**Phaåm 29: DUYEÂN GIAÙC**

Ngöôøi theo Duyeân giaùc maø chaúng töï bieát, ñaõ phaùt ñaïo chaân chaùnh voâ thöôïng, chaúng thoï chaân phaùp vôùi thieän höõu, töï chuyeân laøm ngöôïc laïi. Giaû söû phuïng trì giaùo phaùp saùu Ñoä voâ cöïc maø laïi coù töôûng, muoán ñöôïc toân hieäu ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, oai thaàn ñaùng toân troïng, maø chaúng bieát duøng quyeàn xaûo kheùo leùo. Phaät hieän saéc thaân maø traùi laïi baûo laø coù thaân, lieàn rôi vaøo Duyeân giaùc.

Nhö coù ngöôøi muoán thaáy bieån lôùn laïi ñi ñeán ao hoà, soâng ngoøi, ôû ñoù tìm cuûa baùu chæ löôïm ñöôïc thuûy tinh, ngoïc minh nguyeät nhoû, töï cho laø ñaõ laáy ñöôïc kim cöông saùng choùi. Töø taâm Boà-taùt maø trôû laïi thoái taâm, chaúng hieåu phaùp khoâng xuaát nhaäp cuûa Nhö Lai, khoâng maø voâ hình, ñaïo khoâng coù ba ñôøi quaù khöù, vò lai, hieän taïi, nhöng goïi kieán giaû veà khoâng laø ñònh, maø khoâng hieåu bieát vöøa haønh khoâng, vöøa cöùu ñoä ba coõi, chaúng coù khaû naêng tieán boä. Treân thì khoâng baèng Phaät laïi vöôït haøng ñeä töû, döøng ôû giöõa chöøng. Nhö coù ngöôøi muoán thaáy Thieân ñeá nhöng thaáy vua bieân cöông thì cho laø Thieân ñeá, muoán hoïc Chaùnh giaùc maø taâm coù giôùi haïn, chaúng hieåu tueä saâu xa, trôû laïi rôi vaøo Duyeân giaùc, cuõng gioáng nhö theá. Neáu coù taâm naøy, Phaät beøn chæ baøy daãn daét phaùp Duyeân giaùc.

Ví nhö coù tröôûng giaû, tuoåi ñaõ giaø nua, con caùi laïi ñoâng, coù ngoâi nhaø to lôùn, coät truï laâu ngaøy bò muïc, trong nhaø laïi phaùt hoûa. Caùc ñöùa con buoâng lung ñam meâ theo naêm duïc, chaúng hay bieát tai hoïa naøy. Khi aáy ngöôøi cha nghó: “Ngoâi nhaø naøy quaù cuõ laïi bò löûa ñoát, e sôï coät ngaõ, ngoâi nhaø saäp xuoáng, neân tính sao ñaây.” Ngöôøi cha muoán baøy phöông tieän khuyeán duï caùc ngöôøi con thoaùt ra khoûi naïn löûa. Ngöôøi cha ôû ngoaøi trong troåi nhaïc hay, baûo ngöôøi keâu caùc con:

–Seõ cho caùc con voi, ngöïa, xe coä, ngoïc ma-ni.

Caùc con töø xa nghe tieáng nhaïc laïi ñöôïc leänh cha ñeàu chaïy ra khoûi nhaø ñi ñeán choã cha. Cha lieàn cho caùc con caùc xe coä baùu toát... maø khoâng thieân vò. Caùc con thöa:

–Thöa cha toân kính! Cha keâu chuùng con ra höùa cho ñoà chaâu baùu, nay ñaây taïi sao chæ moät loaïi nhö nhau?

Tröôûng giaû ñaùp:

–Ngoâi nhaø chuùng ta ñaõ cuõ, coät caùi muïc hö maø trong nhaø laïi phaùt hoûa. Cha sôï coät ngaõ ñeø cheát caùc con, cho neân troåi nhaïc keâu caùc con ra loøng cha môùi an. Caùc con ñeàu laø con cuûa cha, cha thöông nhö nhau neân ñeàu cho xe coä quyù baùu.

Phaät daïy: “Ngoâi nhaø cuõ aáy laø ba coõi, coät muïc naùt muoán ngaõ laø hoïa hoaïn ba ñoäc xoay vaàn nôi sinh töû, coät beân trong chaùy laø caùc nieäm töôûng. Tröôûng giaû laø Nhö Lai, caùc con phoùng daät laø ñam meâ duïc nôi ba coõi, troåi kyõ nhaïc laø Phaät thuyeát giaûng veà toäi phöôùc, keâu caùc con ra höùa cho ñoà vaät laø hieän baøy giaùo phaùp ba thöøa caùc con ñeàu ra, cha cho cuûa baùu nhö nhau laø Ñaïi thöøa, khoâng coù ba thöøa. Khi saép dieät ñoä, môùi bieát roõ.”

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö coù tröôûng giaû Coù raát nhieàu con caùi Töï meâ naêm duïc laïc ÔÛ trong ngoâi nhaø cuõ.*

*Coät muïc nhö muoán ngaõ Trong nhaø laïi phaùt hoûa Cha sôï nhaø saäp ñoå*

*Ñeø cheát caùc con mình.*

*Neân troåi caùc nhaïc hay Con ra cho nhö nhau Phaät - Theá Toân cuõng theá*

*Do taâm Duyeân giaùc thaønh. Ñeán khi saép dieät ñoä*

*Ñöùc Phaät ñeán ñöùng tröôùc Chæ baøy moät giaùo phaùp Laø Ñaïi thöøa maø thoâi.*

Ngöôøi tu haønh khôûi yù muoán caàu Ñaïi ñaïo, chaúng bieát voán laø khoâng, chaáp tröôùc ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp cuûa saéc thaân Phaät, Ñaáng toân quyù trong loaøi ngöôøi.

Ví nhö coù ngöôøi nghe teân vua Chuyeån luaân vöông ôû boán phöông, laøm chuû boán chaâu thieân haï, coù baûy baùu, coù caû ngaøn ngöôøi con söùc khoûe ñeàu duõng maõnh, thaønh roäng vaø daøi, Ñoâng Taây daøi boán traêm taùm möôi daëm, Nam Baéc hai traêm taùm möôi daëm, ôû giöõa coù ñieän lôùn vuoâng vaén boán möôi daëm, giöôøng toøa baèng boán baùu; daân chuùng ñoâng ñuùc, nguõ coác doài daøo, sung söôùng voâ cuøng; aâm thanh kyõ nhaïc coù möôøi hai boä; phu nhaân, theå nöõ coù taùm vaïn boán ngaøn; caùc nöôùc vua cai trò tôùi taùm vaïn boán ngaøn; voi ngöïa, xe coä soá löôïng cuõng vaäy.

Vua coù boán ñöùc: Tröôûng giaû, Phaïm chí, daân thöôøng, daân nôi nöôùc nhoû ñeàu toân kính Thaùnh ñeá, nhö con phuïng söï cha. Vua luoân nghó thöông hoï nhö meï thöông con, ñieàu vua daïy baûo ñeàu thoï nhaän laøm theo, xa gaàn quy phuïc, nhö thôø ngöôøi kính trôøi nöông ñaát maø soáng ñöôïc.

Laïi coù boán ñöùc khoâng laïnh, khoâng noùng, môùi sinh khoâng ñoùi khaùt, suoát ñôøi chöa töøng beänh, Thaàn linh heát loøng phuø hoä. Ngöôøi nghe vieäc aáy muoán ñeán yeát kieán vua, tín moä Thaùnh giaùo, lieàn khôûi haønh. Doïc ñöôøng meät moûi, thaáy moät con ñöôøng khaùc, thuaän chaân reõ vaøo thaáy moät thaønh lôùn, daân chuùng ñoâng ñuùc, röøng caây, soâng ngoøi, vui khoâng keå xieát cho ñoù laø thaønh quaùch, laø caûnh giôùi cuûa Thaùnh vöông beøn döøng laïi nôi aáy. Nhöng nôi naøy tuy vui veû maø laïi laø choán cuûa quyû thaàn, ngöôøi aáy chaúng bieát.

Khi ñoù, coù Thieân vöông teân laø Höu Töùc lieàn gaëp ngöôøi aáy giaûi thích cho bieát choã naøy chaúng phaûi laø nôi cuûa Thaùnh vöông maø laø cuûa quyû thaàn. Chuyeån luaân thaùnh vöông oai ñöùc cao vôøi; baáy giôø, ngöôøi kia môùi vui möøng gaàn guõi theo phuïng söï.

Neáu coù ngöôøi phaùt taâm hoïc ñaïo Boà-taùt maø chaúng hieåu roõ nghóa saâu, chaúng phaân bieät khoâng, gaëp ñôøi khoâng coù Phaät, ra vaøo choán vaéng laëng, ôû beân goác caây, quaùn saùt vaïn vaät laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, thaân chaúng toàn taïi daøi laâu maø chaúng roõ voán laø khoâng; môùi ñaéc Duyeân giaùc töï cho laø thaønh; khi saép Neâ-hoaøn Phaät hieän ra tröôùc, chæ baøy ñaïi phaùp giaùo nghóa thaâm dieäu, möôøi hai nhaân duyeân voán khoâng coù coäi goác, hieåu roõ goác ngoïn ñeàu khoâng, khoâng coù quaù khöù, vò lai, hieän taïi. Ñaïi Töø, ñaïi Bi thì khoâng thaáy ba coõi, khoâng coù töôûng Neâ-hoaøn, môùi thaønh chaùnh chaân, ñoä thoaùt taát caû.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö coù ngöôøi caàu Thaùnh vöông Laïi thaáy moät thaønh cho laø coõi*

*Cuûa caùc tieåu vöông nhôù Chuyeån luaân Trong ñoù vui chôi cho laø söôùng.*

*Thieân vöông Höu Töùc tôùi gaëp gôõ Cho bieát raèng ñaây laø nöôùc quyû Chaúng phaûi laø ñaïi ñeá chuyeån luaân*

*Khi aáy môùi kinh hoaøng töï bieát. Lieàn khôûi haønh ñeán coõi Ñaïi vöông Thaáy oai thaàn ñöùc ñoä cao vôøi*

*Con töø laâu meâ môø chaúng roõ*

*Nay thöôøng theo haàu phuïng Thaùnh vöông. Muoán hoïc ñaïo caû maø chaúng hieåu*

*Rôi vaøo Duyeân giaùc cuõng nhö vaäy Sau nhaän haïnh nhieäm maàu cuûa Phaät Môùi ñaït ñöôïc chaân ñaïo Voâ thöôïng.*

*Oai ñöùc Phaät saùng rôõ Ñöùc aáy cöùu chuùng sinh Taâm bình ñaúng ñoä heát Tröø dieät danh ba ñoäc. Thoaùt haún khoå sinh töû Ñaïo do trí tueä thaønh Thanh tònh nhö maët trôøi Phaù boùng toái ba coõi.*

M

**Phaåm 30: BOÀ-TAÙT**

Ngöôøi tu haønh tu haønh töï tö duy: Con ngöôøi ôû trong sinh töû, gioáng nhö baùnh xe quay loän leân xuoáng maø khoâng rôøi maët ñaát; tröôùc sau nhö vaäy, hoïa hoaïn qua laïi chaúng lìa ba coõi, ñeàu laø do ngu si chaúng bieát voán laø khoâng, cho laø coù boán ñaïi thaät, nöông vaøo ñoù laø vöõng chaéc. Laïi nhö coù ngöôøi thaáy huyeãn thuaät bieán hoùa hình ngöôøi maø cho laø ngöôøi thaät, chaúng bieát laø do bieán hoùa thaønh. Ngöôøi ngu cuõng vaäy, tham ñaém “ngaõ cuûa ta” cho laø thaân maïng, chaúng hieåu theå cuûa noù laø ñòa, thuûy, hoûa, phong.

Ví nhö coù boïn ngöôøi ñi xa, muoán ñeán chôi ôû nöôùc khaùc, töø laâu nghe coù tai naïn doïc ñöôøng neân thöôøng lo laéng sôï coù giaëc cöôùp, nhìn quanh boán phía, xa thaáy nhöõng ngoïn nuùi coù caùc taûng ñaù, vaø caây coái cho laø coù giaëc cöôùp, côõi ngöïa, soá caû traêm, ngaøn, töï nhuû, bieát tính sao ñaây? Roài maïnh ai naáy chaïy, taùn loaïn, chaúng bieát troán ñaâu. Trong ñoù coù ngöôøi daãn ñöôøng, keâu noùi vôùi moïi ngöôøi:

–Chôù neân boû chaïy ñeán choã naïn lôùn, khoâng coù nöôùc noâi! Hoaëc gaëp khoán cuøng, chaúng cöùu ñöôïc maïng; hoaëc khoån khoù tuùng quaån, môùi trôû veà laïi, tôùi luøi ñaõ laâu, laïi theâm khoå nhoïc; cuûa caûi maát saïch, nöông töïa vaøo ñaâu; raùch röôùi ñoùi laïnh, laïi phaûi nhôø vaû, ñem thaân mình nöông gôûi nhaø giaøu. Haõy töï an taâm cuøng nhau khuyeán hoùa, sai ngöôøi thaùm thính, neáu khoâng coù giaëc thì neân ñi tôùi. Giaû söû coù giaëc ñeán thì quyeát chí cuøng ñaùnh, khieán giaëc tan chaïy. Vì sao? Vì moät ngöôøi lieàu cheát, möôøi ngöôøi chaúng ñöông; möôøi ngöôøi lieàu cheát, traêm ngöôøi chaúng ñöông; traêm ngöôøi lieàu cheát thì ngaøn ngöôøi chaúng ñöông; ngaøn ngöôøi lieàu cheát thì vaïn ngöôøi chaúng ñöông; vaïn ngöôøi lieàu cheát thì tung hoaønh thieân haï.

Moïi ngöôøi nghe theo, khoâng coøn chaïy nöõa, ñeàu ñöùng yeân laïi, ñôïi sai ngöôøi thaùm thính. Chæ thaáy caùc loaïi caây coû ngoùi ñaù, hoaøn toaøn khoâng coù giaëc cöôùp. Moïi ngöôøi ñeàu vui möøng. Baáy giôø môùi tieáp tuïc ñi, cho ngöôøi daãn ñöôøng laø voâ song, trí tueä thoâng suoát, thaät hieám coù trong ñôøi; cöû ñoäng tôùi döøng ñeàu tuaân theo leänh cuûa ngöôøi aáy; khoâng daùm choáng laïi.

Boà-taùt ñaïi nhaân tu haønh cuõng vaäy, vì taát caû maø höôùng daãn, giaûng giaûi ba coõi laø khoâng, taát caû nhö bieán hoùa, naêm aám nhö huyeãn; chaúng chaùn sinh töû maø dieät thaân, hoùa ñoä khaép möôøi phöông, chæ baøy con ñöôøng chaân chaùnh, ngôïi khen Boà-taùt laâu xa khoâng baïn; laên loän trong ba coõi ñoä thoaùt sinh töû; ñeä töû chí nhoû thöôøng oâm loøng sôï seät, chæ muoán dieät thaân chaúng maøng taát caû; chaúng ñöôïc cöùu caùnh neân laïi thoaùi lui. Töø khi môùi phaùt yù ngöôøi thoâng minh nhaân ñaây nghe lôøi giaùo huaán cuûa Boà-taùt ñeàu phaùt taâm caàu ñaïo Voâ thöôïng chaân chaùnh.

Baøi tuïng raèng:

*Boà-taùt vì ngöôøi tu giaûng giaûi Taát caû laø khoâng thaân nhö huyeãn*

*Nhaân duyeân hôïp thaønh coù thaân naøy Taâm luoân baát chaùnh chaïy theo taø. Ví nhö ngöôøi buoân, buoân baùn xa Xa thaáy caây röøng cho laø giaëc*

*Ai cuõng sôï haõi ñeàu chaïy laùnh Ñaïo sö giaûng giaûi taâm môùi an.*

*Boà-taùt cuõng vaäy, giaûng nghóa khoâng Vì taát caû ngöôøi roäng noùi phaùp*

*Chæ cho ñeä töû ñaïo saâu xa*

*Nhö maët trôøi moïc xua maây môø.*

Boà-taùt hoïc ñaïo daàn daàn tieán tôùi ñaït trí tueä cao toät. Döïa vaøo saùu Ñoä cao xa, phaân bieät nghóa khoâng, tích luõy coâng ñöùc traûi qua voâ kieáp môùi ñaéc quaû Phaät. Ví nhö coù ngöôøi tuoåi treû ra laøm quan, môùi ñaàu thì ngheøo khoå sau chuyeån thaønh giaøu to, caàu laøm Thöøa uûy, roài thaønh Leänh tröôûng, taán hai ngaøn thaïch sau thaêng Chaâu muïc, Töù chinh, Coâng khanh ñaïi thaàn; roài daàn ñeán Ñeá vöông, Chuyeån luaân thaùnh vöông, Thieân ñeá phaïm toân. Haønh ñaïo Boà-taùt hoïc theo thöù lôùp cuõng y nhö vaäy, daàn daàn phaùt yù Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä, kieàm cheá saùu tình, tröø khöû ba ñoäc, söï che khuaát cuûa aám, suy, höôùng ñeán phaùp Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, ñaït tôùi neûo Baát thoaùi chuyeån, gaàn hoaøn thaønh ñaày ñuû moïi vieäc, ôû quaû vò Nhaát sinh boå xöù. Gioáng nhö maøi göông, taåy, daäp, söûa baèng phaúng mieáng thieác, daàn daàn laøm cho trôn laùng môùi phaùt aùnh saùng; daàn daàn taäp haønh saùu phaùp Ba-la-maät, tích coâng luõy ñöùc, kieáp soá chaúng theå tính ñeám, töï chöùng ñaéc quaû vò Phaät, khai ñoä möôøi phöông.

Baøi tuïng raèng:

*Nhö ngöôøi treû laøm quan Thöøa uûy roài Leänh tröôûng Hai ngaøn thaïch Chaâu muïc Töù chinh ñeán Coâng khanh. Ñaïi vöông roài Chuyeån luaân Nhaät nguyeät, Thieân ñeá Thích Boà-taùt cuõng nhö vaäy*

*Tích coâng ñöùc daàn daàn. Haønh saùu Ba-la-maät*

*Tu cho ñaéc Phaät quaû*

*Giaùo hoùa möôøi phöông chuùng Ñeàu khieán ñöôïc an laïc.*

Boà-taùt hoïc ñònh tinh chuyeân nhaát taâm, daàn boû caùc caáu, taâm chí bieán hoùa. Ví nhö coù ngöôøi muoán ñi vaøo bieån, ngaøy laïi thaùng qua cöù vaãn tieán haønh, chaúng heà thoaùi lui. Tuy bò ñoùi reùt, chöa töøng lay chuyeån, chaúng keå khoå nhoïc, meät moûi, xa gaàn, ñi chaúng nghæ ngôi, môùi tôùi bôø bieån, cuøng moïi ngöôøi leân thuyeàn, vaøo bieån tìm kieám chaâu baùu. Tuy bieát coù ba naïn nhöng chaúng laáy laøm run sôï, ñeán cung ñieän, choã ôû cuûa vua Ñaïi Long vöông, theo caàu xin ngoïc baùu Nhö yù tuyeät dieäu ñeå chu caáp cho keû cuøng khoán. Long vöông caáp cho, baûo laø boá thí taát caû chôù ñöøng nuoái tieác. Moïi ngöôøi ñeàu nhôø vaøo aùnh saùng cuûa vieân ngoïc, nhöng ngoïc chaúng hao giaûm. Ngöôøi aáy ñöôïc ngoïc, taï aân vaø voäi vaõ trôû veà, khaép caû nöôùc ñeàu ñöôïc an oån.

Boà-taùt cuõng vaäy, haønh ñaïo vôùi taâm bình ñaúng, muoán cöùu chuùng sinh phaûi Töø bi hoan hyû, hoä trì, nhaát taâm nghó ñeán Phaät duø baát kyø ôû ñaâu cuõng tinh chuyeân höôùng veà, chöa töøng beâ treã, baûy ngaøy, möôøi ngaøy, ba thaùng moät naêm chaúng khôûi töôûng duïc, nhaát taâm höôùng Phaät vaø hoùa ñoä chuùng sinh, nöông vaøo giaùo phaùp saâu roäng cuûa Ñaïi thöøa, thaáy möôøi phöông Phaät, thoï giaùo ñaéc ñònh, vì taát caû giaûng thuyeát Tam-muoäi baát ñoäng. Ví nhö töø Long vöông ñöôïc ngoïc Nhö yù, ban cho khaép moïi ngöôøi. Ví nhö coù ngöôøi nghe treân coõi trôøi coù ngoïc nöõ, ñoan chaùnh, ñeïp ñeõ, yù muoán ñeán xem maø khoâng coù thaàn tuùc, sôùm toái tô töôûng naèm ngoài chaúng queân. Traûi qua bao nhieâu naêm chöa töøng xao laõng, neân ôû trong moäng thaáy ñöôïc ngoïc nöõ ngoài ñöùng tôùi lui. Boà-taùt cuõng vaäy, nhaát taâm tö duy ñeán baát cöù Phaät ôû phöông naøo, laâu naêm chaúng döùt thì chöùng ñaéc Tam-muoäi, kieân quyeát haønh trì chaúng löôøi moûi, nhieàu kieáp chaúng naûn thì ñaït ñeán quaû Phaät. Boà-taùt haønh ñaïo ñaïi Töø, ñaïi Bi xoùt thöông taát caû.

Xöa coù moät ngöôøi muø chaúng thaáy aùnh saùng maët trôøi, trong loøng lo buoàn aùy naùy: “Tuy coù aùnh saùng maët trôøi maø maét ta ñui muø chaúng thaáy, phaûi laøm sao ñaây?” Tìm ñöôïc

thaàn sö cho uoáng cam loà, noäi beänh tieâu tröø maét ñöôïc saùng toû, thaáy ñöôïc aùnh saùng maët trôøi, quan saùt taùm phöông treân döôùi vaø muoân daân. Luùc môùi phaùt ñaïi taâm, saùu nhaäp, naêm aám, ba ñoäc chöa tröø thì chaúng theå thaáy ñöôïc chö Phaät möôøi phöông. Töø khi thaønh töïu thoï phaùp Boà-taùt, thaâm nhaäp giaùo lyù haønh boán Ñaúng taâm, roõ ba coõi laø khoâng lieàn ñaéc Tam- muoäi thaáy möôøi phöông Phaät. Töø ñònh yù ñöùng daäy cöùu giuùp chuùng sinh. Ví nhö chaâu baùu ñaët treân thuûy tinh, nhö duøng ñoà vaät gì ñoù ñöïng löu ly thì maøu saéc cuûa löu ly khieán cho ñoà vaät ñoù coù cuøng hình töôïng. Boà-taùt cuõng theá, nhaát taâm nghó ñeán Phaät, khoâng coù nieäm khaùc, lieàn ñaéc ñònh yù thaáy möôøi phöông Phaät. Do oai thaàn cuûa Phaät ñaït ñöôïc boán ñöùc thaáy Phaät Theá Toân.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö coù ngöôøi ñi vaøo bieån*

*Chöa töøng bieáng treã, ñeán môùi thoâi Cuøng ngöôøi leân thuyeàn ñeán Long vöông Xin ngoïc Nhö yù - chaâu baùu lôùn.*

*Cho khaép taát caû ñaâu cuõng nhôø Boà-taùt cuõng vaäy, haønh boán aân Ñaïi Töø, ñaïi Bi, haønh ñaïi ñaïo*

*Nhaát taâm tinh taán phaùp Tam-muoäi. Nhö ngöôøi nghe trôøi coù ngoïc nöõ Sôùm toái tô töôûng moäng ñöôïc thaáy Boà-taùt cuõng theá, luoân tinh taán*

*Thaáy möôøi phöông Phaät khaép moïi nôi.*

*Laïi nhö ngöôøi muø nghó maët trôøi Löông y trò khoûi, maét lieàn saùng*

*Boà-taùt cuõng vaäy, chuyeân höôùng Phaät*

*Chöa töøng döøng nghæ, chaúng thoaùi chuyeån. Nhö chaâu baùu ñaët treân thuûy tinh*

*Laàn löôït aùnh saùng chieáu khaép nôi Ñònh Tam-muoäi Boà-taùt cuõng vaäy Töø Phaät thoï giaùo, hoùa ñoä khaép.*

Boà-taùt tích luõy coâng ñöùc, muoán ñoä taát caû thò hieän nhö cha, thò hieän nhö meï, thò hieän nhö con, thò hieän nhö thaân... Bình ñaúng khoâng sai khaùc, vì naêm ñöôøng chuùng sinh chòu cöïc khoå voâ cuøng maø chaúng cho laø khoå. Tuy traûi qua hoïa hoaïn sinh töû trong naêm ñöôøng, caùi khoå cuûa ñòa nguïc, caùi caêm giaän cuûa ngaï quyû, caùi naõo haïi cuûa suùc sinh, caùi tai aùch theo sinh töû cuûa coõi trôøi, coõi ngöôøi maø taâm chaúng khuynh ñoäng, haønh ñaïi Töø bi ñoái vôùi boán aân khoâng naûn, cöùu giuùp möôøi phöông khoûi caùc nieäm töôûng.

Ví nhö aùnh traêng kia khi môùi moïc thì nhoû nhö söøng deâ. Laàn lôùn leân cho ñeán troøn ñaày, aùnh saùng chieáu khaép ñoäc saùng giöõa caùc sao; thöù lôùp hoïc ñaïo, haønh phaùp Boà-taùt: Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Nhaát taâm, Trí tueä, traûi qua voâ soá kieáp sieâng naêng khoå haïnh, thaân taâm töông öng, ngoân haønh hôïp nhaát, nghó möôøi phöông chuùng sinh nhö cha meï, khoâng coù thaân, sô.

Ví nhö troàng caây, ban ñaàu naûy maàm, sau moïc thaønh, thaân, caønh nhaùnh, laù, hoa, quaû, daàn daàn neân hình. Tu haønh cuõng nhö theá, khi môùi phaùt yù, hoan hyû höôùng Phaät; duøng taâm hoan hyû ñaït ñöôïc söï chaám döùt coõi aùc, thaønh töïu saùu phaùp Ba-la-maät, nhaäp vaøo phöông tieän kheùo leùo, ñaït phaùp Nhaãn baát khôûi, nhaát thieát Phaät tueä, maø chuyeån phaùp luaân, thò hieän dieät ñoä, phaân boá ñaïi phaùp, ñôøi sau nhôø aân.

Gioáng nhö coù ngöôøi muoán xaây nhaø lôùn, tröôùc san baèng maët ñaát, keá ñeán ñaép neàn, daàn daàn xaây töôøng, môùi thaønh cao lôùn; duøng loaïi goã toát quyù laøm röôøng coät vöõng chaéc, duøng ngoùi lôïp leân, buøn ñaát boâi treùt; laøm xong xuoâi roài, saùng suûa khoaùng ñaõng; töôøng traéng, coät ñoû, nghieâm trang ñeïp ñeõ. Sau ñoù, môøi baø con thaân toäc, baïn beø, haøng xoùm... khaép caû, aên uoáng, troåi nhaïc raát vui veû.

Boà-taùt cuõng theá, chöùa haïnh voâ löôïng, chaúng vì khoå nhoïc maø löôøi bieáng chaùn naûn; thaáy chuùng sinh kia, xoay vaàn nôi naêm ñöôøng, töû sinh laên loän nhö ñaù maøi baát ñònh neân phaùt ñaïi Töø bi, trí tueä khoâng bò che khuaát, muoán cöùu ñoä taát caû, gioáng nhö hö khoâng, bao truøm taát caû, ñaïo ñöùc ñaõ thaønh, hieän caû ba coõi, bieåu thò saéc, thaân ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, chuùng sinh thaáy ñeàu vui möøng; vì möôøi phöông chuùng sinh maø gaàm tieáng gaàm cuûa sö töû, taát caû nghe tieáng, thaûy ñeàu quy phuïc, theo boán taâm mình, thaønh haïnh ba thöøa.

Khi aáy, tuïng raèng:

*Boà-taùt môùi phaùt taâm*

*Thöông yeâu khaép möôøi phöông Nhö cha, meï, con, thaân*

*Bình ñaúng, chaúng mong caàu. Daàn daàn phaùt thaønh tích Nhö caây moïc maàm, thaân Ñeán caønh laù hoa quaû*

*Coâng ngöôøi troàng chaúng phí.*

*Boà-taùt cuõng nhö theá Phuïng haønh ñaïo, daàn daàn Coâng ñöùc seõ troøn ñaày Bình ñaúng, raát an laønh.*

*Gioáng nhö xaây nhaø lôùn San ñaát xaây neàn, töôøng Daàn daàn thaønh cao lôùn Che lôïp, raát hoaøn chænh. Môøi baø con, laøng xoùm AÊn uoáng, ca nhaïc vui Boà-taùt cöùu chuùng sinh Ñoä thoaùt, ban aùnh ñaïo.*

Theá naøo goïi laø vöôït söï tu haønh, vöøa phaùt ñaïo yù ñaõ ñaït Baát thoaùi chuyeån, khoâng do ñaâu phaùt sinh maø thaønh töïu ñaày ñuû A-duy-nhan? Do nhaân duyeân ñaëc bieät naøo maø ñaày ñuû haïnh Boà-taùt nhö vaäy?

Hieåu roõ ba coõi laø khoâng, naêm aám khoâng coù choã nöông, boán Ñeá khoâng coù coäi goác, duyeân töôûng maø sinh; möôøi hai nhaân duyeân si laø ñaàu moái, quaùn saùt ñaàu moái cuûa si khoâng coù nôi choán; coù ñaém vaøo mong caàu thì goïi laø si; ngöôøi trí hieåu roõ laø khoâng coù.

Ví nhö nhaø aûo thuaät trôû laïi xem ngöôøi hoùa hieän ra, chaúng thaáy coù ngöôøi. Boà-taùt cuõng theá, thöùc tænh ba coõi laø khoâng, gioáng nhö boùng nöôùc, nhö moäng huyeãn, nhö caây chuoái, nhö tieáng vang trong nuùi saâu, chæ coù tieáng vang maø khoâng coù thaät. Xöa coù ngöôøi naèm moäng, thaáy coù moät nöôùc daân chuùng ñoâng ñuùc, vua raát nghieâm khaéc, quaàn thaàn phuïng söï, chaúng daùm traùi yù, nguõ coác doài daøo, y phuïc saëc sôõ, xöôùng ca vui veû. Ngöôøi aáy thaáy roài vui möøng ngaém xem, ñi ñeán yeát kieán quoác vöông, nhaø vua lieàn laäp laøm ñaïi thaàn, ban cho quan chöùc, noâ boäc, tuøy tuøng, ruoäng nhaø, baûy baùu, vui möøng khoâng xieát. Laïi thaáy mình bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, hoùa thaân löøa, ôû trong baày caát tieáng keâu. Boãng nhieân leân coõi trôøi, cung ñieän baèng baûy baùu, cuøng vui vaày vôùi ngoïc nöõ. Töø moäng tænh daäy chaúng thaáy gì heát, töï hieåu roõ naêm ñöôøng nhö moäng, taát caû voán khoâng chaúng naém baét ñöôïc. Phaân bieät tueä naøy thì chaúng thoaùi chuyeån, ñaït choã voâ cuøng, quyeàn tueä ñaày ñuû, thoâng suoát ñaïi ñaïo, quaùn taâm nhö huyeãn, naêm aám, saùu nhaäp thì gioáng nhö quaàn thaàn; phaùp saéc, thanh, höông, vò, xuùc, ôû trong naêm ñöôøng ñeàu gioáng nhö ngöôøi kia tænh moäng, thaáy khoâng coù caùi thaáy, cuõng khoâng coù moäng töôûng. Ñoù goïi laø sieâu vieät, ñaït ñeán Trí tueä ba-la-maät maø chaúng döïa vaøo thöù lôùp.

Baøi tuïng raèng:

*Thaân ngöôøi vaø naêm aám*

*Quaùn chuùng khoâng choã nöông Boán Ñeá, möôøi hai duyeân*

*Taát caû ñeàu nhö huyeãn. Nhö ban ñeâm moäng thaáy Moät nöôùc raát an vui Vua laäp laøm ñaïi thaàn Ca nhaïc vaø giaøu coù.*

*Vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû Laøm löøa caát tieáng keâu Leân trôøi ñieän baûy baùu*

*Tænh daäy, chaúng thaáy gì. Ngöôøi trí quaùn ba coõi Naêm aám ñeàu nhö moäng Vì roõ khoâng nôi choán Môùi ñaéc Nhaãn baát khôûi. Ñaïo phaùp chaúng xa gaàn Nhö khoâng, khoâng sôû xöù Taâm khoâng, roõ voán khoâng Boãng nhö aùnh maët trôøi.*

*Trí tueä ngay luùc aáy*

*Khoâng ñöôïc cuõng khoâng maát Ñaïo khoâng coù ba ñôøi*

*Ngoä roài voán nhö nhö.*

Sao goïi laø vöôït qua söï tu haønh?

Con ngöôøi voán laø moät, do chaúng hieåu bieát neân khôûi chaáp caùi ngaõ cuûa ta, vöøa ñaém chaáp lieàn bò raøng buoäc, maø caàu giaûi thoaùt; chaúng ñaém chaáp thì khoâng bò raøng buoäc, caàn gì caàu giaûi thoaùt. Ví nhö coù naêm hieän töôïng ôû trong hö khoâng laø maây, muø, buïi, khoùi, tro chaúng theå laøm dô baån hö khoâng kia. Taâm voán nhö hö khoâng, caùi ñoäc cuûa naêm aám gioáng nhö naêm hieän töôïng noï, chaúng che laáp ñöôïc. Hieåu roõ taâm voán voâ hình, trí tueä khoâng ngaên ngaïi, vaøo saâu phaùp nhaãn chaúng theo thöù lôùp.

Ví nhö coù ngöôøi töøng laø thöôøng daân, nhaø raát tuùng thieáu, ñi ñeán choã Phaät, theo ñaøn- vieät xin aên, phaùt khôûi haûo taâm:

–Thaân con do toäi loãi töø ñôøi tröôùc chaúng theå boá thí, nay bò ngheøo khoù, aùo chaúng che thaân, côm chaúng no mieäng laïi chaúng laøm phöôùc, aên nhôø côm Phaät. Neáu con coù cuûa caûi seõ cuùng döôøng Phaät vaø Thaùnh chuùng, chu caáp ñaày ñuû cho ngöôøi thieáu thoán ngheøo cuøng.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân vaø Thaùnh chuùng ñeàu töï lui ra. Ngöôøi aên xin töï traùch: “Ta voán baïc phöôùc, chaúng theå laøm vieäc phöôùc ñöùc, chòu caûnh thieáu thoán.” Nghó vaäy roài, naèm döôùi boùng caây, khi maët trôøi chieáu xieân, caùc boùng caây khaùc ñeàu di chuyeån, nhöng boùng döôùi caây choã ngöôøi aáy naèm khoâng di chuyeån, buïi baëm treân thaân theå ñeàu ñöôïc tröø saïch, töï nhieân coù oai ñöùc. Khi aáy, quoác vöông baêng haø, ñang caàn hieàn nhaân ñeå noái ngoâi, chieâu moä khaép nôi trong caû nöôùc chæ thaáy ngöôøi aên xin coù oai ñöùc khaùc thöôøng, boùng caây phuû che nhö taøng loïng, söù giaû ñeán thöa vôùi quaàn thaàn, ca ngôïi oai ñöùc cuûa ngöôøi aáy, daân chuùng ñeàu vui möøng chuaån bò xa giaù ñeå ngheânh ñoùn, laäp laøm quoác vöông. Leân ngoâi hoaøng ñeá roài, chaán höng ñöùc hoùa khaép caû nöôùc, cuùng Phaät vaø Thaùnh chuùng. Ngöôøi ôû trong caùi khoå sinh töû cuûa naêm ñöôøng, naêm aám, saùu nhaäp, möôøi hai nhaân duyeân, nghe giaùo phaùp saâu xa cuûa Phaät, baûn thaân khoâng coù trí tueä nhöng taâm ñaïi Töø, ñaïi Bi troäi hôn taát caû. Tuy muoán ñoä ngöôøi maø chaúng thaáy coù ngöôøi ñoä vaø khoâng coù ñoái töôïng ñöôïc ñoä, chaúng thaáy coù ngaõ cuûa ta, ba coõi nhö tieáng vang, taát caû ñeàu voâ ngaõ. Gioáng nhö hö khoâng, sieâu nhaäp trí tueä, phaùp Baát thoaùi chuyeån ñöôïc Nhaát sinh boå xöù. Khoâng töø ñaâu sinh goïi ñoù höõu ñöùc maø khoâng coù sôû ñaéc. Ví nhö maët trôøi moïc thì boùng toái tieâu tan trôû thaønh bình ñaúng, khoâng coù thaân sô, chaúng thaáy coù raøng buoäc cuõng khoâng coù giaûi thoaùt. Cuõng nhö nuùi vaøng khoâng do taïo taùc, ngöôøi tìm vaøng hieåu bieát töï do ñeán ñoù maø laáy, chaúng heà thaáy khoù nhoïc. Con ngöôøi voán thanh tònh khoâng caáu ueá, hieåu roõ tueä naøy lieàn vaøo cöûa ñaïo khoâng coù chöôùng ngaïi gioáng nhö hö khoâng töï trong saïch, chöù khoâng coù ai laøm trong saïch.

Baøi tuïng raèng:

*Nhö ngöôøi töø laâu ngheøo Theo Thaùnh chuùng xin aên Trôû laïi töï traùch mình Xöa ta chöùa toäi loãi.*

*Lieàn phaùt taâm cung kính Nghó thöông khaép chuùng sinh Neáu ñöôïc laøm ñeá vöông Chaån phaùt cho muoân daân.*

*Roài naèm döôùi boùng caây Boùng caây che thaân hình Söù giaû thöa quaàn thaàn Ñeán nôi ñeå ngheânh ñoùn. Laäp leân laøm quoác vöông*

*Phuïng Phaät vaø Thaùnh chuùng Boà-taùt cuõng nhö theá*

*Sieâu vöôït, hieåu voán tònh Phöôùc ñöùc cao vôøi vôïi Ñoä thoaùt chö quaàn sinh Hö khoâng chaúng bò nhôùp Taâm tònh nhö hoa nuùi Cöùu giuùp khoå naêm ñöôøng Khieán tröø sôï sinh töû*

*Nhö traêng saùng ngaøy raèm Rieâng toûa giöõa caùc sao.*

Xöa coù moät ngöôøi muoán ñeán xem Phaät laø ngöôøi nhö theá naøo, thaân hình ra sao, muïc ñích cuûa giaùo lyù laø gì?

Toân giaû A-nan troâng thaáy töø xa, ñeán tröôùc Phaät, baïch:

–Ngöôøi töø xa ñi ñeán laø ngöôøi naøo? Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Laø ngöôøi chöa töøng coù.

Ngöôøi aáy ñeán tröôùc Ñöùc Phaät, muoán ñöôïc nhìn Phaät, nhöng chaúng thaáy Ngaøi, thaân Phaät boãng nhieân bieán khoûi toøa ngoài. Ngöôøi aáy töï nghó: “Coá ñeán xem Phaät maø khoâng thaáy Ngaøi.” Quaùn saùt suy nghó taïi sao vaäy. Lieàn töï hieåu roõ Phaùp thaân cuûa Theá Toân voán khoâng coù hình töôùng, nhöng vì caùi ngaõ nhaân cuûa ta maø hieän ra thaân naøy. Ví nhö trong nuùi saâu, ngöôøi keâu leân thì coù tieáng vang, do doäi laïi maø coù tieáng. Phaùp thaân khoâng coù nôi choán thì vì sao muoán thaáy? Vöøa tö duy nhö theá roài lieàn ñaït ñöôïc Nhaát sinh boå xöù, khoâng töø ñaâu sinh, trong ngoaøi bình ñaúng nhö hö khoâng, sieâu nhaäp Chaùnh giaùc.

Baøi tuïng raèng:

*Xöa coù ngöôøi khôûi yù Muoán gaëp Phaät Theá Toân Ñeå bieát ngaøi ra sao*

*Lôøi daïy nhö theá naøo. A-nan hoûi ngöôøi aáy Phaät daïy chöa töøng coù*

*Thaân Ngaøi chôït bieán maát Quaùi laï nöông vaøo ñaâu. Töï phaùt tueä hieåu roõ Thaân Phaät khoâng ñi ñaâu Tueä an truï theå khoâng*

*Thò hieän ra cuøng khaép. Ñaïo phaùp nhö tieáng vang Taâm bình ñaúng khoâng oaùn Ngöôøi hieåu nghóa nhö theá Nhö hö khoâng truøm khaép.*

Boà-taùt phaùt taâm muoán cöùu taát caû, quaùn thaân boán ñaïi do nhaân duyeân hôïp thaønh, gioáng nhö huyeãn hoùa, cuõng nhö vaät giaû chaúng phaûi sôû höõu cuûa ta, chaúng phaûi cuûa ngöôøi khaùc. Gioáng nhö gheùp goã thaønh ngöôøi goã do vaän haønh môùi cöû ñoäng, ngöôøi ngu thaáy vaäy cho laø ngöôøi thaät, ngöôøi trí tueä bieát roõ ñoù laø goã gheùp laïi, khoâng coù ngöôøi. Taát caû ba coõi ñeàu khoâng, nhö saéc, thoáng, töôûng, haønh, thöùc, möôøi hai nhaân duyeân voán khoâng coù söï qua laïi, nhö boùng döôùi nöôùc khoâng coù hình töôùng haønh giaû nhö vaäy, sieâu nhaäp thaønh trì Chaùnh phaùp.

Baøi tuïng raèng:

*Boà-taùt môùi phaùt taâm Hieåu boán ñaïi voán khoâng Xem sinh töû Neâ-hoaøn Taát caû ñeàu gioáng nhau. Ví nhö möôïn vaät ngöôøi Thöôøng traû laïi choã cuõ Chaúng nghó veà nhaân ngaõ Tröø boû caùc toái taêm.*

*Chaúng thaáy taâm yù thöùc Ñaïo saùng vöôït bieån soâng Tam giôùi nhö huyeãn hoùa Boà-taùt thoï phuùng tuïng.*

*Naêm ñöôøng nhö dôïn naéng Caùc aùc laø gioáng Phaät Khuyeán hoùa keû chöa hieåu*

*Phaùp thaân chaúng chuyeån ñoäng.*

Hoaëc ngöôøi trí tueä töï nhieân phaùt yù: Söï tu haønh cuûa Nhö Lai khoâng do lôøi noùi maø ñaït ñeán chaùnh giaùc, nhö aùnh maët trôøi ñoàng thôøi chieáu khaép. Ngöôøi hieåu nghóa khoâng thì khoâng coù quan nieäm ñaïo tuïc, bình ñaúng nhö hö khoâng, vónh vieãn vaéng laëng chaúng theå goïi teân. Ví nhö trong ao buøn giöõa ñoàng troáng, khoâng coù gieo troàng töï nhieân moïc leân caây hoa sen xanh, hoa phuø dung. Boà-taùt cuõng vaäy ôû trong aân aùi, hoaïn naïn cuûa ba coõi boãng nhieân phaùt tueä, chaúng thaáy sinh töû, chaúng truï Neâ-hoaøn, giaùo hoùa taát caû khieán ñeán an laïc.

Baøi tuïng raèng:

*Ngay khi phaùt taâm laøm Boà-taùt*

*Phaân bieät nghóa khoâng hieåu ngoïn ngaønh Vì nhaäp ñaïo phaùp khoâng gì thieáu*

*Ñaày ñuû trí tueä ñaït thaàn thoâng. Gioáng nhö hoa sen xanh taïi buøn Nhö Lai phaùt yù thaønh Boà-ñeà Giaùo hoùa taát caû loaøi chuùng sinh*

*Ñeàu truï phaùp moân thaønh Chaùnh giaùc. Hoa xanh trong buøn saïch toát töôi Boán loaïi maøu duï cho boán ñaûnh*

*Nhaát sinh boå xöù vöôït thöù lôùp*

*Söùc maïnh hôn ñònh Thuû-laêng-nghieâm.*

Boà-taùt tu ñaïo gioáng nhö chim bay trong hö khoâng khoâng gì vöôùng maéc, vì laáy hö khoâng laøm choã nöông neân chaúng sôï hö khoâng. Boà-taùt cuõng vaäy, trong khoaûnh khaéc phaùt yù lieàn nhaäp ñaïo tueä, ñaày ñuû phöông tieän quyeàn xaûo, taâm bình ñaúng nhö hö khoâng, khoâng döøng ôû nôi ñaâu, chaúng lìa sinh töû, khoâng öa Neâ-hoaøn ñeàu chaúng taêng giaûm.

Ví nhö naêm loaïi maøu saéc saëc sôõ khaùc nhau ñeàu sinh töø thaûo moäc; reã cuûa thaûo moäc ñeàu phaùt sinh töø ñaát, döôùi ñaát coù nöôùc, döôùi nöôùc coù gioù, gioù do khoâng maø coù. Nhö vaäy tìm caên nguyeân ñeàu khoâng sôû höõu. Gioáng nhö maây noåi boãng coù hôi ñeán, khoâng bieát ñeán ñaâu. Boà-taùt cuõng theá, hieåu roõ ba coõi laø khoâng gioáng nhö gioù thoåi khoâng theå döøng laïi, heã chaáp coù ngaõ cuûa ta lieàn coù ba coõi, chaúng thaáy coù ngaõ, ñaâu chaáp coù bæ, chaúng roõ voâ minh, voâ tònh, baát tònh. Lieàn nhaäp boån voâ cuõng khoâng xuaát nhaäp.

Ví nhö xöa coù con truøng nhoû, trong ruoät coù kim cöông, ôû beân bôø bieån. Ñaïi thoï Dieâm-phuø cao boán ngaøn daëm, caây bò chaán ñoäng, khoâng theå ñöùng yeân, thaàn caây hoûi:

–Vì sao ngöôi bò chaán ñoäng, chaúng yeân? Caây ñaùp:

–Coù truøng nhoû ôû treân thaân ta neân chaúng yeân. Thaàn laïi hoûi:

–Chim lôùn caùnh vaøng ñaäu treân mình ngöôi, taïi sao khoâng ñoäng, maø con truøng nhoû ôû treân laïi sôï haõi?

Caây ñaùp:

–Truøng naøy tuy nhoû nhöng buïng chöùa kim cöông, ta khoâng theå thaéng ñöôïc vì vaäy lay ñoäng.

Con truøng nhoû aáy laø Boà-taùt phaùt taâm, caây ñaïi thoï aáy laø ba coõi. Caây ñoäng chaúng yeân laø Boà-taùt phaùt taâm vöôït ñeán trí tueä saâu xa, ñaït Nhaát sinh boå xöù, ñaït tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, chaán ñoäng saùu caùch. Chim caùnh vaøng ñaäu treân caây khoâng ñoäng laø caùc ñeä töû tuy ñaõ thaønh töïu boán ñaïo nhöng khoâng coù khaû naêng caûm hoùa.

Baøi tuïng raèng:

*Ví nhö truøng nhoû ôû treân caây Run sôï chaúng an caønh laù ruïng Boà-taùt, Ñaïi só, cuõng nhö vaäy*

*Sieâu thoaùt thaønh töïu ñoäng ba ngaøn. Taâm ngaøi kieân coá nhö kim cöông Ñoä thoaùt taát caû hoïa sinh töû*

*Ñeä töû gioáng nhö chim caùnh vaøng ÔÛ trong ba coõi chaúng ñoä ai.*

Boà-taùt roõ tueä thaâm nhaäp vi dieäu, khoâng theo thöù lôùp. Ví nhö coù ngöôøi töø daân ñöôïc laäp laøm vua, keû phaøm phu hieåu roõ veà boån voâ, taâm ngang baèng hö khoâng, khoâng

coù nôi choán, ñaït Nhaát sinh boå xöù. Xöa trong hö khoâng, boãng coù caây thuoác caønh laù phuû khaép boán phía, döôùi treân, hôi noù toûa xuoáng, oá khí cuûa caùc caây coû ñoäc ñeàu tieâu, nuoâi lôùn thieân haï, nhöõng con ngöôøi toát, lôùn nhoû ñeàu bình an, ñaát cao laøm cho baèng, choã thaáp thì naâng leân cao thieân haï thaùi bình, khoâng coù khe hang vaø caùc goø nuùi, baûy baùu töï nhieân möa baèng cam loà, daân chuùng lôùn nhoû ai naáy ñeàu vui möøng cho laø ta, voán coù phöôùc, xa lìa caùc hoaïn, ra vaøo ñi laïi khoâng sôï naïn gì, khoâng coù noãi khoå do thuù döõ, ñaïo taëc, nhôø caây thuoác töï nhieân maø ñöôïc bình an möa thuaän gioù hoøa, nguõ coác doài daøo, saéc maët hoøa vui, aùo côm töï coù, khoâng heà lo phieàn.

Gioáng nhö ñaïi thoï hoát nhieân sinh nôi hö khoâng, che khaép thieân haï, neáu coù phaøm phu ôû trong sinh töû boãng hieåu trí tueä saâu xa ñaït ñöôïc boån voâ khoâng coøn vöôùng maéc, chieáu khaép thieân haï thì goïi ngöôøi aáy laø Boà-taùt, phoùng ra aùnh saùng lôùn ñeå thaønh Phaät, tröø taát caû caáu baån nôi daâm, noä, si cuûa con ngöôøi. Nuoâi lôùn khieán ñöôïc an laïc laøm cho boán chuùng phuïng haønh ñaïo nghóa. Khieán choã cao thaáp baèng nhau laø laøm cho naêm ñöôøng chuùng sinh ñaït ñöôïc tueä bình ñaúng. Baûy baùu töï nhieân laø baûy Giaùc yù. Möa cam loà laø giaûng phaùp Boà-taùt. Daân chuùng an oån, nguõ coác doài daøo laø sinh töû chaám döùt, ñaït naêm thaàn thoâng, lieàn ñaït nghóa lôùn, ñaït Nhaát sinh boå xöù.

Baøi tuïng raèng:

*Nhö ngöôøi daân ñöôïc laäp laøm vua Boà-taùt Ñaïi só cuõng nhö vaäy*

*Hieåu roõ tueä saâu ñeán cuøng toät*

*Chöùng ñaéc quaû Phaät ñoä möôøi phöông. Gioáng nhö hö khoâng sinh ñaïi thoï*

*Caây to caønh laù phaân boán phía Toûa khaép taùm höôùng treân vaø döôùi*

*Ñaát ñai baèng phaúng nguõ coác nhieàu. Thaân ngöôøi phaøm phu trong sinh töû Boãng hieåu phaùp saâu: tueä hieän khaép Ñoä möôøi phöông coõi thoaùt ba ñöôøng Vôùi taâm bình ñaúng möa cam loà.*

