baùu vi dieäu cuûa rieâng mình, nhôø goác coâng ñöùc thuôû

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

xöa neân sinh vaøo nhaø thuø thaéng chaúng ganh gheùt cuûa caûi ngöôøi khaùc, do goác ñöùc ñoù, chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, thaønh töïu ngang baèng Theá Toân, ba coõi phuïng thôø.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Ngöôøi chaúng saân haän ñöôïc taùm phaùp taâm hoan hyû. Nhöõng gì laø taùm?

1. Khoâng haïi nieàm vui chaéc thaät, dieät tröø saân haän.
2. Vui vôùi taâm thaønh thaät, chaúng öa taâm tranh caõi.
3. Öa ngay thaúng an töôøng maø nhu hoøa.
4. Bình ñaúng vôùi Thaùnh hieàn luoân mang taâm Töø.
5. Ñaày ñuû taâm Bi, thaáy ngöôøi an vui.
6. Ñoan chaùnh ñeïp ñeõ, moïi ngöôøi cung kính.
7. Sinh leân coõi trôøi Phaïm chaúng laáy laøm khoù.
8. Taâm duøng phöông tieän xoùt thöông, nhu hoøa vôùi moïi ngöôøi. Ñoù laø taùm.

Do taùm goác ñöùc ñoù, chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân thì ñöôïc laøm Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, ngöôøi nhìn khoâng chaùn.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Ngöôøi chaúng taø kieán ñöôïc möôøi phaùp ñöùc. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Chí tính chaân thaät, ñöôïc gaëp baïn laønh.
2. Tin quaû baùo thieän aùc, neáu coù maát maïng, chaúng laøm toån thöông, xaâm phaïm ngöôøi.
3. Nghó, laøm Phaät ñaïo, taâm khoâng sai khaùc.
4. Chaúng thôø trôøi, thaàn, chí luoân chaát phaùc.
5. Xaû boû dua nònh, thuaät thaàn chuù.
6. Cuøng nhöõng ngöôøi trôøi keát laøm baïn beø.
7. Chaúng cuøng vôùi ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh laøm baïn löõ.
8. Cuøng vôùi moïi coâng ñöùc thuø thaéng, ñaïo Thaùnh loàng loäng laøm toái thöôïng.
9. Lìa khoûi taø kieán, lìa khoûi tham saân, lìa khoûi aùc kieán ñeàu khoâng ngaên ngaïi.
10. Ñoái vôùi Thaùnh bình ñaúng, phuùt choác sinh leân coõi trôøi vaø nhaân gian.

Ñoù laø möôøi phaùp ñöùc.

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

Duøng goác ñöùc lìa khoûi taø kieán ñeå chí nguyeän nôi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân thì ñöôïc gaàn ñaïo phaùp cuûa chö Phaät, mau choùng chöùng ñöôïc thaàn thoâng, thaønh Nhö Lai.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Boà-taùt lìa khoûi saùt sinh, laøm boá thí thöôøng ñöôïc giaøu sang, soáng laâu voâ cuøng.

Haønh ñaïo Boà-taùt thì taát caû oaùn keát beân ngoaøi khoâng theå ñöông ñaàu, ñaõ lìa troäm caép maø boá thí thì ñaõ coù nhieàu cuûa caûi, ngöôøi chaúng daùm laáy.

Haønh ñaïo Boà-taùt thì khoâng theå phöông haïi, pheá boû maø laïi tuï hoïp taát caû phaùp coâng ñöùc, lìa khoûi taø daâm, boá thí thì ñôøi sau thöôøng giaøu coù, vôï khoâng coù tình traïng loãi laàm. ÔÛ taïi nhaân gian, khoâng ngöôøi daùm xaâm phaïm, chaúng nhìn hình saéc con gaùi nhaø khaùc. Ngöôøi lìa khoûi voïng ngöõ, boá thí thì thöôøng giaøu coù lôùn, chaúng bò baøi baùng, vì ngöôøi thaáp heøn ñeàu nhôø aân uûng hoä.

Haønh ñaïo Boà-taùt thì lôøi noùi vaø vieäc laøm töông öùng, chí nguyeän kieân cöôøng, lìa khoûi noùi hai löôõi, boá thí thì thöôøng giaøu coù, quyeán thuoäc chaúng caùch bieät.

Haønh ñaïo Boà-taùt thì ñöôïc taát caû quyeán thuoäc taùnh ngay thaúng bình ñaúng cuûa Boà-taùt, ñaõ khoâng noùi lôøi aùc, boá thí thì thöôøng giaøu coù lôùn, lôøi noùi ra coù ngöôøi thoï laõnh.

Haønh ñaïo Boà-taùt vaøo vôùi chuùng hoäi khoâng ai chaúng vui thích, khoâng noùi lôøi theâu deät, boá thí thì thöôøng giaøu coù lôùn, lôøi noùi luoân ñi ñoâi vôùi vieäc laøm.

Haønh ñaïo Boà-taùt ñoaïn döùt taát caû nghi ngôø, lìa khoûi ganh gheùt, boá thí thì thöôøng giaøu coù lôùn, ñaày aép vui möøng toát ñeïp, aùo quaàn, aên uoáng, giöôøng naèm ñaày ñuû.

Haønh ñaïo Boà-taùt roài, möøng vui, gia theâm boá thí thì ñöôïc toân quyù, lìa khoûi loøng saân haän, boá thí thì thöôøng giaøu coù lôùn, uy nghi saùng ngôøi ñoan chaùnh, lôøi ñaõ noùi ra thì moïi ngöôøi yeâu thích.

Haønh ñaïo Boà-taùt, loøng khoâng gia haïi, caùc caên ñaày ñuû, lìa khoûi taø kieán, boá thí thì thöôøng giaøu coù lôùn truï ôû chaùnh kieán, sinh vaøo doøng hoï danh tieáng, gaëp ñöôïc Phaät Theá Toân.

Haønh ñaïo Boà-taùt chaúng lìa khoûi caùc Ñöùc Phaät, luoân ñöôïc nghe phaùp, phaùt taâm Boà-taùt.

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

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Ñoù goïi laø Thaäp thieän trang nghieâm boá thí roäng lôùn. Nhöõng ai ñoái vôùi, möôøi haïnh thieän naøy maø duøng giôùi trang nghieâm thì töï ñuû nguyeän, ñöôïc caùc Phaät phaùp; duøng nhaãn trang nghieâm caùc töôùng toát, thaønh töïu aâm thanh cuûa Phaät; duøng tinh taán trang nghieâm thì haøng phuïc ñöôïc ma oaùn; duøng ñaïo phaùp cuûa Phaät trang nghieâm thì coù söï giaûi thoaùt; duøng thieàn trang nghieâm laøm nôi höôùng ñeán cuûa taâm yù thì thanh tònh; duøng trí tueä trang nghieâm thì tieâu tröø caùc kieán chaáp; haønh Töø trang nghieâm thì phaûi duøng loøng nhaân hoøa chaúng haïi chuùng sinh; haønh Bi trang nghieâm thì chaúng boû chuùng sinh; haønh Hyû trang nghieâm thì khoâng loøng löôøi chaùn; haønh Xaû trang nghieâm thì ñöôïc khoâng chaáp tröôùc, ñoaïn döùt caùc nghi keát; haønh aân trang nghieâm thì khuyeán hoùa ñöôïc chuùng sinh, haønh YÙ chæ trang nghieâm thì döøng caùc thoï cuûa thaân, taâm phaùp ñaày ñuû; haønh YÙ ñoaïn trang nghieâm thì ñoaïn tröø caùc phaùp aùc, ñaày ñuû ñöùc laønh; Thaàn tuùc trang nghieâm thì ñöôïc thaàn thoâng nheï nhaøng; naêm Caên trang nghieâm thì ñöôïc haïnh kieân coá aáy, duøng tinh taán taêng thöôïng maø khoâng buoâng lung, duøng taâm söûa trò tröø caùc traàn lao; naêm Löïc trang nghieâm thì duøng loøng chaát tröïc haøng phuïc giaùo hoùa moïi oaùn ñòch; Giaùc yù trang nghieâm thì hieåu roõ caùc phaùp do nôi goác chaân nhö. Taùm ñöôøng trang nghieâm thì mang laïi chaùnh tueä tòch nhieân trang nghieâm, dieät tröø taát caû caùc caáu baån traàn lao; duøng quaùn trang nghieâm thì quaùn caùc phaùp, xeùt kyõ ñeàu khoâng; thieän xaûo trang nghieâm thì coù soá khoâng soá, höõu vi, voâ vi ñaày ñuû yeân oån.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Noùi toùm laïi, ñöùc cuûa Thaäp thieän ñaày ñuû möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy thì thaønh caùc Phaät phaùp. Do ñaày ñuû nhöõng ñieàu ñoù neân ñoái vôùi ñöùc Thaäp thieän naøy trang nghieâm roäng khaép, thöôøng phaûi tinh taán. Ví nhö nöôùc quaän, huyeän aáp, laøng xoùm, goø ñoáng, traêm gioáng luùa, döôïc thaûo, caây coái, hoa quaû... gieo troàng, gaët haùi ñeàu do nôi ñaát maø taïo laäp. Ñöùc möôøi thieän cuõng vaäy, treân trôøi nhaân gian ñeàu nöông nhôø vaøo ñoù. Nhöõng ngöôøi hoïc, chaúng hoïc vaø ñöôïc chöùng quaû, truï ôû ñaïo Duyeân giaùc, ñaïo Boà-taùt maø haønh ñaïo phaùp cuûa caùc Ñöùc Phaät ñeàu do töø ñoù maø ra.

Ñeán ñaây, Long vöông baïch Ñöùc Theá Toân raèng:

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

–Sao goïi laø theå nhaäp haïnh phaùp moân Boà-taùt? Ngöôøi vaøo phaùp moân thì tieâu tröø toäi cuûa aám caùi ñôøi tröôùc. Ñaõ tröø ñöôïc phieàn naõo thì ñaït ñöôïc sieâu thoaùt.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Boà-taùt coù moät phaùp tröø caùc toäi loãi. Nhöõng gì laø moät?

Luoân ñöôïc söï uûng hoä, chaúng boû lôøi noùi hoái loãi veà nhöõng toäi ñöùng ñaàu!

Laïi coù hai phaùp tröø caùc toäi loãi. Nhöõng gì laø hai?

1. Thöôøng quaùn phaùp thanh tònh.
2. Chaúng taïo toäi hieän taïi.

Laïi coù ba phaùp tröø caùc toäi loãi. Nhöõng gì laø ba?

1. Vaøo tueä nhaân duyeân.
2. Ñaày ñuû loøng vui veû.
3. Nöông phaùp baûn tònh roõ bieát voán khoâng.

Laïi coù boán phaùp tröø caùc toäi loãi. Nhöõng gì laø boán?

1. Hieåu roõ ñoái vôùi Khoâng.
2. Chaúng truï ôû Voâ töôùng.
3. Höôùng tôùi Voâ nguyeän.
4. Tueä khoâng taïo taùc.

Laïi coù naêm phaùp tröø caùc toäi loãi. Nhöõng gì laø naêm?

1. Khoâng ngaõ.
2. Khoâng nhaân.
3. Khoâng thoï.
4. Khoâng maïng.
5. Khoâng thöùc.

Laïi coù saùu phaùp tröø caùc toäi loãi. Nhöõng gì laø saùu?

1. Hoan hyû thuaàn tín.
2. Khoâng coù hoaøi nghi.
3. Qua laïi tieán döøng.
4. Quan saùt chaân lyù.
5. Vieäc laøm chí thaønh.
6. Chaúng maát nieàm tin chaân chaùnh. Ñoù laø saùu phaùp tröø caùc toäi loãi. Long vöông baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Sao goïi laø Boà-taùt ñaït ñeán sieâu thoaùt?

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

Ñöùc Theá Toân ñaùp:

–Boà-taùt coù möôøi vieäc ñaït ñeán sieâu thoaùt. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Thöôøng hoan hyû.
2. Taâm taùnh thanh tònh.
3. Phöông tieän thieän xaûo.
4. Kieân cöôøng tinh taán.
5. Quan saùt ngöôøi vaät.
6. Haønh Bi voâ cöïc.
7. Tu ñöùc khoâng chaùn.
8. Hoïc roäng hieåu nhieàu chaúng meät.
9. Phuïng trì khoâng buoâng lung.
10. Nghó ñeán ñaïo traøng.

Nhöõng vieäc ñoù khieán Boà-taùt ñöôïc Phaät tueä, chaúng boû ñaïo taâm.

Ñoù laø möôøi vieäc, Boà-taùt thöïc haønh thì ñaït ñeán sieâu thoaùt.

M

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