**Phaåm 3: TRÌ**

Baáy giôø, voâ soá chö Thieân cuøng moät luùc khen ngôïi ba laàn raèng:

–Kinh hay quaù, kinh hay quaù! Ñaïo lyù maø Toân giaû Thieän Nghieäp naøy giaûng noùi raát saâu xa, nghóa lyù raát saùng suoát, roäng lôùn, gioáng nhö do Ñöùc Nhö Lai noùi ra. Neáu coù vò naøo nghe, hoïc, tuïng thì toâi cung kính chieâm ngöôõng vò ñoù cuõng nhö Ñöùc Nhö Lai.

Ñöùc Phaät baûo caùc Thieân töû:

–Thaät ñuùng vaäy! Xöa kia, Ñöùc Ñònh Quang Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Chaùnh Chaân Ñaïo Toái Chaùnh Giaùc, luùc aáy coù cung ñieän, trong cung ñieän coù kinh naøy, luùc aáy ta thoï trì kinh naøy. Ñöùc Phaät Ñònh Quang thoï kyù cho ta veà sau seõ ôû trong soá ngöôøi thoï trì kinh naøy ñaït ñeán trí Phaät, thaønh Phaät teân laø Naêng Nhu Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Chaùnh Chaân Ñaïo Toái Chaùnh Giaùc, toân quyù nhaát trong ba coõi, an ñònh trong phaùp Cöïc minh, hieäu laø Thieân Trung Thieân.

Caùc Thieân töû baïch Phaät raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ít coù ai saùnh baèng!

Baïch Ñöùc Thieân Trung Thieân! Neáu coù ai thoï trì Ñaïi Minh laø thoï trì trí Nhaát thieát.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät ngoài giöõa chuùng, baûo vôùi Tröø caån chuùng, Tröø caån nöõ, Thanh tín só, Thanh tín nöõ raèng:

–Nay, boán boä chuùng naøy laøm chöùng, trôøi AÙi duïc, trôøi Phaïm, trôøi Voâ keát aùi ñeàu

bieát.

Ñöùc Phaät baûo Ñeá Thích:

–Baäc Cao só hoïc ñònh naøy vaø thoï trì tuïng vaên aáy thì caùc thöù taø vaïy khoâng coù dòp

laøm haïi, khoâng laøm cho bò cheát ngang traùi.

Caùc Thieân töû trôøi Ñao-lôïi mong caàu Phaät ñaïo. Nhöõng vò chöa hoïc tuïng ñöôïc choã saâu xa aáy thì caùc Thieân töû ñeàu ñeán ñaây ñeå hoïc trì tuïng. Neáu ôû nôi vaéng veû yeân tónh cuõng khoâng kinh, khoâng sôï.

Boán vò Thieân vöông, trôøi Ñeá Thích, Phaïm thieân vaø caùc Thieân töû baïch Phaät raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Chuùng con seõ uûng hoä ngöôøi hoïc, trì tuïng kinh naøy. Ñeá Thích laïi baûo Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Thaät khoù saùnh vôùi Ñöùc Thieân Trung Thieân. Ngöôøi naøo hoïc Minh ñoä naøy taâm khoâng lay ñoäng, ñeàu thoï trì saùu Ñoä roài.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñuùng vaäy! Haõy laéng nghe ta noùi, tröôùc, giöõa, sau ñeàu toát laønh. Ñeá Thích thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Chuùng con xin laõnh thoï lôøi Ngaøi daïy. Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu trong kinh ta coù ai muoán nhieãu haïi, sinh yù aùc, veà sau chöa ñaït ñaïo thì maát. Sau ñoù nhöõng vieäc ñaõ laøm khoâng thaønh töïu. Ví sao? Vì baäc Cao só hoïc kinh naøy ví nhö coù vò thuoác teân laø thaàn ñôn, coù moät con raén ñi tìm moài, treân ñöôøng gaëp moät con truøng, con raén muoán aên thòt noù, con truøng lieàn ñeán choã caùc vò thuoác thaàn ñôn, con raén nghe muøi höông caây thuoác, laäp töùc boû ñi. Vì sao? Vì do naêng löïc cuûa caây thuoác maø boû ñi. Cuõng gioáng nhö vaäy, ngöôøi muoán haïi caùc Cao só naøy lieàn töï döøng laïi, laø nhôø vaøo naêng löïc oai thaàn cuûa Minh ñoä maø aån nuùp.

Ñöùc Phaät daïy:

–Neáu coù ngöôøi naøo nhieãu haïi thì trong khoaûng thôøi gian ñoù töï huûy hoaïi, khoâng

thaønh töïu. Boán vò Thieân vöông ñeàu hoä trì kinh cuõng nhö hoä trì haønh giaû. Töï taïi laøm vieäc, lôøi noùi ra gioáng nhö cam loä, noùi nhöõng ñieàu quan troïng thaønh ñaïo; caùc ñieàu aùc nhö töùc giaän, coáng cao, khoâng phaùt sinh. Boán Thieân vöông uûng hoä vò ñoù, vì vò aáy hoïc Minh ñoä. Töï taâm coù yù nghó: “Neáu coù ngöôøi naøo tranh caõi thì khoâng neân gaàn guõi. Toâi mong caàu yù nghóa Phaät ñaïo, khoâng theå chaïy theo lôøi töùc giaän, giuùp ta nhanh choùng ñuoåi kòp taâm toát.” Nhöõng vieäc Cao só naøy laøm ñeàu thaáy coù hieän töôïng toát.

Ñeá Thích baïch Phaät raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Baäc Nan Thaéng Thieân Trung Thieân, cho ñeán vöôït qua nhöõng ñieàu aùc cuõng khoâng ai baèng.

Ñöùc Phaät daïy Ñeá Thích:

–Naøy Ñeá Thích! Nhöõng ngöôøi naøy ñang luùc vöôït qua caùc naïn döõ, cuoái cuøng khoâng sôï haõi, khoâng ngöôøi naøo haïi ñöôïc. Thieän só neân ñoïc tuïng, suy nghó ñònh naøy. Duø cho caùi cheát ñeán, hoaëc ôû trong keû thuø coù ngöôøi muoán naõo haïi thì nhö lôøi Phaät daïy duø cho binh ñao höôùng ñeán ñeàu khoâng truùng vaøo thaân mình. Vì sao? Vì ñònh naøy laø thaàn chuù cuûa chö Phaät, ñöùng ñaàu trong caùc chuù. Ngöôøi hoïc thaàn chuù naøy töï mình khoâng nghó ñeán vieäc aùc, khoâng nghó ñeán ngöôøi aùc, do khoâng coù yù nieäm aùc. Ñaây laø naêng löïc oai huøng trong ngöôøi, töï ñaït ñeán thaønh Phaät, ñeå cöùu giuùp chuùng sinh. Ngöôøi hoïc haïnh naøy mau thaønh Phaät ñaïo. Ngöôøi naøo vieát cheùp kinh naøy, tuy khoâng hoïc tuïng nhöng giöõ gìn thì ngöôøi aùc, quyû döõ khoâng theå haïi ñöôïc, chæ tröø ñôøi tröôùc coù toäi naëng. Ví nhö ñöôïc ôû choã Ñöùc Phaät thì daãu cho ngöôøi hay quyû thaàn, caàm thuù nhaém thaúng vaøo cuõng khoâng theå laøm haïi ñöôïc. Vì sao? Vì ñöôïc ôû choã Ñöùc Phaät, oai thaàn cuûa Ngaøi uûng hoä. Ngöôøi mong caàu Phaät ñaïo ôû quaù khöù, hieän taïi, vò lai ñeàu ôû trong ñoù ñöôïc thaønh Phaät ñaïo. Ngöôøi ôû choã Phaät khoâng coøn kinh sôï. Nôi naøo coù Minh ñoä thì trôøi, ngöôøi, quyû, roàng… ñeàu cung kính, leã laïy, uûng hoä, chieâm ngöôõng, laø do ñöùc cao quyù cuûa kinh.

Ñeá Thích baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Neáu coù ai vieát cheùp, giöõ gìn, kính thôø cuùng döôøng quyeån kinh baèng vaät baùu coõi trôøi, hoa thôm, Chieân-ñaøn, ngoïc baùu, höông thôm, luïa laø, phöôùn loïng, hoaëc coù ngöôøi ñem xaù-lôïi cuûa Ñöùc Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Chaùnh Chaân Toái Chaùnh Giaùc maø xaây thaùp, töï quy y, leã daïy, kính thôø cuùng döôøng vaät baùu coõi trôøi, hoa höông ñaày ñuû nhö treân thì ngöôøi aáy ñöôïc phöôùc coù nhieàu chaêng?

Phaät daïy:

–Ta hoûi oâng, neáu theo söï öa thích quaû baùo thì laøm sao Ñöùc Nhö Lai trí Nhaát thieát thaønh töïu ñöôïc thaân naøy maø xuaát hieän ôû theá gian, töø nghóa naøo maø coù ñöôïc?

Ñaùp:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Nghóa naøy coù ñöôïc töø Minh ñoä. Ñöùc Phaät daïy:

–Khoâng phaûi do thaân xaù-lôïi naøy maø ñöôïc thaønh Phaät, maø chính laø töø trí Nhaát thieát sinh ra thaân Phaät. Sau khi ta dieät ñoä, xaù-lôïi cuùng döôøng cuõng gioáng nhö vaäy. Neáu coù ngöôøi naøo vieát cheùp kinh naøy, hoïc taäp, thoï trì, ñoïc tuïng, töï quy y, leã laïy, kính thôø cuùng döôøng ñaày ñuû nhö treân laø cuùng döôøng trí Nhaát thieát. Ñaõ ñoái vôùi kinh naøy ñöôïc coâng ñöùc khoâng gì saùnh baèng.

Ñeá Thích laïi baïch Phaät raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Ngöôøi ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà khoâng cuùng döôøng coù phaûi laø khoâng bieát phöôùc ñöùc toân quyù naøy khoâng coù gì saùnh baèng chaêng?

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Ñeá Thích! Coù moät soá ngöôøi tin Phaät, tin Kinh, tin Tyø-kheo Taêng? Ñeá Thích thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Ít coù ngöôøi tin, coøn ngöôøi caàu quaû Döï löu, Taàn lai, Baát hoaøn, ÖÙng nghi, Duyeân giaùc, cho ñeán caàu Phaät ñaïo cuõng ít coù.

Ñöùc Phaät daïy:

–Voâ löôïng ngöôøi tu haønh caàu Phaät ñaïo cho ñeán ñòa vò khoâng thoaùi chuyeån thì chæ coù ñöôïc moät hoaëc hai ngöôøi maø thoâi. Ai hoïc phaùp naøy seõ ñöôïc thaønh Phaät, ñöôïc leã baùi, thöøa söï, cung kính. Vì sao? Vì hieåu ñöôïc Phaät phaùp ôû ñôøi ít coù. Nhö Lai quaù khöù caàu Phaät ñaïo ñeàu töø ñaây maø thaønh töïu. Luùc aáy ta cuõng ôû trong ñoù. Sau khi Nhö Lai dieät ñoä, gom laáy xaù-lôïi, xaây thaùp baûy baùu, suoát ñôøi quy y, leã laïy, phuïng thôø, cuùng döôøng höông hoa quyù baùu coõi trôøi, ñaày ñuû nhö treân, khaép boán thieân haï. Hoaëc chuùng sinh trong tam thieân ñaïi thieân ñeàu ñöôïc laøm ngöôøi, ñeàu laøm thaùp baûy baùu roài ñem kyõ nhaïc laøm vui nôi aáy. Laïi coù soá ngöôøi ôû caùc coõi Phaät nhieàu hôn caùt soâng Haèng, moãi ngöôøi xaây thaùp baûy baùu, töø kieáp naøy sang kieáp khaùc cuùng döôøng kyõ nhaïc, höông hoa, loïng luïa ôû coõi Duïc ñeàu ñaày ñuû nhö treân ñaõ noùi, thì ngöôøi aáy ñöôïc phöôùc ñöùc coù nhieàu khoâng?

Ñaùp:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, raát nhieàu! Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy Ñeá Thích! Vaäy maø khoâng baèng ngöôøi vieát cheùp, thoï trì, quy y, uûng hoä kinh naøy, phöôùc naøy nhieàu voâ löôïng. Vì sao? Vì töø trong aáy sinh ra Nhö Lai trí Nhaát thieát.

Ñöùc Phaät daïy:

–Soá ngöôøi trong caùc coõi Phaät nhieàu gaáp traêm laàn soá caùt soâng Haèng ñeàu xaây thaùp baûy baùu nhieàu gaáp voâ soá ngaøn muoân öùc khoâng theå tính toaùn nhö theá, chaúng baèng ôû trong Minh ñoä yeân tònh.

Baáy giôø, boán muoân vò Thieân töû vaø Ñeá Thích cuøng ñeán ñaïi hoäi. Caùc Thieân töû Ñeá Thích thöa vôùi raèng:

–Thöa Toân giaû! Neân tuïng kinh naøy. Phaät daïy:

–Neân hoïc taäp, neân thoï trì, neân ñoïc tuïng. Naøy Ñeá Thích! Neáu thaàn Thích Nhaõ Chaát Löôïng khôûi binh muoán giao chieán vôùi trôøi Ñao-lôïi, trôøi Ñao-lôïi nieäm tuïng kinh naøy thì binh chuùng thaàn Chaát Löôïng töùc khaéc boû ñi.

Ñeá Thích thöa:

–Nhôø Ñaïi toân chuù, baïch Ñöùc Theá Toân. Ñöùc Phaät daïy:

–Ñuùng vaäy! Naøy caùc Thieân töû! Caùc Ñöùc Phaät trong möôøi phöông ôû quaù khöù, hieän taïi, vò lai ñeàu noùi ra thaàn chuù naøy, töï ñeán thaønh Phaät, sinh ra coâng ñöùc möôøi giôùi. Khai só, Ñaïi só töø trong ñoù sinh ra Phaät khi chöa xuaát theá. Boà-taùt giaûng noùi saùng ngôøi veà boán khí, boán baït khoå, boán söï khoâng, naêm thoâng. Ví nhö töø hö khoâng, maët traêng troøn chieáu ra aùnh saùng hôn sao, Boà-taùt mong caàu coâng ñöùc troïn veïn cuõng gioáng nhö vaäy, ñeàu töø trong quyeàn ñöùc ñaïi trí tueä phaùt ra. Do ñoù neân hoïc taäp, thoï trì, ñoïc tuïng kinh naøy laø chí ñöùc hoaøn taát, ñaày ñuû lôøi Phaät daïy. Nhaát ñònh ngöôøi aáy khoâng bò taø, ñoäc, nöôùc, löûa, binh ñao, pheùp vua gieát cheát. Vì sao? Vì ñöôïc Minh ñoä uûng hoä (cöùu giuùp). Neáu coù raõnh roãi coâng vieäc, ñeán choã vua, thaùi töû, caùc quan thaêm vieáng, thì hoï vui veû chuyeän troø. Vì sao? Vì vò aáy coù taâm Töø bi bình ñaúng cöùu giuùp chuùng sinh, trao doài coâng ñöùc voâ löôïng, cho neân ai thaáy cuõng ñeàu ñöùng daäy.

Luùc aáy, coù moät ngoaïi ñaïo töø xa troâng thaáy ñaïi hoäi cuûa Ñöùc Phaät, muoán phaù hoaïi hoäi chuùng neân ñi mau ñeán choã Phaät. Ñeá Thích suy nghó: “Neân laøm theá naøo ñeå taát caû chuùng ta ôû beân Ñöùc Phaät, thoï trì, ñoïc tuïng phaùp naøy laâu daøi?” lieàn theo Ñöùc Phaät nghe, thoï trì, ñoïc tuïng, thì ngoaïi ñaïo kia töø xa ñi nhieãu quanh Ñöùc Phaät moät voøng roài giöõa chöøng boû ñi.

Thu Loä Töû nghó: “Ñoái vôùi vieäc naøy, taïi sao ngoaïi ñaïo giöõa chöøng boû ñi nhö theá?”

Ñöùc Phaät bieát taâm nieäm aáy. Thu Loä Töû, Ñeá Thích nghó raèng do Minh ñoä. Ngoaïi ñaïo khoâng coù yù toát ñeán, maø coù yù taø vaïy xaáu xa, nghó raèng: “Ñöùc Phaät vaø boán ñeä töû cuøng ngoài, caùc Thieân töû trôøi AÙi duïc, trôøi Phaïm ñeàu ôû trong hoäi, khoâng coù ngöôøi naøo khaùc. Boà- taùt Ñaïi só laø ngöôøi ôû trong hoäi ñöôïc thoï kyù, seõ töï ñaït ñeán thaønh Phaät. Ta phaûi ñeán quaáy nhieãu hoï.”

Ngoaïi ñaïo xaáu xa naøy ngoài xa giaù boán ngöïa ñeán gaàn choã Ñöùc Phaät. Ñeá Thích nghó: “Xe cuûa boïn taø vaïy xaáu xa kia chaúng phaûi laø cuûa quoác vöông Bình-sa, chaúng phaûi laø vua Ba-tö-naëc, chaúng phaûi duøng hoï Thích, chaúng phaûi Duy-da-lôïi. Xe boán ngöïa ñeàu khoâng phaûi laø loaïi cuûa hoï, chaéc laø cuûa boïn taø vaïy xaáu xa laøm baäy. Boïn taø vaïy ngaøy ñeâm thöôøng tìm loãi cuûa Ñöùc Phaät ñeå quaáy nhieãu ngöôøi theá gian. Neáu thöôøng giöõ taâm roát raùo Minh ñoä thì taø lieàn trôû veà ñaïo.”

Thieân töû Ñao-lôïi laø Ca-döïc ñem hoa trôøi ñöùng trong hö khoâng raûi leân Ñöùc Phaät.

Raûi khaép boán phía, roài khen ngôïi baèng nhöõng lôøi cao quyù:

–Ñaïo roát raùo voán ñöôïc goïi laø Minh ñoä.

Ngöôøi Dieâm-phuø-ñeà vöøa ñöôïc nghe thaáy cuõng ñem nhieàu loaïi hoa ôû boán phía raûi leân Ñöùc Phaät roài noùi:

–Neáu coù ai mong caàu, giöõ gìn, thì khoâng bao giôø bò boïn taø vaïy laøm haïi. Nhöõng ngöôøi naøy phöôùc ñöùc roäng lôùn, huoáng gì laø hoïc taäp, thoï trì, phuùng tuïng ñeå phaùp naøy truï maõi. Ngöôøi aáy ñôøi tröôùc ñaõ ñöôïc thaáy Phaät, cuùng döôøng Ngaøi vôùi taâm thanh tònh, muoán ñöôïc trí Nhaát thieát, ñöôïc cuûa baùu trí Nhaát thieát. Phaûi tìm noù töø Minh ñoä.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñuùng vaäy!

Ngaøi A-Nan baïch Phaät raèng:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Vì sao khoâng neâu caùc danh töø Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, maø chæ neâu danh töø Minh ñoä?

Ñöùc Phaät daïy:

–Trong caùc ñoä, Minh ñoä laø hôn heát. Vì sao vaäy A-nan? Coù phaûi khoâng Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh laø ñang duyeân vaøo saùu Ñoä trí Nhaát thieát voâ cöïc chaêng?

A-nan thöa:

–Ñuùng vaäy, baïch Ñöùc Theá Toân! Khoâng thöïc haønh saùu haïnh thì khoâng phaûi saùu Ñoä, thaät chaúng trí Nhaát thieát voâ cöïc Ñaïi Minh ñoä.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñuùng vaäy! Ñaïi Minh ñoä laø hôn heát. Ví nhö ñòa chuûng tan ra trong ñoù, ñoàng thôøi sinh ra maïng chuùng sinh. Nhö theá, naøy A-nan! Minh ñoä nhö ñaát, naêm ñoä kia nhö haït gioáng trong ñoù sinh ra.

Ñeá Thích baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Theo lôøi Nhö Lai daïy, thieän só naøo hoïc taäp, trì tuïng Minh ñoä thì coâng ñöùc chöa troïn veïn.

Ñöùc Phaät baûo Ñeá Thích:

–Naøy Ñeá Thích! Ta khoâng noùi coâng ñöùc cuûa ngöôøi naøy chöa troïn veïn maø chính ta noùi coâng ñöùc cuûa ngöôøi vieát cheùp, giöõ gìn quyeån kinh, kính thôø, leã laïy vôùi höông hoa, nhieàu vaät quyù baùu, luïa laø, phöôùn loïng maø thoâi.

Ñeá Thích thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Ñích thaân con che chôû, chieâm ngöôõng ngöôøi naøy. Ñöùc Phaät baûo Ñeá Thích:

–Naøy Ñeá Thích! Ngöôøi ñoïc tuïng Minh ñoä ñöôïc bao nhieâu ngaøn vò trôøi ñeán choã vò taêng thoï trì kinh aáy? Ngöôøi nghe kinh khoâng hieåu nghóa, muoán hoûi ñieàu nghi ngôø thì duøng ñöùc töø ôû trong kinh lieàn töï hieåu roõ. Ngöôøi naøy laøm vieäc coâng ñöùc ñeàu töï thaáy bieát. Hoaëc khi ôû trong boán boä ñeä töû giaûng noùi kinh, taâm vò aáy khoâng coù ñieàu gì lo sôï. Neáu bò toäi hình, chaéc chaén khoâng sôï haõi. Vì sao? Vì ñöôïc Minh ñoä cöùu giuùp neân ngöôøi saùt thuû boû ñi.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ta khoâng thaáy ngöôøi thöïc haønh Minh ñoä. Ngöôøi cuõng khoâng thaáy Minh ñoä, nhaøm chaùn Minh ñoä. Ngöôøi khoâng coù khinh cheâ thì taâm khoâng kinh sôï, khoâng coù ñieàu gì phaûi lo sôï. Cha meï quyù troïng, Sa-moân yeâu meán, baø con quyeán thuoäc, baïn beø yeâu thöông. Hoaëc coù vieäc aùc xaûy ra thì ñem chaùnh phaùp giaûi baøy. Nhöõng coâng ñöùc ñaõ laøm, thieän só ñeàu töï taâm thaáy roõ. Do ñoù neân bieát, möôøi phöông voâ soá coõi Phaät, chö Thieân, loaøi Ngöôøi, Quyû, Roàng, thaàn Chaát löôïng, thaàn Chaáp nhaïc, thaàn hung öùc haïnh, thaàn tôï hình ngöôøi, ñeàu ñeán choã vò sö trì kinh thaêm hoûi, nghe nhaän, leã laïy, cho ñeán cung kính nhieãu quanh xong môùi ñi. Coâng ñöùc cuûa vieäc haønh trì kinh naøy khieán cho nhö vaäy.

Boán vò ñaïi Thieân vöông, caùc Thieân töû trôøi Ñao-lôïi, trôøi Coå thieân, trôøi Ñao-thuaät, trôøi Baát kieâu laïc, trôøi Hoùa öùng thinh, trôøi Phaïm, trôøi Phaïm chuùng, trôøi Phaïm phuï, trôøi Ñaïi phaïm, trôøi Thuûy haïnh, trôøi Thuûy vi, trôøi Voâ löôïng thuûy, trôøi Thuûy aâm, trôøi Öôùc tònh, trôøi Bieán tònh, trôøi Tònh minh, trôøi Thuû dieäu, trôøi Huyeàn dieäu, trôøi Phöôùc ñöùc, trôøi Ñöùc thuaàn, trôøi Caän teá, trôøi Khoaùi kieán, trôøi Voâ keát aùi ñeàu ñeán thaêm hoûi, nghe nhaän, laøm leã, ñi nhieãu quanh xong roài lui ra. Chö Thieân trôøi Voâ keát aùi coøn ñeán, huoáng gì caùc Thieân töû trôøi Voâ saéc aùi duïc trong coõi tam thieân ñaïi thieân thaáp hôn caùc Thieân töû trong ñaây? Choã ôû cuûa hoï luoân luoân vöõng chaéc, khoâng ai phaù hoaïi ñöôïc. Tröø ngöôøi tröôùc ñöôïc môøi thænh ngoaøi ra khoâng theå lay ñoäng ñöôïc. Coâng ñöùc cuûa hoï ñeàu thoï nhaän. Luùc aáy, chö Thieân seõ bieát vieäc aáy.

Ñeá Thích baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân! Laøm sao bieát ñöôïc? Ñöùc Phaät daïy:

–Ngöôøi thieän nöõ naøy vui möøng khi bieát ñeán roài seõ traùnh ñi. Nghe muøi höông quyû thaàn hoaëc roàng, quyû, thaàn, thaàn thaân raén, cho ñeán nghe muøi höông quyû thaàn cho laø töøng bieát neân traùnh ñi. Phaûi giöõ saïch thaân theå ñeå thanh tònh neân quyû thaàn ñeàu raát vui möøng. Tieåu thieân thaáy ñaïi thieân ñeán lieàn traùnh ñi. Oai thaàn cuûa toân thieân loàng loäng, aùnh saùng cuûa Ngaøi röïc rôõ, böôùc ñi khoan thai, Toân thieân vaøo ñeán choã kinh.

Ngöôøi thieän nöõ naøy vui möøng hôùn hôû, nôi nghæ ngôi ñeàu neân saïch seõ thì ngöôøi beänh chaéc chaén khoâng döïa vaøo thaân, ñöôïc nghæ ngôi an oån khoâng coù aùc moäng. Trong moäng chæ thaáy Ñöùc Phaät, thaáy thaùp, nghe Minh ñoä. Chæ thaáy caùc ñeä töû, thaáy phaùp cao sieâu, thaáy Phaät ngoài, thaáy kinh luaân töï nhieân. Luùc aáy, chæ muoán thaønh Phaät. Thaáy caùc Ñöùc Phaät thaønh Phaät, thaáy caùc kinh luaân môùi töï nhieân, thaáy nhieàu Boà-taùt, thaáy saùu Ñoä moãi thöù

giaûng giaûi kinh naøy seõ thaønh Phaät, thaáy caùc coõi Phaät khaùc, thaáy Ñöùc Phaät vaø toân kính khoâng coù gì saùnh baèng. Chuùng ñeä töû cuûa Ñöùc Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Chaùnh Chaân Toái Chaùnh Giaùc ôû coõi ñoù. Ñöùc Nhö Lai ôû trong ñoù giaûng kinh.

Caùc thieän nam naøy moäng thaáy nhö theá roài an oån, thaáy thaân theå saïch seõ nheï nhaøng, khoâng coøn nghó ñeán aên, thaân theå meàm maïi, troøn ñeïp; neáu Tyø-kheo ñaéc ñònh, töø ñònh xuaát caûm thaáy taâm nhu nhuyeán, khoâng nghó ñeán aên, thaân theå meàm maïi, troøn ñeïp nhö theá. Vì sao? Vì vò aáy saép thaønh Phaät neân quyû thaàn khoâng daùm ñeán gaàn.

M