**Phaåm 14: DAÃN DAÉT GIAÙO HOÙA**

# Luùc baáy giôø, coù vò Boà-taùt teân laø Chö Caên Thöôøng Duyeät noùi baøi tuïng:

*Moïi ngöôøi sinh töôûng quaû* Cöùu giuùp baèng nieäm khaùc Bình ñaúng ñoái thaät ñaïo Ñaûnh leã Baäc Minh Trí.

*Thöôøng giaûng noùi ñöùc thaät* Giaûng noùi quaû bình ñaúng Ñöôïc bình ñaúng chaùnh giaùc Ñaûnh leã Baäc Minh Trí.

*Voâ soá ngöôøi tham quaû* Nöông thaät haïnh chuùng sinh Phaät ñeàu ñoä taát caû

*Ñaûnh leã Baäc Minh Trí.* Noùi phaùp khoâng sai khaùc Choã truï ñeàu bình ñaúng Roõ caùc phaùp bình ñaúng Ñaûnh leã Baäc Minh Trí.

*Ngöôøi thöôøng chuoäng quaû ñöùc* Coá gaéng chaúng ñaém meâ

*Giaûi thoaùt moïi ñieân ñaûo* Ñaûnh leã Baäc Minh Trí. Ñöùc sinh khôûi ñaày ñuû Khieán truï vöõng trong ñaïo Thaønh töïu taát caû ñöùc Ñaûnh leã Baäc Minh Trí.

# Boà-taùt Chö Caên Thöôøng Duyeät noùi baøi keä khen ngôïi Phaät xong, lieàn ñi nhieãu quanh Phaät ba voøng roài ngoài caùch choã Phaät khoâng xa ñeå chieâm ngöôõng dung nhan Ñöùc Theá Toân khoâng heà nhaøm chaùn, taâm yù khai môû, vui möøng.

Luùc naøy, Boà-taùt Lieân Hoa Thuû Taïng lieàn ñöùng daäy, tung raûi hoa sen cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân roài khen ngôïi:

*Moïi ngöôøi ñeàu mong muoán* Ñoä thoaùt caùc chaáp ñaém Döùt haún caùc sôï haõi

*Ñaûnh leã Ñaáng Naêng Nhaân.* Döùt baët heát nôi choán

*Noùi phaùp khoâng caûnh giôùi* Anh huøng vöôït caùc thoï Ñaûnh leã Ñaáng Naêng Nhaân. Hieåu roõ caùc phaùp khoâng Töï nhieân, khoâng beàn chaéc Phaùp bình ñaúng vöôït khoù Ñaûnh leã Ñaáng Naêng Nhaân. Nhoå boû caùc coäi goác

*Chuùng sinh ñaém phieàn naõo,* Gaéng giuùp khieán khoâng sôï Ñaûnh leã Ñaáng Naêng Nhaân. Khoâng haõi, cuõng khoâng sôï Laø tieáng roáng sö töû

*Vöôït qua caùc caûnh giôùi* Ñaûnh leã Ñaáng Naêng Nhaân. Döùt nhöõng moïi lo buoàn

*Lo khoå cuõng döùt haún* Taâm xa tröø hung haïi

*Ñaûnh leã Ñaáng Naêng Nhaân.*

# Boà-taùt Ñaïi só Lieân Hoa Thuû Taïng noùi keä khen ngôïi Phaät xong lieàn baïch Phaät:

–Neáu coù ngöôøi luoân thöïc haønh vieäc leã baùi Phaät nhö vaäy thì vaøo ñôøi sau cuøng nghe ñöôïc kinh saâu nhieäm naøy, trí tueä saùng suoát, khoâng heà coù sôï haõi.

# Laïi coù vò Boà-taùt teân Ly Duïc Tích böôùc ra baïch Phaät:

–Neáu coù ngöôøi nghe ñöôïc kinh saâu nhieäm naøy, taâm vui möøng tin töôûng thì ñoù laø baäc Minh trí, neân duøng höông hoa sôùm toái cuùng döôøng.

# Laïi coù vò Boà-taùt hieäu laø Quaûng Taâm, böôùc ra baïch Phaät:

–Ñöùc Nhö Lai giaûng noùi kinh phaùp naøy laø ñaõ laøm cho Phaät ñaïo höng thònh, ngöôøi khoâng nghi ngôø kinh naøy thì phuùc ñöùc khoâng theå tính löôøng ñöôïc, laáy vieäc cuùng döôøng laøm ñieàu lôïi laïc, taâm ñöôïc vöõng chaéc. Ñoái vôùi keû tin töôûng kinh naøy thì moïi sôû nguyeän ñeàu ñaït ñöôïc. Traùi laïi, keû khoâng tin thì bò ma laøm chuû, taát ñi theo ñöôøng cuûa ma.

# Laïi coù vò Boà-taùt hieäu laø Lieân Hoa Muïc, böôùc ra baïch Phaät khen ngôïi baèng baøi

tuïng:

*Neáu ngöôøi tin kinh naøy* Laø maét saùng cuûa ñôøi Khoâng coù taâm nghi ngôø Chæ ngöôøi roõ neûo ñaïo.

# Laïi coù vò Boà-taùt teân laø Taâm Tín Duyeät lieàn ñeán tröôùc Phaät noùi baøi tuïng:

*Ngöôøi nghe kinh phaùp naøy* Vui möøng tin hôn heát Ñöôïc moïi ngöôøi toân quyù Baäc Thaàn minh cuûa ñôøi.

# Laïi coù vò Boà-taùt hieäu laø Hyû Thaàn Linh noùi baøi tuïng:

*Ngöôøi naøo nghe kinh naøy* Tin töôûng khoâng nghi ngôø Laø uy thaàn cuûa ñôøi

*Ñöôïc moïi ngöôøi toân kính.*

# Laïi coù vò Boà-taùt teân laø Thöôøng Thích ñeán tröôùc Phaät noùi baøi tuïng:

*Neáu ngöôøi nghi kinh naøy* Taâm luoân khôûi lo buoàn Chí bò hö voïng buoäc Maõi troâi laên sinh töû.

# Laïi coù vò Boà-taùt teân laø Baûo Y noùi baøi keä:

*Voâ soá öùc y phuïc*

*Thanh tònh, raát nhieäm maàu* Toân tröôûng mau hoùa ñoä Khieán khoâng sinh taâm nghi.

# Laïi coù vò Boà-taùt teân laø Thieàn Thöïc ñeán tröôùc Phaät noùi keä:

*Ngöôøi tin kinh saâu naøy* Seõ ñöôïc ban thöùc ngon Ñaày ñuû taát caû vò

*Chuyeân tinh theo haïnh Thaùnh.*

# Laïi coù vò Boà-taùt teân laø Kieán Nhaân Truï Thaùnh ñeán tröôùc Phaät noùi tuïng:

*Ngöôøi nghi ngôø kinh naøy* Taâm luoân khôûi lo buoàn Laïi khoùc than saàu khoå Chaúng tin kinh phaùp maàu. Hoaëc töø nguïc sinh leân Hoaëc trôû laïi ñöôøng aùc

*Tu-di laøm choán ngaên*

*Hoà nghi phaùp töôïng naøy.* Bò baïn aùc loâi keùo

*Chaúng hieåu nghóa saâu maàu* Bò löôùi nghi troùi buoäc

*Neân chaúng coù choán veà.*

*Ñoù khoâng thuaän chaùnh giôùi,* Quaùn töùc giaän buoàn lo

*Khi aáy nôi truù nguï* Ñöôïc ví nhö thuù döõ. Ñaõ chaúng tu ñaïo phaùp

*Bieáng nhaùc, chaúng tinh taán* Tin taø, khoâng trí tueä Chaúng tin kinh phaùp naøy.

*Chuoäng voøng quay chuùng sinh* AÂn aùi ñaém toâi, ta,

*Nöông vaøo hoïa ba coõi* Chaúng tin leõ nhieäm maàu. Keû ngu toái bò haïi

*Öa ñaém naêm duïc laïc* Tham döïa töï thaáy thaân Phæ baùng lôøi chæ daïy. Chí chuoäng y phuïc ñeïp Öa thích thöùc aên ngon Ít coù phaùp thanh tònh Neân phæ baùng kinh naøy.

*Ngöôøi thích soáng coõi Duïc* Ham chuoäng quaû voâ phöôùc

*Keû aáy töï xa caùch*

*Chaúng ñöôïc gaàn Theá Toân.*

# Laïi coù vò Boà-taùt teân laø Khí AÙc Phaùp ñeán tröôùc Phaät noùi keä:

*Neân boû boïn ngöôøi aáy* Ví nhö xa haàm phaån Keû ngu nghi kinh naøy

*Nöông coõi Duïc caàu thoaùt.* Neân phaûi xa lìa chuùng Nhö xa thaây cheát thoái

*Keû nghi kinh saâu naøy* Neân xa cuõng nhö theá. Laïi coù ngöôøi baøi baùng Nhö giaëc vaây xoùm laøng Maõi ôû nôi choã toái

*Thaáy aùc, yù neân boû.* Nhìn vieäc aáy phaûi rôøi Laø giaëc, vaät hung aùc Neáu baøi baùng kinh naøy Taâm yù maõi cuoàng loaïn.

# Baáy giôø, Toân giaû A-nan böôùc ñeán, baïch Phaät:

–Baïch Ñaáng Trôøi Trong Trôøi, thaät laø ñieàu chöa töøng coù, caùc vò Boà-taùt naøy ñaõ nhaän roõ trí tueä cuûa kinh, coù ñuùng nhö vaäy khoâng? Nhôø vaøo naêng löïc cuûa chaùnh ñònh maø noùi nhöõng lôøi aáy hay laø nhôø vaøo thaùnh chæ cuûa Phaät maø hieåu roõ ñöôïc?

# Ñöùc Phaät daïy:

–Nöông vaøo uy thaàn Phaät maø duyeân theo yù nghóa cuûa kinh naøy neân coù ñöôïc naêng löïc chaùnh ñònh ñaït ñeán caùc phaùp voâ vi. Vì sao? Vì caùc vò hieän ñang coù maët ôû ñaây ñeàu thuoäc doøng hoï cuûa Nhö Lai, ñaõ töøng ôû nôi saùu möôi öùc Ñöùc Phaät maø nghe ñöôïc yeáu chæ cuûa kinh naøy, tin öa, khen ngôïi, cuõng nhö hieän nay chí nguyeän gaén boù vôùi naêng löïc chaùnh ñònh ñeå nhôø vaøo uy thaàn Phaät maø giaûng kinh naøy, ñuùng nhö nhöng ñieàu ta ñaõ giaûng noùi khoâng khaùc, nhaèm laøm saùng toû theâm.

# A-nan hoûi Phaät:

–Ngöôøi naøo nghe kinh naøy, lieàn vui möøng tin töôûng, khoâng heà hoà nghi, thì nhöõng ngöôøi trong doøng hoï cuûa Nhö Lai, laø nam hay nöõ, ñöôïc phöôùc ñöùc theá naøo?

# Phaät baûo A-nan:

–Nhöõng ngöôøi trong doøng hoï cuûa Nhö Lai, laø nam hay nöõ, chí caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, ví nhö ñem baûy chaát baùu ñaày khaép trong thieân haï naøy maø cuùng döôøng Nhö Lai, laïi coù ngöôøi nghe ñöôïc kinh saâu nhieäm naøy taâm lieàn vui möøng, tin töôûng, khoâng nghi ngôø thì phöôùc ñöùc coøn hôn vieäc cuùng döôøng caùc thöù chaâu baùu kia.

# Ñöùc Phaät noùi tieáp:

–Ví nhö ñem heát soá chaâu baùu trong thieân haï cuõng nhö toaøn boä caùc thöù chaâu baùu trong caùc theá giôùi chö Phaät nhieàu nhö soá caùt soâng Haèng maø cuùng döôøng Nhö Lai, laïi coù ngöôøi nghe ñöôïc kinh naøy, taâm vui möøng, kính tin thì phöôùc ñöùc hôn haún vieäc cuùng döôøng kia.

# Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi baøi tuïng:

*Ví nhö trong thieân haï*

*Baûy thöù baùu ñaày khaép* Ñem cuùng döôøng Nhö Lai Theá Toân thaønh Ñaïi Tueä. Keû trí nghe kinh naøy

*Tin, öa, khoâng dao ñoäng* Phöôùc ñöùc aáy hôn heát Ñöùc aáy khoâng haïn löôïng. Ví nhö caùt soâng Haèng Caùc coõi Phaät cuõng vaäy Cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân

*Khoâng baèng nghe kinh naøy.*

# A-nan baïch Phaät:

–Nhöõng ngöôøi trong doøng hoï cuûa Nhö Lai, hoaëc nam hay nöõ, nghe kinh phaùp naøy maø vui möøng tin töôûng, thoï trì, ñoïc tuïng thì phöôùc ñöùc aáy theá naøo?

# Phaät daïy:

–Neáu caùc vò nam, nöõ trong doøng hoï cuûa Nhö Lai caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh giaùc, thì nhöõng vò aáy traûi qua traêm kieáp cuùng döôøng Nhö Lai, cuõng nhö tu caùc phaùp Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä; laïi ñöôïc naêm thöù thaàn thoâng, moãi vò trong traêm kieáp aáy luoân hieåu roõ moïi vieäc ôû theá gian, khoâng heà nghi ngôø, nhöng khoâng tin nhaän kinh naøy thì nhöõng keû aáy chaúng heà bieát cuùng döôøng Phaät.

# Baáy giôø, Ñöùc Phaät noùi baøi tuïng:

*Neáu trong moät traêm kieáp* Kính cuùng döôøng Theá Toân Thöùc aên uoáng ñaày ñuû

*Chöa phaûi thaät cuùng döôøng.* Ngöôøi tin thoï kinh naøy

*Môùi thaät cuùng döôøng Phaät.* Boû yù töôûng döïa ñaïo

*Phaùp cuùng döôøng caùc Phaät.* Nhö theá hôïp lôøi daïy

*Ñuùng laø kính thôø Phaät*

*Phaùp cuùng döôøng Ñaúng giaùc* Nhö Lai laø Phaùp thaân.

*Giaû söû trong traêm kieáp* Choïn toaøn y phuïc quyù Maø cuùng döôøng Theá Toân Laø chöa thaät cuùng döôøng. Ngöôøi thoï trì kinh naøy Luoân toân quyù cung kính Môùi thaät kính thôø Phaät Hôn vieäc cuùng y phuïc.

*Neáu traûi qua traêm kieáp* Ngoïc baùu, höông hoa thôm Cuùng döôøng leân Theá Toân Chöa thaät cuùng döôøng Phaät

*Neáu thoï trì kinh naøy* Döùt yù töôûng döïa quaû Ñoù chính laø cuùng döôøng Theá Toân tueä treân heát.

*Neáu xaây thaùp baûy baùu* Ñeå cuùng döôøng Theá Toân Ñeàu cao nhö Tu-di

*Chöa laø cuùng döôøng Phaät.* Neáu thoï trì kinh naøy Chaúng coøn thaáy ta, toâi

*Laø cuùng döôøng treân heát* Khoâng coù gì hôn ñöôïc. Neáu trong moät traêm kieáp Coù ngöôøi giöõ giôùi caám Chaúng thoï trì kinh naøy Giôùi aáy khoâng teân tuoåi. Ngöôøi thoï trì kinh naøy Giôùi aáy raát ñöôïc khen.

*Neáu giöõ giôùi thanh tònh,* Giôùi naøy khoâng gì hôn Voâ löôïng chaúng nghó baøn Trí saùng thuaän kinh naøy

*Theo nhaân duyeân kính thôø* Giôùi caám luoân ñaày ñuû.

*Giôùi aáy ñeàu roát raùo* Chaúng goïi laø huûy giôùi Ngöôøi tu hoïc kinh naøy Lieàn hôïp vôùi lôøi daïy. Neáu khoâng tu kinh naøy Laø chaúng caàu Phaät ñaïo Tuy thôø Phaät ñaày ñuû Cuõng coi nhö khoâng tu. Tu giôùi gioáng nhö theá Nhaän roõ nghóa kinh naøy Thoï trì theo töøng quyeån Thì giôùi caám ñaày ñuû.

*Giaû söû trong traêm kieáp* Nhaát taâm tu nhaãn nhuïc Ví coù keû giaän maéng

*Ñeàu nhaãn vôùi moïi ngöôøi.* Neáu ngöôøi trì kinh naøy Nghe, thoï trì, ñoïc tuïng Nhaãn aáy laø treân heát

*Nhieäm maàu chaúng theå löôøng.* Hoaëc ngöôøi chaët chaân tay

*Taâm khoâng heà oaùn giaän* Chaúng böïc, chaúng chao ñaûo Taâm aáy cuõng khoâng khôûi.

*Nhaãn nhuïc ñöôïc nhö vaäy* Thöïc haønh trong traêm kieáp Keû laøm ñöôïc ñieàu ñoù Nhaãn aáy chöa ñaëc bieät.

*Neáu ngöôøi trì kinh naøy* Nghe, thoï trì, ñoïc tuïng Nhaãn aáy laø treân heát

*Nhieäm maàu chaúng theå löôøng.* Neáu thoï trì kinh naøy

*Nhaãn ñoù laø treân heát* Voøi voïi khoâng gì baèng

*Chaân thaät, chaúng hö doái.* Lôøi daïy Chaân chaúng maát Tueä Phaät khoâng gì hôn Khoâng cheâ bai kinh naøy Taát caû ñöôïc nhö nguyeän. Giaû söû trong traêm kieáp Tinh taán khoâng bieáng nhaùc Sôùm toái khoâng ham nguû Taát caû ñöôïc nhö nguyeän.

*Neáu tu hoïc kinh naøy* Giaûng noùi ñöôïc, trí saùng Tinh taán laø treân heát Sieâng tu khoâng ai hôn.

*Neáu trong moät traêm kieáp* Laø Thaàn tieân, naêm thoâng Chaúng ñöôïc nghe kinh naøy Thì khoâng coù thaàn tuùc, Giaû söû thoï phaùp naøy

*Nhaän roõ, khoâng vöôùng maéc* Thaàn thoâng ñaõ ñaït ñöôïc Taát caû khoâng ai baèng.

*Duø cho trong traêm kieáp* Tu haønh caùc trí tueä Vöôït moïi trí theá gian Vui chôi theo naêm duïc, Neáu khoâng tu kinh naøy Thì chaúng coù trí tueä

*Baäc Thaùnh ñöôïc maïnh meõ* Thoï trì kinh maàu naøy.

*AÁy chính baäc Ñaïo trí* Thoâng toû trí tueä Thaùnh

*Neáu nghe kinh saâu maàu* Vui möøng vaø vaâng laøm Coù tueä saâu nhaän bieát Bieát caùc phaùp veà ñaâu Phaûi neân noùi kinh naøy Trí tueä cuõng nhö theá.

*Tu taäp kinh ñieån chaùnh* Taát caû khoâng coù hai Neân tu haïnh tinh taán Tu trì kinh saâu naøy.

# Baáy giôø, Toân giaû A-nan ôû tröôùc Phaät noùi baøi tuïng:

*Giaû söû boán ngaøn daëm* Hoaëc xa boán ngaøn daëm Maø ñeán nghe kinh naøy Thuaän theo ñöùc quaû Phaät Lieàn ñeán nôi nhaø aáy Chaúng cho ñaïo laø khoù Keû trí phaûi mau ñeán

*Nôi naøo tìm kinh naøy.*

*Ngöôøi muoán ñöôïc thieàn ñònh* Taát caû ñeàu vöôït qua

*Tuïng ñoïc, noùi kinh naøy* Thoï trì, giaûi thích nghóa. Neáu caàu, taát caû an

*Chæ chuoäng haïnh Boà-taùt* Giaûng noùi kinh ñieån naøy Ñaát nöôùc ñöôïc an vui.

*Ñöôïc thaáy Bình ñaúng giaùc* A-di-ñaø, voâ nieäm

*Maø tu theo nghóa kinh* Taát caû lôøi Phaät daïy.

# Ñöùc Phaät noùi:

–Laønh thay, laønh thay! Hieàn giaû A-nan! Ñuùng nhö lôøi oâng noùi, khoâng coù gì sai khaùc. Caùc vò nam nöõ trong doøng hoï Nhö Lai, nhöõng ngöôøi khen ngôïi kinh naøy, trong thôøi gian trì tuïng thì taâm khoâng loaïn ñoäng, xa lìa taát caû voïng töôûng, nôi ôû luoân ñöôïc töï taïi, ñöôïc thaáy caùc Ñöùc Phaät Theá Toân khen ngôïi kinh, taâm khoâng taùn loaïn, khi saép cheát, maét nhìn thaáy voâ soá caùc Ñöùc Phaät, Theá Toân. Vì sao? Vì caùc vò nam nöõ trong doøng hoï cuûa Nhö Lai aáy luoân ñöôïc taát caû caùc Ñöùc Phaät che chôû, giuùp ñôõ, nhôø ngöôøi aáy thoï trì, ñoïc tuïng naøy maø ñöôïc nhö vaäy.

M