**SOÁ 820**

PHAÄT THUYEÁT DIEÃN ÑAÏO TUÏC NGHIEÄP KINH

*Haùn dòch: Khaát Phuïc Taàn, Sa-moân Thích Thaùnh Kieân.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi Tyø-kheo, voâ soá Boà-taùt, boán chuùng ñeä töû, Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn, A-tu-luaân hoäi hoïp taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Khi aáy, Caáp Coâ Ñoäc cuøng vôùi naêm traêm cö só, ra khoûi thaønh Xaù-veä, ñeán thaúng choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân, ngoài moät beân, chaép tay, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Cö só quaûn lyù gia nghieäp, taøi saûn, coù bao nhieâu loaïi? Ngöôøi xuaát gia tu ñaïo, haønh ñoäng gioáng hay khaùc? Phaûi phuïng trì phaùp gì ñeå mau thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân? Laïi duøng phaùp gì ñeå giaùo hoùa chuùng sinh?

Phaät baûo:

–Laønh thay! Kheùo hoûi. Ta seõ chæ baøy ñieàu moâng muoäi naøy ñeå ngöôøi ñôøi sau hoïc vaø thi haønh. Taøi saûn coù ba loaïi:

1. Haï taøi.
2. Trung taøi.
3. Thöôïng taøi. Sao goïi laø haï taøi?

Coù ngöôøi, quaûn lyù cuûa caûi, tích chöùa tieàn taøi, khoâng daùm aên maëc, khoâng chòu tu taäp kinh ñieån, giôùi luaät; khoâng hieáu thuaän cuùng döôøng song thaân, khoâng thích cung caáp ñaày ñuû cho vôï con ñuùng luùc, cho aên böõa ñoùi böõa no. Ngöôøi ôû thì aùo khoâng ñuû che thaân, côm khoâng ñuû no buïng. OÂm loøng keo kieät, tieác cuûa nhö ong yeâu thích maät, khoâng tin baäc Tieân thaùnh, khoâng thôø phuïng baäc Cao só, Sa-moân, Ñaïo nhaân. Khoâng thích boá thí ñeå taïo phöôùc gaây ñöùc. Taâm töï cho laø thöôøng, khoâng nghó suy cho taän cuøng. Hôïp roài aét tan, hoïa phöôùc töï theo, tham luyeán thaân theå, khoâng hieåu noù laø goác cuûa phieàn naõo, giaây laùt chìm ñaém vaøo cöûa ñòa nguïc. Thaân naøy soáng ñöôïc nhôø thöùc aên, boán ñaïi khi maïnh khi yeáu, thaàn thöùc taïm nöông vaøo thaân, chæ laø giaû danh. Suy nhöôïc, huyeãn hoùa, mong manh, khoâng kieân coá, khoâng hieåu voâ thöôøng, chaïy theo söï vinh quang cuûa theá gian. Vaïn noãi saàu lo, oâm chaët trong loøng, laïi goïi laø soáng laâu. Taâm chaáp toâi ta, khoâng thaáu ñaït nghóa khoâng, ba coõi coøn hö aûo, huoáng chi ngöôøi vaø vaät. Mieät maøi meâ hoaëc vôùi tham lam, daâm duïc, ganh gheùt. Ñoù laø haønh ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi haï taøi.

Phuïng döôõng cha meï, vôùi taâm hoøa hieáu, an vui, lôøi noùi qua laïi, saéc maët khoâng ñoåi,

sôùm toái thaêm haàu, thaän troïng töøng tí, nhôù nghó coâng aân cha meï voâ cuøng lôùn lao. Nuoâi döôõng vôï con aên maëc ñuùng thôøi, aân tình qua laïi cuøng nhau ñaèm thaém. Vôï con nhö vaäy, troïn khoâng coù haønh ñoäng rieâng tö. Coi noâ tyø nhö quyeán thuoäc, khoâng ñeå ngöôøi laøm phaûi

ñoùi khoå. Nhöng khoâng tin cheát roài sinh trôû laïi, cho raèng ñaõ cheát laø heát, laø trôû veà nôi coõi voâ hình. Hieáu thaûo vôùi ñaáng sinh thaønh, nhôù aân sinh döôõng. Vôï con cung caáp ñaày ñuû, aân tình yeâu meán. Xem xeùt taâm ngöôøi ôû, sai vieäc laøm vöøa söùc hoï. Nhöng khoâng bieát cung kính Sa-moân, Ñaïo nhaân, khoâng chòu laøm vieäc laønh nhö laøm aân, ban cho ñeå taïo phöôùc ñöùc. Ñôøi sau seõ ñöôïc phöôùc hôn caû moïi ngöôøi. Ñaây laø taøi saûn haïng trung.

Phaät noùi keä:

*Thöôøng nhôù aân nuoâi döôõng Hieáu thuaän vôùi song thaân Vôï con cung caáp ñuû*

*Theo thôøi, khoâng ñeå thieáu. Noâ tyø vaø ngöôøi laøm*

*Thaêm hoûi khoâng xöû aùc Thuaän theo yù ngöôøi haàu Khoâng laøm gì traùi ñaïo. Nhöng khoâng tin ñôøi sau Nghe sôï khoâng vui theo Cho thaân toàn taïi maõi Laâu daøi troïn khoâng maát. Ba coõi nhö huyeãn hoùa Neân hieåu roõ ñieàu naøy Toäi phöôùc mình ñaõ taïo Theo ñoù maø nhaän quaû.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Nghieäp thöôïng taøi laø ngöôøi naøo coù tieàn cuûa, aên maëc ñaày ñuû, laïi hieáu thuaän vôùi cha meï, khoâng keå thôøi tieát, chaêm soùc cha meï. Khoâng ñeå saéc dieän öu saàu. Ra khoâng phaïm ñieàu giôùi caám, vaøo khoâng traùi leã nghóa. Vieäc laøm trong saïch, khoâng oâ ueá, cung kính baäc toân tröôûng, tuaân phuïc ngöôøi trí. Ñoùn nhaän, nghe roäng, vôùi taâm bình ñaúng. Nhöõng ngöôøi thaáp heøn, baàn cuøng, nguy khoán, hoaëc meâ muoäi, maø bò baïc ñaõi, thì cung caáp chaêm soùc nhö vôï con, luoân luoân ñaày ñuû. Dieät tröø caùc taø nieäm, töï söûa thaân theå ñeå laøm vieäc ñuùng. Quan taâm ngöôøi ôû, ñeå hoï khoâng bò khoå cöïc, khoâng ñaùnh ñaäp, chöûi maéng böøa baõi maø neân taêng theâm loøng laønh thöông xoùt.

Thôø kính baäc Tieân thaùnh, ñeán hoïc vôùi baäc Boà-taùt xuaát gia, theo phaùp Sa-moân Hieàn minh. Sôùm, toái, haønh leã, luoân luoân chuù yù. Boá thí nhöõng nôi thieáu thoán ñeå thaønh töïu ñaïo ñöùc. Töï giaûng kinh ñieån vaø daïy doã ngöôøi si meâ. Kheùo leùo duøng phöông tieän ñuùng luùc. Töï thaân an oån, giöõ gìn taát caû chuùng sinh, gioáng nhö con traâu aên coû maø laáy ñöôïc söõa, söõa laøm thaønh laïc, laïc laøm thaønh toâ, toâ laøm thaønh ñeà hoà. Ñeà hoà laø chaát raát meàm vaø ñaëc bieät nhaát. Töï thaân ñöôïc bình an, thöông xoùt khaép möôøi phöông. Ñem loøng laønh nghó nhôù ñeán nhieàu nôi, thì ñöôïc söï an oån ôû moïi choã. Ñoä thoaùt moïi söï meâ muoäi cho caû trôøi, ngöôøi, nhaân daân. Ngöôøi naøy laø baäc toân quyù voâ thöôïng, khoâng gì saùnh baèng, khoâng nhö haïng thaát phu, laø baäc ñaïi huøng ôû ñôøi, moät mình ñôn ñoäc khoâng baïn löõ.

Ñöùc Phaät laïi noùi keä:

*Neáu ngöôøi coù nghieäp taøi Töï mình aên maëc ñuû Cung phuïng hieáu cha me Saéc maët luoân hoøa nhaõ.*

*Ra ñöôøng khoâng phaïm giôùi Veà nhaø khoâng traùi leã*

*Vieäc laøm luoân trong saùng Ñuùng phaùp, khoâng meâ muoäi. Thôø kính baäc toân tröôûng Tuaân haønh ngöôøi saùng suoát Laøm theo ngöôøi hoïc roäng Bình ñaúng khoâng taø vaïy.*

*Lo vôï con ñuùng thôøi Ñeàu ñöôïc nhö sôû thích*

*Thöông xoùt caû ngöôøi laøm Cho aên maëc ñaày ñuû.*

*Vôùi Sa-moân, Boà-taùt Ban cho vaø cuùng döôøng Nhaän phaùp hay töø ñaáy Lìa boû söï si meâ.*

*Thöông yeâu khaép moïi ngöôøi Laøm khoâng chæ vì mình Luoân giöõ mình yeân oån Cuõng bieát caùc aùch naïn.*

*Ví nhö daàu ñeà hoà Voán töø coû sinh ra*

*Ñaõ bieát caùch an thaân*

*Hoøa hôïp khoâng sinh beänh. Thöông caùc loaøi chuùng sinh Vôùi taâm luoân bình ñaúng Thöïc haønh boán Ñaúng naøy Mau choùng thaønh Phaät ñaïo.*

Noùi roài, Phaät baûo tröôûng giaû:

–Ngöôøi xuaát gia hoïc ñaïo coù ba haïng:

1. Thanh vaên.
2. Duyeân giaùc.
3. Ñaïi thöøa.

Sao goïi laø Thanh vaên?

Sôï khoå, nhaøm chaùn thaân naøy. Suy nghó voâ soá khoå naïn sinh töû, tai hoïa cuøng khaép. Coi thaân nhö oaùn thuø. Boán ñaïi nhö raén ñoäc. Naêm aám nhö oå giaëc. Ngoài thieàn theo doõi hôi thôû giöõ yù khoâng quanh co. Xeùt thaáy thaân xaáu xí, hình theå khoâng trong saïch. Sôï saéc duïc, vì noù laø goác cuûa thoï, töôûng, haønh, thöùc. Sôï haõi noãi khoå nôi ñòa nguïc, nhöõng nguy aùch nôi ngaï quyû, nhöõng hoaïn naïn troùi buoäc ôû loaøi suùc sinh, nhöõng khoå naïn trong kieáp con ngöôøi, caùch bieät coõi trôøi, khoâng theå keå heát. Xoay voøng khoâng ngöøng, nhö ngöôøi ôû trong nguïc tuø. Raát muoán ñoaïn tröø toäi khoå sinh töû caàn lao, caàu phaùp voâ vi an laïc Nieát-baøn. Maø chæ bieát lôïi ích mình, khoâng nhôù nghó ñeán chuùng sinh. Thöôøng giöõ laáy loøng laønh nhoû heïp, khoâng phaùt trieån loøng thöông roäng lôùn; chæ döïa vaøo aâm thanh, khoâng hieåu trí tueä khoâng, ba coõi nhö huyeãn hoùa; chæ töï cöùu laáy mình, khoâng xoùt thöông ngöôøi. Ñaáy laø haøng Thanh vaên hoïc.

Khi aáy, Phaät noùi keä:

*Sôï voâ löôïng sinh töû Gian nan troâi cuøng khaép Taâm oâm loøng lo sôï*

*Chæ muoán caàu lôïi mình. Ngoài thieàn, xeùt hôi thôû Giöõ chí khoâng quanh co Thaáy thaân nhieàu ñieàu xaáu Coù muoân vaøn nhô baån.*

*Vöùt boû saéc ba coõi*

*Lìa duïc thaân ñöôïc yeân Khoâng tu loøng laønh lôùn Chæ muoán höôûng Nieát-baøn!*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Duyeân giaùc voán laø baäc phaùt ñaïi taâm, thöïc haønh haïnh Boà-taùt: Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä; nhöng taâm laïi voïng töôûng, caàu laøm baäc toân quyù trong thieân haï, laøm cho ngöôøi quay veà nöông nôi mình. Ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, oai ñöùc thaàn löïc cao vôøi, raïng rôõ khoâng ai saùnh baèng; nhöng khoâng hieåu söï thò hieän cuûa saéc thaân Nhö Lai, söï thò hieän ñoù chæ vì ngöôøi ngu si ôû ñôøi, khoâng bieát coù ñaïo lôùn, ñoaïn tröø ñöôïc doøng sinh töû ñeå khoâng trôû laïi, ñeå chaám döùt nguoàn goác sinh töû, neân môùi hieän thaân.

Töôùng toát, daùng trang nghieâm, duøng lôøi hay ñeå giaùo hoùa ngöôøi ngu si, hieän roõ aùnh saùng lôùn vaø laïi chaáp vaøo töôùng toát ñoù, neân goïi laø xeùt ñoaùn coù saéc töôïng. Tuy thuoäc haønh boán Ñaúng, boán AÂn, saùu Ñoä voâ cöïc, ba möôi baûy Phaåm, quaùn möôøi hai Nhaân duyeân, muoán nhoå saïch nguoàn goác cuûa noù nhöng laïi khoâng hieåu ñöôïc caên baûn ñoù, neân khoâng hy voïng nôi ñaïo lôùn. Haïng naøy tích ñöùc nhö coõi hö khoâng, khoâng ñöôïc ñeán coõi Phaät. Vì sao? Vì duïng taâm khoâng ñaït.

Sao goïi laø khoâng ñaït? Vì Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä, boán Ñaúng, boán AÂn ñeàu coù söï mong caàu; duø coù nhôù nghó cöùu giuùp taát caû chuùng sinh ñang bò sinh töû nôi naêm ñöôøng; duø hieåu roõ caùc phaùp laø Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän; duø bieát taát caû phaùp nhö huyeãn hoùa, nhö moäng aûo soùng naéng, nhö aûnh trong göông, nhö tieáng vang, caây chuoái, boït nöôùc, ñeàu khoâng thaät coù; duø bieát ñaïo tueä voâ hình, bình ñaúng nhö hö khoâng, khoâng choã taêng, choã hoaïi, ñoä khaép chuùng sinh.

Khi aáy, Phaät noùi keä:

*Ñaõ phaùt taâm Boà-taùt*

*Chæ mong nghieäp Ñaïi thöøa Chæ muoán ñöôïc thaân Phaät Khoâng roõ, khoâng thaân sô. Boá thí, Giôùi, Nhaãn nhuïc Tinh taán, Thieàn, Trí tueä Boán Ñaúng, AÂn, saùu Ñoä Chæ töï thích voâ vi.*

*Öa ba hai töôùng toát Taùm möôi veû cao quyù Trôøi, ngöôøi ñeàu toân kính*

*Thoaùt naêm aám, saùu suy. Chæ sôï vieäc chöôùng ngaïi Khoâng theå xeùt saâu xa*

*Tuy muoán ñoä möôøi phöông Nhöng taâm mieäng traùi nhau. Khoâng roõ phaùp huyeãn hoùa Boït, boùng nöôùc, soùng naéng Nhö caây chuoái, aûnh, moäng Moïi vieäc ñeàu voïng töôûng.*

*Daàu taïo caùc coâng ñöùc Nhieàu nhö caùt doøng soâng Taâm hoaïi Voâ thöôïng chaân Khoâng bieát tröø caùc ma.*

Phaät daïy tröôûng giaû:

–Keû hoïc Ñaïi thöøa kia, phaûi phaùt ñaïo taâm Voâ thöôïng chaùnh chaân. Thöïc haønh loøng laønh roäng lôùn, bình ñaúng nhö hö khoâng. Coøn tu haønh loøng thöông roäng lôùn thì khoâng coù thaân sô, khoâng töï lo rieâng cho thaân mình maø chæ nhôù nghó ñeán naêm ñöôøng. Muoán taát caû chuùng sinh ñöôïc an laïc. Thôø phuïng giöõ gìn boán Taâm bình ñaúng: Töø, Bi, Hyû, Xaû. Nhaân aùi, ban cho, thöông ngöôøi, laøm ñieàu lôïi ích, cöùu giuùp möôøi phöông. Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä; saùu Ñoä khoâng cuøng nhöng khoâng coù choã mong caàu. Ñem ñuû loaïi, ñeå ban phaùt cho taát caû chuùng sinh. Xem xeùt qua laïi cuøng khaép ba coõi, cöïc khoå, gian nan, khoâng theå tính keå. Nhôù nghó chuùng sinh nhö cha, nhö meï, nhö con, nhö chính thaân mình. Moät loøng bình ñaúng, khoâng sai khaùc; tuoân leä nhö möa, vì muoán ñoä thoaùt moïi nguy aùch, ñeå ñeán ñaïo lôùn.

Daïy xong, Phaät laïi noùi keä:

*Phaùt taâm lôùn Voâ thöôïng Haønh Töø, Bi, Hyû, Xaû*

*Xoùt thöông nhö hö khoâng Bình ñaúng, khoâng thaân sô. Laäp ñöùc khoâng vì mình Chæ ñeå cho möôøi phöông Ñoä thoaùt caùc quaàn sinh Ñaït ñeán trí ñaïo lôùn.*

Laïi coù boán ñieàu ñeå ñaït ñeán Ñaïi thöøa:

1. Ban phaùt, cung caáp cho ngöôøi ngheøo khoå.
2. Khoâng phaân bieät giaøu ngheøo, thöïc haønh vôùi taâm khoâng coi thöôøng naëng nheï.
3. Ñaõ ban cho thì khoâng mong caàu coù söï baùo ñaùp laïi.
4. Ñem coâng ñöùc naøy maø ban khaép cho chuùng sinh. Roài Phaät noùi keä:

*Boá thí giuùp ngöôøi ngheøo Taâm laøm khoâng naëng nheï Trí tueä khoâng mong caàu Khoâng mong hoaøn traû laïi. Nhôù thöông heát moïi loaøi Qua laïi ôû cuøng khaép*

*Ñem cho coâng ñöùc naøy Khieán ñöôïc ñeán ñaïo lôùn.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Giöõ giôùi coù boán ñieàu, mau thaønh Ñaïi thöøa:

1. Giöõ mieäng, phoøng hoä thaân taâm, khoâng nhôù nghó ñieàu traùi quaáy.
2. Ra, vaøo, ñi ñöùng, khoâng maát leã tieát.
3. Khoâng mong caàu sinh ôû ñòa vò Chuyeån luaân thaùnh vöông hay Phaïm vöông, Ñeá Thích.
4. Ñem giôùi caám naøy aân caàn ban phaùt cho chuùng sinh. Roài Phaät noùi keä:

*Giöõ gìn thaân, khaåu, yù Taâm vöõng nhö nuùi lôùn Khi ra, vaøo, ñi, ñöùng Chöa töøng maát tieát leã. Khoâng mong sinh coõi trôøi*

*Thích, Phaïm, Chuyeån luaân vöông Ñem vieäc laøm chaùnh naøy*

*Ban cho khaép moïi ngöôøi.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Nhaãn nhuïc coù boán ñieàu mau thaønh Ñaïi thöøa:

1. Neáu bò ai maéng chöûi, thì khoâng suy nghó ñeán aâm thanh laøm gì.
2. Neáu bò ai ñaùnh ñaïp, coi nhö voâ hình.
3. Neáu bò ai cheâ bai, laøm nhuïc, coi nhö gioù thoåi.
4. Neáu bò ai haõm haïi, neân oâm loøng thöông vôùi hoï. Roài Phaät noùi keä:

*Bò ñaùnh chöûi, cuõng maëc Töï xeùt voán voâ hình*

*Neáu yù saân khôûi daäy Taâm lieàn thu cho ñuùng. Nhan saéc hoøa taâm vui*

*Ñöôïc moïi ngöôøi cung kính Laøm vaäy ñöôïc thaønh Phaät Ba hai töôùng saùng choùi.*

Roài Phaät baûo tröôûng giaû:

–Tinh taán coù boán ñieàu:

1. Sôùm toái haàu haï chaùnh phaùp chöa töøng coù bieáng löôøi.
2. Thaø maát thaân maïng, khoâng vi phaïm lôøi daïy.
3. Sieâng naêng ñoïc tuïng kinh ñieån saâu xa, khoâng ñeå chaùn naûn, meät moûi.
4. Roäng muoán cöùu giuùp nhieàu ngöôøi bò nguy aùch. Phaät noùi keä:

*Sôùm toái giöõ gìn phaùp Chöa töøng coù xao laõng Thaø maát thaân maïng mình Chôù khoâng traùi lôøi daïy. Tuïng taäp kinh ñieån saâu*

*Khoâng ñeå cho chaùn, meät Cöùu giuùp ngöôøi nguy aùch Khoâng ñeå taâm lo sôï.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Thieàn ñònh coù boán ñieàu:

1. Öa thích söï tinh taán tu taäp moät mình, ôû choã yeân tónh.
2. Thaân, khaåu, yù trong saïch khieán khoâng roái loaïn.
3. Tuy ôû giöõa choã ñoâng ñaûo, naùo loaïn, nhöng coù theå töï ñònh tónh.
4. Taâm phoùng khoaùng töï nhieân, khoâng bò söï dính maéc. Roài Phaät noùi keä:

*Tu tinh taán raát toát Chí ôû nôi vaéng veû*

*Trong saïch thaân, khaåu, yù Chöa töøng ñeå naùo loaïn. Giöõa chuùng ñoâng oàn aøo Taâm ñònh, khoâng hoaûng hoát Moät loøng thaáy möôøi phöông Ñaïo tueä khôûi thaàn tuùc.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Trí tueä coù boán ñieàu:

1. Hieåu roõ thaân laø khoâng, chæ do boán ñaïi hôïp thaønh, tan raõ, voán khoâng chuû theå.
2. Bieát ñöôïc ba coõi ñeàu do taâm taïo, taâm nhö huyeãn hoùa, chæ döïa vaøo hình theå chuùng sinh maø ñöùng vöõng.
3. Hieåu roõ naêm aám voán khoâng coù nôi choán, tuøy theo ñoái töôïng maø sinh ra caùc tình

thöùc.

1. Hieåu ñöôïc möôøi hai nhaân duyeân voán khoâng coù nguoàn goác, chæ do ñoái ñaõi maø

hieän ra.

Roài Phaät noùi keä:

*Hieåu ñöôïc thaân voán khoâng Do boán ñaïi hôïp thaønh Maát, tan, khoâng nôi choán Töø taâm maø ñöôïc sinh.*

*Naêm aám voán khoâng caên Coù teân do dính maéc*

*Möôøi hai duyeân khoâng moái Hieåu ñöôïc taát an vui.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Trí tueä laïi coù saùu ñieàu:

1. Bieát saéc nhö boït nöôùc.
2. Hieåu ñöôïc thoï nhö bong boùng nöôùc.
3. Tö töôûng nhö soùng naéng.
4. Hieåu roõ sinh töû nhö thaân caây chuoái.
5. Xeùt kyõ thöùc nhö huyeãn hoùa.
6. Taâm thaàn nhö boùng, tieáng vang, voán khoâng toan tính, ñeàu khoâng coù nôi choán. Roài Phaät noùi keä:

*Hieåu saéc nhö boït nöôùc Thoï nhö bong boùng nöôùc Tö töôûng nhö soùng naéng Sinh töø nhö thaân chuoái. Bieát thöùc giaû nhö huyeãn Ba coõi khoâng gì ñeïp*

*Phaân bieät ñeàu roãng khoâng Vaäy neân ñeán ñaïi ñaïo.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Taâm Töø coù boán ñieàu:

1. Loøng Töø nhôù nghó khaép möôøi phöông.
2. Nhö meï thöông con.
3. Raát thöông xoùt nhôù nghó.
4. Nhö thaân khoâng khaùc. Roài Phaät noùi keä:

*Loøng Töø nhôù möôøi phöông Nhö meï thöông con ñoû Luoân oâm loøng thöông xoùt Nhö thaân mình khoâng khaùc.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Taâm Bi coù boán ñieàu:

1. Thöông xoùt chuùng sinh.
2. Vì hoï maø rôi leä nhö möa.
3. Thaân muoán chòu toäi thay.
4. Ñem thaân maïng cöùu giuùp. Taâm Hyû coù boán ñieàu:
5. Nhan saéc hoøa thuaän.
6. Kheùo noùi.
7. Thuyeát kinh.
8. Giaûi nghóa.

Taâm Xaû coù boán ñieàu:

1. Daïy boû ñieàu aùc, thaønh töïu vieäc laønh.
2. Khuyeân daïy ngöôøi quy y Tam baûo.
3. Khieán phaùt ñaïo taâm.
4. Giaùo hoùa chuùng sinh. Roài Phaät noùi keä:

*Thöông ngöôøi rôi nöôùc maét Thaân muoán chòu toäi thay Boû maïng ñeå cöùu giuùp Khoâng ñem loøng saân haän. Hoøa nhaõ thuyeát phaùp laønh*

*Giaûng phaùp, phaân bieät nghóa Daïy boû aùc laøm laønh*

*Khuyeân quy y Tam baûo.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Coù boán phaùp mau thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

1. Hieåu khoâng, hoïc nhöõng ñieàu khoâng choã mong caàu.
2. Khoâng töôùng, khoâng choã hy voïng.
3. Khoâng nguyeän, khoâng mong söï taùi sinh.
4. Ñoái vôùi nghieäp ba thöøa luoân bình ñaúng, khoâng coù quaù khöù, vò lai, hieän taïi. Roài Phaät noùi keä:

*Hieåu khoâng, khoâng choã caàu Khoâng töôùng, khoâng quaû baùo Khoâng nguyeän, mong taùi sinh Bình ñaúng nghieäp ba ñôøi.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Coù boán phaùp mau thaønh Phaät ñaïo:

1. Taát caû ñeàu voán trong saïch.
2. Hieåu roõ khaép caû vaïn vaät, ñeàu nhö huyeãn hoùa.
3. Sinh töû döùt saïch ñeàu do nhaân duyeân.
4. Nhaân duyeân ñoù, voán cuõng voâ hình. Roài Phaät noùi keä:

*Taát caû voán trong saïch Vaïn vaät nhö huyeãn hoùa Sinh töû töø duyeân ñoái Noù voán cuõng voâ hình.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Coù saùu phaùp mau thaønh Chaùnh giaùc:

1. Thaân thöôøng haønh Töø bi, ñeå khoâng oaùn, khoâng keát.
2. Mieäng thöôøng duøng Töø bi, ñeå dieãn thuyeát trí tueä saâu xa.
3. Taâm Töø bi, nhu hoøa, thöông xoùt, nhôù nghó chuùng sinh ôû möôøi phöông.
4. Giöõ giôùi khoâng voïng töôûng, ñeå mong caàu söï nghieäp Ñaïi thöøa.
5. Xem xeùt ñuùng ñaén ñeå thaáy möôøi phöông laø khoâng, ñaïo tuïc khoâng hai.
6. Ban phaùt ñaày ñuû thöùc aên ñeå cöùu nghieäp thaân, giuùp noù trong luùc nguy aùch. Roài Phaät noùi keä:

*Thaân luoân laøm loøng laønh Chöa töøng gaây oaùn, keát Mieäng noùi lôøi thöông yeâu Giaûng trí tueä saâu xa.*

*Taâm nhu hoøa ñieàu thuaän Thöông xoùt khaép möôøi phöông Giöõ giôùi khoâng voïng töôûng*

*Chaùnh quaùn möôøi phöông khoâng.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Coù boán ñieàu mau thaønh Phaät ñaïo:

1. Phuïng trì tinh taán, khoâng coù choã dính maéc.
2. Giaùo hoùa chuùng sinh khoâng döùt ñaïo taâm.
3. Qua laïi voøng sinh töû khoâng nhaøm chaùn, sôï haõi.
4. Ñaïi Töø, ñaïi Bi nhöng khoâng boû trí tueä phöông tieän. Roài Phaät noùi keä:

*Tinh taán khoâng choã ñaém Giaùo hoùa chöa töøng döùt Khoâng nhaøm chaùn sinh töû Khoâng boû tueä phöông tieän.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Khai hoùa chuùng sinh coù boán ñieàu:

1. Ai khoâng tin vieäc sinh töû, thì duøng hoïa phöôùc hieän taïi ñeå ví duï.
2. Ai khoâng tin Tam baûo thì trình baøy roõ veà ñaïo lôùn.
3. Ai meâ hoaëc, taø kieán, thì chæ daïy ba thöøa. Phaät ñaïo laø treân heát, khoâng beø baïn.
4. Nhöõng gì coù trong ba coõi ñeàu nhö huyeãn hoùa, khoâng moät chuùt chaân thaät, chaéc chaén!

Roài Phaät noùi keä:

*Khoâng tin sinh töû, baøy phöôùc hoïa Ai rôi taø kieán, giaûng ñaïi ñaïo Phaät ñaïo laø duy nhaát, khoâng baïn*

*Ba coõi ñeàu khoâng, nhö huyeãn hoùa.*

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Khai hoùa laïi coù baûy ñieàu.

1. Ai tham lam keo kieät, thì daïy hoï bieát boá thí.
2. Ai phaïm ñieàu aùc, khuyeân hoï giöõ giôùi.
3. Ai saân haän, khuyeân hoï neân nhaãn nhuïc.
4. Ai löôøi bieáng, daïy hoï neân sieâng naêng tieán tôùi.
5. Ai loaïn taâm, daïy hoï caùch taäp trung yù.
6. Ai ngu toái, daïy hoï Trí tueä ba-la-maät khoâng cuøng.
7. Ai khoâng bieát tuøy thôøi, trình baøy cho hoï phöông tieän quyeàn xaûo. Roài Phaät noùi keä:

*Boûn seûn, daïy boá thí Laøm aùc, khuyeân giöõ giôùi*

*Saân giaän, caàn nhaãn nhuïc Löôøi bieáng, neân tinh taán. Loaïn taâm, baøy ñònh yù Ngu toái, daïy hoïc hoûi*

*Trí tueä Ñoä voâ cöïc*

*Tuøy thôøi phaùt quyeàn xaûo.*

Khi aáy, Boà-taùt Tuøy Thôøi baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Vì sao vieäc hoïc coù thöôïng, trung, haï? Sao taát caû ñeàu khoâng ñeán Ñaïi thöøa?

Phaät noùi:

–Vôùi ngöôøi hoïc, taâm vaø caùi thaáy coù xa gaàn; hieåu bieát coù saâu caïn, yù chí coù toát xaáu neân môùi baøy ra ba thöøa. Taùnh ra khoâng coù ba, chæ giaû noùi ñeå laøm thí duï.

Ví nhö coù ñaïi thaàn, thoâng minh, trí tueä, soáng vì nöôùc. Vieäc quan troïng trong trieàu vua ñeàu cho tham döï, luaän baøn vieäc nöôùc, maïnh daïn giao coâng vieäc khoâng chuùt hoaøi nghi. Ñaïi thaàn ñoù coù ba ngöôøi baïn thaân:

1. Con vua.
2. Baäc toân quyù.
3. Ngöôøi thöôøng daân.

Ñaïi thaàn xöû trò vieäc nöôùc coù ñoâi ñieàu sô suaát, nhieàu ngöôøi baøn taùn, vaøo thöa vôùi vua laø ñaïi thaàn coù möu ñoà phaûn nghòch. Vua nghi ngôø, hoûi caùc caän thaàn: “Neân xöû toäi gì?” Caùc quan lieàn ñöa ra nhieàu toäi naëng; ngöôøi noùi cheùm ñaàu; ngöôøi noùi chaët tay, chaët chaân; ngöôøi noùi caét tai vaø muõi, moùc maét, xeûo löôõi. Vua nghe caùc quan luaän baøn toäi naëng, lieàn baûo: “Khoâng neân nhö vaäy. Ngöôøi naøy thoâng minh, saùng suoát, nhöng gaëp phaûi loãi nhoû, khoâng ñaùng toäi nhö vaäy, chæ neân baét boû tuø”. Caùc quan chæ bieát phuïc tuøng, khoâng daùm noùi nöõa. Vua baûo caän thaàn: “Mau choùng xuoáng vaên thö, baét haén boû vaøo trong nguïc”.

Khi aáy, baïn thaân laø ngöôøi thöôøng daân, nghe ñöôïc loøng thöông xoùt, muoán cöùu ra khoûi nguïc. Nhöng vì theá löïc yeáu, khoâng kham noåi söï vieäc. Chæ bieát ñem y phuïc, ñoà aên uoáng, cung caáp haèng ngaøy, ñeå khoâng thieáu thoán, nhöng khoâng theå laøm cho thoaùt khoûi söï ñaùnh ñaäp tra khaûo.

Ngöôøi baïn toân quyù, khi nghe ñöôïc cuõng raát ñau loøng, lieàn ñeán choã cai nguïc, ñeå coá giaûi thích nhöng khoâng thoaùt khoûi söï ñaùnh ñaäp khoå sôû vaø cuõng khoâng nghó ñöôïc caùch gì ñeå cöùu ra khoûi nguïc tuø.

Coøn baïn laø thaùi töû, khi nghe ñieàu naøy, laáy laøm töùc giaän cho raèng, baïn thaân cuûa mình khoâng coù toäi naëng, chæ vì caùc quan thuø hieàm laãn nhau, neân gieøm pha vôùi vua, toäi khoâng ñaùng boû tuø. Thaùi töû beøn ñeán choã vua, phaân traàn ñaày ñuû goác ngoïn, cho raèng khoâng coù yù ñònh phaûn nghòch. Cuùi xin phuï vöông vì con maø xaù toäi tai öông naøy. Vua vì thöông con, neân mau choùng thaû ngöôøi kia ra khoûi tuø. Gaëp laïi vua, môùi bieát nghieäp noù laøm.

Cho nhö vaäy, vua nöôùc ñoù, ví duï laø Nhö Lai, thaùi töû aáy ví duï laø Trí tueä ñoä voâ cöïc kheùo duøng phöông tieän quyeàn xaûo, laø Boà-taùt mau chöùng ñaéc phaùp Voâ sôû tuøng sinh nhaãn, neân ñöôïc tueä quyeàn xaûo, vöôït ra ngoaøi ba coõi ñòa nguïc, ñöôïc thaønh Phaät, cöùu ñoä khaép chuùng sinh. Baïn thaân toân quyù ñöôïc duï nhö laø thöïc haønh giôùi saïch, ñaõ xaû boû ba ñöôøng aùc, nhöng khoâng lìa ba coõi; coù theå höôûng thoï phöôùc baùo ôû trôøi, ngöôøi, nhöng khoâng ñaït ñeán ñaïo. Ngöôøi baïn thöôøng daân ñöôïc duï nhö laø nghieäp ban cho. Ngöôøi naøy vöôït thoaùt coõi ngaï quyû, nhöng khoâng thoaùt ñöôïc aùch naïn ôû ñòa nguïc, suùc sinh.

Vì sao? Vì chuûng taùnh naøo, thì ôû loaøi ñoù. Nhö phaùt taâm vôùi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, phuïng trì ñaïi Töø, ñaïi Bi khoâng cuøng, giaùo hoùa taát caû, cho neân ñaït ñeán Phaät ñaïo. Chæ theo ñaïo lôùn, maø khoâng ñaït ñöôïc phaùp nghóa saâu xa, khoâng hieåu roõ söï tieán lui, töï ngöng giöõa ñöôøng, neân goïi laø Duyeân giaùc. Sôï khoå naïn xoay vaàn trong voøng sinh töû, chæ muoán töï cöùu mình, khoâng nghó ñeán noãi khoå ngöôøi khaùc, cho neân rôi vaøo Thanh vaên. Moãi haïng, tuøy theo baûn haïnh maø ñöôïc nhö chí nguyeän.

Khi Phaät thuyeát kinh naøy, cö só Caáp Coâ Ñoäc cuøng vôùi naêm traêm tröôûng giaû ñeàu phaùt taâm ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân; coù caû ngaøn ngöôøi xa lìa buïi traàn nhô ñuïc; ñaït ñöôïc con maét phaùp trong saïch; caùc loaïi aâm nhaïc, loaïi ñaøn khoâng haàu, khoâng ñaùnh töï keâu, chim bay thuù chaïy ñeàu caát tieáng hoøa nhaõ. Ngay luùc aáy, khoâng ai maø khoâng vui veû töï quay veà nöông nôi Phaät.

Cö só laïi hoûi:

–Baïch Theá Toân! Ngöôøi môùi hoïc ñaïo, neân chí taâm vaøo phaùp gì? Phaät noùi:

–Tröôùc tieân phaûi tu taäp naêm giôùi, töï quay veà nöông ôû ba ngoâi. Naêm giôùi laø gì?

1. Loøng laønh thöông xoùt ñaày nhaân aùi, khoâng gieát haïi.
2. Trong saïch, lieâm khieát, khoâng troäm cöôùp.
3. Trinh khieát, cao quyù, trong saùng, khoâng daâm daät.
4. Doác loøng tin töôûng, töï taùnh hoøa hôïp, khoâng doái traù.
5. Coát ñaït ñeán taâm chí saùng suoát, khoâng bò loaïn ñoäng. Ba töï quy y laø gì?
6. Quy y Phaät, laø baäc Voâ thöôïng chaùnh chaân.
7. Quy y Phaùp ñeå töï cheá ngöï taâm mình.
8. Quy y caùc Thaùnh chuùng, ñeå thoï nhaän söï roäng lôùn, gioáng nhö bieån meânh moâng, khoâng gì boïc laïi ñöôïc.

Laïi coù boán quaû:

1. Ñaïo tích.
2. Vaõng hoaøn.
3. Baát hoaøn.
4. Voâ tröôùc.

Duyeân giaùc cho ñeán Phaät, Voâ thöôïng ñaïi ñaïo, ñöôïc thaân trôøi, ngöôøi ñeàu do töø ñaây sinh; keá ñeán thöïc haønh boán taâm bình ñaúng, boán AÂn, boán Bieän taøi, saùu Ñoä voâ cöïc, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñöôïc thaønh ñaïo lôùn. Bieát ñôøi tröôùc voâ cuøng, thaáy roõ voâ haïn, giaùo huaán möôøi phöông, ñaït heát taát caû trí.

A-nan baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Kinh naøy goïi laø kinh gì vaø phuïng haønh theá naøo? Phaät noùi:

–Kinh naøy goïi laø Giaûi Tuïc Gia. Taøi nghieäp cuûa ngöôøi xuaát gia tu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, coù ba loaïi. Vaäy toùm laïi, goïi laø Dieãn Ñaïo Tuïc Nghieäp.

Phaät noùi nhö vaäy roài, Hieàn giaû A-nan, Cö só Caáp Coâ Ñoäc, naêm traêm Thanh tín só, hoan hyû laøm leã roài lui ra.

