KINH ÑAÏI BAÛO TÍCH

**QUYEÅN 96**

*Haùn dòch: Ñôøi Ñaïi Ñöôøng, Tam taïng Phaùp sö Boà-ñeà-löu-chí.*

**Phaùp hoäi 28: TRÖÔÛNG GIAÛ DUÕNG MAÕNH THOÏ**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû nöôùc Xaù-veä taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, cuøng chuùng ñaïi Tyø-kheo ngaøn hai traêm naêm möôi ngöôøi cuøng hoäi hoïp, ñeàu laø nhöõng baäc A-la-haùn caùc laäu ñaõ heát khoâng coøn phieàn naõo, ñöôïc ñieàu phuïc cao toät nhö con roàng lôùn, vieäc neân laøm ñaõ laøm xong, boû nhöõng gaùnh naëng xuoáng, ñaõ ñöôïc lôïi mình, heát keát söû caùc coõi, chaùnh trí giaûi thoaùt, taâm ñöôïc töï taïi, cao toät ñaùng ñöôïc cuùng döôøng, moïi ngöôøi ñeàu bieát, chæ coù ngaøi A-nan coøn ôû taïi baäc Höõu hoïc. Teân cuûa caùc vò aáy laø: A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö, Ñaïi Ca-dieáp, Ñaïi Ca-chieân-dieân, Ñaïi Ca-thaáp-ba, Xaù-lôïi-phaát, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, Ñaïi Kieáp-taân-na, Ñaïi Caâu-si-la, Ñaïi Phaïm-phaû, La-haàu-la, Nan-ñaø… ñeàu laø baäc Thöôïng thuû.

Laïi coù naêm traêm Ñaïi Boà-taùt cuøng hoäi hoïp, ñeàu ñöôïc Tam-muoäi vaø Ñaø-la-ni.

Baáy giôø, trong thaønh Xaù-veä coù tröôûng giaû teân Duõng Maõnh Thoï, giaøu coù nhieàu cuûa baùu, kho ñuïn ñaày traøn, nhöõng vaøng baïc, löu ly, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, hoå phaùch, ma-ni, traân chaâu, voi, ngöïa, boø, deâ, keû haàu ngöôøi haï, caùc loaïi buoân baùn taát caû ñeàu nhieàu. Tröôûng giaû Duõng Maõnh Thoï cuøng naêm traêm tröôûng giaû cuøng ñeán hoäi hoïp baøn baïc raèng:

–Naøy caùc vò! Phaät xuaát theá khoù, ñöôïc thaân ngöôøi khoù, gaëp Phaät cuõng khoù, ôû trong Phaät phaùp do loøng tin xuaát gia cuõng khoù, thaønh thaùnh Tyø-kheo laïi caøng khoù, ñuùng pheùp tu haønh cuõng khoù, bieát aân baùo aân, mang chuùt aân chaúng queân, ngöôøi naøy khoù coù, ôû nôi Phaät phaùp coù theå sinh loøng tin öa ngöôøi naøy khoù ñöôïc, tin öa thaønh töïu vieäc naøy laïi khoù, trang nghieâm Phaät phaùp vieäc naøy cuõng khoù, giaûi thoaùt sinh töû caøng khoù gaáp boäi. Chuùng ta vì Thanh vaên thöøa, Bích-chi-phaät thöøa maø caàu dieät ñoä hay seõ phaùt taâm toái thöôïng Phaät thöøa.

Moïi ngöôøi ñeàu xöôùng leân:

–Chuùng ta phaûi ôû trong voâ thöôïng Phaät ñaïo maø chöùng Nieát-baøn.

Chuùng tröôûng giaû quyeát ñònh xong, cuøng ñeán röøng caây Kyø-ñaø ñaûnh leã chaân Phaät, ñi voøng quanh Phaät ba voøng roài ngoài qua moät beân.

Ñöùc Theá Toân tuy bieát nhöng coá yù hoûi:

–Caùc tröôûng giaû coù duyeân gì nay ñeán choã Phaät?

Tröôûng giaû Duõng Maõnh Thoï cuøng naêm traêm tröôûng giaû ñöùng daäy, baøy hôû vai aùo beân phaûi, goái beân phaûi quyø saùt ñaát chaép tay cung kính baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân! Chuùng con cuøng nhau tuï taäp vaø hoäi nghò raèng: Phaät xuaát theá khoù, thaân ngöôøi khoù ñöôïc, cho ñeán giaûi thoaùt sinh töû caøng khoù gaáp boäi, chuùng ta ñang ôû trong haøng Thanh vaên thöøa, Bích-chi-phaät thöøa maø caàu dieät ñoä, seõ phaùt taâm Phaät thöøa voâ thöôïng.”, chuùng con ñoàng xöôùng leân raèng: “Chuùng ta phaûi ôû trong Phaät ñaïo voâ thöôïng maø chöùng Nieát-baøn.” Do quyeát nghò aáy maø chuùng con ñeán choã Ñöùc Nhö Lai Ñaúng Chaùnh Giaùc.

Baïch Theá Toân! Ñaïi Boà-taùt chí caàu Voâ thöôïng Boà-ñeà, phaûi hoïc theá naøo? Phaûi truï

theá naøo? Phaûi tu theá naøo?

Ñöùc Phaät daïy:

–Laønh thay, laønh thay! Caùc oâng phaùt taâm duõng maõnh höôùng veà Voâ thöôïng Boà-ñeà, ñeán choã Phaät phaûi laéng nghe kyõ, kheùo nghó nhôù laáy. Caùc Ñaïi Boà-taùt neân hoïc, neân truï, neân tu ñuùng nhö theá naøo? Ta seõ vì caùc oâng maø giaûng noùi.

Caùc tröôûng giaû vaâng lôøi daïy laéng nghe. Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy caùc tröôûng giaû! Ñaïi Boà-taùt ôû trong Voâ thöôïng Boà-ñeà maø coù chí nguyeän thuø thaéng phaûi ñoái vôùi taát caû chuùng sinh, thì phaûi khôûi taâm ñaïi Bi, phaûi roäng tu haønh, phaûi sieâng naêng huaân taäp. Vì theá neân Boà-taùt ñoái vôùi thaân theå, sinh maïng, taøi saûn, vôï con, kho taøng, nhaø cöûa, uoáng aên, y phuïc, xe coä, meàn neäm, hoa höông, taát caû ñoà duøng ñeàu khoâng ñöôïc aùi tröôùc. Vì sao? Vì chuùng sinh chaáp tröôùc nôi thaân maø taïo nghieäp aùc, do nghieäp aùc maø ñoïa trong ñòa nguïc. Neáu ñoái vôùi chuùng sinh khôûi taâm ñaïi Bi, thì chaúng chaáp tröôùc thaân maïng taøi saûn vaø seõ sinh vaøo ñöôøng laønh. Ñaïi Boà-taùt ôû trong Voâ thöôïng Boà-ñeà, coù chí nguyeän thuø thaéng, ñoái vôùi chuùng sinh khôûi Töø bi roài phaûi tu ñaïi Xaû maø chaúng caàu baùo, ngöôøi chaúng caàu baùo phaûi an truï nôi giôùi luaät, ba giôùi thanh tònh roài phaûi ñuû nhaãn nhuïc, hay nhaãn caùc ñieàu aùc haïi roài neân phaùt khôûi tinh taán, chaúng tieác thaân maïng, neân tu nhaát taâm an truï thieàn ñònh, neân tu trí tueä thieän xaûo phöông tieän, ñoái vôùi ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï maïng ñeàu phaûi xaû ly. Vì chuùng sinh, neân haønh boá thí, thoï trì caám giôùi, vì chuùng sinh neân tu nhaãn nhuïc, phaùt khôûi tinh taán, vì chuùng sinh neân nhaäp thieàn ñònh tu taäp trí tueä phöông tieän thieän xaûo.

Baáy giôø, caùc tröôûng giaû baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Ñoái vôùi thaân maïng vaø vôï con, taát caû taøi vaät, loøng chuùng con thöôøng meán tieác. Ñaïi Boà-taùt quan saùt theá naøo ñoái vôùi thaân maïng taøi coù theå khoâng tham?

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy thieän nam! Ñaïi Boà-taùt coù chí nguyeän thuø thaéng trong Voâ thöôïng Boà-ñeà, phaûi quan saùt thaân naøy coù voâ löôïng sai laàm vaø tai hoïa, caùc vi traàn tích taäp sinh, truï, dò, dieät, nieäm nieäm dôøi ñoåi, chín loã baøi tieát dô baån nhö hang raén ñoäc, trong aáy voán voâ chuû, nhö xoùm hoang vaéng, roát raùo phaù hoaïi nhö ngoùi bình chöa nung, nöôùc dô ñaày traøn nhö chaäu phaân giaõi, chöùa nhöõng baát tònh nhö haàm tieâu, chaúng ñoäng chaïm ñeán ñöôïc nhö nhoït döõ, tham ngon bò hoïa nhö moùn aên loän chaát ñoäc, chaúng bieát aân ñöùc nhö Vò Sinh Oaùn, khi doái moïi ngöôøi nhö aùc tri thöùc, bò si aùi haïi nhö laøm baïn khæ vöôïn, döùt maïng trí tueä nhö saùt nhaân, ñoaït caùc phaùp laønh nhö troäm cöôùp, thöôøng tìm dòp haïi nhö oaùn thuø, khoâng coù Töø taâm nhö ngöôøi haøng thòt, khoù phuïc vuï vaø thaân caän nhö keû baïo aùc, nhö teân caém vaøo thaân ñoäng tôùi thì ñau, nhö nhaø hö muïc phaûi luoân söûa sang, nhö xe cuõ hö khoù duøng, nhö hoäp raén ñoäc khoù gaàn, nhö quaùn troï choã hoïp cuûa keû meät khoå, nhö nhaø coâ ñoäc khoâng bò nhieáp thuoäc, nhö lính nguïc chuyeân haïi, nhö vua lo nöôùc, nhö thaønh trì bieân giôùi phaûi phoøng sôï, nhö aùc quoác nhieàu tai hoïa, nhö cheùn beå khoù caàm, nhö thôø löûa khoâng chaùn, nhö soùng naéng hö doái, nhö huyeãn hoùa meâ hoaëc ngöôøi, nhö loät caây chuoái khoâng loõi cöùng, nhö khoái boït nöôùc chaúng naém caàm ñöôïc, nhö bong boùng nöôùc mau sinh mau dieät, nhö caây beân bôø soâng laâm nguy lay ñoäng, nhö doøng soâng chaûy xieát vaø ñeàu chaûy vaøo bieån cheát.

Boà-taùt laïi quan saùt thaân naøy, nhaân duyeân tröôùc sau cuûa noù, ban ñaàu do duïc aùi hoøa

hôïp maø sinh, vì nuoâi lôùn neân nuoát ñoà aên vaøo ñeán sinh taïng ñaøm aám tieâu hoùa, keá vaøo ñeán huyønh taïng luùc saép chöùa thì bieán laøm chaát chua, keá vaøo ñeán phong taïng do phong löïc chia ra nöôùc vaø caën baõ löu haønh rieâng thaønh ñaïi tieän tieåu tieän. Nöôùc bieán ra maùu, maùu

bieán thaønh thòt, trong thòt sinh môõ, nôi môõ sinh xöông, trong xöông sinh tuûy. Nhaân duyeân cuûa thaân theå tröôùc sau ñeàu baát tònh nhö vaäy.

Khi quan saùt nhö treân Boà-taùt laïi neân suy nghó: “Thaân naøy cuûa Boà-taùt laø do moät traêm saùu möôi khoái xöông raùp thaønh nhö nhaø muïc hö, caùc loùng ñoát chi trì, duøng boán löôùi maïch giaêng buûa giaùp voøng, naêm traêm phaàn thòt nhö buøn toâ treùt, saùu maïch coät nhau, naêm traêm gaân raøng ròt, baûy traêm maïch nhoû duøng laøm laïc beän, möôøi saùu maïch to ñan keát lieàn nhau, coù hai sôïi daây thòt daøi ba taàm röôõi vaán guùt nôi trong, möôøi saùu tröôøng vò vaây quanh sinh taïng thuïc taïng, hai möôi laêm maïch hôi nhö keû song, moät traêm leû baûy cöûa huyeät nhö bình beå naùt, taùm vaïn loã loâng nhö coû loaïn truøm, naêm caên, baûy khieáu ñaày traøn chaát nhô, baûy lôùp da goùi gheùm, luïc vò nuoâi lôùn nhö thôø löûa nuoát thaâu chaúng chaùn.”

Thaân theå nhö vaäy taát caû hoâi nhô baån, taùnh chaát thoái raõ. Noù nhö vaäy thì coù ai caàn aùi troïng maø sinh kieâu maïng? Chæ neân quan saùt noù nhö giöõ caùi bình, nhö gìn chieác xe, nuoâi döôõng noù ñeå ñöôïc ñeán Boà-ñeà. Ñöùc Theá Toân lieàn noùi keä raèng:

*Thaân naøy laø chaäu baån Döôøng nhö bình ñöïng phaân Phaøm phu khoâng trí tueä Caäy saéc sinh kieâu maïn.*

*Trong muõi haèng chaûy muõi Hôi mieäng luoân hoâi haùm Maét gheøn thaân ñaày truøng Ai laïi töôûng khôûi saïch.*

*Nhö ngöôøi caàm hoøn than Maøi duõa muoán traéng boùng Duø maøi ñeán moøn heát*

*Theå saéc than khoâng ñoåi. Duø muoán thaân mình saïch Röûa heát caû nöôùc soâng*

*Thaân hoaøn toaøn chaúng saïch Vì theå chaát voán baån.*

Naøy caùc thieän nam! Neáu Boà-taùt phaùt chí nguyeän thuø thaéng höôùng ñeán Voâ thöôïng Boà-ñeà, thì neân quan saùt thaân theå naøy goàm coù boán möôi boán thöù. Nhöõng gì goïi laø boán möôi boán thöù?

1. Thaân naøy ñaùng chaùn, vì taùnh khoâng hoøa hôïp vaäy.
2. Thaân naøy hoâi haùm, vì maùu muû thöôøng chaûy.
3. Thaân naøy chaúng beàn, vì roát raùo baïi hoaïi vaäy.
4. Thaân naøy yeáu ñuoái, vì chi tieát níu giöõ nhau.
5. Thaân naøy chaúng saïch, vì chaát dô daùy ñaày traøn.
6. Thaân naøy nhö aûo thuaät, vì doái gaït phaøm phu.
7. Thaân naøy nhö mieäng nhoït, vì chín loã thöôøng chaûy.
8. Thaân naøy löûa chaùy, vì löûa duïc höøng thònh.
9. Thaân naøy laø löûa, vì löûa giaän maïnh.
10. Thaân naøy chaùy khaép, vì löûa si chaùy khaép.
11. Thaân naøy toái taêm, vì tham, saân, si.
12. Thaân naøy sa löôùi, vì bò löôùi aùi bao truøm.
13. Thaân naøy laø khoái, ung nhoït vì ñaày ung nhoït.
14. Thaân naøy chaúng an, vì boán traêm leû boán beänh.
15. Thaân naøy laø choã ôû cuûa coân truøng, vì taùm vaïn hoä truøng.
16. Thaân naøy voâ thöôøng, vì cuoái cuøng phaûi cheát.
17. Thaân naøy ngoan si, vì khoâng roõ caùc phaùp vaäy.
18. Thaân naøy nhö ñoà saønh, vì sinh truï hoaïi.
19. Thaân naøy bò böùc baùch, vì nhieàu lo saàu.
20. Thaân naøy khoâng ñöôïc cöùu hoä, vì chaéc hoaïi dieät.
21. Thaân naøy raát hieåm aùc, vì gian xaûo khoù bieát.
22. Thaân naøy nhö hoá khoâng ñaùy, vì tham muoán khoâng chaùn.
23. Thaân naøy nhö löûa nhaän cuûi, vì tham saéc chaúng nhaøm chaùn.
24. Thaân naøy khoâng nhaøm ñuû, vì tham thoï naêm duïc.
25. Thaân naøy nhö bò ñaäp ñaùnh, vì bò toån haïi.
26. Thaân naøy baát ñònh, vì thaïnh suy taêng giaûm.
27. Thaân naøy chuyeån theo taâm, vì chaúng chaùnh tö duy.
28. Thaân naøy chaúng bieát aân, vì haún ñem boû goø maû.
29. Thaân naøy bò keû khaùc aên, vaø choàn soùi kieán moái aên.
30. Thaân naøy nhö boä maùy, vì gaân xöông chi trì.
31. Thaân naøy chaúng ñaùng nhìn, vì maùu muû phaân nhô.
32. Thaân naøy chaúng töï do, vì phaûi nöông uoáng aên.
33. Thaân naøy hö voïng goùi coät, vì hoaøn toaøn hö hoaïi.
34. Thaân naøy baïn aùc, vì nhieàu nghòch haïi.
35. Thaân naøy keû gieát haïi, vì noù töï taøn haïi.
36. Thaân naøy ñoà khoå hoïa, vì nhieàu khoå böùc baùch.
37. Thaân naøy khoái khoå, vì naêm uaån sinh.
38. Thaân naøy khoâng coù chuû, vì caùc duyeân sinh.
39. Thaân naøy khoâng coù maïng, vì rôøi lìa töôùng nam nöõ.
40. Thaân naøy roãng khoâng, vì phaûi quaùn uaån giôùi xöù.
41. Thaân naøy hö voïng, vì nhö chieâm bao.
42. Thaân naøy chaúng thaät, vì nhö huyeãn hoùa.
43. Thaân naøy huyeãn hoaëc, vì nhö boùng chôùp.
44. Thaân naøy thaân naøy khi doái, vì nhö boùng töôïng trong göông.

Ñaây laø boán möôi boán thöù maø Boà-taùt neân quaùn saùt nhö theá. Ñoái vôùi nhöõng vaät sôû höõu nhö thaân maïng, aùi duïc, chaáp tröôùng, vôï con, nhaø cöûa, aên uoáng, y phuïc, xe coä, höông hoa, taát caû vaät duïng öa thích, Boà-taùt ñeàu lìa chaùn khoâng coøn aùi luyeán, mau thaønh töïu saùu phaùp Ba-la-maät-ña, sôùm ñöôïc Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä raèng:

*Ñöôïc thaân ngöôøi toát raát laø khoù Chôù vì thaân naøy taïo nghieäp aùc Roát laïi goø hoang nuoâi choàn soùi Chôù vì aùc kieán sinh tham aùi.*

*Phaøm ngu meâ hoaëc vì cuoàng si Do aùi thaân naøy taïo aùc nghieäp Thaân naøy cuõng laïi chaúng bieát aân*

*Ngaøy ñeâm chæ theâm duyeân khoå hoïa.*

*Cô quan ñoäng chuyeån thöôøng moûi nhoïc*

*Muõi daõi tieän lôïi haèng traøn ñaày Ñoùi khaùt noùng reùt luoân böùc ngaët Ngöôøi trí naøo maø laïi thöông thaân. Thaân naøy khoâng nhaøm nhö hoá saâu Luoáng hay nuoâi lôùn nhöõng oaùn haïi Do nôi thaân naøy thöôøng laøm aùc Phaûi thoï khoå baùo voâ löôïng kieáp.*

*Neân nhôù giaø cheát sieâng tu phöôùc Chaùnh tín ñöôïc sinh trong Phaät phaùp Uoáng aên, y phuïc, caùc höông thoa Döôõng nuoâi thaân naøy ñaõ töø laâu,*

*Ai hay naém giöõ cho chaúng hoaïi Phaûi bieát voâ ích chôù ñam meâ Ñöùc Phaät Nhö Lai raát khoù gaëp*

*Trong voâ löôïng kieáp moät laàn hieän. Ñoái vôùi Phaät phaùp neân tin saâu*

*AÙc ñaïo ñaùng sôï chôù theo noù Duø cho soáng laâu ngaøn öùc naêm*

*Coøn sôï voâ thöôøng sinh loøng chaùn, Huoáng laø giaây laùt chaúng baûo ñaûm Phaûi bò traàm luaân trong aùc ñaïo Hoaëc coù aùc höõu ñeán khuyeân baûo Thaân ngöôøi khoù ñöôïc nay ñaõ ñöôïc. Caàu nhieàu cuûa baùu höôûng duïc laïc Kòp thuôû khoûe maïnh vui chôi thoûa Coù ai caàu cuûa maø sung söôùng*

*Duø ñöôïc giöõ gìn vaãn khoå nhoïc. Ngöôøi ngu nhö vaäy luoáng voïng ngoân Theá neân ngöôøi trí phaûi quan saùt*

*Taøi vaät nhö huyeãn cuõng nhö moäng Chuùng sinh ngu si bò phænh laàm.*

*Trong saùt-na ñöôïc, saùt-na maát Ñaâu coù ngöôøi trí laïi meán luyeán Nhö nhaø aûo thuaät hoùa vieäc aûo Thaønh Caøn-thaùt-baø nhieàu hình saéc. Cuûa baùu cuõng vaäy gaït phaøm phu*

*ÔÛ trong hö voïng naøo coù thaät Chòu nhieàu khoå naõo caàu taøi lôïi*

*Nöôùc löûa vua giaëc thöôøng xaâm ñoaït. Do ñaây hay laøm nhaân duyeân khoå Ñaâu coù ngöôøi trí sinh meán luyeán*

*Coù nhöõng keû thöôøng hoaøi tham aùi Chaïy theo taøi lôïi khoâng bieát chaùn. Ñoái vôùi cha meï khoâng Töø taâm Cho ñeán thaân thuoäc sinh oaùn haïi*

*Lôøi noùi thuaän haønh loøng saâu ñoäc Gaây taïo nhieàu nghieäp duyeân khi doái. Hoaëc hoïc taø luaän taø chuù thuaät*

*Doái khoe taøi ngheä nhö daâm nöõ Hoaëc laïi sieåm cuoáng hieän nhu hoøa Hoaëc laïi kieân cöôøng hieän oai maõnh. Voâ löôïng aùc nghieäp nhieàu nhö vaäy Khoâng gì chaúng do taøi lôïi sinh*

*San hoâ, vaøng ngoïc, chaâu ma-ni Vaät aáy xöa nay nhö boït boùng, Chaúng bieát ñöôïc noù nhö aûo hoùa Vì vaät hö giaû ñoïa ba ñöôøng Thôøi kyø Di-laëc Phaät xuaát theá Boå xöù thaønh Phaät noái Thích-ca. Coõi nöôùc vaøng roøng loùt maët ñaát Nhöõng thöù aáy do töø ñaâu ñeán Kieáp taän theá gian bò thieâu hoaïi Tu-di soâng bieån khoâ chaùy heát,*

*Cöùu caùnh hö maát hoaøn hö khoâng Nhöõng cuûa baùu naøy ñi veà ñaâu Gaây taïo nghieäp aùc caàu taøi vaät Nuoâi naáng vôï con cho raèng vui. Ñeán luùc laâm chung khoå böùc thaân*

*Hoaëc vôï hoaëc con khoâng cöùu ñöôïc ÔÛ trong ba ñöôøng ñaùng sôï kia Chaúng thaáy vôï con cuøng thaân thuoäc, Ngöïa xe cuûa baùu thuoäc ngöôøi khaùc Thoï khoå coù ai chia sôùt ñöôïc*

*Cha meï anh em cuøng vôï con Beø baïn, noâ boäc vaø cuûa caûi Cheát ñi khoâng moät ai cuøng keà*

*Chæ coù aùc nghieäp thöôøng theo saùt Ngöôøi trí troïn chaúng vì thaân aùi Maø taïo nghieäp aùc ñoïa A-tyø*

*Chæ khi heát nghieäp môùi thoaùt khoûi Thaân thuoäc khoâng ai thay theá ñöôïc Dieâm-la söù giaû chæ khaûo nghieäp Chaúng hoûi thaân quyeán vaø baèng höõu, Ngöôi ñöôïc thaân ngöôøi chaúng boû aùc Khoå sôû nay phaûi cam nhaän chòu Dieâm-la thöôøng baûo ngöôøi toäi aáy Ta khoâng gia toäi cho ngöôi ñöôïc, Ngöôi töï taïo toäi nay töï ñeán*

*Nghieäp baùo töï chieâu khoâng ai theá Cha meï, vôï con khoâng cöùu ñöôïc*

*Chæ neân sieâng tu nhaân xuaát theá. Theá neân phaûi boû nghieäp xích xieàng Kheùo bieát xa lìa caàu an laïc*

*Vôùi vôï con nhaø neân bieát sôï*

*Haèng nöông Phaät giaùo chaùnh tu haønh. Taïi gia phöøng thaïnh laø goác khoå Döôøng nhö loø löûa raát ñaùng sôï*

*Thaân taâm noùng böùc bò ñoát chaùy Ñaâu coù ngöôøi trí sinh tham aùi, Öa thích tu haønh caùc Phaät phaùp Khoâng heà doanh caàu laø khoaùi laïc Phaøm phu ngu toái chaúng bieát hay Nhaø laø goác khoå laïi tham aùi.*

*Nôi khoái da xöông gaân thòt kia Meâ laàm voïng töôûng laø choàng vôï Chaúng bieát thaân theå nhö aûo hoùa Phaøm phu ngu toái sinh tham aùi. Ngöôøi trí bieát thaân laø loãi hoïa Duïc laïc trong ñôøi ñeàu vaát boû*

*Caàu phaùp phaûi nhö caàu löông döôïc Phaûi mau boû lìa daây taïi gia.*

Khi nghe phaùp xong naêm traêm tröôûng giaû ñöôïc Voâ sinh nhaãn, vui möøng hôùn hôû noùi keä raèng:

*Möøng thay ñöôïc lôïi lôùn Toái thöôïng trong lôïi ích Chuùng toâi ñoái Phaät phaùp Ñeàu sinh loøng vui thích! Phaùt höôùng ñaïi Boà-ñeà Lôïi laïc cho chuùng sinh*

*Phaùp laønh duøng nuoâi maïng Giaùc tueä töï an taâm.*

*Thöông xoùt caùc chuùng sinh Nguyeän seõ thaønh Phaät ñaïo Chuùng toâi ñeàu ñaõ phaùt Taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.*

*Thaân vaøng töôùng trang nghieâm Chieáu saùng khaép theá giôùi Ngöôøi thích taâm Boà-ñeà*

*Seõ ñöôïc thaân Nhö Lai. Taâm Boà-ñeà ñaïi taâm*

*Toái thöôïng trong caùc taâm Giaûi thoaùt moïi troùi buoäc Ñaày ñuû caùc coâng ñöùc.*

*Caùc chuùng sinh ít phöôùc Nôi ñaây khoâng öa thích*

*Chaúng nhìn khoå sinh töû Chaúng thích taâm Boà-ñeà. Taâm Boà-ñeà coâng ñöùc Neáu coù saéc phöông phaàn Roäng khaép coõi hö khoâng*

*Khoâng gì dung chöùa ñöôïc. Trong coõi nöôùc chö Phaät Nhieàu nhö caùt soâng Haèng Giaû söû traûi traân baùu*

*Duøng cuùng döôøng chö Phaät, Coù ngöôøi hay chaép tay*

*Hoài höôùng taâm Boà-ñeà Phöôùc ñaây hôn phöôùc treân Chaúng theá suy tính ñöôïc,*

*Naøo rieâng phöôùc cuùng döôøng Phöôùc khaùc cuõng nhö vaäy Taâm Boà-ñeà nhö vaäy*

*Ñaáng Toái Thaéng tuyeân noùi. Taâm Boà-ñeà toái thaéng*

*Nhö thuoác A-giaø-ñaø Tröø ñöôïc taát caû beänh Cho taát caû an vui.*

*Toâi thaáy caùc chuùng sinh Bò ba ñoäc nhieät naõo Baäc trí voâ löôïng kieáp Caàn khoå thöôøng tu taäp ,*

*Nhö Y Vöông duõng maõnh Ñaày ñuû haïnh Boà-ñeà*

*Cöùu vôùt chuùng sinh khoå Lìa haún caùc öu naõo.*

*Taát caû choã thoï sinh Troïn chaúng boû taâm naøy*

*Sieâng tu caùc haïnh nguyeän Duõng maõnh caàu Phaät phaùp, Chuùng toâi ñöôïc lôïi laønh Chuùng toâi loøng vui thích Nay gaëp Phaät Thích-ca*

*Seõ ñöôïc thaân Nhö Lai.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân lieàn mæm cöôøi, töø dieän moân cuûa Phaät phoùng ra nhöõng thöù tia saùng xanh, vaøng, ñoû, traéng, hoàng, tía, trong suoát nhö pha leâ chieáu ñeán voâ löôïng, voâ bieân theá giôùi, cho ñeán trôøi Phaïm theá, oai quang cuûa maët trôøi vaø maët traêng ñeàu bò aån khuaát, roài nhöõng aùnh saùng aáy trôû veà nhieãu quanh ba voøng, roài nhaäp ñaûnh Phaät.

Toân giaû A-nan ñöùng daäy ñeå baøy vai aùo beân phaûi, goái phaûi quyø saùt ñaát chaép tay baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Coù nhaân duyeân gì maø Ñöùc Phaät mæm cöôøi?

Toân giaû lieàn ôû tröôùc Phaät noùi keä raèng:

*Chö Phaät laø Ñaïo Sö toái thöôïng Chaúng khoâng duyeân côù hieän mæm cöôøi Ñaáng thöông xoùt lôïi ích theá gian*

*Xin noùi nhaân duyeân cuûa söï aáy?*

*Chuùng sinh ngheøo thieáu khoâng phaùp taøi Neân ban noùi thöøa lôùn toái thöôïng*

*Hay laøm maét saùng cho theá gian*

*Xin noùi nhaân duyeân Phaät cöôøi mæm!*

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy A-nan! OÂng coù thaáy naêm traêm tröôûng giaû nay ôû tröôùc Phaät phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà chaêng?

–Baïch Theá Toân! Vaâng, con ñaõ thaáy.

–Naøy A-nan! Naêm traêm tröôûng giaû naøy thuôû xöa ñaõ ôû nôi traêm ngaøn öùc na-do-tha chö Phaät, thöøa söï cuùng döôøng, troàng caùc caên laønh, nay nghe ta noùi phaùp ñeàu ñöôïc Voâ sinh nhaãn. Caùc tröôûng giaû naøy veà sau chaúng coøn sinh aùc ñaïo, thöôøng thoï khoaùi laïc trong trôøi, ngöôøi. Ñôøi sau ôû choã Phaät Di-laëc, caùc tröôûng giaû naøy thaân caän cuùng döôøng cung kính toân troïng taùn thaùn, vôùi taát caû chö Phaät trong hieàn kieáp cuõng nhö vaäy, ôû choã chö Phaät nghe chaùnh phaùp thoï trì ñoïc tuïng vì ngöôøi maø giaûng noùi. Quaù hai möôi laêm kieáp, caùc tröôûng giaû naøy seõ ôû trong caùc coõi nöôùc cuûa Phaät, thaønh Voâ thöôïng Boà-ñeà, ñeàu ñoàng moät danh hieäu Thaéng Lieân Hoa Taïng Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc.

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Hy höõu thay, Theá Toân! Hy höõu thay, Thieän Theä! Neân ñaët teân phaùp moân quaûng ñaïi naøy laø gì, chuùng con phaûi thoï trì theá naøo?

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy A-nan! Phaùp moân naøy teân laø Du-giaø-sö-ñòa, cuõng goïi laø Duõng Maõnh Thoï Tröôûng Giaû Sôû Vaán, oâng neân thoï trì.

Ñöùc Phaät noùi kinh naøy roài, Toân giaû A-nan vaø caùc Tyø-kheo, naêm traêm tröôûng giaû, caùc chuùng Boà-taùt, Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la… nghe lôøi Phaät daïy ñeàu raát vui möøng tín thoï phuïng haønh.

