**Phaåm 4: TÍN GIAÛI**

Luùc baáy giôø Tueä maïng Tu-boà-ñeà, Ñaïi Ca-chieân-dieân, Ñaïi Ca-dieáp, Ñaïi Muïc-kieàn- lieân ñöôïc nghe Phaät noùi phaùp chöa töøng coù. Xaù-lôïi-phaát, ñöôïc Theá Toân thoï kyù seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, loøng sinh hy höõu hôùn hôû vui möøng, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy chænh ñoán y phuïc, tròch vai aùo beân phaûi, quyø goái beân phaûi chaám ñaát chaép tay nhaát taâm cuùi mình cung kính chieâm ngöôõng dung nhan Phaät maø baïch raèng:

–Chuùng con ñöùng ñaàu trong Taêng chuùng, tuoåi taùc giaø nua, töï cho ñaõ ñöôïc Nieát-baøn khoâng coøn gì kham nhieäm ñöôïc nöõa, cuõng chaúng coøn caàu tieán Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Theá Toân thuôû tröôùc noùi phaùp ñaõ laâu. Luùc ñoù chuùng con ôû nôi choã ngoài thaân theå moûi meät, chæ nhôù nghó ñeán khoâng, voâ töôùng, voâ taùc. Coøn ñoái vôùi caùc phaùp du hyù thaàn thoâng, thanh tònh coõi Phaät, ñoä thoaùt chuùng sinh cuûa Boà-taùt thì loøng chuùng con khoâng öa thích. Bôûi vì sao? Theá Toân khieán chuùng con ra khoûi ba coõi ñöôïc chöùng Nieát-baøn. Nay tuoåi ñaõ giaø nua, ñoái vôùi ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc Phaät daïy cho Boà-taùt, chuùng con khoâng heà sinh moät yù nghó naøo ham thích. Hoâm nay ôû tröôùc Phaät nghe thoï kyù cho Thanh vaên seõ ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, chuùng con loøng raát vui möøng, ñöôïc phaùp chöa töøng coù. Khoâng ngôø hoâm nay boãng nhieân ñöôïc phaùp hy höõu, töï thaáy may maén ñöôïc lôïi ích lôùn quyù baùu voâ löôïng khoâng caàu maø ñöôïc.

Baïch Theá Toân! Hoâm nay chuùng con muoán noùi thí duï ñeå laøm roõ nghóa ñoù.

Ví nhö coù ngöôøi tuoåi coøn thô beù boû cha troán ñi qua ôû laâu nôi nöôùc khaùc hoaëc möôøi, hai möôi ñeán naêm möôi naêm. Ngöôøi ñoù lôùn leân ngheøo cuøng khoán khoå, rong ruoåi boán phöông ñeå caàu côm aùo, laàn hoài khoâng ngôø trôû veà baûn quoác.

Ngöôøi cha töø tröôùc ñeán nay tìm con khoâng ñöôïc, döøng laïi ôû moät thaønh noï. Nhaø ngöôøi naøy giaøu lôùn, cuûa baùu voâ löôïng, kho laãm ñaày nhöõng vaøng, baïc, löu ly, san hoâ, hoå phaùch, pha leâ, chaâu ngoïc, toâi tôù ngöôøi haàu raát ñoâng, voi, ngöïa, xe coä, boø, deâ nhieàu voâ soá, lôïi töùc xuaát nhaäp ñeán caùc nöôùc khaùc, khaùch thöông buoân baùn cuõng raát ñoâng ñaûo.

Baáy giôø gaõ ngheøo cuøng kia lang thang qua caùc xoùm laøng trong nöôùc, laàn hoài ñeán thaønh nôi ngöôøi cha ôû.

Ngöôøi cha haèng nhôù con, cuøng con ly bieät hôn naêm möôi naêm maø khoâng heà noùi cho ai bieát chuyeän ñoù, chæ töï suy nghó oâm loøng hoái haän. OÂng töï nghó mình ñaõ giaø caû, nhaø coù nhieàu cuûa caûi vaøng baïc traân baùu traøn ñaày kho laãm, khoâng con caùi moät mai cheát ñi, cuûa caûi thaát thoaùt chaúng bieát giao cho ai, cho neân luùc naøo cuõng nghó ñeán con. OÂng laïi nghó neáu gaëp ñöôïc con giao phoù cuûa caûi seõ thaûn nhieân khoaùi laïc khoâng coøn aâu lo.

Thöa Theá Toân! Baáy giôø gaõ cuøng töû laøm thueâ laøm möôùn laàn hoài khoâng ngôø ñeán nhaø ngöôøi cha ñöùng beân cöûa, xa troâng thaáy cha ngoài giöôøng sö töû, gheá baùu ñôõ chaân, Baø-la- moân, Saùt-ñeá-lôïi, Cö só bao quanh cung kính. Treân ngöôøi trang söùc chuoãi ngoïc trai giaù trò ngaøn vaïn, ngöôøi haàu haï, keû toâi tôù caàm phaát traàn ñöùng haàu hai beân. Treân che maøn baùu, côø phöôùn thaû ruû, nöôùc thôm röôùi ñaát raûi caùc danh hoa, vaät baùu chöng baøy la lieät. Phaùt ra, thaâu vaøo, laáy, cho ñuû thöù, oai ñöùc raát toân nghieâm.

Gaõ cuøng töû thaáy cha coù theá löïc lôùn lieàn sinh loøng lo sôï, hoái haän sao ñaõ ñeán ñaây. Gaõ thaàm nghó: “OÂng naøy chaéc laø vua, khoâng thì cuõng baèng vua. Ñaây chaúng phaûi laø nôi ta laøm thueâ ñeå kieám ñöôïc gì. Chi baèng ta qua xoùm ngheøo, coù choã ñeå ta ra söùc laøm kieám caùi aên caùi maëc. Neáu ôû ñaây laâu aét ngöôøi ta seõ cöôõng böùc baét ta laøm vieäc.” Nghó vaäy roài, gaõ raûo böôùc boû ñi.

Baáy giôø tröôûng giaû ngoài nôi toøa sö töû troâng thaáy con lieàn nhôù ra, loøng raát vui möøng

töï nghó: “Cuûa caûi kho taøng cuûa ta nay ñaõ coù ngöôøi giao phoù roài. Ta thöôøng nghó nhôù ñöùa con naøy nhöng khoâng tìm ra. Nay boãng döng noù töï ñeán, ta thaät toaïi nguyeän. Ta daãu tuoåi giaø vaãn coøn tham tieác.” Roài sai ngöôøi ñuoåi theo baét laïi.

Luùc aáy söù giaû voäi chaïy ñi baét. Gaõ cuøng töû kinh ngaïc keâu oan:

–Toâi khoâng xuùc phaïm gì, sao laïi baét toâi?

Söù giaû cöù cöôõng baùch baét ñem veà. Khi ñoù gaõ cuøng töû töï nghó khoâng coù toäi chi maø bò baét, chaéc laø phaûi cheát, laïi caøng sôï hôn, ngaát xæu ngaõ xuoáng ñaát.

Ngöôøi cha töø xa troâng thaáy beøn baûo söù giaû:

–Ta khoâng caàn ngöôøi ñoù nöõa, chôù cöôõng eùp ñem laïi ñaây, laáy nöôùc laïnh röôùi leân maët cho noù tænh laïi vaø ñöøng noùi gì heát.

Vì sao vaäy? Cha bieát con mình yù chí thaáp keùm, söï giaøu sang cuûa mình laøm con khieáp sôï. Bieát chaéc laø con mình roài beøn duøng phöông tieän, khoâng cho ai bieát laø con cuûa mình. Söù giaû baûo gaõ cuøng töû:

–Nay ta cho ngöôi ñi ñaâu tuøy yù.

Gaõ cuøng töû vui möøng ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, töø döôùi ñaát ñöùng daäy, ñi qua xoùm ngheøo ñeå kieám côm aùo.

Baáy giôø tröôûng giaû muoán duï daãn ngöôøi con, baøy chöôùc phöông tieän thaàm sai hai ngöôøi hình saéc tieàu tuïy khoâng coù oai ñöùc raèng:

–Hai ngöôi qua ñoù töø töø noùi vôùi gaõ cuøng töû raèng ôû ñaây coù choã laøm traû coâng gaáp boäi. Gaõ cuøng töû chòu thì daét veà ñaây cho laøm. Neáu hoûi laøm gì thì noùi thueâ ngöôi hoát phaân. Hai ta vôùi ngöôi cuøng laøm.

Khi ñoù hai söù giaû lieàn tìm gaõ cuøng töû roài thuaät laïi ñaàu ñuoâi nhö treân.

Baáy giôø gaõ cuøng töû tröôùc hoûi giaù tieàn, roài ñeán hoát phaân. Ngöôøi cha thaáy con, thöông xoùt maø laáy laøm quaùi laï. Roài moät ngaøy khaùc ngöôøi cha ôû trong cöûa soå xa troâng thaáy con oám o tieàu tuïy, phaân ñaát buïi baëm dô daùy baày haày, lieàn côûi boû chuoãi ngoïc, aùo toát mòn maøng cuøng ñoà trang söùc, maëc aùo vaûi thoâ, raùch röôùi baån thæu, buïi ñaát laám thaân, tay maët caàm ñoà hoát phaân, boä daïng deã sôï baûo caùc ngöôøi laøm raèng: “Caùc ngöôi phaûi sieâng naêng laøm vieäc, khoâng ñöôïc bieáng nhaùc nghæ ngôi.” Duøng phöông tieän ñoù ñeå ñeán gaàn ngöôøi con.

Luùc sau laïi baûo ngöôøi con:

–Chaøng trai naøy, ngöôi thöôøng laøm ôû ñaây ñöøng neân ñi nôi khaùc, ta seõ traû giaù theâm cho ngöôi. Nhöõng thöùc caàn duøng nhö boàn, chaäu, gaïo, boät, muoái, daám ngöôi chôù ngaïi. ÔÛ ñaây cuõng coù ngöôøi ñaày tôù giaø, neáu caàn ta caáp cho. Cöù yeân taâm, ta nhö cha cuûa ngöôi vaäy, ñöøng lo gì heát. Vì sao vaäy? Vì ta tuoåi taùc ñaõ giaø maø ngöôi thì trai treû khoûe maïnh. Trong luùc laøm vieäc, ngöôi thöôøng khoâng doái traù treã naõi hay giaän hôøn oaùn than. Ta thaáy ngöôi khoâng coù caùc ñieàu xaáu ñoù nhö nhöõng ngöôøi laøm coâng khaùc. Töø nay veà sau ta coi nhö con ñeû cuûa ta vaäy. Tröôûng giaû lieàn ñaët teân cho vaø goïi laø con.

Khi ñoù gaõ cuøng töû daàu möøng cho vieäc ñoù song vaãn coøn töï coi mình laø khaùch, laø ngöôøi laøm coâng heøn haï. Vì vaäy maø trong hai möôi naêm thöôøng sai hoát phaân, sau ñoù môùi daàn daàn ñöôïc tin caäy ra vaøo khoâng ngaïi, nhöng choã ôû cuûa gaõ cuõng vaãn choã cuõ.

Baïch Theá Toân! Baáy giôø tröôûng giaû coù beänh, töï bieát mình saép cheát khoâng laâu, môùi baûo gaõ cuøng töû raèng:

–Ta nay coù nhieàu vaøng baïc traân baùu ñaày kho laãm. Trong ñoù nhieàu ít, neân giöõ, neân cho, con ñeàu phaûi bieát. Loøng ta nhö vaäy con haõy theå theo yù ta. Vì sao vaäy, nay ta cuøng con ñaõ laø khoâng xa laï. Haõy gaéng duïng taâm, chôù ñeå thaát thoaùt.

Khi aáy gaõ cuøng töû lieàn ghi laõnh lôøi daïy baûo, bieát caùc cuûa caûi vaøng baïc traân baùu vaø caùc kho taøng maø hoaøn toaøn khoâng coù yù muoán laáy rieâng caùi gì duø ñaùng giaù moät böõa aên. Coøn choã ôû cuûa gaõ cuõng vaãn ôû choã cuõ, do taâm chí heøn keùm chöa boû ñöôïc.

Qua ít laâu sau ngöôøi cha bieát yù chí con laàn ñaõ thoâng thaùi, thaønh töïu chí lôùn, töï cheâ taâm ñòa ngaøy tröôùc laø thaáp heøn. Ñeán khi gaàn laâm chung oâng goïi ngöôøi con ñeán vaø hoïp caû thaân toäc, Quoác vöông, Ñaïi thaàn, Saùt-ñeá-lôïi, Cö só. Khi taäp hoïp ñoâng ñuû, oâng lieàn töï tuyeân boá raèng:

–Caùc vò neân bieát, ngöôøi naøy laø con toâi, do toâi sinh ra, ngaøy tröôùc ôû thaønh noï boû toâi troán ñi, troâi noåi khoå sôû hôn naêm möôi naêm, voán laø teân aáy coøn toâi teân aáy. Xöa ôû thaønh aáy lo laéng tìm kieám, boãng nhieân gaëp ñöôïc nôi ñaây. Ngöôøi naøy voán thaät con toâi, toâi laø cha. Nay taát caû bao nhieâu cuûa caûi cuûa toâi ñeàu laø cuûa con toâi. Tröôùc ñaây cuûa caûi xuaát ra thaâu vaøo con toâi ñaây ñeàu bieát.

Baïch Theá Toân! Khi ñoù gaõ cuøng töû nghe cha noùi lôøi naøy lieàn raát vui möøng ñöôïc ñieàu chöa töøng coù maø nghó raèng: “Ta voán khoâng coù loøng mong caàu, nay kho baùu naøy töï nhieân maø ñeán.”

Baïch Theá Toân! Vò ñaïi phuù tröôûng giaû ñoù laø Nhö Lai, coøn chuùng con ñeàu gioáng nhö con cuûa Phaät. Nhö Lai thöôøng noùi chuùng con laø con.

Baïch Thöa Theá Toân! Chuùng con vì ba thöù khoå neân ôû trong sinh töû chòu caùc ñau ñôùn meâ laàm khoâng hieåu bieát, öa thích caùc phaùp Tieåu thöøa. Ngaøy nay Theá Toân khieán chuùng con suy nghó deïp tröø caùc phaùp hyù luaän phaân dô. Chuùng con ôû trong ñoù sieâng naêng tinh taán ñöôïc ñeán Nieát-baøn, caùi giaù cuûa moät ngaøy. Ñöôïc nhö vaäy roài loøng raát vui möøng töï cho laø ñuû maø noùi raèng: “ÔÛ trong Phaät phaùp, do sieâng naêng tinh taán neân ñaït ñöôïc roäng nhieàu.”

Nhöng Theá Toân bieát tröôùc chuùng con loøng öa muoán thaáp heøn, ham phaùp Tieåu thöøa, chuùng con beøn bò buoâng boû chaúng vì phaân bieät: “Caùc ngöôi seõ coù phaàn Baûo taøng tri kieán cuûa Nhö Lai.”

Theá Toân duøng söùc phöông tieän noùi trí tueä cuûa Nhö Lai. Chuùng con theo Phaät ñöôïc caùi giaù Nieát-baøn moät ngaøy cho laø ñöôïc nhieàu roài, ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa naøy khoâng coù chí mong caàu. Chuùng con laïi nhaân trí tueä cuûa Phaät, vì caùc Boà-taùt maø khai thò dieãn noùi, nhöng chính töï mình laïi khoâng coù chí muoán ñoái vôùi phaùp ñoù.

Vì sao vaäy? Phaät bieát chuùng con öa muoán phaùp Tieåu thöøa, neân duøng söùc phöông tieän thuaän theo chuùng con maø noùi phaùp. Chuùng con khoâng bieát mình thaät söï laø con Phaät. Ngaøy nay chuùng con môùi bieát Theá Toân khoâng laãn tieác trí tueä cuûa Phaät.

Vì sao vaäy? Chuùng con töø xöa ñeán nay thaät söï laø con Phaät maø chæ öa muoán phaùp Tieåu thöøa. Neáu chuùng con coù taâm yeâu thích Ñaïi thöøa thì Phaät ñaõ vì chuùng con maø noùi phaùp Ñaïi thöøa. ÔÛ trong kinh naøy chæ noùi phaùp Nhaát thöøa. Luùc xöa Phaät ôû tröôùc Boà-taùt cheâ traùch Thanh vaên laø öa phaùp Tieåu thöøa. Nhöng Phaät thaät söï duøng Ñaïi thöøa ñeå giaùo hoùa. Vì vaäy maø chuùng con noùi voán khoâng coù loøng mong caàu maø nay kho baùu cuûa Phaùp vöông töï nhieân ñeán. Caùi maø ngöôøi con Phaät ñaùng coù, ngaøy nay ñeàu ñaõ coù ñöôïc.

Baáy giôø Ma-ha Ca-dieáp muoán laøm roõ laïi nghóa treân noùi baøi keä:

*Chuùng con hoâm nay Nghe tieáng Phaät daïy, Hôùn hôû vui möøng Ñöôïc chöa töøng coù. Phaät noùi Thanh vaên*

*Seõ thaønh Phaät quaû. Chaâu baùu Voâ thöôïng Khoâng caàu maø ñöôïc. Nhö ñöùa treû con*

*Thô daïi khoâng bieát Boû cha troán nhaø*

*Ñi ñeán phöông khaùc. Noåi troâi caùc nöôùc Hôn naêm möôi naêm. Ngöôøi cha buoàn nhôù Tìm kieám boán phöông. Kieám tìm ñaõ moûi Döøng laïi thaønh kia.*

*Xaây döïng cöûa nhaø Höôûng vui naêm duïc. Nhaø naøy cöï phuù*

*Coù nhieàu baïc vaøng Xa cöø, maõ naõo Ngoïc trai, löu ly Voi, ngöïa, boø, deâ Kieäu caùn, xe coä Ruoäng ñaát, toâi tôù*

*Nhaân daân ñoâng nhieàu Xuaát nhaäp lôïi töùc Ñeán taän nöôùc khaùc.*

*Khaùch thöông buoân baùn Xöù naøo cuõng coù.*

*Ngaøn vaïn öùc chuùng Cung kính vaây quanh, Thöôøng ñöôïc vua chuùa Ñem loøng meán yeâu.*

*Haøo toäc caùc quan Thaûy ñeàu toân troïng. Vì caùc leõ ñoù*

*Ñoâng ñuùc tôùi lui. Giaøu maïnh nhö vaäy, Coù theá löïc lôùn,*

*Maø tuoåi ñaõ cao Mong con buoàn nhôù. Ngaøy ñeâm suy nghó Cheát saép ñeán nôi.*

*Con daïi boû ta*

*Hôn naêm möôi naêm, Kho taøng caùc thöù Bieát laøm sao ñaây?*

*Trong khi cuøng töû Ñi tìm aên maëc, Xoùm noï laøng kia*

*Nöôùc naøy nöôùc khaùc. Coù khi kieám ñöôïc*

*Coù luùc thì khoâng. Ñoùi aên gaày goø Ñaày ngöôøi gheû laùc. Laàn löõa ñi qua Ñeán thaønh cha ôû.*

*Laøm thueâ laøm möôùn Ñeán tröôùc nhaø cha. Baáy giôø tröôûng giaû Ñang ôû trong nhaø Maøn giaêng chaâu baùu Sö töû toøa cao*

*Quyeán thuoäc vaây quanh Ñoâng ngöôøi haàu haï.*

*Coù ngöôøi tính toaùn Baùu vaät baïc vaøng, Cuûa caûi ra vaøo Giaáy tôø ghi cheùp. Cuøng töû thaáy cha*

*Giaøu maïnh toân nghieâm Nghó laø quoác vöông Hoaëc ñoàng vua chuùa. Kinh sôï töï hoûi*

*Sao laïi ñeán ñaây? Roài thaàm nghó raèng: “Neáu ôû ñaây laâu,*

*AÉt bò böùc eùp*

*Sai khieán khoâng coâng.” Suy nghó vaäy roài*

*Raûo böôùc ñi thaúng. Tìm hoûi xoùm ngheøo Muoán qua laøm möôùn. Tröôûng giaû luùc naøy Treân toøa Sö töû*

*Xa troâng thaáy con, Trong loøng nhaän bieát. Lieàn sai söù giaû*

*Ñuoåi theo baét veà. Cuøng töû keâu oan Ngaát xæu xuoáng ñaát. Ngöôøi naøy baét ta*

*Chaéc gieát cheát maát. Caàn chi aên maëc Khieán phaûi theá naøy! Tröôûng giaû bieát con Ngu heøn daïi doät.*

*Chaúng tin ta noùi. Chaúng tin laø cha.*

*Lieàn duøng phöông tieän Laïi sai ngöôøi khaùc Maét choät luøn xaáu*

*Oai ñöùc cuõng khoâng: Caùc ngöôi baûo noù Raèng ta seõ thueâ*

*Hoát doïn phaân nhô Traû tieàn gaáp boäi. Cuøng töû nghe vaäy Möøng vui theo veà. Doïn deïp phaân nhô Laøm saïch nhaø cöûa. Tröôûng giaû trong cöûa*

*Thöôøng thaáy con mình. Nghó con ngu daïi Thích vieäc thaáp heøn.*

*Baáy giôø tröôûng giaû Maëc ñoà raùch baån Caàm ñoà hoát phaân Qua choã ñöùa con Phöông tieän gaàn guõi Baûo raùng sieâng naêng Laïi taêng tieàn möôùn, Cho daàu xoa chaân, AÊn uoáng phuû pheâ Chieáu naèm eâm aám.*

*Caën keõ daën doø: Ngöôi sieâng laøm vieäc! Roài dòu daøng baûo:*

*Ta coi nhö con. Tröôûng giaû coù trí Daàn cho vaøo ra. Hai möôi naêm qua Cöûa nhaø coi soùc. Cho bieát vaøng baïc Ngoïc trai, pha leâ Vaät haøng xuaát nhaäp Ñeàu cho bieát heát.*

*Nhöng ôû ngoaøi cöûa Nöông naùu leàu tranh, Töï nghó phaän ngheøo Khoâng coù vaät ñoù.*

*Cha bieát loøng con Daàn ñaõ roäng môû. Cuûa caûi muoán giao Lieàn hoïp thaân toäc,*

*Quoác vöông, ñaïi thaàn, Saùt-lôïi, Cö só.*

*Roài trong cuoäc hoïp Noùi laø con mình Boû ñi nöôùc khaùc*

*Hôn naêm möôi naêm. Gaëp ñöôïc ñeán nay Hai möôi naêm chaün. Tröôùc ôû thaønh noï Maát ñöùa con naøy.*

*Ñi tìm khaép xöù Môùi ñeán nôi ñaây. Cuûa caûi cuûa ta Nhaân daân nhaø cöûa, Thaûy ñeàu giao phoù Söû duïng maëc tình. Con nhôù xöa ngheøo YÙù chí heøn keùm.*

*Nay ôû vôùi cha*

*Ñöôïc nhieàu chaâu baùu, Cuøng vôùi cöûa nhaø, Bao nhieâu cuûa caûi.*

*Loøng raát vui möøng Ñöôïc chöa töøng coù. Phaät cuõng nhö theá Con öa Tieåu thöøa Neân chöa töøng noùi Caùc con thaønh Phaät. Chæ noùi chuùng con Ñöôïc caùc voâ laäu, Thaønh töïu Tieåu thöøa Thanh vaên ñeä töû.*

*Phaät baûo chuùng con Noùi phaùp toái thöôïng. Tu taäp phaùp naøy*

*Seõ thaønh Phaät quaû. Con vaâng lôøi Phaät*

*Vì Boà-taùt lôùn,*

*Duøng caùc nhaân duyeân Cuøng caùc thí duï*

*Bao nhieâu ngoân töø Noùi ñaïo Voâ thöôïng. Caùc haøng Phaät töû Theo con nghe phaùp, Ngaøy ñeâm suy xeùt Tu taäp sieâng naêng.*

*Baáy giôø chö Phaät Lieàn thoï kyù cho: Caùc oâng ñôøi sau*

*Seõ ñöôïc thaønh Phaät. Caùc phaùp bí taøng Taát caû chö Phaät*

*Chæ vì Boà-taùt Maø daïy söï thaät,*

*Chaúng vì chuùng con Noùi phaùp chaân yeáu. Nhö cuøng töû kia Ñöôïc gaàn beân cha Daãu bieát caùc vaät*

*Loøng chaúng mong caàu. Chuùng con daàu noùi Phaät phaùp baûo taøng, Maø chí nguyeän khoâng, Thì cuõng nhö vaäy.*

*Chuùng con noäi dieät, Töï cho ñaõ ñuû.*

*Xong vieäc naøy roài Khoâng coøn gì khaùc. Chuùng con daàu nghe Thanh tònh coõi Phaät, Giaùo hoùa chuùng sinh Ñeàu khoâng ham thích. Theá laø vì sao?*

*Vì taát caû phaùp*

*Laø khoâng, vaéng laëng. Khoâng dieät, khoâng sinh, Khoâng lôùn, khoâng nhoû, Voâ laäu, voâ vi.*

*Suy nghó vaäy roài Khoâng sinh ham thích. Chuùng con töø laâu*

*Vôùi trí tueä Phaät,*

*Khoâng thích, khoâng tham Laïi khoâng chí nguyeän.*

*Maø vôùi phaùp mình Cho laø roát raùo!*

*Chuùng con töø laâu Tu taäp phaùp khoâng, Ñeå thoaùt khoûi naïn Khoå naõo ba coõi, Truï thaân sau cuøng Nieát-baøn höõu dö.*

*Ñieàu Phaät daïy baûo Chöùng ñaïo khoâng ngoa. Töùc laø coù theå*

*Baùo aân Ñöùc Phaät. Chuùng con laïi vì Caùc haøng Phaät töû Noùi phaùp Boà-taùt Ñeå caàu Phaät ñaïo. Nhöng vôùi phaùp ñoù*

*Töï khoâng mong muoán. Ñaïo sö thaáy boû*

*Xeùt bieát loøng con,*

*Ban ñaàu khoâng khuyeân Chæ noùi thaät lôïi.*

*Nhö phuù tröôûng giaû Bieát con keùm heøn, Beøn duøng phöông tieän Thuyeát phuïc loøng con. Roài sau môùi giao*

*Taát caû cuûa caûi. Phaät cuõng nhö theá Hieän vieäc ít coù.*

*Bieát öa Tieåu thöøa Duøng söùc phöông tieän, Ñieàu phuïc taâm con Roài daïy trí lôùn.*

*Chuùng con ngaøy nay Ñöôïc chöa töøng coù, Tröôùc chaúng phaûi mong Maø nay töï ñöôïc.*

*Nhö cuøng töû kia Ñöôïc baùu voâ löôïng. Theá Toân, con nay Ñaéc ñaïo chöùng quaû, Tueä nhaõn thanh tònh*

*Nôi voâ laäu phaùp. Chuùng con töø laâu Giöõ Phaät tònh giôùi, Môùi coù ngaøy nay Ñöôïc quaû baùo ñoù.*

*Trong phaùp Phaùp vöông Laâu tu phaïm haïnh.*

*Nay ñöôïc voâ laäu Voâ thöôïng quaû lôùn.*

*Chuùng con ngaøy nay Môùi thaät Thanh vaên, Ñem tieáng Phaät ñaïo Cho taát caû nghe.*

*Chuùng con ngaøy nay Thaät laø La-haùn,*

*ÔÛ caùc theá gian*

*Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm Khaép nôi trong ñoù Ñaùng thoï cuùng döôøng. AÂn lôùn Theá Toân*

*Ñem vieäc ít coù Thöông xoùt daïy baûo Lôïi ích chuùng con. Voâ löôïng öùc kieáp Khoâng baùo ñeàn ñöôïc. Tay chaân mình maåy Ñaàu leã cung kính, Taát caû cuùng döôøng Khoâng baùo ñeàn ñöôïc. Hoaëc duøng ñaàu ñoäi Hai vai coõng vaùc Kieáp soá haèng sa*

*Taän taâm cung kính. Laïi saém thöùc ngon AÙo baùu voâ löôïng Caùc thöù ngoïa cuï Cuøng vôùi thuoác men.*

*Ngöu ñaàu, Chieân-ñaøn Vaø caùc chaâu baùu*

*Xaây döïng thaùp mieáu, AÙo baùu traûi ñaát*

*Caùc thöù treân ñaây Duøng ñeå cuùng döôøng Traûi kieáp haèng sa Cuõng khoâng ñaùp ñöôïc.*

*Chö Phaät ít coù, Voâ löôïng, voâ bieân*

*Khoâng theå nghó baøn Söùc thaàn thoâng lôùn, Voâ laäu voâ vi*

*Laø vua caùc phaùp. Vì keû haï lieät*

*Ñeán vieäc nhö theá, Hieän töôùng phaøm phu Tuøy cô giaùo hoùa.*

*Chö Phaät nôi phaùp Heát söùc töï taïi.*

*Bieát caùc chuùng sinh Coù nhieàu duïc laïc, Cuøng caùc chí löïc Tuøy moãi khaû naêng, Duøng voâ löôïng duï Ñeå maø noùi phaùp.*

*Tuøy caùc chuùng sinh, Caên laønh ñôøi tröôùc, Bieát ñaõ thaønh thuïc Hay chöa thaønh thuïc, Moãi moãi suy löôøng Phaân bieät ñaõ roõ,*

*Nôi ñaïo Nhaát thöøa Tuøy cô noùi ba.*

