KINH THUYEÁT VOÂ CAÁU XÖÙNG

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 10: PHAÄT HÖÔNG ÑAØI**

Khi aáy, Toân giaû Xaù-lôïi Töû suy nghó: “Saép ñeán giôø aên, caùc Ñaïi Boà-taùt naøy noùi phaùp chöa xong. Thanh vaên chuùng ta vaø caùc Boà-taùt seõ thoï thöïc ôû ñaâu?” Bieát yù nghó cuûa Toân giaû Xaù-lôïi Töû, Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi:

–Thöa Ñaïi ñöùc! Ñöùc Nhö Lai daïy taùm phaùp giaûi thoaùt cho caùc vò Thanh vaên, Toân giaû ñaõ hieåu roài neân ñöøng vì taøi thöïc maø laøm nhieãm oâ taâm mình, haõy laéng nghe chaùnh phaùp. Neáu Toân giaû muoán aên thì haõy ñôïi moät chuùt seõ coù moùn aên chöa töøng coù.

Noùi xong, Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng lieàn nhaäp vaøo ñònh Vi dieäu tòch, duøng thaàn thoâng thuø thaéng thò hieän laøm cho caùc Boà-taùt, ñaïi Thanh vaên thaáy caùch coõi Phaät naøy veà phöông treân, qua boán möôi hai haèng haø sa coõi Phaät, coù theá giôùi teân Nhaát thieát dieäu höông, Phaät ôû coõi aáy hieäu Toái Thöôïng Höông Ñaøi, hieän ñang truï trì an oån. Trong coõi aáy coù muøi thôm vi dieäu baäc nhaát, caùc muøi thôm nôi coõi trôøi, ngöôøi, coõi Phaät khaùc nôi khaép möôøi phöông cuõng khoâng saùnh baèng. Caây coái trong coõi aáy ñeàu toûa ra muøi thôm ngoït ngaøo xoâng öôùp taát caû moïi choán. Coõi aáy khoâng coù teân cuûa haøng Nhò thöøa, chæ coù moãi chuùng Ñaïi Boà-taùt thanh tònh vaø ñöôïc nghe Ñöùc Nhö Lai Toái thöôïng Höông Ñaøi thuyeát phaùp. Nôi theá giôùi naøy, taát caû laàu ñaøi, cung ñieän, nôi kinh haønh, vöôøn caây, y phuïc ñeàu do voâ soá nhöõng höông thôm vi dieäu taïo thaønh. Muøi thôm maø Ñöùc Theá Toân vaø chuùng Boà-taùt nôi coõi aáy aên laø vi dieäu hôn heát, xoâng öôùp khaép voâ löôïng coõi Phaät trong möôøi phöông.

Khi Ñöùc Nhö Lai vaø caùc Boà-taùt aáy cuøng ngoài thoï thöïc, coù vò

trôøi teân laø Höông Nghieâm, ñaõ phaùt taâm saâu roäng ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa daâng cuùng Ñöùc Nhö Lai vaø caùc vò Boà-taùt nôi coõi aáy.

Baáy giôø, taát caû ñaïi chuùng ôû ñaây ñeàu thaáy Ñöùc Nhö Lai cuøng caùc Boà-taùt ngoài thoï thöïc vôùi nhöõng söï vieäc nhö vaäy.

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng hoûi taát caû caùc vò Boà-taùt:

–Thöa caùc vò, ai coù theå ñeán ñoù xin laáy côm thôm vi dieäu?

Do dieäu löïc töø oai thaàn cuûa Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng, caùc Boà-taùt ñeàu im laëng.

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng hoûi Ñaïi só Dieäu Caùt Töôøng:

–Vì sao Boà-taùt khoâng gia hoä cho ñaïi chuùng naøy, ñeå ñeán noãi nhö

vaäy?

Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng noùi:

–Naøy cö só! OÂng khoâng neân khinh cheâ caùc vò Boà-taùt ôû ñaây. Nhö

Phaät ñaõ daïy: “Chôù khinh cheâ ngöôøi chöa hoïc.”

Khi aáy, ngay treân giöôøng, Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng beøn hoùa hieän moät vò Boà-taùt ôû tröôùc maët ñaïi chuùng vôùi thaân vaøng röïc, töôùng toát trang nghieâm, aùnh saùng oai ñöùc che laáp caû ñaïi chuùng vaø noùi vôùi vò hoùa Boà-taùt:

–Thieän nam! OÂng neân ñeán phöông treân caùch coõi Phaät naøy qua boán möôi hai haèng haø sa coõi Phaät, coù coõi Phaät teân Nhaát thieát dieäu höông, Phaät ôû coõi aáy hieäu Toái Thöôïng Höông Ñaøi, ñang cuøng thoï thöïc vôùi caùc Boà-taùt. OÂng haõy ñeán ñoù, ñaûnh leã nôi chaân Phaät vaø noùi nhö vaày: “Phöông döôùi coù Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng, cuùi ñaàu laïy nôi chaân Ngaøi, gôûi lôøi kính thaêm Ñöùc Theá Toân coù ít beänh, ít phieàn, ñi ñöùng nheï nhaøng, söùc khoûe ñieàu hoøa vaø an laïc khoâng? Nôi xa, taâm luoân höôùng ñeán, ñi nhieãu theo phía beân phaûi hôn traêm ngaøn voøng, ñaûnh leã nôi chaân Theá Toân vaø thöa xin ñöôïc phaàn côm thöøa cuûa Ngaøi ñeå veà coõi Kham nhaãn nôi phöông döôùi laøm Phaät söï, khieán cho caùc höõu tình ham duïc laïc, taâm yù thaáp keùm seõ öa thích ñaïi tueä vaø cuõng laøm cho tieáng laønh cuøng voâ löôïng coâng ñöùc cuûa Nhö Lai bay toûa khaép nôi.”

Töùc thì, tröôùc ñaïi chuùng, hoùa Boà-taùt lieàn bay leân hö khoâng, toaøn theå ñaïi chuùng ñeàu thaáy. Vôùi thaàn thoâng nhanh choùng chæ trong

choác laùt ñaõ ñeán coõi Nhaát thieát dieäu höông, ñaûnh leã nôi chaân Phaät Toái Thöôïng Höông Ñaøi vaø noùi laïi: “Phöông döôùi coù Boà-taùt teân Voâ Caáu Xöùng, cuùi ñaàu ñaûnh leã nôi chaân vaø kính thaêm hoûi Theá Toân coù ít beänh, ít phieàn naõo, ñi ñöùng nheï nhaøng, khí löïc ñieàu hoøa vaø an laïc khoâng, nôi xa, taâm luoân höôùng ñeán, ñi nhieãu hôn traêm ngaøn voøng, ñaûnh leã nôi chaân Ngaøi, thöa xin ñöôïc phaàn côm thöøa cuûa Theá Toân ñeå

veà coõi Kham nhaãn nôi phöông döôùi laøm Phaät söï, khieán cho caùc höõu

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

tình ham duïc laïc, taâm yù thaáp keùm seõ öa thích ñaïi tueä vaø cuõng laøm cho tieáng laønh cuøng voâ löôïng coâng ñöùc cuûa Nhö Lai ñöôïc lan toûa khaép nôi.”

Thaáy hoùa Boà-taùt naøy vôùi töôùng toát trang nghieâm, aùnh saùng oai ñöùc vi dieäu thuø thaéng, caùc Boà-taùt phöông treân khen ngôïi laø chöa töøng coù: “Ñaïi só naøy töø ñaâu ñeán, coõi Kham nhaãn ôû ñaâu. Vì sao goïi laø ham duïc laïc, taâm yù thaáp keùm.” Hoï lieàn hoûi Nhö Lai Toái Thöôïng Höông Ñaøi: “Cuùi xin Ñöùc Theá Toân haõy noùi cho chuùng con bieát veà söï vieäc naøy.”

Ñöùc Phaät noùi: “Naøy caùc thieän nam! Caùch coõi Phaät naøy, veà phöông döôùi, qua boán möôi hai haèng haø sa coõi Phaät, coù coõi Phaät teân Kham nhaãn, Phaät nôi coõi aáy hieäu Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai ÖÙng Chaùnh Ñaúng Giaùc, hieän ñang truï trì an oån trong ñôøi naêm tröôïc, giaûng daïy chaùnh phaùp cho caùc höõu tình öa thích phaùp thaáp keùm. Coõi aáy coù Boà-taùt teân Voâ Caáu Xöùng ñaõ an truï vaøo phaùp moân giaûi thoaùt baát khaû tö nghì. Vì muoán khai thò phaùp dieäu cho caùc Boà-taùt, neân sai hoùa Boà- taùt ñeán ñaây, xöng döông coâng ñöùc danh hieäu cuûa ta, khen ngôïi caùc ñöùc trang nghieâm ôû coõi naøy ñeå caùc Boà-taùt nôi ñaây taêng tröôûng caên laønh.”

Caùc Boà-taùt nôi coõi naøy ñeàu noùi: “Ñöùc cuûa vò aáy nhö theá naøo maø hoùa hieän ñaïi thaàn thoâng, söùc voâ uùy nhö vaäy?”

Ñöùc Phaät Toái Thöôïng Höông Ñaøi noùi: “Naøy caùc thieän nam! Ñaïi Boà-taùt aáy ñaõ thaønh töïu phaùp coâng ñöùc lôùn lao, thuø thaéng, trong moät saùt-na hoùa hieän voâ löôïng, voâ bieân Boà-taùt. OÂng ta sai caùc Boà-taùt naøy ñi khaép taát caû coõi nöôùc trong möôøi phöông, thi haønh Phaät söï, ñeå taïo lôïi ích, an laïc cho voâ löôïng höõu tình.”

Theá roài, Ñöùc Nhö Lai Toái Thöôïng Höông Ñaøi lieàn laáy baùt toûa muøi höông thôm ñöïng ñaày côm ñöôïc öôùp nhöõng muøi thôm, trao cho vò hoùa Boà-taùt, luùc naøy coù chín traêm vaïn Ñaïi Boà-taùt ñoàng leân tieáng xin Ñöùc Phaät Toái Thöôïng Höông Ñaøi: “Chuùng con muoán cuøng vôùi hoùa Boà-taùt naøy ñeán coõi Kham nhaãn nôi phöông döôùi, chieâm ngöôõng Ñöùc Nhö Lai Thích-ca Maâu-ni, ñaûnh leã, cung kính, nghe chaùnh phaùp, cuõng ñeå chieâm ngöôõng, kính leã Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng cuøng caùc vò Boà- taùt ôû ñoù. Cuùi xin Theá Toân gia hoä cho pheùp.”

Ñöùc Phaät Toái Thöôïng Höông Ñaøi daïy: “Naøy caùc thieän nam!

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Nay ñaõ ñuùng luùc, caùc oâng haõy ñi ñi. Caùc oâng phaûi töï thaâu giöõ muøi thôm treân nôi theå mình, roài vaøo coõi Kham nhaãn, ñöøng ñeå caùc höõu tình cuûa coõi aáy say ñaém, buoâng lung. Caùc oâng phaûi giaáu saéc töôùng cuûa mình roài vaøo coõi Kham nhaãn, ñöøng ñeå caùc Boà-taùt nôi coõi aáy sinh xaáu hoå. Ñoái vôùi coõi Kham nhaãn, caùc oâng ñöøng coù daáy töôûng cho laø thaáp keùm maø taïo chöôùng ngaïi cho mình. Vì sao? Naøy caùc thieän nam! Vì taát caû caùc quoác ñoä ñeàu nhö hö khoâng. Chö Phaät, Theá Toân vì muoán taïo moïi thaønh töïu ñaày ñuû cho caùc höõu tình, theo sôû thích cuûa chuùng maø thò hieän caùc coõi Phaät, hoaëc nhieãm, hoaëc tònh, töôùng khoâng nhaát ñònh, nhöng söï thaät thì caùc coõi Phaät ñeàu thanh tònh, khoâng khaùc nhau.”

Baáy giôø, hoùa Boà-taùt nhaän baùt côm ñaày cuøng vôùi chín traêm vaïn

Boà-taùt Taêng, nöông oai thaàn cuûa Ñöùc Phaät ôû ñaây vaø dieäu löïc cuûa Boà- taùt Voâ Caáu Xöùng, boãng nhieân bieán maát, trong choác laùt laëng leõ hieän nôi nhaø cuûa Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng ôû coõi Kham nhaãn. Luùc naøy, Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng beøn hoùa hieän ra chín traêm vaïn toøa Sö töû, trang nghieâm ñeïp ñeõ gioáng heät nhö caùc toøa Sö töû ôû tröôùc. Caùc Boà-taùt ñeàu ñeán ngoài. hoùa Boà-taùt ñem baùt côm ñaày ñöa cho Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng. Baùt côm ñöôïc öôùp muøi thôm vi dieäu, muøi thôm naøy bay toûa khaép ñaïi thaønh Quaûng nghieâm vaø caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Heát thaûy caùc coõi ñeàu toûa ngaùt muøi thôm. Caùc Baø-la-moân, tröôûng giaû, cö só, Nhaân phi nhaân... trong ñaïi thaønh Quaûng nghieâm, ngöûi muøi thôm naøy, khen ngôïi laø chöa töøng coù, ngaïc nhieân voâ cuøng, thaân taâm phaán chaán. Vua doøng Ly-chieâm-tyø trong ñaïi thaønh naøy teân Nguyeät Caùi cuøng taùm vaïn boán ngaøn hoï Ly-chieâm-tyø trang söùc ñeïp ñeõ roài ñeán nhaø Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng. Thaáy trong nhaø aáy soá Boà-taùt raát ñoâng, coù caùc toøa Sö töû cao roäng ñeïp ñeõ, ai naáy ñeàu raát vui möøng cho laø chöa töøng coù, cuøng leã laïy caùc Boà-taùt vaø ñaïi Thanh vaên, roài ñöùng luøi qua moät beân.

Khi aáy, ñòa thaàn vaø hö khoâng thaàn, chö Thieân coõi Duïc vaø coõi

Saéc ngöûi höông thôm aáy roài beøn cuøng vôùi quyeán thuoäc caû voâ soá traêm ngaøn vaïn ngöôøi ñeàu ñi tôùi nhaø Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng.

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi vôùi Toân giaû Xaù-lôïi Töû cuøng haøng ñaïi Thanh vaên:

–Toân giaûi haõy aên thöùc aên cam loä cuûa Ñöùc Nhö Lai ñaõ cho, noù ñöôïc xoâng öôùp baèng taâm ñaïi Bi. Vaäy ñöøng ñem taâm haønh haïn heïp,

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

phaàn nhoû maø aên thöù côm naøy. Neáu aên nhö vaäy thì nhaát ñònh khoâng theå tieâu hoùa.

Trong chuùng coù vò Thanh vaên thaáp keùm nghó: “Côm naøy raát ít, laøm sao ñuû cho caû ñaïi chuùng ñoâng ñaûo nhö theá naøy.”

Hoùa Boà-taùt noùi:

–Caùc vò ñöøng ñem phöôùc tueä ít oûi cuûa mình maø so löôøng vôùi voâ löôïng phöôùc tueä cuûa Nhö Lai. Vì sao? Vì nöôùc nôi boán bieån caû coù theå bò caïn nhöng thöùc aên thôm ngon aáy khoâng bao giôø heát. Giaû söû taát caû höõu tình trong voâ löôïng ñaïi thieân theá giôùi cöù moãi ngöôøi moãi vaét côm, vaét côm aáy saùnh baèng nuùi Tu-di, vaét côm lôùn nhö vaäy thì aên traûi qua moät kieáp hoaëc hôn traêm kieáp vaãn khoâng heát. Vì sao? Vì thöùc aên aáy do giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt vaø giaûi thoaùt tri kieán voâ taän sinh ra. Thöùc aên höông thôm dö thöøa naøy cuûa Nhö Lai, duø voâ löôïng höõu tình trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi aên qua traêm ngaøn kieáp cuõng khoâng bao giôø heát.

Theá roài, caû ñaïi chuùng ñeàu aên thöùc aên naøy vaø taát caû ñeàu no ñuû, nhöng thöùc aên vaãn coøn dö. Sau khi aên côm naøy xong, caùc Thanh vaên, Boà-taùt, trôøi, ngöôøi... taát caû chuùng hoäi ñeàu caûm thaáy thaân an laïc, ví nhö Boà-taùt ôû theá giôùi Nhaát thieát an truï trang nghieâm. Sau khi ñöôïc höôûng taát caû an laïc, nhöõng loã chaân loâng treân thaân cuûa caùc vò aáy ñeàu toûa ra muøi thôm gioáng nhö caây thôm ôû theá giôùi Nhaát thieát dieäu höông luoân toûa ra voâ löôïng muøi thôm vi dieäu.

Luùc aáy, Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng hoûi caùc Boà-taùt coõi Nhaát thieát dieäu höông:

–Caùc vò bieát khoâng? Ñöùc Nhö Lai cuûa caùc vò giaûng noùi phaùp cho caùc Boà-taùt nhö theá naøo?

Caùc Boà-taùt ñeàu traû lôøi:

–Ñöùc Nhö Lai nôi coõi chuùng toâi khoâng duøng lôøi chöõ ñeå giaûng noùi phaùp maø chæ duøng höông thôm laøm cho caùc Boà-taùt ñeàu ñöôïc ñieàu phuïc caû. Caùc Boà-taùt ôû coõi chuùng toâi ñeàu ngoài beân caây höông thôm. Nhöõng caây höông thôm aáy ñeàu toûa ra nhöõng muøi thôm ngaøo ngaït. Nghe muøi thôm naøy, caùc Boà-taùt aáy ñaït ñöôïc ñònh Nhaát thieát ñöùc trang nghieâm. Sau khi ñaït ñöôïc ñònh naøy thì coù ñaày ñuû taát caû coâng ñöùc cuûa Boà-taùt.

Caùc Boà-taùt ñeán töø phöông treân hoûi Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Nhö Lai Thích-ca Maâu-ni ôû coõi naøy giaûng phaùp cho caùc höõu tình nhö theá naøo?

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi:

–Höõu tình nôi coõi naøy raát cöùng coûi, khoù giaùo hoùa, neân Ñöùc Nhö Lai ôû ñaây phaûi duøng nhöõng lôøi giaûng noùi cöùng raén ñeå ñieàu phuïc, giaùo hoùa hoï. Duøng nhöõng lôøi noùi cöùng raén ñeå ñieàu phuïc, giaùo hoùa nhö theá naøo? Nghóa laø giaûng noùi ñaây laø coõi ñòa nguïc, ñaây laø coõi baøng sinh, ñaây laø coõi ngaï quyû, ñaây laø choã tai naïn, ñaây laø choã ngöôøi caên bò thieáu, ñaây laø haïnh aùc cuûa thaân, laø quaû baùo theo haïnh aùc cuûa thaân; ñaây laø haïnh aùc cuûa lôøi noùi, laø quaû baùo thuoäc haïnh aùc cuûa lôøi noùi; ñaây laø haïnh aùc thuoäc veà yù, laø quaû baùo thuoäc haïnh aùc cuûa yù; ñaây laø saùt sinh, laø quaû baùo saùt sinh; ñaây laø troäm caép, laø quaû baùo cuûa troäm caép; ñaây laø taø daâm, laø quaû baùo cuûa taø daâm; ñaây laø lôøi noùi hö doái, laø quaû baùo cuûa lôøi noùi hö doái; ñaây laø lôøi noùi ly giaùn, laø quaû baùo cuûa lôøi noùi ly giaùn; ñaây laø lôøi noùi thoâ aùc, laø quaû baùo cuûa lôøi noùi thoâ aùc; ñaây laø lôøi noùi theâu deät, laø quaû baùo cuûa lôøi noùi theâu deät; ñaây laø tham duïc, laø quaû baùo cuûa tham duïc; ñaây laø saân giaän, laø quaû baùo cuûa saân giaän; ñaây laø taø kieán, laø quaû baùo cuûa taø kieán; ñaây laø keo kieät, laø quaû baùo cuûa keo kieät; ñaây laø phaù giôùi, laø quaû baùo cuûa phaù giôùi; ñaây laø saân haän, laø quaû baùo cuûa saân haän; ñaây laø bieáng nhaùc, laø quaû baùo cuûa bieáng nhaùc; ñaây laø loaïn taâm, laø quaû baùo cuûa loaïn taâm; ñaây laø ngu si, laø quaû baùo cuûa ngu si; ñaây laø choã thoï hoïc, ñaây laø choã vöôït qua cuûa söï hoïc; ñaây laø giöõ giôùi, ñaây laø phaïm giôùilaø Du-giaø, ñaây laø ñoaïn haún, laø chaúng ñoaïn haún; ñaây laø chöôùng ngaïi, ñaây chaúng phaûi laø chöôùng ngaïi, ñaây laø phaïm toäi, ñaây laø xuaát toäi; ñaây laø taïp nhieãm, ñaây laø thanh tònh; ñaây laø chaùnh ñaïo, ñaây laø taø ñaïo; ñaây laø thieän, ñaây laø aùc; ñaây laø theá gian, ñaây laø xuaát theá gian; ñaây laø coù toäi, ñaây laø khoâng coù toäi; ñaây laø höõu laäu, ñaây laø voâ laäu; ñaây laø höõu vi, ñaây laø voâ vi; ñaây laø coâng ñöùc, ñaây laø loãi laàm; ñaây laø coù khoå, ñaây laø khoâng khoå; ñaây laø coù vui, ñaây laø khoâng vui; ñaây coù theå nhaøm chaùn, ñaây coù theå ham thích; ñaây coù theå vöùt boû, ñaây coù theå tu taäp; ñaây laø sinh töû, ñaây laø Nieát-baøn. Phaùp coù voâ löôïng moân nhö vaäy, höõu tình nôi coõi naøy taâm cöùng coûi neân Nhö Lai ôû ñaây noùi nhöõng phaùp moân nhö vaäy khieán taâm hoï an truï ñeå ñieàu phuïc. Ví nhö voi ngöïa hung haêng khoâng theå ñieàu phuïc ñöôïc thì phaûi duøng bieän phaùp ñaùnh ñaäp ñau ñôùn thaáu xöông tuûy, sau chuùng môùi ñieàu

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

phuïc. Cuõng vaäy, höõu tình ôû ñaây cöùng coûi khoù giaùo hoùa, Ñöùc Nhö Lai duøng phöông tieän baèng nhöõng lôøi noùi cay ñaéng ñau ñôùn nhö vaäy ñeå aân caàn daãn daét roài sau ñieàu phuïc hoï nhaäp vaøo chaùnh phaùp.

Sau khi nghe noùi vaäy, caùc Boà-taùt ñeán töø phöông treân ñeàu vui möøng cho laø chöa töøng coù vaø cuøng noùi:

–Thaät kyø dieäu thay! Ñöùc Theá Toân Thích-ca Maâu-ni luoân laøm vieäc khoù laøm, aån giaáu voâ löôïng coâng ñöùc toân quyù neân thò hieän nhöõng phöông tieän ñieàu phuïc nhö vaäy. Vì taïo moïi thaønh thuïc cho nhöõng höõu tình baàn cuøng, thaáp keùm neân duøng nhöõng phöông phaùp ñieàu phuïc ñeå laøm lôïi ích. Caùc Boà-taùt ôû coõi naøy cuõng chòu khoå, ñuû nhöõng lao nhoïc, thaønh töïu taâm ñaïi Bi tinh taán thuø thaéng, hy höõu, kieân coá khoâng theå nghó baøn, trôï giuùp ñeå xieån döông chaùnh phaùp voâ thöôïng cuûa Nhö Lai, ñem laïi lôïi laïc cho höõu tình khoù giaùo hoùa.

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi:

–Ñuùng vaäy! Ñuùng nhö lôøi Ñaïi só ñaõ noùi! Nhö Lai Thích-ca hay laøm nhöõng vieäc khoù laøm, aån giaáu voâ löôïng coâng ñöùc toân quyù, khoâng sôï lao nhoïc, duøng phöông tieän ñeå ñieàu phuïc nhöõng höõu tình cöùng coûi khoù hoùa ñoä nhö vaäy. Caùc Boà-taùt sinh nôi coõi Phaät naøy cuõng kham chòu nhöõng lao nhoïc, thaønh töïu taâm ñaïi Bi tinh taán toái thaéng, kieân coá khoâng theå nghó baøn, trôï giuùp xieån döông chaùnh phaùp voâ thöôïng cuûa Nhö Lai, taïo lôïi laïc cho voâ löôïng höõu tình.

Ñaïi só neân bieát! Boà-taùt nôi coõi Kham nhaãn naøy haønh haïnh Boà- taùt, taïo lôïi ích cho höõu tình ñöôïc coâng ñöùc trong moät ñôøi nhieàu hôn coâng ñöùc cuûa Boà-taùt ôû theá giôùi Nhaát thieát dieäu höông haønh haïnh Boà- taùt, taïo lôïi ích cho caùc höõu tình trong traêm ngaøn ñaïi kieáp. Vì sao? Vì coõi Kham nhaãn coù möôøi ñieàu tu taäp phaùp thieän maø caùc theá giôùi Phaät thanh tònh khaùc trong möôøi phöông khoâng coù. Nhöõng gì laø möôøi?

1. Laáy Boá thí ñeå hoä trì ngöôøi ngheøo khoå.
2. Ñem Tònh giôùi ñeå hoä trì ngöôøi phaù giôùi caám.
3. Laáy Nhaãn nhuïc ñeå hoä trì caùc saân giaän.
4. Laáy Tinh taán ñeå hoä trì ngöôøi bieáng nhaùc.
5. Laáy Tónh löï ñeå hoä trì ngöôøi loaïn taâm.
6. Laáy Thaéng tueä ñeå hoä trì ngöôøi ngu si.
7. Noùi phaùp tröø taùm naïn ñeå hoä trì taát caû höõu tình bò taùm naïn.
8. Giaûng noùi chaùnh phaùp Ñaïi thöøa, hoä trì taát caû nhöõng ai thích

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

phaùp nhoû.

1. Ñem nhöõng caên laønh thuø thaéng hoä trì nhöõng ngöôøi chöa coù nhöõng caên laønh.
2. Laáy boán Nhieáp phaùp voâ thöôïng luoân taïo moïi thaønh thuïc cho taát caû höõu tình.

Ñoù laø möôøi ñieàu ñeå tu taäp phaùp thieän, chæ coõi Kham nhaãn naøy môùi coù ñaày ñuû, coøn nhöõng coõi Phaät thanh tònh khaùc trong möôøi phöông thì khoâng coù.

Khi aáy, caùc Boà-taùt ôû coõi Nhaát thieát dieäu höông noùi:

–Caùc Boà-taùt ôû coõi Kham nhaãn naøy thaønh töïu bao nhieâu phaùp ñeå khoâng bò thöông toån, sau khi ôû coõi naøy qua ñôøi laïi sinh vaøo coõi thanh tònh khaùc?

Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng noùi:

–Caùc Boà-taùt ôû coõi Kham nhaãn naøy thaønh töïu taùm phaùp neân khoâng bò thöông toån, sau khi ôû ñaây qua ñôøi ñöôïc sinh vaøo coõi thanh tònh khaùc. Nhöõng gì laø taùm?

1. Boà-taùt suy nghó nhö vaày: Ñoái vôùi höõu tình, ta neân laøm nhöõng vieäc thieän maø khoâng neân troâng mong quaû baùo thieän.
2. Boà-taùt suy nghó nhö vaày: Ta neân thay theá chòu nhöõng khoå naõo cho taát caû höõu tình. Ta ñöôïc nhöõng caên laønh naøo ñeàu ñem cho hoï.
3. Boà-taùt suy nghó nhö vaày: Vôùi taát caû höõu tình, ta neân coù taâm bình ñaúng, taâm khoâng sôï seät.
4. Boà-taùt suy nghó nhö vaày: Ta neân beû gaõy taâm kieâu maïn cuûa caùc höõu tình ñeå coù söï kính aùi nhö Phaät.
5. Boà-taùt coù taâm tin hieåu taêng thöôïng vôùi nhöõng kinh ñieån saâu xa chöa töøng nghe, vöøa ñöôïc nghe thì khoâng nghi ngôø, khoâng huûy baùng.
6. Boà-taùt khoâng ganh tî khi thaáy ngöôøi khaùc coù lôïi döôõng. Coøn mình coù lôïi döôõng thì khoâng kieâu maïn.
7. Boà-taùt ñieàu phuïc taâm mình, luoân xeùt loãi cuûa mình, khoâng gieøm cheâ loãi ngöôøi.
8. Boà-taùt khoâng heà phoùng daät, thích tìm caàu caùc phaùp thieän, tinh taán tu haønh phaùp phaàn Boà-ñeà.

Caùc Boà-taùt ôû coõi Kham nhaãn naøy neáu thaønh töïu ñaày ñuû taùm phaùp treân thì khoâng bò toån thöông, sau khi ôû ñaây qua ñôøi sinh vaøo coõi

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

thanh tònh khaùc.

Khi Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng cuøng vôùi Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng, caùc vò Boà-taùt khaùc ôû trong ñaïi chuùng giaûng noùi voâ soá phaùp vi dieäu, coù traêm ngaøn chuùng sinh cuøng phaùt taâm caàu ñaïo quaû Chaùnh ñaúng giaùc Voâ thöôïng, möôøi ngaøn Boà-taùt chöùng ñaéc phaùp Nhaãn voâ sinh.

M

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)