**Phaåm 11: TAÂM BAÛN TÒNH**

Baáy giôø, Boà-taùt Phoå Thuû vì vua A-xaø-theá vaø quyeán thuoäc cuøng voâ soá ngöôøi ñeán trong hoäi, khai hoùa noùi phaùp. Boà-taùt lieàn ñöùng daäy cuøng vôùi chuùng Tyø-kheo, vua A-xaø-theá, quaàn thaàn, quan laïi vaø voâ soá ngöôøi ra khoûi cöûa cung leân ñöôøng.

Treân ñöôøng ñi, hoï thaáy moät ngöôøi con trai laøm haïi meï mình ôû döôùi goác caây, tieáng khoùc than aùo naõo vang voïng. Laøm theá naøo ñeå cuoái cuøng ngöôøi aáy ñöôïc ñoä ngay trong hieän taïi? Laøm sao cho noù hoái haän, töï traùch vieäc ñaõ laøm cuûa mình, vì ñaõ haïi meï, taïo toäi ñaïi nghòch phaûi ñoïa ñòa nguïc? Roài ñaây ngöôøi aáy seõ tu theo haïnh luaät.

Luùc aáy, Boà-taùt Phoå Thuû ôû tröôùc chuùng Tyø-kheo hoùa laøm moät gia ñình hoùa nhaân, ñi ñeán choã ngöôøi haïi meï. Hoï ñöùng ôû giöõa ñöôøng, caùch choã aáy khoâng xa. Ngöôøi haïi meï kia troâng thaáy moät nhoùm ngöôøi goàm cha meï vaø ñöùa con trai. Cha meï baûo ngöôøi con trai:

–Ñaây laø ñöôøng chính. Ñöùa con kia ñaùp:

–Ñoù khoâng phaûi laø ñöôøng chính.

Hoï tranh caõi nhau. Roài ngöôøi con hoùa ra aáy hieän baøy tham, saân, si gieát haïi caû cha meï hoùa thaân. Ñöùa con toäi nghòch kia troâng thaáy ngöôøi con hoùa thaân gieát haïi phuï maãu hoùa thaân lieàn keâu khoùc, ñau xoùt khoâng keàm cheá ñöôïc. Ngöôøi con hoùa thaân lieàn tìm ñeán choã ngöôøi gieát haïi meï maø noùi raèng:

–Toäi gieát cha meï seõ bò ñoïa ñòa nguïc, keâu khoùc laøm gì! Phaûi mau tìm keá saùch gì ñi!

Ngöôøi haïi meï aáy töï nghó: “Naøy ngöôøi môùi ñeán naøy gieát haïi caû song thaân, ta chæ haïi meï thoâi, keû ngu si toái taêm kia toäi chaúng lôùn laém sao! Toäi nghòch cuûa ta coøn thua noù. Neáu nhö noù chòu toäi thì toäi ta coøn nheï hôn!” Ngöôøi con hoùa thaân buoàn khoå, chua chaùt laém, ñoàng thôøi noùi:

–Ta seõ ñeán choã Ñöùc Phaät Naêng Nhaân. Toäi kia khoâng cöùu ñöôïc

thì Ñöùc Phaät seõ vì ta maø baøy ra caùch cöùu ñoä. Toäi kia ñaùng sôï thì Ñöùc Phaät an uûi, dieät tröø khoå ñau cho ta. Nhö Ñöùc Phaät coù ñieàu daïy baûo thì ta seõ tuaân theo, phuïng haønh.

Khi aáy, ngöôøi con hoùa thaân, keâu khoùc leân ñöôøng tieán veà phía

tröôùc. Ngöôøi haïi meï lieàn theo sau ngöôøi naøy thaàm nghó: “Nhö ngöôøi kia bieát hoái loãi thì ta ñaây cuõng phaûi vaäy thoâi. Toäi ta nheï, toäi ngöôøi kia raát naëng.” Ngöôøi con hoùa thaân ñeán choã Ñöùc Phaät cuùi ñaàu xuoáng ñaát maø baïch raèng:

–Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Con laøm ñieàu ñaïi nghòch, saùt haïi song thaân, phaïm toäi aáy raát lôùn!

Ñöùc Phaät baûo ngöôøi con hoùa thaân raèng:

–Laønh thay! Naøy thieän nam! OÂng vì chí thaønh khoâng gian doái, lôøi noùi, haønh ñoäng töông xöùng, ñeán tröôùc Nhö Lai noùi lôøi thaønh thaät, chaúng noùi hai löôõi, cuõng chaúng töï böùc baùch. OÂng phaûi töï tö duy, quan saùt phaùp taâm: Vì sao taâm mình laøm haïi song thaân? Do taâm quaù khöù ö? Do taâm vò lai ö? Hay do taâm hieän taïi chaêng? Taâm quaù khöù kia ñaõ dieät heát, taâm hieän taïi kia ñaõ ñi maát, khoâng coù xöù sôû, cuõng khoâng phöông höôùng, chaúng bieát ôû ñaâu? Coøn taâm vò lai thì cuõng chöa ñeán, khoâng choã tuï taäp, chöa thaáy quay veà, cuõng khoâng quay laïi. Naøy oâng, phaûi bieát taâm cuõng khoâng toàn taïi ôû beân trong thaân, cuõng chaúng ôû ngoaøi thaân, cuõng khoâng caûnh giôùi, chaúng ôû hai nôi, chaúng ñöôïc döøng nöûa chöøng. Quan saùt taâm aáy cuõng khoâng coù naêm maøu: Xanh vaøng, traéng, ñoû, ñen.

Naøy oâng neân bieát, taâm aáy khoâng maøu saéc cuõng chaúng coù theå

nhìn thaáy ñöôïc, cuõng khoâng choã truï, cuõng chaúng thoaùi chuyeån, khoâng coù ngoân giaùo, chaúng theå caàm naém, gioáng nhö huyeãn hoùa. OÂng muoán quan saùt taâm, chaúng theå phaân bieät chaúng theå hieåu roõ, chaúng theå goïi laø tham, chaúng theå cho laø saân, chaúng theå bieát laø si. Khoâng tham, saân, si. OÂng neân bieát, taâm khoâng haønh ñoäng sinh töû, cuõng khoâng taïo taùc, cuõng khoâng hieån hieän, cuõng chaúng hieän taïi. Taâm aáy thanh tònh, cuõng khoâng caáu nhieãm, cuõng khoâng thanh tònh. Taâm chaúng ôû ñaây, cuõng chaúng ôû kia chaúng ôû choã khaùc. Taâm gioáng nhö hö khoâng, cuõng khoâng coù gì saùnh baèng, cuõng khoâng maøu saéc, hình daïng, cuõng khoâng ngoân giaùo. Baäc trí chaúng neân nöông caäy, chôù neân noùi raèng: Ta chính laø ngaõ sôû, khoâng neân taïo xöù sôû, khoâng neân daáy töôûng, chôù taïo söï roát cuøng, chôù coù choã laøm, khoâng noùi veà thaân mình, chôù cho raèng ngaõ, ngaõ sôû, chôù nghó ñeán quaù khöù. Vì sao? OÂng neân bieát, taát caû caùc phaùp ñeàu khoâng choã truï, gioáng nhö hö khoâng.

OÂng haõy laéng nghe, hieåu ñöôïc nhö vaäy ñoù. Ñöùc Phaät chaúng cho

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

raèng, ngöôøi ñoái vôùi phaùp coù söï giaûi thoaùt, hoaëc coù nhieãm oâ ñeàu chaúng veà ñöôøng aùc. Thieát laäp taâm thanh tònh maø khoâng caáu nhieãm thì khoâng coù caùc ñöôøng ñeå höôùng veà.

Khi aáy, ngöôøi con hoùa thaân lieàn taùn thaùn:

–Con ñöôïc nghe ñieàu chöa töøng coù. Thöa Ñaáng Thieân Trung Thieân Nhö Lai nhaân ñoù thaønh Toái chaùnh giaùc, bieát roõ phaùp giôùi, khoâng coù taïo taùc, cuõng khoâng thoï nhaän, khoâng coù sinh ra, khoâng dieät ñoä, khoâng choã nöông caäy. Con nguyeän ñöôïc xuaát gia, theo Phaät Theá Toân laøm Sa-moân thoï giôùi Cuï tuùc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Laønh thay! Naøy Tyø-kheo, haõy ñeán ñaây!

Khi aáy ngöôøi con hoùa thaân ñöôïc laøm Sa-moân, lieàn baïch Ñöùc

Phaät:

–Kính thöa Ñöùc Theá Toân! Con ñaõ ñöôïc thaàn thoâng. Nay con

muoán dieät ñoä.

Nhôø uy thaàn cuûa Ñöùc Phaät, ngöôøi con hoùa thaân kia bay leân giöõa hö khoâng, caùch maët ñaát boán tröôïng chín thöôùc maø dieät ñoä. Thaân ngöôøi aáy boác chaùy, töï thieâu thaân theå. Ñeán ñaây ngöôøi toäi nghòch thaáy ngöôøi hoùa thaân kia ñöôïc laøm Sa-moân, nghe nhaän kinh phaùp, ñöôïc nghe ñieàu Ñöùc Phaät ñaõ noùi, oâng töï nghó: “Tröôùc ñaây ngöôøi aáy töï haïi song thaân, ôû tröôùc Theá Toân ñöôïc laøm Sa-moân, roài ñöôïc dieät ñoä. Nay ta côù sao chaúng ñöôïc nhö ngöôøi aáy, ñöôïc laøm Sa-moân, cuõng seõ dieät ñoä?”

Nghó nhö theá roài, oâng ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu döôùi chaân Ñaáng Ñaïi Thaùnh, baïch tröôùc Ñöùc Phaät:

–Con cuõng taïo toäi nghòch töï haïi maïng meï mình. Ñöùc Phaät noùi:

–Laønh thay! Naøy Thieän nam! OÂng vì chí thaønh khoâng gian doái, lôøi noùi, haønh ñoäng töông xöùng, ñeán tröôùc Nhö Lai noùi lôøi thaønh thaät, chaúng noùi hai löôõi, cuõng chaúng töï böùc baùch. OÂng phaûi töï tö duy quaùn saùt phaùp taâm: Vì sao taâm mình gieát haïi maãu thaân? Do taâm quaù khöù ö? Do taâm vò lai ö? Hay laø do taâm hieän taïi chaêng? Taâm quaù khöù kia ñaõ dieät taän roài. Taâm hieän taïi kia lieàn ñi maát ngay. Noù khoâng coù xöù sôû, cuõng khoâng phöông höôùng, chaúng bieát an truï ôû ñaâu. Coøn taâm vò lai thì cuõng chöa ñeán, khoâng choã tuï taäp, chöa thaáy quay trôû laïi, cuõng

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

khoâng qua laïi. OÂng neân bieát, taâm cuõng chaúng ôû beân trong thaân, cuõng chaúng ôû ngoaøi thaân, cuõng khoâng caûnh giôùi, chaúng ôû hai nôi, chaúng ñöôïc döøng nöûa chöøng. Quaùn saùt taâm aáy thì cuõng khoâng coù naêm saéc: xanh, ñoû vaøng, traéng, ñen.

OÂng neân bieát, taâm aáy khoâng maøu saéc, cuõng chaúng theå thaáy, cuõng khoâng choã truï, cuõng chaúng thoaùi chuyeån, khoâng coù ngoân giaùo, chaúng theå caàm naém, gioáng nhö huyeãn hoùa. OÂng muoán quan saùt taâm, chaúng theå phaân bieät, chaúng theå hieåu roõ, chaúng neân goïi laø tham, chaúng neân goïi laø saân, chaúng neân bieát laø si, khoâng tham, saân, si. OÂng neân bieát, taâm khoâng haønh ñoäng sinh töû, cuõng khoâng choã taïo taùc, cuõng khoâng choã hieån hieän, cuõng chaúng hieän taïi, taâm aáy thanh tònh, cuõng khoâng caáu nhieãm, cuõng khoâng thanh tònh. Taâm chaúng ôû ñaây, cuõng chaúng ôû ñoù, chaúng ôû choã khaùc, gioáng nhö hö khoâng, taâm khoâng coù gì saùnh baèng, cuõng khoâng maøu saéc, hình daùng, cuõng khoâng ngoân giaùo. Baäc trí chaúng nöông caäy. Chôù neân noùi raèng: ta chính laø ngaõ sôû, chôù neân taïo xöù sôû, khoâng ñöôïc daáy khôûi töôûng, chôù taïo roát cuøng, chôù coù choã laøm, khoâng noùi thaân mình, chôù cho raèng ngaõ, ngaõ sôû, chôù nghó veà quaù khöù. Vì sao? OÂng neân bieát, taát caû phaùp ñeàu khoâng choã truï, gioáng nhö hö khoâng.

Naøy oâng, haõy laéng nghe, hieåu roõ nhö vaäy ñoù. Nhö Lai chaúng

cho raèng ngöôøi ñoái vôùi phaùp coù giaûi thoaùt hoaëc nhieãm oâ ñeàu chaúng quy trôû veà ñöôøng aùc. Thieát laäp taâm thanh tònh maø khoâng caáu mhieãm thì khoâng coù caùc ñöôøng.

Luùc aáy ngöôøi con bò toäi nghòch bò löûa ñòa nguïc töø trong loã chaân loâng phaùt ra, ñau ñôùn khuûng khieáp maø khoâng ai cöùu giuùp neân baïch tröôùc Ñöùc Phaät:

–Con nay bò thieâu ñoát, xin Ñaáng Thieân Trung Thieân cöùu teá cho.

Con xin quy maïng Ñöùc Ñaïi Thaùnh.

Ñeán ñaây Ñöùc Theá Toân ñöa caùnh tay saéc vaøng ñaët leân ñænh ñaàu ngöôøi aáy, töùc thôøi löûa taét ngay, laïi khoâng coøn ñau khoå. Ngöôøi aáy nhìn Ñöùc Nhö Lai coù nhieàu töôùng toát thì baûn thaân heát ñau khoå maø ñöôïc yeân oån. Ngöôøi aáy laïi baïch tröôùc Ñöùc Phaät xin ñöôïc laøm Sa-moân, Ñöùc Phaät lieàn cho pheùp vì caùi chí tòch tónh ñoù. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân vì ngöôøi aáy thuyeát giaûng Töù ñeá. Ngöôøi aáy nghe phaùp naøy thì xa traàn caáu ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh. Vò aáy tu haønh theo lôøi Phaät daïy thaønh

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

töïu Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, chöùng ñeán La-haùn. Vò aáy laïi baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Con muoán nhaäp Neâ-hoaøn. Ñöùc Theá Toân baûo:

–Tuøy theo yù cuûa con!

Ñeán ñaây vò Tyø-kheo nhaûy voït leân hö khoâng, caùch maët ñaát boán tröôïng, chín thöôùc, trong thaân phaùt ra löûa töï ñoát thaân mình. Haøng traêm ngaøn ngöôøi, trôøi ôû trong hö khoâng keùo ñeán cuùng döôøng. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát thaáy ngöôøi kia thoï trì luaät giaùo aáy maø ñöôïc dieät ñoä thì raát laáy laøm laï neân baïch Ñöùc Phaät:

–Thaät khoù bì kòp vaäy. Thöa Ñaáng Thieân Trung Thieân! Ñöùc Nhö Lai ñaõ ban aân thuyeát giaûng phaùp luaät, môùi khieán cho keû toäi nghòch ñöôïc nhaän giaùo phaùp. Nhöng nhö vaäy haïnh aáy coù choã sai khaùc. Ngöôøi ñuû söùc cöùu teá haïng ngöôøi aáy chæ coù Ñöùc Nhö Lai maø thoâi. Boà- taùt Phoå Thuû maëc aùo giaùp ñaïi ñöùc saùnh cuøng Boà-taùt, coù theå nhìn thaáy caên nguyeân cuûa taát caû quaàn sinh maø ñoä hoï, chaúng phaûi caûnh giôùi cuûa Thanh vaên, Duyeân giaùc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Nhö vaäy, naøy Xaù-lôïi-phaát! Ñuùng nhö ñieàu ñaõ noùi. Ñoù chính laø phaùp nhaãn cuûa Phaät Ñaïi só, laø caûnh giôùi cuûa Boà-taùt.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi-phaát! Caùc oâng ñaõ nhìn thaáy moät ngöôøi töôûng nhö ñaõ ñoïa ñòa nguïc roài maø Ñöùc Phaät nhìn thaáy ñaõ ñöa ñeán phaùp dieät ñoä. Caùc oâng nhìn thaáy ngöôøi ñaùng ñöôïc dieät ñoä thì Ñöùc Theá Toân xeùt bieát hoï bò rôi vaøo ñöôøng aùc. Hoaëc caên cöù vaøo ngöôøi coù ñöùc, tri tuùc, ôû nôi choã vaéng, giöõ giôùi, ñaït ñònh Tam-muoäi thì caùc oâng cho laø ñaõ ñaït ñeán phaùp dieät ñoä, nhöng Nhö Lai thaáy ngöôïc trôû laïi laø bò rôi vaøo ñòa nguïc. Vì sao? Vì haïng ngöôøi nhö caùc oâng lìa khoûi söï vaän haønh cuûa taâm, chaúng theå quan saùt khaép ñöôïc caùc caên nguyeân taám loøng cuûa chuùng sinh. Haønh ñoäng cöûa chuùng sinh nhieàu khoâng theå nghó baøn.

Naøy Xaù-lôïi-phaát! OÂng coù thaáy ngöôøi gieát meï naøy khoâng? Nhôø ñöôïc nghe phaùp thaäm thaâm maø oâng ta ñaït ñeán coõi Voâ dö Baùt-neâ- hoaøn.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñaùp:

–Daï thaáy, thöa Ñaáng Thieân Trung Thieân!

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

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Ngöôøi gieát meï aáy ñaõ gieo troàng coäi goác ñöùc vôùi naêm traêm Ñöùc Phaät, nghe phaùp thaâm dieäu hieåu roõ thoâng suoát, taâm voán thanh tònh saùng ngôøi, laïi nhaäp vaøo kinh ñieån naøy, nhaän taát caû phaùp maø ñöôïc giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Xaù-lôïi-phaát! Do ñoù neáu coù thieän nam, thieän nöõ, sau khi ta dieät ñoä ñöôïc nghe yù nghóa phaùp naøy thì lieàn tín nhaän. Laïi coù ngöôøi meâ hoaëc taâm choáng traùi, theo baïn xaáu, phaïm toäi maø chaúng maát phaùp nhaãn thì môùi ñeán Voâ dö maø ñöôïc giaûi thoaùt. Ta chaúng cho laø nhöõng ngöôøi aáy phaûi rôi vaøo ñöôøng aùc vaäy. Coù keû tin öa phaùp thaâm dieäu nhö theá thì ñaït ñöôïc quaû nhö vaäy. Do côù aáy, neáu coù theâm nhieàu chuùng sinh ôû nôi ñöôøng chaùnh chaân, nghe ñöôïc phaùp ñieån naøy lieàn tin öa, thuyeát giaûng bình ñaúng, khen ngôïi chöông cuù, vì ngöôøi khaùc phaân bieät dieãn giaûng roäng raõi thì coâng ñöùc ñeàu nhö theá caû. Huoáng gì nhöõng ngöôøi vaâng theo lôøi ñaõ daïy maø phuïng söï tu haønh.

Boà-taùt Phoå Thuû cuøng caùc vò Boà-taùt Ñaïi só, Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp,

vua A-xaø-theá vaø voâ soá ngöôøi keùo ñeán choã Ñöùc Phaät cuùi ñaàu laøm leã döôùi chaân Ñöùc Phaät roài lui veà ngoài moät phía.

Baáy giôø, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát thaáy Boà-taùt Phoå Thuû cuøng caùc vò trong chuùng hoäi ñeàu ñaõ an toïa roài, lieàn noùi vôùi vua A-xaø-theá:

–Thöa ñaïi vöông! Söï hoà nghi cuûa ñaïi vöông ñaõ döùt roài ö? Ñaùp raèng:

–Vaâng, thöa Toân giaû ñaõ ñoaïn döùt roài vaäy. Laïi hoûi:

–Theá naøo goïi laø ñoaïn? Ñaùp raèng:

–Chaúng thoï laõnh, chaúng boû ñi thì goïi laø ñoaïn. Cuõng khoâng ñaït ñöôïc goác ngoïn, vónh vieãn hieåu ra khoâng coù caáu nhieãm thì goïi laø ñoaïn vaäy.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát baïch Ñöùc Theá Toân:

–Vua A-xaø-theá ñaõ döùt heát ñöôïc bao nhieâu? Coøn laïi bao nhieâu?

Ñöùc Theá Toân baûo:

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

–Tai öông cuûa vua coøn laïi nhoû nhö haït caûi, toäi ñaõ dieät ñöôïc cuûa vua lôùi nhö nuùi Tu-di. Vua ñaõ vaøo ñeán phaùp thaâm dieäu, ñaõ noùi ñöôïc nghóa lyù cuûa kinh ñieån, ñaõ ñaït ñeán phaùp Voâ sinh.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát baïch Ñöùc Phaät:

–Vua A-xaø-theá laïi seõ ñi veà ñöôøng aùc ö? Ñaùp raèng:

–Nhö Thieân töû ôû coõi trôøi Ñao-lôïi ôû laàu gaùc baûy baùu rôõ raøng, xuoáng coõi Dieâm-phuø-ñeà, trôû veà baûn xöù. Naøy Xaù-lôïi-phaát! Nhö vaäy vua A-xaø-theá ñaõ vaøo ñòa nguïc teân laø Taân-traïch-la *(Taán goïi laø Taäp duïc)*, vöøa vaøo lieàn ra khoûi. Baûn thaân vua chaúng gaëp hoaïn naïn, khoå naõo.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Thöa Theá Toân thaät khoù bì kòp. Caùc caên cuûa vua A-xaø-theá minh ñaït môùi ñöôïc nhö theá ö? Laïi coù theå tieâu tröø bao nhieâu toäi nhö söï ñoäc haïi cuûa tai öông naëng trong ñòa nguïc aáy.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Vua A-xaø-theá tröôùc ñaõ cuùng döôøng baûy möôi hai öùc caùc Ñöùc Phaät Theá Toân, troàng caùc coäi goác ñöùc, nhaän laõnh kinh ñieån, khuyeán hoùa ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân cho ngöôøi ñaõ nghe phaùp. OÂng khoâng thaáy Boà-taùt Phoå Thuû ö?

Ñaùp:

–Thöa ñaõ thaáy. Ñöùc Theá Toân baûo:

–Boà-taùt Phoå Thuû khuyeân vua A-xaø-theá phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân vaøo kieáp xa xöa khoù maø keå ñöôïc vaøo thôøi Ñöùc Ly Caáu Taïng Nhö Lai, traûi voâ soá chö Phaät, ôû trong kieáp kia coù ba öùc Ñaáng Bình Ñaúng Chaùnh Giaùc ñeàu laø do Boà-taùt Phoå Thuû khuyeán duï, khieán chuyeån phaùp luaân, soáng maõi ôû ñôøi. Coù ñeán haøng traêm ngaøn Ñöùc Theá Toân chaúng theå vì vua A-xaø-theá thuyeát phaùp ñeå giaûi quyeát söï hoà nghi cuûa vua. Chæ coù Boà-taùt Phoå Thuû môùi coù theå vì vò vua aáy giaûi quyeát tröø ñöôïc löôùi hoà nghi. Vì sao? Boà-taùt Phoå Thuû ñaõ nhieàu laàn theo chö Phaät nghe ñöôïc phaùp thaâm dieäu naøy. Do vaäy, neân phaùt khôûi tö töôûng: “Choã kia coù vò Boà-taùt ñaùng ñöôïc ñoä, thì ngay khi phaùt khôûi yù töôûng laø ñöôïc laøm boån sö cuûa ngöôøi aáy.” Roài Boà-taùt vì hoï thuyeát phaùp neân môùi coù theå giaûi quyeát ñöôïc vaäy.

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

Vua A-xaø-theá töø ñòa nguïc Taäp duïc khinh ra, sinh leân phöông treân, nôi ñoù caùch ñaây naêm traêm coõi Phaät, theá giôùi aáy teân laø Trang nghieâm. Ñöùc Phaät ôû ñoù hieäu laø Baûo Anh Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, hieän ñang thuyeát phaùp seõ gaëp trôû laïi laàn nöõa. Boà-taùt Phoå Thuû theo nghe kinh thaâm dieäu taïi coõi aáy lieàn thaønh töïu ñöôïc Baát khôûi phaùp nhaãn.

Khi Boà-taùt Di-laëc thaønh Chaùnh giaùc, Boà-taùt seõ laïi trôû xuoáng coõi Nhaãn naøy, hieäu laø Boà-taùt Ñaïi só Baát Ñoäng. Ñöùc Nhö Lai Di-laëc seõ vì chuùng hoäi tuyeân döông, ca ngôïi nhöõng vieäc laøm tröôùc ñaây cuûa Boà-taùt Baát Ñoäng. Ñöùc Di-laëc laïi phaân bieät kinh ñieån naøy, trình baøy heát nghóa lyù: Boà-taùt Baát Ñoäng Ñaïi só vaøo thôøi Ñöùc Phaät Naêng Nhaân laøm vua moät nöôùc lôùn teân laø A-xaø-theá, theo baïn xaáu töï saùt haïi cha mình, roài theo Boà-taùt Phoå Thuû nghe kinh ñieån naøy, chöùng ñöôïc Nhu thuaän phaùp nhaãn, nhaân ñoù tieâu tröø heát toäi, khoâng coøn nöõa.

Ñöùc Di-laëc Nhö Lai vì Boà-taùt Baát Ñoäng maø thuyeát giaûng kinh phaùp naøy, taùm ngaøn vò Boà-taùt ñaït ñöôïc phaùp Nhaãn baát khôûi. Taùm möôi boán ngaøn vò Boà-taùt dieät tröø voâ soá khoâng theå keå xieát nhöõng toäi loãi tích tuï laâu ñôøi.

Naøy Xaù-lôïi-phaát! Nhö vaäy vua A-xaø-theá töø hoâm nay ñeán taùm traêm, khoù keå xieát kieáp tu haïnh Boà-taùt, khai hoùa chuùng sinh, trang nghieâm coõi Phaät.

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi-phaát! Vua A-xaø-theá ñaõ hoùa ñoä chuùng sinh, laøm baäc Thanh vaên hoaëc baäc Duyeân giaùc, hoaëc tu haønh Ñaïi thöøa. Caùc chuùng sinh aáy, hoaëc coù toäi hoaëc khoâng traàn caáu, hoaëc hoà nghi… ñeàu tieâu tröø heát, khoâng coù do döï. Qua taùm ngaøn khoâng theå keå xieát kieáp seõ ñaït ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, laøm Toái chaùnh giaùc, kieáp teân laø Hyû kieán trong theá giôùi teân laø Voâ taïo aám, Ñöùc Phaät hieäu laø Tònh Giôùi Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, thoï ñöôïc möôøi boán kieáp, caùc chuùng Thanh vaên coù ñeán baûy möôi vaïn ngöôøi, laøm thaønh ñaïi hoäi. Taát caû nhöõng vò aáy trí tueä thoâng suoát, yù chí luoân ñaët ôû taùm cöûa giaûi thoaùt. Caùc chuùng Boà-taùt coù ñeán möôøi hai öùc ngöôøi. Caùc vò aáy ñeàu ñöôïc Trí ñoä voâ cöïc, phöông tieän thieän xaûo. Sau khi Ñöùc Phaät aáy dieät ñoä, chaùnh phaùp seõ truï theá moät öùc naêm, nhaân daân cuûa theá giôùi Voâ taïo aám töø khi sinh ñeán khi cheát khoâng coù hoà nghi. Sau khi hoï cheát chaúng rôi vaøo ba ñöôøng aùc. Ñöùc Nhö Lai Tònh Giôùi vì chuùng

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

sinh thuyeát giaûng kinh phaùp, neân hoï ñeàu boû caùc dô baån, khoâng coù traàn lao ñeàu ñöôïc thanh tònh.

Naøy Xaù-lôïi-phaát! Vaäy neân moïi ngöôøi nhìn nhau chaúng thaáy bình ñaúng. Sôû dó chaúng bình ñaúng vì caên ngöôøi khoù thaáy, chæ rieâng Ñöùc Nhö Lai môùi coù theå thaáy töôùng ngöôøi bình ñaúng. Laøm ñuùng nhö Ñöùc Phaät thì bình ñaúng vôùi ngöôøi vaäy.

Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát vaø chuùng hoäi kinh ngaïc, raát vui möøng

thöa:

–Keå töø ngaøy hoâm nay ñeán khi cheát, chaúng quan saùt ngöôøi khaùc,

chaúng daùm noùi ngöôøi naøy veà ñòa nguïc, ngöôøi kia seõ dieät ñoä. Vì sao? Vì haønh ñoäng cuûa chuùng sinh chaúng theå nghó baøn.

Khi Ñöùc Phaät thuyeát giaûng ví duï veà vua A-xaø-theá ñoaïn tröø nghi naøy, ba vaïn hai ngaøn Thieân töû phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Hoï ñeàu theä nguyeän: “Khi Ñöùc Theá Toân Tònh Giôùi thaønh Chaùnh giaùc chuùng toâi seõ sinh ra ôû coõi Phaät aáy, chaúng taïo ra theá giôùi tham duïc.” Ñöùc Phaät lieàn thoï kyù cho hoï seõ sinh vaøo coõi kia.

M

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