**SOÁ 760**

KINH DUY NHAÄT TAÏP NAN

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Ngoâ, Öu-baø-taéc Chi Khieâm, ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Ban ñaàu thoï ñaïo Giaù-lôïi. Boà-taùt Giaù-lôïi laø thoï haønh chuyeån daàn ñeán A-duy-vieät- trí. A-duy-vieät-trí laø taâm khoâng thoaùi chuyeån. Thöù ñeán Boà-taùt Boà-di, laø Boà-taùt Phi-haønh, tieáp theo laø Boà-taùt taùc Phaät, coøn goïi laø Ñoä só. Ñoä só cuõng goïi laø Ñaïo nhaân. Ngöôøi soáng haïnh Boà-taùt vöôït khoûi möôøi hai moân, ñoaïn ba ñöôøng aùc, sinh vaøo coõi Phaät trong möôøi phöông, khoâng sinh trong coõi trôøi thöù möôøi. Ngöôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn cuõng vöôït khoûi möôøi hai moân, ñoaïn ba ñöôøng aùc nhöng sinh vaøo coõi trôøi thöù möôøi. Ñeàu laø ngöôøi vöôït khoûi möôøi hai moân nhöng nôi thoï sinh khaùc nhau, vì Tu-ñaø-hoaøn tu taäp möôøi saùu taâm, Boà-taùt tu taäp ba möôi boán taâm, vì theá chuùng sinh khoâng ñoàng vôùi Boà-taùt haønh ba möôi boán taâm, laø boán Thaùnh vôùi möôøi saùu taâm vaø möôøi taùm haïnh baát coäng hôïp thaønh ba möôi boán taâm. Boà-taùt haïnh nhôø ba möôi boán taâm neân coù theå ñieàu phuïc ñöôïc taát caû, A-la- haùn haïnh thì chæ coù möôøi saùu taâm, vì oai löïc cuûa Boà-taùt nhieàu neân noùi laø ñieàu phuïc. Coøn Tu-ñaø-hoaøn cho ñeán A-la-haùn thì ñoaïn kieán vaø tu ñaïo. Nhôø coù ñuû ba möôi boán yù neân Boà-taùt ñaït ñöôïc möôøi saùu yù cuûa Phaät. Töø yù thöù nhaát ñeán yù thöù möôøi saùu ñeàu coù sôû chöùng rieâng, boán Thieàn cuõng vaäy.

Boà-taùt tu haønh tinh taán thì qua hai möôi kieáp seõ thaønh Phaät. Vì coù ba yù neân khoâng

thaønh Phaät:

1. Phaät yù.
2. Bích-chi-phaät yù.
3. A-la-haùn yù.

Chuû yeáu laø tuøy theo möùc ñoä ñaït nhieàu. ÔÛ quaû vò Phaät thì coù nhieàu yù Phaät, ôû quaû vò Bích-chi-phaät thí coù nhieàu yù Bích-chi-phaät, ôû quaû vò A-la-haùn thì coù yù A-la-haùn. Ví nhö caân löôøng thì tuøy theo troïng löôïng cuûa vaät maø bieát ñöôïc. Taïi gia cuõng coù ngöôøi ñaït quaû A-la-haùn, A-na-haøm, Tö-ñaø-haøm, Tu-ñaø-hoaøn, coù ngöôøi cuõng ñaït quaû vò Boà-taùt A-duy- vieät-trí.

Coù boán nguyeân nhaân ñeå Boà-taùt rôøi nhaø theá tuïc vaøo nuùi tu haønh:

1. Sôï ngöôøi ñôøi cho raèng Boà-taùt coøn daâm duïc laøm sao ñaéc ñaïo.
2. Kim luaân vöông cuõng ñeàu rôøi boû ñaát nöôùc.
3. Sôï ma quaáy nhieãu.
4. Vì caàu Phaät ñaïo neân khoâng ôû nhaø theá tuïc.

Sau khi ñöôïc thoï kyù, Boà-taùt môùi vöôït qua giai ñoaïn ban ñaàu, vöøa ñöôïc thoï kyù maø tinh taán tu haønh thì khoaûng moät traêm kieáp seõ thaønh Phaät. Ngöôøi khoâng tinh taán thì chaúng coù thôøi haïn nhaát ñònh naøo ñeå thaønh hay khoâng thaønh.

Boà-taùt ñöôïc thoï kyù khoâng taïo nghieäp môùi. Nghóa laø töø luùc thoï kyù trôû veà sau thì ñoaïn tröø heát toäi loãi cuûa luùc chöa thoï kyù ôû thôøi quaù khöù, hieän taïi vaø trong voâ soá kieáp.

Töø Boà-taùt ñöôïc thoï kyù xuoáng ñeán vò Tu-ñaø-hoaøn ñeàu coù toäi cuõ, ñeán luùc naøo ñoù seõ laõnh chòu toäi aáy nhöng nhôù ñaït ñöôïc ñaïo yù neân toäi loãi bôùt ñi.

Ngöôøi naøo noùi ñöôïc yù saâu xa cuûa kinh ñieån laø hieåu roõ toäi phöôùc. Khi hieån baøy yù ñaïo thì toäi khoâng sinh, nghóa laø ngöôøi khoâng coøn taïo toäi nöõa thì ñaït roát raùo haïnh Boà-taùt ñöôïc thoï kyù, khoaûng moät traêm kieáp seõ thaønh Phaät. Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên phaûi qua chín möôi moát kieáp, nhôø tinh taán neân vöôït qua chín möôi kieáp. Ví nhö coù ngöôøi ngaøy mai phaûi ñi moät ngaøn daëm, nhöng hoâm nay ñaõ ñi tröôùc chín traêm daëm, tính ra thì daëm ñöôøng baèng nhau. Töùc laø ngöôøi phaûi qua moät traêm kieáp môùi thaønh Phaät, nhöng töø kieáp chín möôi moát laø thaønh töïu töôùng Boà-taùt A-duy-vieät-trí. Ñaày ñuû nhaân haïnh trong moät traêm kieáp thì khoâng quaù moät traêm kieáp laø thaønh Phaät. Nhöng neáu chöa thaønh töïu töôùng Boà-taùt A-duy-vieät-trí thì khoâng thaønh Phaät.

Ngöôøi phaùt khôûi moät ñaïo yù thì phöôùc ñöùc ñaõ hôn moät toäi aùc trong möôøi vaïn kieáp. Ñaïo yù laø gì? Laø ñaët yù nieäm leân treân boán Thaùnh ñeá. Toäi aùc ví nhö boùng toái, ñaïo yù ví nhö aùnh saùng. Gioáng nhö maët trôøi moïc thì boùng toái maát. Caùc Boà-taùt nghe lôøi naøy ñeàu nieäm Nam-moâ Phaät, phaùt khôûi moät yù laønh seõ ñöôïc phöôùc ñöùc trong traêm kieáp.

Boà-taùt ñem thaân cho hoå ñoùi aên thì khoâng phaûi moät traêm kieáp. Ngöôøi maø chín möôi moát kieáp thaønh Phaät laø vì khoâng nghó ñeán söï khoå cöïc neân ñaõ giaûm chín kieáp. Boà-taùt ñaõ phaùt taâm nhaèm vì thaân mình maø töï baøy toû söï ngaïc nhieân, cuõng baøy toû cho ngöôøi khaùc. Luùc Ñöùc Phaät coøn laø Boà-taùt thì khoâng laøm phieàn ngöôøi khaùc. Vì sao goïi laø baøy toû…? Vì luùc naøo nghó ñeán ngöôøi khaùc thì töï taùn loaïn. Khoâng theå laõnh chòu khoå ñau thì töï baøy toû…, vì gaây tai hoïa, queân maát phöôùc ñöùc. Vì theá coù thuyeát noùi: Tai hoïa laâu che maát caên laønh. Ñoù laø töï baøy toû… Khoâng hay bieát ñeán bao giôø thì ngöôøi khaùc tu ñaïo neân baøy toû…, vì ngöôøi khaùc chính laø töï thaân. Do vaäy, maø coù hai laàn baøy toû… Hieän giôø khoâng an oån, ngöôøi khaùc cuõng nhö mình neân baøy toû… Noùi cho ngöôøi khaùc bieát chính vì tham ñoäc neân bò cheá phuïc trong sinh töû, chính vì tham ñoäc laâu ngaøy che maát caên laønh.

Boà-taùt thöïc haønh naêm phaùp:

1. Daäy sôùm.
2. Ñôïi thôøi cô.
3. Khoâng xaâm phaïm ngöôøi khaùc.
4. Luoân chaùnh nieäm.
5. Ñeàn ñaùp.

Vì sao daäy sôùm? Vì sieâng naêng tu ñaïo.

Theá naøo laø ñôïi thôøi cô? Laø ñôïi coù ngöôøi ñeán, ñôïi baäc Hieàn thieän ñeán roài cuøng ñi. Theá naøo laø khoâng xaâm phaïm ngöôøi khaùc? Laø taïo lôïi ích cho moïi loaøi.

Theá naøo laø luoân chaùnh nieäm? Vì muoán ñem laïi lôïi ích cho moïi ngöôøi, neân neáu coù ngöôøi bò quan baét thì cöùu hoï thoaùt khoûi, ngöôøi bò beänh thì laøm cho hoï khoûe maïnh, ngöôøi ngheøo khoå thì boá thì cho hoï.

Theá naøo laø ñeàn ñaùp? Nhaän vaät cuûa ngöôøi ñaùng giaù moät tieàn thì muoán ñeàn ñaùp gaáp traêm ngaøn laàn.

Boà-taùt soáng trong sinh töû nhöng khoâng coù söï sinh töû, chæ coù yù sinh töû. A-la-haùn khi boû theá gian thì khoâng coøn yù trôû laïi theá gian. Boà-taùt tuy boû theá gian nhöng khoâng boû yù. Sôû dó Boà-taùt khoâng boû yù laø mong ñaït Phaät ñaïo, ñoä thoaùt theá gian. Boà-taùt sôï söï sinh töû theá gian neân ñoaïn tröø. Boà-taùt ñoaïn tröø yù sinh töû maø khoâng ñoaïn tröø söï sinh töû, laø ôû trong theá

gian nhöng khoâng laøm aùc.

Boà-taùt chæ ñoaïn naêm duïc nhöng khoâng ñoaïn yù. Vì sao? Vì yù cuûa Boà-taùt hôïp vôùi sinh töû vaø vì muoán ñoä chuùng sinh trong möôøi phöông neân khoâng ñoaïn yù.

Sôû dó Boà-taùt boá thí, trì giôùi, xuaát gia, tu tueä, tinh taán, nhaãn nhuïc… chí thaønh, maïnh meõ, nieäm thieän, hy voïng laø vì thöïc haønh möôøi vieäc naøy seõ ñöôïc trí tueä cuûa Phaät. Boà-taùt sinh vaøo nhaø ngheøo thì giöõ giôùi, ôû nhaø giaøu thì boá thí, thuoäc doøng quyù toäc thì nhaãn nhuïc, ôû trong nuùi thì thieàn ñònh.

Boà-taùt duøng boán YÙ chæ, baûy Giaùc yù. Vì khi ñaït boán YÙ chæ thì lieàn ñöôïc baûy Giaùc yù.

Boà-taùt ñi ra ñöôøng thaáy roõ boán söï vieäc:

1. Giaø.
2. Beänh.
3. Cheát.
4. Khoå.

Thaáy roõ söï böùc thieát aáy neân haønh ñaïo. Con ngöôøi caøng ngaøy caøng ñi ñeán coõi cheát, côù sao khoâng sôï luùc saép cheát! Vì sao? Vì sôï thôøi kyø aáy seõ ñeán.

Boà-taùt ñaõ thaønh Phaät lieàn giaûng thuyeát boán Thaùnh ñeá. Vì sao? Coù boán nguyeân nhaân ñeå thuyeát giaûng boán Thaùnh ñeá:

1. Vì ngöôøi ñôøi chöa ñöôïc nghe.
2. Ñeå tu thieàn.
3. Ñeå ñöôïc ñaïo nhaõn.
4. Ñeå ñaït tueä.

Vì giaø, beänh, cheát, öu bi khoå naõo, khoâng thoaùt khoûi nguïc tuø lôùn neân giaûng thuyeát boán Thaùnh ñeá.

Coù boán nguyeân nhaân Boà-taùt thuyeát giaûng kinh:

1. Taïo söï an vui cho quoác vöông.
2. Taïo söï an vui cho moïi ngöôøi.
3. Xöùng yù vôùi ngöôøi thoï.
4. Ñuùng thôøi cô.

Theá naøo laø thôøi cô? Vì ngöôøi ñôøi thích höôùng ñeán thôøi cô.

Boà-taùt töï suy xeùt do nhaân gì chòu khoå? Bieát ñöôïc töø sinh coù khoå. Do nhaân gì coù sinh? Do haønh coù sinh. Do nhaân gì coù haønh? Do si coù haønh. Do nhaân gì coù si? Do aùi coù si. Do nhaân gì coù aùi? Do thoï coù aùi. Khoâng thoï thì khoâng aùi.

Boà-taùt xem moät traêm kieáp nhö moät ñeâm. Vì sao? Vì ngöôøi ñôøi khoâng chòu ñöôïc beänh khoå trong moät ngaøy. Boà-taùt thì chòu ñöïng khoå ñau trong moät traêm kieáp. Ví nhö ngöôøi beänh moät ngaøy thì khoå, Boà-taùt haønh ñaïo moät ngaøy thì ñöôïc phöôùc ñöùc traêm kieáp khoâng heát, neân noùi xem traêm kieáp nhö moät ñeâm. Coù luùc Boà-taùt ñi giaûng thuyeát yù kinh, khoâng soáng trong sinh töû neân xem traêm kieáp nhö moät ñeâm.

Do ba vieäc, Boà-taùt chöa ñaït quaû Phaät:

1. Khoâng gaëp baäc Hieàn thieän.
2. Laøm vieäc khoâng nhaân duyeân.
3. Khoâng xeùt phaûi traùi.

Laïi do ba vieäc, neân Boà-taùt khoâng ñaït Phaät ñaïo:

1. ÔÛ laâu trong theá gian maø khoâng giaùc ngoä.
2. Khoâng gaëp Thieän tri thöùc.
3. Khoâng dieät heát yù taùn loaïn.

Laïi coù ba vieäc, neân Boà-taùt khoâng ñaït ñaïo:

1. Khoâng nghe *(ñaïo)*.
2. Khoâng döùt yù nieäm.
3. Khoâng coù baïn toát.

Boà-taùt cuõng soáng trong toäi loãi, ra khoûi toäi loãi. Taâm yù tuøy thuaän theá gian laø soáng trong toäi loãi. Taâm yù ôû theá gian laø si, ra khoûi theá gian laø tueä.

Boà-taùt coù hai taâm nguyeän:

1. Nguyeän mình naèm an oån, töùc laø khoâng nghó ñeán daâm duïc.
2. Nguyeän mình ñi laïi yeân oån, töùc laø khoâng nghó ñeán saân si.

Boà-taùt soáng trong phöôùc ñöùc thì gheùt phöôùc ñöùc, soáng trong toäi loãi thì giöõ toäi loãi.

Coù caû toäi, phöôùc laø vì khoâng theå xa lìa, chæ bieát roõ ñöôïc thoâi.

Boà-taùt khoâng bieát ñöôïc ñôøi tröôùc neân khoâng thaønh Phaät. Vì sao? Vì khoâng bieát toäi aùc ñaõ phaïm.

Boà-taùt khoâng taïo toäi nôi ba ñöôøng aùc, traû xong toäi nôi ba ñöôøng aùc môùi ñöôïc A- duy-vieät-trí. Boà-taùt tính bieát toäi loãi nôi ba ñöôøng thì gaàn ñuû moät traêm kieáp môùi ñöôïc thaønh Phaät.

Boà-taùt ñaõ thoï kyù thì tröø ñöôïc chín möôi taùm keát söû. Vì sao? Vì ngöôøi soáng haïnh Boà-taùt duøng boán Ñaúng taâm thöông xoùt möôøi phöông chuùng sinh trong naêm ñöôøng, muoán ñöa chuùng sinh ñeán choã giaûi thoaùt. Ñem thaân cho hoå ñoùi, chim öng aên, töï boû maïng soáng ñeå thaønh töïu coâng ñöùc. Neáu keát söû chöa ñoaïn heát thì khi thaønh Phaät seõ ñoaïn heát.

Do nhöõng yù gì Boà-taùt ñem vôï con, ñaàu, oùc cho ngöôøi? Do hai nguyeân nhaân:

1. Töï nghó mình khoâng muoán laøm giaän ngöôøi khaùc.
2. Cho thì ngöôøi aáy ñöôïc yeân ñònh, khoâng cho thì taùn loaïn.

Tham daâm tuy coù toäi nhöng toäi saân haän naëng hôn. Vì sôï ngöôøi aáy giaän neân cho vôï con, ñaàu, oùc.

Coù ba nguyeân nhaân Boà-taùt ñem thaân cho hoå ñoùi, chaët ñaàu cho ngöôøi:

1. Bieát thaân seõ bò hö hoaïi neân boá thí thaân ñeå taïo phöôùc.
2. Ví nhö keû baùo thuø, khi keû thuø cheát thì vui veû. Boà-taùt bieát taát caû toäi aùc ñeàu töø thaân sinh ra, bao nhieâu noãi khoå ñau ñeàu töø thaân maø coù. Do bieát nhö vaäy neân khoâng muoán thaáy thaân laø keû thuø, khoâng tham aùi thaân.
3. Muoán sieâng naêng ñeå thaønh töï coâng ñöùc ñaït ñöôïc ñaïo quaû.

Boà-taùt ñem ñaàu, maét, vôï con cho ngöôøi laø vì maét khoâng tham saéc neân boû maét. Ñem ñaàu cho ngöôøi laø ñeå ngaên chaën ñieàu aùc. Ñem ñaàu cho ngöôøi laø ñeå tröø tham daâm, saân haän, ngu si. Boà-taùt haønh ñaïo coù hai vieäc: Moät laø so saùnh; hai laø tính toaùn. So saùnh naëng nheï, tính toaùn nhieàu ít.

Boà-taùt ñöôïc thoï kyù trong moät traêm kieáp chæ laøm Sa-moân moät kieáp, chín möôi chín kieáp laøm ngöôøi theá tuïc. Luùc ñem vôï con cho ngöôøi maø bò ñaùnh thì Boà-taùt chæ nghó laø xöông thòt chöù khoâng nghó ñoù laø cuûa mình neân ñem cho.

Boà-taùt caàu quaû Phaät thì phaûi thöïc haønh ñuùng phaùp Phaät, neân töø ba möôi hai vaät cuûa thaân theå maø thöïc haønh ñuùng phaùp. Neáu khoâng boû ñöôïc töôùng thì khoâng thaønh Phaät ñaïo. Boà-taùt coù moät taâm Töø bi maø vöôït traêm laàn thieàn ñònh.

Boà-taùt ôû theá gian thì coù phaàn trong ba ñöôøng maø khoâng ñoïa vaøo ba ñöôøng. Vì sao? Vì nghieäp löïc ôû coõi ngöôøi, coõi trôøi nhieàu neân khoâng coù nghieäp nôi ba ñöôøng, khoâng ñoïa trong ba ñöôøng. Ba nghieäp thaân, khaåu, yù chaám döùt thì ba ñöôøng cuõng maát. Boà-taùt boû naêm ñöôøng thöôøng coù phöôùc tueä saùng. Con ngöôøi khi cheát nhaát ñònh phaûi sinh ra nôi trong

naêm ñöôøng.

Boà-taùt laïi coù moät söï saùng suoát laø bieát gaàn xa. Boà-taùt bieát hoï ñöôïc phaàn Tu-ñaø- hoaøn, Tö-ñaø-haøm maø khoâng ñöôïc phaàn A-na-haøm. Vì sao? Vì A-na-haøm khoâng coøn trôû laïi coõi ngöôøi. Moät coõi Phaät coù tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, con ngöôøi soáng cheát ôû trong ñoù, khoâng ai thoaùt khoûi, laøm ñuû moïi vieäc. Chæ tröø vò Tö-ñaø-haøm chöa thaønh töïu A-duy- vieät-trí, ngoaøi ra laø voâ soá chuùng sinh.

Luùc Ñöùc Phaät haønh haïnh Boà-taùt töï nghó: Thöïc haønh nhöõng nghieäp nhaân gì trong hieän taïi ñeå ñöôïc phöôùc lôùn, daàn ñöôïc tuùc maïng yù? Ñoù laø do ba vieäc boá thí, cheá phuïc, tuï hôïp. Boá thí coù hai caùch: Phaùp thí vaø taøi thí. Giöõ gìn thaân khaåu laø cheá phuïc. Giöõ gìn yù laø tuï hôïp. Laïi do boá thí tröø ñöôïc tham, do cheá phuïc ñoaïn ñöôïc saân, loaïn, do tuï hôïp töï giöõ neân boû ñöôïc si. Töø boá thí ñöôïc chaùnh yù, töø cheá phuïc ñöôïc chaùnh ngöõ, töø töï hôïp ñöôïc yù haønh an oån. Töø boá thí ñöôïc phöôùc thí, töø cheá phuïc ñöôïc phöôùc nieäm, töø tuï hôïp ñöôïc phöôùc yù.

Boà-taùt boá thí thöôøng ôû trong naêm ñöôøng laøm lôïi ích, khaùc vôùi keû phaøm phu. Giaû söû ñöôïc laøm vua thì coù trí tueä, laïi coù loøng töø, tröø heát toäi loãi khoâng taïo taùc nöõa, tuy soáng trong choán toäi loãi maø khoâng taïo taùc nöõa, tuy soáng trong choán toäi loãi maø khoâng taïo toäi, soáng ôû coõi ngöôøi cuõng vaäy.

Boà-taùt soáng chung vôùi vôï con, naêm hai möôi laêm tuoåi thì soáng chung ba möôi moát thaùng, naêm ba möôi tuoåi thì moät traêm ngaøy, naêm naêm möôi tuoåi thì moät naêm.

Ñoái vôùi Boà-taùt chæ ngaên caám laøm aùc chöù khoâng ngaên caám laäp gia ñình. Loaïn yù laø taïo toäi loãi, khoâng ñöôïc an oån, tröø boû loaïn yù laø ñöôïc phöôùc. Duø ôû nhaø hay ôû trong nguïc, chæ caàn hieåu roõ toäi loãi, khoâng thích soáng nôi vui, ñoù laø Boà-taùt. Ngöôøi caàu ñaïo maø khoâng nhaãn nhuïc, khoâng chòu ñöïng thì ñaït ñaïo quaû Tu-ñaø-hoaøn. Ñôøi tröôùc khi laøm Boà-taùt, Phaät noùi: Phaät ñaïo khoù ñaït. Chæ moät lôøi noùi ñoù ñaõ giaûm ñöôïc boán möôi kieáp. Ñem thaân cho hoå ñoùi ñaõ vöôït caùc Boà-taùt khaùc chín kieáp. Laøm Tu-ñaïi-noa thoï kyù sieâng naêng haønh ñaïo thì ñeàu thaønh Phaät.

Ngöôøi coù vôï thì khoâng thaønh Phaät. Boà-taùt luùc ôû nhaø thì coù vôï. Vì sao? Vì thaønh Phaät laø phaûi xa vôï con saùu naêm. Boà-taùt xem vôï con laø oan gia. Vì sao? Vì vôï con ñem ñeán khoå ñau, naõo loaïn loøng ngöôøi, taêng theâm toäi loãi, vì chaïy theo tham aùi neân khoâng ñaéc ñaïo. Xem vôï con nhö oan gia laø yù noùi ñöøng chaïy theo tham aùi. Taâm tham aùi vöøa khôûi laø bieát ngay, ñoù laø giaùc ngoä veà taâm yù. Xem taøi vaät, thaân theå cuõng vaäy. Taát caû theá gian trong möôøi phöông ñeàu röïc chaùy. Vì sao? Vì löûa höõu *(sinh töû)* ñaõ saün coù.

Coù boán nguyeân nhaân Boà-taùt cöôùi vôï:

1. Ñôøi tröôùc cuøng laøm phöôùc.
2. Heát toäi.
3. Phaûi cuøng nhau sinh con caùi.
4. Ngöôøi coù trí cöôùi vôï mau thaáy ñöôïc ñaïo.

Neáu khoâng coù boán nguyeân nhaân naøy thì khoâng cöôùi vôï.

Ngöôøi haønh ñaïo Boà-taùt vì muoán ñoaïn tröø ba ñoäc cuûa chuùng sinh neân ñaït Phaät ñaïo. Ngöôøi haønh ñaïo Boà-taùt vì muoán ñoaïn tröø ba ñoäc cuûa chính mình thì ñaït quaû A-la-

haùn. Boà-taùt töï phaù tröø si meâ cuûa mình ñoàng thôøi phaù tröø si meâ cuûa chuùng sinh trong möôøi phöông. A-la-haùn thì töï phaù tröø si meâ cuûa chính mình chöù khoâng phaù tröø si meâ cuûa keû khaùc. Boà-taùt daïy doã giaùc ngoä nhieàu ngöôøi ñeå hoï haønh ñaïo, ñoù laø phaù tröø si meâ cuûa ngöôøi khaùc. Thöông xoùt chuùng sinh trong möôøi phöông laø haønh ñaïo Boà-taùt. Ngöôøi chæ thöông mình khoâng nghó ñeán ngöôøi khaùc laø haønh ñaïo A-la-haùn. Boà-taùt tröø aùc, A-la-haùn khoâng

tröø aùc. Boà-taùt ñem giôùi kinh daïy ngöôøi ñeå hoï soáng theo ñaïo phaùp, ñoù laø tröø aùc. A-la- haùn töï giöõ mình neân noùi khoâng tröø aùc. Boà-taùt ñoaïn khoå cuûa mình vaø chuùng sinh trong möôøi phöông neân ñaït Phaät ñaïo. A-la-haùn chæ ñoaïn khoå cuûa mình maø khoâng ñoaïn khoå cuûa ngöôøi khaùc neân ñaït quaû A-la-haùn. Ngöôøi haønh ñaïo Boà-taùt maø chuyeån thaønh A-la- haùn laø do taâm nieäm veà Phaät ñaïo vaø söï sinh töû khoâng sao ñeám ñöôïc, laø vieäc raát khoù. Laïi nghó, A-la-haùn khoâng coøn taïo toäi, khoâng coøn sinh töû, chæ mong vöôït khoûi coõi ñôøi, vì theá chuyeån thaønh A-la-haùn. Neáu khoâng coù yù naøy, khoâng chuyeån ñoåi söï sinh töû, khoâng traùnh khoå thì thaønh töïu Phaät ñaïo. Boà-taùt, A-la-haùn ñeàu baét ñaàu thöïc haønh ba möôi baûy phaåm kinh.

Do boán yù maø Boà-taùt thöôøng laøm neân thaønh Phaät:

1. Nghó mình may maén ñöôïc uy löïc cuûa Phaät, gaëp Phaät, bieát Phaät, caàn phaûi tu taäp nhö Phaät.
2. Ñem heát söùc bi nguyeän ñeán vôùi chuùng sinh trong möôøi phöông, khoâng heà rôøi boû.
3. Nguyeän khoâng thay ñoåi Phaät yù.
4. Nguyeän ôû theá gian caàu ñaïo, giöõ giôùi, daïy ngöôøi, taêng tröôûng taâm bi, ñôïi thôøi cô.

Nhôù boán yù naøy neân thaønh Phaät, khoâng coù boán yù naøy thì thaønh A-la-haùn. Do yù Phaät bình ñaúng neân khoâng coù hai ñaïo, nhôø haønh theo yù ñoù neân thaønh töïu Phaät ñaïo. Neáu chaïy theo tham aùi thì ôû trong naêm ñöôøng, khoâng giaûi thoaùt, soáng trong giaø, beänh, cheát, öu bi khoå naõo. Taâm khoâng chaïy theo tham aùi thì nhö laáy nöôùc daäp taét löûa, coøn chaïy theo tham aùi laø theâm cuûi vaøo löûa. Phaûi suy xeùt kyõ, thöïc haønh boán Thaùnh ñeá seõ ñaéc ñaïo.

Coù boán nguyeân nhaân Boà-taùt cöôùi vôï:

1. Sôï ngöôøi cho raèng: vì khoâng cöôùi ñöôïc vôï neân hoïc ñaïo.
2. Sôï ngöôøi cho raèng: vì coâ ñoäc, khoâng vôï con neân hoïc ñaïo.
3. Caên nghieäp ñôøi tröôùc chöa heát.
4. Baïn xaáu khuyeán khích cöôùi vôï.

Boà-taùt coù theå ñoaïn tröø, hoaëc khoâng ñoaïn tröø naêm aám. Theá naøo laø ñoaïn? Ñoaïn tröø möôøi hai nhaân duyeân cuûa naêm haïnh aám. Khoâng ñoaïn tröø laø vì Boà-taùt tuøy theo nhaân duyeân ñeå haønh ñaïo, Boà-taùt dieät tröø heát toäi thì ñaït ñaïo.

Boà-taùt coù boán vieäc khoâng sôï:

1. Khoâng laáy tieàn cuûa ngöôøi.
2. Khoâng xaâm phaïm vôï ngöôøi.
3. Khoâng noùi hai löôõi.
4. Khoâng ganh gheùt.

Boà-taùt ñoaïn tröø ba ñöôøng aùc maø vaãn ôû trong ñoù, nhöng khoâng phaûi bò ñoïa trong ñoù. Boà-taùt chöa khôûi ba ñoäc nhöng khi ñuû duyeân thì coù ba ñoäc, ñeán luùc thaønh Phaät thì khoâng coøn ba ñoäc. Boà-taùt tu thieàn saùu naêm, luùc saép ñaéc ñaïo thì ba ñoäc daâm, noä, si phaùt khôûi, nhieãu loaïn yù nieäm:

1. Ñieàu ñaït seõ cöôùi vôï ta chaêng?
2. Vöôït hôn ta chaêng?
3. Seõ ñöôïc taøi saûn cuûa ta chaêng?

YÙ vöøa sinh khôûi laäp töùc dieät ngay. Töø voâ soá kieáp ñeán nay ta ñaõ ñoaïn tröø ba aùc. Vì sao? Vì vöøa coù yù nieäm laø dieät tröø ngay neân ñaéc ñaïo.

Boà-taùt ngoài thieàn saùu naêm, ngaøy aên moät haït gaïo, moät haït meø laø do boán nguyeân nhaân:

1. Ñoaïn tham.
2. Heát toäi loãi.
3. Khoâng thaáy ñoùi.
4. Ngaên chaën yù ñoùi khaùt neân khoâng aên.

Cho raèng ngöôøi ñoùi ñaéc ñaïo, nhöng sôï ngöôøi do ñoùi maø cheát neân phaûi aên.

Boà-taùt ngoài thieàn saùu naêm, ngaøy aên moät haït gaïo, moät haït meø, laïi xuoáng soâng taém röûa, quî caû hai chaân khoâng ñöùng daäy noåi. Nhôø chö Thieân keùo caønh caây thaáp xuoáng neân vòn vaøo ñoù ñeå ñöùng daäy.

Boà-taùt ngoài thieàn saùu naêm maø truøng, moït, muoãi, nhaëng khoâng quaáy nhieãu laø coù boán nguyeân nhaân:

1. Töø voâ soá kieáp ñeán nay khoâng saùt sinh.
2. Thöïc haønh taâm bình ñaúng.
3. Ñöôïc chö Thieân, quyû thaàn hoä veä.
4. Ñaïo löïc maïnh neân soáng yeân tònh.

Boà-taùt thöïc haønh boán ñieàu khoâng döøng nghæ:

1. Boá thí.
2. Nghe kinh.
3. Thanh tònh.
4. Taïo coâng ñöùc.

Luùc Boà-taùt môùi xuaát gia hoïc ñaïo, caùc baäc Ñaïi nhaân hoûi:

–Boà-taùt hieän ñang laøm Thaùi töû, côù sao boû nhaø hoïc ñaïo? Thaùi töû ñaùp:

–Vì ba khoå giaø, beänh, cheát neân toâi hoïc ñaïo. Caùc vò Ñaïi nhaân noùi:

–Giaø, beänh, cheát laø vieäc thöôøng tình côù sao laïi boû nhaø hoïc ñaïo? Thaùi töû ñaùp:

–Khi bò beänh maø khoâng vui veû côù sao cho laø vieäc thöôøng?

Luùc vöøa sinh ra, Boà-taùt ñi baûy böôùc roài döøng laïi, ñöa tay beân phaûi leân noùi: “Ta laø thaày cuûa trôøi, ngöôøi.”

Luùc laøm Thaùi töû, Boà-taùt ñeán thaày hoïc taäp, thaày hoûi:

–Con muoán hoïc gì? Thaùi töû ñaùp:

–Con muoán hoïc saùu möôi boä saùch. Thaày hoûi:

–Saùu möôi boä saùch ñoù laø gì?

Thaùi töû tuaàn töï noùi cho thaày nghe. Thaày noùi:

–Thaày chæ bieát moät boä saùch, ngoaøi ra khoâng bieát gì. Thaùi töû noùi:

–Ñieàu gì thaày bieát neân daïy cho con. Sau khi hoïc thaày roài, Thaùi töû lieàn noùi:

–Phaàn ñoù ít hôn hai chöõ.

Thaày laïi hoïc ñöôïc hai chöõ neân noùi:

–Söï hieåu bieát cuûa Thaùi töû ñaõ nhö vaäy, caàn gì phaûi theo thaày hoïc! Thaùi töû noùi:

–Tuy laø nhö theá, nhöng phaûi coù phaùp cuûa thaày.

Luùc môùi xuaát gia, Boà-taùt ñi ñöôïc traêm daëm thì côûi heát y phuïc, chaâu baùu giao cho Xa-naëc ñem veà, con ngöïa traéng Kieàn-traéc rôi leä, lieám chaân Ngaøi. Xa-naëc noùi:

–Mong raèng ñöøng ai coù nguyeän nhö Ngaøi. Thaùi töû noùi:

–Treân ñôøi naøy khoâng ai ngu si nhö caùc ngöôi. Vì sao? Vì trong theá gian chæ coù giaø, beänh, cheát, öu bi khoå naõo maø coøn nguyeän gì nöõa, nhö ngöôøi bò tuø thì coù ai vui ñaâu, khi chöa ra khoûi, laïi coøn mong chuyeän khaùc, thì ñeán bao giôø môùi ñöôïc thoaùt! Laïi nhö con thoû ñaõ thoaùt khoûi löôùi thôï saên, laïi mong trôû vaøo khoâng chòu ra. Nhö con thoû thoaùt khoûi löôùi thôï saên thì khoâng trôû laïi. Luùc ôû nhaø, ta ñaõ töøng mong öôùc ñöôïc ngaøy naøy vaø cuõng töø voâ soá kieáp ñeán nay ta ñeàu coù yù naøy, chaúng phaûi chæ hoâm nay.

Boà-taùt sinh ra ñöôïc baûy ngaøy thì thaân maãu qua ñôøi, laø coù boán nguyeân nhaân:

1. Nhôø mang thai Boà-taùt, ñöôïc chö Thieân chaêm soùc vaø cung caáp thöùc aên.
2. Theo phaùp sinh töû thì Boà-taùt phaûi leã laïy meï, nhöng vì toân kính Boà-taùt neân baûy ngaøy sau thaân maãu qua ñôøi.
3. Kieáp tröôùc cuûa thaân maãu laø nhö vaäy.
4. Ví nhö ngöôøi coù coâng seõ ñöôïc phong thöôûng, neân thaân maãu ñöôïc sinh leân coõi

trôøi.

Luùc chöa ñaït Phaät ñaïo, Boà-taùt naèm moäng thaáy naêm ñieàu:

1. Laáy nuùi Tu-di laøm nuùi.
2. Laáy ñaát laøm giöôøng.
3. Laáy tay chaën nöôùc bieån.
4. Ñi treân phaân buøn maø khoâng dô chaân.
5. Ngay nôi ngöïc moïc caây cao ñeán taàng trôøi hai möôi baûy.

Moäng goái nuùi Tu-di nghóa laø treân trôøi döôùi ñaát khoâng ai hôn Phaät. Laáy ñaát laøm

giöôøng nghóa laø thaân Phaät coù theå cao ñeán hai möôi taùm taàng trôøi. Laáy tay chaën nöôùc bieån laø khoâng ai giaûng kinh hôn Phaät. Ñi treân phaân buøn maø khoâng dô chaân nghóa laø taát caû aùi duïc trong ñôøi khoâng laøm nhieãm oâ taâm Phaät. Caây moïc nôi ngöïc nghóa laø giaùo phaùp Phaät giaûng vang ñeán hai möôi baûy taàng trôøi.

Coù boán nguyeân nhaân Boà-taùt gaàn guõi ngöôøi nöõ:

* 1. Khuyeân ngöôøi nöõ tinh taán.
  2. Muoán ngöôøi nöõ thöïc haønh theo mình.
  3. Tuøy theo nhöõng dö toäi töø voâ soá kieáp ôû quaù khöù.
  4. Ñôøi tröôùc nguyeän ñoä ngöôøi nöõ.

Coù ba nguyeân nhaân chö Thieân thöû Boà-taùt:

1. Ngöôøi saép thaønh Phaät thì khoâng tham tieác.
2. Neáu Boà-taùt khôûi taâm tham lieàn noùi: “Ngaøi saép thaønh Phaät ñaïo côù sao laøm ngöôïc!” Nhôø ñoù Boà-taùt theâm tinh taán.
3. Thaønh Phaät seõ ñoä thoaùt nhau neân ñeán thöû thaùch.

Boà-taùt thöïc haønh saùu phaùp Ba-la-maät, A-la-haùn cuõng thöïc haønh saùu vieäc ñoù nhöng töôùng khoâng thaønh laø vì A-la-haùn chæ coù Ñaøn maø khoâng coù Ba-la-maät. “Ñaøn” laø boá thí, “Ba-la” laø vöôït khoûi sinh töû, “maät” laø khoâng cuøng cöïc. A-la-haùn chæ coù boá thí cho chuùng sinh, chöù khoâng nguyeän ñoä chuùng sinh trong möôøi phöông neân chæ coù boá thí. Boà-taùt nguyeän ñoä nhaân, phi nhaân trong möôøi phöông neân coù Ba-la-maät. Saùu phaùp ñeàu nhö vaäy.

Luùc laøm Boà-taùt, nguyeän cuùng döôøng thöùc aên cho Phaät, neân ñem naêm mieáng ñaäu nhoû ñaët trong bình baùt cuûa Phaät, coù moät mieáng bò rôi xuoáng ñaát, neân veà sau ñöôïc laøm

Kim luaân vöông trong taùm möôi kieáp, laøm chuû boán coõi. Do ñöôïc boán mieáng ñaäu phöôùc, coøn mieáng ñaäu khoâng naèm trong baùt, laïi ñöôïc sinh leân coõi trôøi taùm thaùng, vì theá coù Ñaøn ba-la-maät.

Boà-taùt boá thí phaùp, vaät cho ngöôøi laø mong ngöôøi thoï nhaän ñöôïc an oån. Neáu coù yù mong ñöôïc phöôùc thì lieàn nghó: “Vì nhöõng ngöôøi ñoùi laïnh, ngheøo khoå maø cho, ñeå hoï ñöôïc an oån.” Ñoù laø boá thí ñuùng phaùp. Boá thí vaät giaù trò moät ñoàng tieàn thì coøn hôn laø möôøi ngaøn vaïn maø khoâng ñem cho. Neân tuy ít maø hôn nhieàu vì baèng ñaïo taâm mong hoï ñöôïc an oån. Coù ngöôøi luùc saép cheát laïi nghó ñeán voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ thì thaønh A-duy-vieät-trí, ñöôïc thoï kyù. Neáu voán mong caàu thaønh A-la-haùn thì ñöôïc quaû A-na-haøm. Coù boán yù phi thöôøng khoù ñöôïc, nhöng neáu ñöôïc laø do ñôøi tröôùc tinh taán tu haønh.

Luùc Boà-taùt toïa thieàn beân goác caây coù ba con quaï, boà caâu, raén hoå mang hoûi nhau: Nhöõng gì khoå nhaát? Quaï noùi: Ñoùi laø khoå nhaát. Vì sao bieát ñoùi laø khoå? Vì ñoùi khoâng ñi ñöôïc vaø cuõng khoâng laøm gì ñöôïc, con ngöôøi do ñoùi khaùt maø cheát neân bieát ñoùi laø khoå. Boà caâu noùi: Saéc laø khoå. Vì sao bieát saéc laø khoå? Vì loøng ngöôøi luoân tham saéc, con ngöôøi do tham saéc maø cheát neân bieát saéc laø khoå. Raén noùi: Saân laø khoå. Vì sao bieát saân laø khoå? Con ngöôøi saân haän thì khoâng traùnh moät ñieàu gì, muoán gieát caû mình vaø ngöôøi neân bieát saân laø khoå. Boà-taùt noùi: Chuùng ta ñeàu keå moät chuyeän, giôø ta noùi cho caùc ngöôi nghe. Khoâng sinh thì khoâng khoå. *(Vieäc naøy ñöôïc ví duï trong kinh Moät Traêm Leû Taùm AÙi Haønh Cuûa Boà-taùt)*.

Luùc chöa ñaéc ñaïo, Boà-taùt coù naêm vò thaày:

1. Neâ-kieàn.
2. Maïc-kieàn.
3. A-di.
4. La-kieàn.
5. La-hoøa-kieàn.

Giaûng kinh phaùp khoâng ñöôïc nhaän ngöôøi laïy. Boà-taùt mua moät baøi keä naêm traêm vaïn. Mua coù ba haïng:

1. Mua theo thöù lôùp.
2. Mua baèng ñeàn buø.
3. Mua baèng ban taëng.

Boà-taùt nghó ñeán aân ñöùc neân ban taëng, ngöôøi nhaän cuõng khoâng coù toäi.

Boà-taùt thöïc haønh phaùp phaûi chuù nguyeän cho chuùng sinh khaép möôøi phöông nhöng phaûi ñònh yù nhaát taâm, neáu yù khoâng ñònh thì khoâng coù chuù nguyeän. Vì sao? Vì yù ôû trong sinh töû, neáu yù mình khoâng ñònh thì khoâng theå ñònh yù ngöôøi khaùc.

Ñaøm-ma laø phaùp, A-kieät laø ñöông lai, Taùt laø thöôøng, Ba-luaân laø rôi leä, A-vu-ñaø laø maïng, khoâng ñeám ñöôïc. Boà-taùt Taùt-ba-luaân thöôøng thöông xoùt khoùc than laø do boán nguyeân nhaân:

1. Khoâng hieåu ñöôïc yù kinh.
2. Con ngöôøi khoâng bieát töø nhaân duyeân maø ñaït ñaïo.
3. Nghó ñeán chuùng sinh trong möôøi phöông.
4. Mong ñoä chuùng sinh trong möôøi phöông. Nhöng ñeán bao giôø thaønh Phaät?

Boà-taùt noùi: Phaûi giöõ trí saùng, bieát yù sinh dieät. Thöïc haønh ñaïo voâ vi laø chæ caàn giöõ taâm thöïc haønh ba möôi baûy phaåm kinh, nhöng laïi boá thí, trì giôùi laø vì Boà-taùt thöông xoùt chuùng sinh. Neáu sôùm ñoaïn tröø sinh töû thì phöôùc ñöùc chöa ñuû, neân boá thí ñeå ñôøi sau khoâng sinh trong nhaø ngheøo. Sinh trong nhaø ngheøo thì khoâng coù taøi vaät gì, ñoù laø nhaân

ñoïa ñöôøng aùc. Sinh trong nhaø giaøu thì an oån, khoâng laøm aùc, vì vaäy maø tu boá thí. Giöõ giôùi laø mong soáng laâu ñeå haønh ñaïo, khoâng soáng laâu seõ khoâng haønh ñaïo ñöôïc. Vì sao? Vì neáu soáng möôøi tuoåi thì chöa bieát gì maø tuoåi thoï ñaõ heát, cho neân giöõ giôùi khoâng saùt sinh ñeå ñöôïc soáng laâu. Khoâng troäm laø vì sôï ngöôøi chuû bieát ñöôïc seõ ñaùnh ñaäp, neáu coù yù aùc seõ chòu tai öông. Vì sao khoâng noùi hai löôõi? Vì Phaät ñaïo chí thaønh, neáu noùi hai löôõi seõ khoâng hôïp ñaïo, veà sau moïi ngöôøi khoâng tin töôûng, hieän giôø bieát roõ ñoù laø ñieàu aùc. Vì sao khoâng daâm? Ví nhö ngöôøi nhìn veà phía ñoâng thì khoâng thaáy phía Taây, taâm daâm duïc thì khoâng hôïp ñaïo. Vì sao khoâng uoáng röôïu? Vì khi say seõ noùi aùc, noùi hai löôõi, laø vieäc phi phaùp, duø ngöôøi toát cuõng vaãn bò loaïn taâm.

Boà-taùt töø giaõ song thaân laø Sa-moân, cha meï noùi:

–Con laøm vieäc ñieân ñaûo. Ngöôøi haønh ñaïo Boà-taùt laø mong chuùng sinh trong möôøi phöông ñöôïc giaûi thoaùt, nay con côù sao laïi laøm cho cha meï buoàn lo?

Boà-taùt ñaùp:

–Con buoàn lo neân cha meï buoàn lo, con ñaéc ñaïo thì khoâng buoàn lo, neân cha meï cuõng khoâng buoàn lo. Ví nhö baø con ñau khoå thì baûn thaân cuõng ñau khoå. Laïi ví nhö hai ngöôøi cuøng ñi maø moät ngöôøi buoàn khoå thì ngöôøi kia cuõng buoàn khoå? Con buoàn khoå khoâng giaûi thoaùt, neân laøm cha meï buoàn khoå. Con ñaõ ñaéc ñaïo thì cha meï seõ thoaùt khoûi buoàn khoå.

Coâ Duy-ma-la-ñaït-ñaït hoûi Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Vaên-thuø-sö-lôïi laø ngöôøi hieåu saâu söï tuøy haønh, laø Boà-taùt ñaõ thoï kyù. Ñoù laø nhaân duyeân saâu xa, khoâng coù ngöôøi haønh theo nhaân duyeân. Nhö vaäy nhaân duyeân khoâng ñeán, cuõng khoâng ñi, khoâng theå duøng maét xem, cuõng khoâng duøng yù ñeå quan saùt, khoâng theå bieát cuõng khoâng theå thöïc haønh. Nhaân duyeân saâu xa thì khoâng coù sôû höõu cuõng khoâng coù sôû thuoäc.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi lieàn ñaùp:

–Caùi goác chuû yeáu laø saâu xa thì saâu xa. Duy-ma-la-ñaït-ñaït laïi noùi:

–Vì khoâng coù goác neân khoâng coù chuû yeáu. Nhö vaäy Vaên-thuø-sö-lôïi laø saùng hay khoâng saùng?

Vaên-thuø-sö-lôïi noùi:

–Vieäc naøy neân noùi nhö theá naøo? Duy-ma-la-ñaït-ñaït ñaùp:

–Coù noùi laø thuoäc veà quaù khöù. Vaên-thuø-sö-lôïi noùi:

–Nhö chöa giaùc ngoä thì khoâng thaáy sinh töû.

Vaên-thuø-sö-lôïi lieàn ngaên laïi, khoâng noùi vôùi Boà-taùt Duy-ma-la-ñaït-ñaït nöõa. Coù moät ngöôøi teân laø Xuaát-caáu hoûi Xaù-lôïi raèng:

–Vì thöông xoùt mình chaêng? Xaù-lôïi noùi:

–Trí saùng nhaát cuûa oâng coù khoâng? Neáu coù seõ troáng roãng, laø hö voïng, vì hö voïng neân noùi khoâng. Ñaõ khoâng coù thì khoâng sinh, ñaõ khoâng sinh thì khoâng gaëp.

Xuaát-caáu hoûi:

–Neáu coù? Xaù-lôïi noùi:

–Khoâng coù trí saùng.

Coù Boà-taùt teân laø Hoøa-tu-maät hoûi kinh vôùi moät vò A-la-haùn. A-la-haùn khoâng hieåu neân nhaäp ñònh hoûi leân ngaøi Di-laëc. Hoûi xong baûo Hoøa-tu-maät: Vieäc oâng hoûi ta seõ tuaàn töï giaûi roõ.

Hoøa-tu-maät hieåu ñöôïc lieàn hoûi A-la-haùn:

–OÂng vöøa nhaäp ñònh hoûi ngaøi Di-laëc phaûi khoâng? A-la-haùn noùi:

–Ñuùng vaäy! Coù ba nguyeân nhaân ta nhaäp ñònh hoûi ngaøi Di-laëc:

1. Taâm taâm hieåu nhau.
2. Hoùa thaân ñeå hoûi.
3. Ñôøi tröôùc ñaõ töøng nghe neân hieåu ñöôïc.

Boà-taùt Hoøa-tu-maät thôø thaày ñaõ ba laàn tuïng boán boä A-haøm, raûi hoa cuùng döôøng thaày, thöa:

Con ñaõ tuïng boán boä A-haøm. Vì thaày khoâng nhôù neân Hoøa-tu-maät nghó: Ta muoán gom nhöõng lôøi coát yeáu cuûa boä A-haøm laøm thaønh moät quyeån ñeå coù theå thuyeát giaûng cho boán haøng ñeä töû, nhöõng ngöôøi nghe ñöôïc seõ hoan hyû, ñeán hoïc hoûi maø khoâng ñöôïc ngoài thieàn.

Nhöõng ngöôøi nghe kinh noùi:

–Nhöõng kinh nghe ñöôïc chuùng toâi chæ caàn thöïc haønh, baáy giôø chuùng toâi ñeàu haønh ñaïo neân khoâng caàn nghe kinh.

Roài hoï boû ñi.

Bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa hoï, Hoøa-tu-maät ñöa tay vaøo löûa nhöng khoâng bò chaùy, hoûi:

–Ñaây khoâng phaûi laø tinh taán sao? Nhöõng ngöôøi nghe kinh noùi:

–OÂng haõy ngoài treân toøa ñaù naøy, neáu laø ngöôøi haønh ñaïo thì toøa naøy seõ thaønh toøa meàm.

Hoøa-tu-maät noùi:

–Trong khoaûng thôøi gian toâi naâng hoøn ñaù leân nhöng chöa rôi xuoáng thì ñaéc quaû A- la-haùn.

OÂng lieàn naâng, nhöng hoøn ñaù khoâng leân, luùc ñoù chö Thieân ôû treân naâng hoøn ñaù leân vaø giöõ laïi, noùi:

–OÂng caàu ñaïo Boà-taùt, chuùng toâi ñaõ bieát, seõ theo oâng hoïc ñaïo giaûi thoaùt, sau hai möôi kieáp oâng seõ thaønh Phaät, chôù boû yù laønh naøy.

Baáy giôø trong chuùng coù moät Sa-moân chöa ñaït ñaïo, noùi:

–Ñaây laø keû aùc khoâng neân ñeå ôû trong nöôùc, roài vieát thö rao truyeàn. Hoøa-tu-maät sai ngöôøi tìm thö, roài vieát thö traû lôøi:

–Ngöôøi toát naøy giaùo hoùa, khai ngoä taâm ngöôøi, chaúng phaûi muoán cao ngaïo, chæ sôï keû aùc phaûi toäi. Laïi muoán hoùa, ñoä chuùng sinh trong möôøi phöông neân hoaëc laáy caùt soâng Haèng ñeå ví duï quoác ñoä cuûa Phaät, Ñaáng Nhö Lai, Voâ Sôû Tröôùc, Chaùnh Giaùc. Nhöõng gì ta giaûng thuyeát laø vì caùc Boà-taùt trong möôøi phöông, chöù khoâng coù yù voïng caàu ñaït ñöôïc, khoâng ngoaøi nhöõng gì Phaät ñaït ñöôïc.

Boà-taùt thöïc haønh boán thöù ñeå sôùm ñöôïc thanh tònh:

1. Ngöôøi thanh tònh.
2. Phaùp thanh tònh.
3. Khaû naêng thanh tònh.
4. YÙ thanh tònh.

ÔÛ coõi Phaät neân ñöôïc thanh tònh.

Boà-taùt coù boán phaùp khaû aùi caàn ñaït ñöôïc: Thaân, khaåu, yù, yù chæ cuõng goïi laø Töù trì: Daïy ngöôøi sôùm ñöôïc nhaãn nhuïc, daïy ngöôøi sôùm bieát ñieàu thieän, daïy ngöôøi bieát thöïc haønh phöôùc ñöùc, daïy ñeä töû laøm laønh.

Xaù-lôïi noùi: YÙ nieäm, söï mong muoán xeùt hoûi cuûa Phaät khoâng khaùc gì trí tueä cuûa Boà- taùt tònh haïnh.

ÔÛ phía Nam coù thaønh roäng moät vaïn saùu ngaøn daëm, trong thaønh coù caùc Boà-taùt, trong soá ñoù Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi laø baäc toái toân, daïy doã cho ngöôøi ñaõ thaønh Phaät thì khoâng theå keå ñöôïc, phöôùc ñöùc cuûa Ngaøi gaáp möôøi laàn. Thaønh cuûa Boà-taùt Ñaøm-ma-a-keä ñeàu baèng baûy baùu, roäng moät vaïn saùu ngaøn daëm, maët ñaát baèng baûy baùu.

ÔÛ phía Baéc coù caùc Boà-taùt, trong ñoù coù Boà-taùt Hoøa-laâu, phöôùc ñöùc cuûa ngaøi keùm hôn Boà-taùt Ñaøm-ma-a-keä.

Ñöùc Phaät coù möôøi taùm phaùp Baát coäng töø luùc môùi thaønh baäc Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc roài hoùa ñoä theá gian, sau ñoù nhaäp Voâ dö Nieát-baøn.

1. Khoâng coù toäi loãi.
2. Khoâng laäu hoaëc.
3. YÙ chaùnh nieäm.
4. YÙ khoâng rôøi ñònh
5. Khoâng thay ñoåi.
6. Quaùn saùt khoâng ngaïi.
7. Thaønh töïu yù nguyeän.
8. Tinh taán khoâng giaûm.
9. YÙ nieäm khoâng ngöøng.
10. Ñònh löïc khoâng giaûm.
11. Trí tueä khoâng ai baèng.
12. Ñoä heát chuùng sinh ñaït giaûi thoaùt.
13. Bieát phaùp quaù khöù.
14. Bieát phaùp vò lai.
15. bieát phaùp hieän taïi.
16. Thaân nghieäp haønh theo trí tueä.
17. Khaåu nghieäp haønh theo trí tueä.
18. YÙ nghieäp haønh theo trí tueä. Ñoù laø möôøi taùm phaùp Baát coäng.

