KINH DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 14: AN LAÏC HAÏNH**

Baáy giôø Vaên-thuø-sö-lôïi Phaùp vöông töû Boà-taùt Ma-ha-taùt baïch Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân! Caùc vò Boà-taùt naøy thaät laø ít coù, vì kính thuaän Phaät neân phaùt theä nguyeän lôùn ôû trong ñôøi aùc veà sau seõ hoä trì ñoïc giaûng kinh Phaùp Hoa naøy.

Baïch Theá Toân! Caùc vò Boà-taùt ôû ñôøi aùc veà sau, laøm theá naøo coù theå giaûng thuyeát ñöôïc kinh naøy?

Phaät baûo Vaên-thuø-sö-lôïi:

–Neáu Boà-taùt Ma-ha-taùt ôû ñôøi aùc veà sau muoán giaûng kinh naøy phaûi an truï trong boán phaùp: Ñoù laø an truï trong Haønh xöù vaø trong Thaân caän xöù cuûa Boà-taùt thì môùi coù theå vì chuùng sinh maø dieãn thuyeát kinh naøy.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Theá naøo goïi laø Haønh xöù cuûa Boà-taùt Ma-ha-taùt? Nghóa laø Boà-taùt Ma-ha-taùt an truï trong nhaãn nhuïc hoøa dòu, kheùo tuøy thuaän maø khoâng noùng naûy cuõng khoâng kinh sôï. Laïi nöõa, ñoái vôùi caùc phaùp, khoâng khôûi yù nieäm taïo taùc maø quaùn saùt töôùng chaân thaät cuûa caùc phaùp, cuõng khoâng khôûi yù nieäm laø khoâng phaân bieät. Nhö theá goïi laø Haønh xöù cuûa Boà-taùt.

Theá naøo goïi laø Choã thaân caän cuûa Boà-taùt Ma-ha-taùt? Nghóa laø Boà-taùt Ma-ha-taùt khoâng gaàn guõi quoác vöông, vöông töû, ñaïi thaàn, quan tröôûng, khoâng gaàn guõi caùc ngoaïi ñaïo, Phaïm chí, Ni-kieàn töû… vaø cuõng khoâng gaàn guõi nhöõng keû saùng taùc vaên thô vieát saùch ngoaïi ñaïo cho ñeán caùc phaùi Loä-giaø-gia-ñaø, phaùi Nghòch loä-giaø-gia-ñaø, cuõng chaúng gaàn guõi nhöõng keû chôi bôøi hung hieåm ñaâm cheùm ñaùnh ñaám vaø boïn Na-la baøy troø bieán hoùa.

Cuõng khoâng gaàn guõi ngöôøi laøm haøng thòt, keû chaên nuoâi heo, deâ, gaø, choù, saên baén, chaøi löôùi, nhöõng ngöôøi sinh soáng baèng caùc ngheà aùc. Neáu khi nhöõng haïng ngöôøi aáy ñeán thì Boà-taùt neân vì hoï noùi phaùp maø khoâng mong caàu gì khaùc.

Cuõng khoâng gaàn guõi nhöõng Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di haïng ngöôøi caàu quaû Thanh vaên cuõng khoâng chuyeän troø hoûi han, khoâng ôû cuøng phoøng, khoâng ñi kinh haønh cuøng moät nôi, khoâng ngoài chung choã trong moät giaûng ñöôøng. Neáu khi nhöõng haïng ngöôøi aáy ñeán thì Boà-taùt tuøy cô nghi noùi phaùp maø khoâng mong caàu gì khaùc.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Laïi nöõa Boà-taùt Ma-ha-taùt khoâng neân noùi phaùp cuõng khoâng muoán troâng thaáy nhöõng ngöôøi maø thaân theå kheâu gôïi duïc nhieãm. Khi vaøo nhaø ngöôøi, khoâng cuøng nhau chuyeän troø vôùi vôùi caùc beù gaùi, thieáu nöõ, goùa phuï cuõng khoâng gaàn guõi naêm haïng ngöôøi aùi nam ñeå laøm thaân.

Khoâng vaøo nhaø ngöôøi moät mình. Neáu coù söï duyeân phaûi vaøo moät mình thì chuyeân taâm nieäm Phaät.

Neáu vì noùi phaùp cho ngöôøi nöõ thì khoâng cöôøi hôû raêng, khoâng ñeå loä hoâng hôû ngöïc.

Caû ñeán vì phaùp maø coøn chaúng laøm thaân quen huoáng chi laø vieäc khaùc.

Khoâng neân ham nuoâi ñeä töû Sa-di ít tuoåi vaø caùc treû nhoû, cuõng khoâng muoán cuøng moät thaày vôùi chuùng. Thöôøng hay ngoài thieàn nôi vaéng veû yeân tónh tu nhieáp taâm mình.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Nhö treân laø choã thaân caän ban ñaàu.

Laïi nöõa, Boà-taùt Ma-ha-taùt quaùn saùt taát caû caùc phaùp laø khoâng, laø töôùng chaân thaät, khoâng ñieân ñaûo, khoâng lay ñoäng, khoâng thoaùi lui, khoâng thay ñoåi, nhö hö khoâng, khoâng thaät taùnh, tuyeät döùt ñöôøng ngoân ngöõ, khoâng sinh, khoâng xuaát, khoâng khôûi, khoâng teân goïi, khoâng töôùng maïo, khoâng sôû höõu, khoâng löôøng ñöôïc, khoâng bieân giôùi, khoâng trôû ngaïi, khoâng ngaên che, chæ do nhaân duyeân maø coù, töø ñieân ñaûo maø sinh ra. Cho neân noùi raèng thöôøng hay quaùn saùt töôùng cuûa caùc phaùp laø nhö theá ñoù, töùc laø choã thaân caän thöù hai cuûa Boà-taùt Ma-ha-taùt.

Baáy giôø, Theá Toân muoán laøm roõ nghóa naøy maø noùi baøi keä:

*Neáu coù Boà-taùt Trong ñôøi aùc sau Loøng khoâng sôï seät Muoán noùi kinh naøy, Neân truï Haønh xöù Vaø Thaân caän xöù*

*Thöôøng xa quoác vöông Vaø con quoác vöông, Ñaïi thaàn, quan tröôûng, Daân chôi hung haõn, Cuøng Chieân-ñaø-la, Ngoaïi ñaïo, Phaïm chí. Cuõng khoâng gaàn guõi*

*Ngöôøi taêng thöôïng maïn, Hoïc giaû tham ñaém*

*Giaùo lyù Tieåu thöøa, Tyø-kheo phaù giôùi, Danh töï La-haùn, Vaø Tyø-kheo-ni*

*Öa thích vui ñuøa, Caùc Öu-baø-di Tham meâ naêm duïc Caàu hieän dieät ñoä Ñeàu chôù gaàn guõi.*

*Neáu nhöõng ngöôøi ñoù Haûo taâm maø ñeán,*

*ÔÛ nôi Boà-taùt*

*Ñeå nghe Phaät ñaïo, Boà-taùt neân ñem Loøng khoâng sôï seät, Vì chuùng noùi phaùp,*

*Khoâng mong gì khaùc. Ñoàng nöõ, thieáu nöõ, Nhöõng keû aùi nam, Chôù neân gaàn guõi*

*Ñeå maø laøm thaân. Cuõng khoâng gaàn keû*

*Ñoà teå, haøng thòt, Saên baén, chaøi löôùi, Vì lôïi saùt sinh, Baùn thòt nuoâi soáng*

*Buoân phaán baùn höông Nhöõng ngöôøi nhö theá Chôù neân gaàn guõi.*

*Caùc troø nguy hieåm Ñaùnh ñaám laøm vui, Haïng gaùi laúng lô, Chôù neân gaàn guõi. Ñöøng ôû choã vaéng Giaûng daïy ñaøn baø, Neáu vì noùi phaùp Khoâng neân cöôøi côït. Vaøo xoùm khaát thöïc Tyø-kheo ñi cuøng, Neáu khoâng Tyø-kheo, Nhaát taâm nieäm Phaät. Nhö theá goïi laø*

*Haønh xöù, Caän xöù Duøng hai xöù ñaây*

*Môùi neân thuyeát phaùp. Laïi cuõng chaúng theo Phaùp thöôïng, trung, haï, Höõu vi, voâ vi*

*Thaät cuøng chaúng thaät, Cuõng khoâng phaân bieät Laø nam hay nöõ,*

*Caùc phaùp: khoâng ñöôïc, Khoâng bieát, khoâng thaáy. Nhö theá goïi laø*

*Boà-taùt Haønh xöù Taát caû caùc phaùp*

*Laø khoâng, khoâng coù, Laø khoâng thöôøng truù, Cuõng khoâng khôûi, dieät. Ñoù laø Thaân caän*

*Ngöôøi trí haèng nöông. Ñieân ñaûo phaân bieät Caùc phaùp coù, khoâng, Laø thaät, chaúng thaät, Laø sinh, chaúng sinh, ÔÛ nôi vaéng veû*

*Tu nhieáp taâm mình,*

*An truï khoâng ñoäng Nhö nuùi Tu-di, Quaùn saùt caùc phaùp Ñeàu khoâng thaät coù, Cuõng nhö hö khoâng*

*Khoâng chuùt beàn chaéc. Khoâng sinh, khoâng xuaát, Khoâng ñoäng, khoâng thoaùi, Thöôøng truï moät töôùng Goïi laø Caän xöù*

*Neáu coù Tyø-kheo Ta dieät ñoä roài, Vaøo Haønh xöù naøy Vaø Thaân caän xöù Thì noùi kinh naøy Khoâng chuùt e sôï. Boà-taùt coù luùc Vaøo nôi tònh thaát,*

*Chaân chaùnh nhôù nghó Theo nghóa quaùn phaùp. Töø thieàn ñònh ra*

*Vì caùc quoác vöông, Vöông töû, quan, daân Haøng Baø-la-moân Khai hoùa dieãn giaûi Noùi kinh ñieån naøy Taâm ñöôïc an oån*

*Khoâng chuùt khieáp nhöôïc. Vaên-thuø-sö-lôïi!*

*Ñoù laø Boà-taùt An truï sô phaùp Ñôøi sau coù theå*

*Noùi kinh Phaùp Hoa.*

Laïi nöõa, Vaên-thuø-sö-lôïi! Sau khi Nhö Lai dieät ñoä, trong ñôøi maït phaùp muoán noùi kinh naøy phaûi truï nôi haïnh an laïc, hoaëc mieäng giaûng noùi, hoaëc luùc ñoïc kinh ñeàu khoâng neân noùi loãi ngöôøi vaø loãi kinh ñieån. Khoâng khinh maïn caùc Phaùp sö khaùc, khoâng noùi vieäc hay dôû toát xaáu cuûa ngöôøi khaùc. Vôùi haøng Thanh vaên cuõng khoâng keâu teân noùi loãi ngöôøi naøo, cuõng khoâng keâu teân khen ngôïi ñieàu toát cuûa ai.

Laïi nöõa cuõng chaúng sinh loøng oaùn haän hieàm khích, vì kheùo tu taâm an laïc nhö theá neân nhöõng ngöôøi nghe phaùp khoâng laøm traùi yù. Neáu bò vaën hoûi, chôù neân ñem phaùp Tieåu thöøa maø ñaùp. Chæ duøng phaùp Ñaïi thöøa ra giaûng giaûi maø thoâi ñeå khieán cho ñöôïc Nhaát thieát chuûng trí.

Baáy giôø Theá Toân muoán laøm roõ laïi nghóa treân noùi baøi keä raèng:

*Boà-taùt thöôøng öa Thuyeát phaùp an oån.*

*ÔÛ nôi thanh tònh Toå chöùc saøng toøa.*

*Höông daàu xoa thaân Taém goäi buïi nhô,*

*Y môùi saïch seõ*

*Trong ngoaøi thôm tho, Ngoài yeân phaùp toøa Tuøy hoûi maø noùi.*

*Neáu coù Tyø-kheo Vaø Tyø-kheo-ni, Caùc Öu-baø-taéc Vaø Öu-baø-di,*

*Quoác vöông, vöông töû, Quan cuøng só daân, Duøng nghóa nhieäm maàu Dòu daøng giaûng noùi.*

*Coù ai gaïn hoûi*

*Tuøy nghóa maø ñaùp. Nhaân duyeân, thí duï, Giaûi baøy phaân bieät. Duøng phöông tieän naøy, Khieán ñeàu phaùt taâm, Daàn daàn theâm ñoâng Vaøo trong Phaät ñaïo.*

*Boû taùnh löôøi bieáng Cuøng vôùi treã naõi. Lìa caùc öu saàu*

*Töø taâm thuyeát phaùp. Ngaøy ñeâm thöôøng giaûng Giaùo phaùp Voâ thöôïng. Duøng caùc nhaân duyeân, Voâ löôïng thí duï,*

*Khai thò chuùng sinh Ñeàu sinh hoan hyû. Y phuïc chaên neäm*

*AÊn uoáng thuoác thang, Trong vieäc laøm ñoù Khoâng caàu gì heát.*

*Chæ moät loøng nghó Nhaân duyeân noùi phaùp Nguyeän ta thaønh Phaät Moïi ngöôøi cuõng vaäy. Ñoù laø lôïi lôùn,*

*An vui cuùng döôøng. Ta dieät ñoä roài,*

*Neáu coù Tyø-kheo*

*Dieãn thuyeát ñöôïc vaäy Kinh Phaùp Hoa naøy, Loøng khoâng ganh tò Cho ñeán maéng nhieác. Cuõng khoâng sôï seät Dao gaäy ñaùnh ñaäp.*

*Cuõng khoâng bò ñuoåi Vì an truï nhaãn.*

*Ngöôøi trí tu taäp Taâm mình nhö theá Thì truï an laïc.*

*Nhö ta ñaõ noùi, Coâng ñöùc ngöôøi ñoù Ngaøn vaïn öùc kieáp Tính toaùn thí duï Khoâng theå noùi heát.*

Laïi nöõa, Vaên-thuø-sö-lôïi! Boà-taùt Ma-ha-taùt ôû ñôøi sau cuøng, khi phaùp gaàn dieät maø coù ngöôøi thoï trì ñoïc tuïng kinh ñieån naøy chôù neân oâm loøng ganh gheùt doái traù, cuõng chôù khinh maéng ngöôøi hoïc ñaïo Phaät, vaïch tìm choã hay dôû cuûa hoï. Neáu coù Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, hoaëc caàu Thanh vaên, hoaëc caàu Duyeân giaùc hoaëc caàu Boà-taùt ñaïo thì khoâng ñöôïc quaáy roái maø noùi vôùi hoï raèng: “Caùc ngöôøi coøn caùch ñaïo raát xa, roát cuoäc khoâng theå ñaït ñöôïc Nhaát thieát chuûng trí ñaâu”, ñeå khieán cho hoï sinh loøng nghi hoaëc.

Vì sao vaäy? Vì noùi nhö vaäy töùc caùc ngöôøi laø keû phoùng daät, bieáng treã ñoái vôùi ñaïo phaùp. Laïi nöõa ñoái vôùi caùc phaùp coù choã caïnh tranh thì khoâng neân tranh luaän cho vui. Ñoái vôùi taát caû chuùng sinh phaûi sinh loøng ñaïi Bi. Ñoái vôùi chö Nhö Lai phaûi coù yù nghó nhö baäc cha laønh. Ñoái vôùi caùc Boà-taùt phaûi xem nhö baäc Ñaïi sö. Ñoái vôùi caùc Ñaïi Boà-taùt trong möôøi phöông phaûi thaâm taâm cung kính leã baùi. Ñoái vôùi taát caû chuùng sinh thì bình ñaúng thuyeát phaùp. Vì ñuùng thuaän theo phaùp maø noùi neân khoâng noùi nhieàu, cuõng chaúng noùi ít, cho ñeán ñoái vôùi ngöôøi quaù aùi moä Phaät phaùp ñi nöõa cuõng chaúng vì vaäy maø noùi nhieàu.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Boà-taùt Ma-ha-taùt ôû ñôøi sau cuøng khi phaùp gaàn dieät, neáu thaønh töïu ñöôïc haïnh an laïc thöù ba ñaây thì luùc noùi phaùp naøy khoâng ai coù theå quaáy roái, ñöôïc caùc baïn toát ñoàng hoïc cuøng chung ñoïc tuïng kinh naøy, laïi ñöôïc ñaïi chuùng thöôøng ñeán nghe vaø thoï phaùp. Nghe roài nhôù, nhôù roài tuïng, tuïng roài dieãn thuyeát, dieãn thuyeát roài bieân cheùp, hoaëc khieán ngöôøi cheùp, cuùng döôøng kinh quyeån, cung kính, toân troïng ngôïi khen.

Baáy giôø, Theá Toân muoán laøm roõ laïi nghóa naøy maø noùi baøi keä:

*Neáu muoán giaûng kinh naøy Phaûi boû ganh vaø kieâu, Löøa doái vaø taø vaïy*

*Thöôøng tu haïnh ngay thaúng. Khoâng khinh mieät ngöôøi khaùc Cuõng khoâng öa hyù luaän Khoâng khieán ngöôøi nghi hoaëc Baûo raèng khoâng thaønh Phaät. Laø Phaät töû thuyeát phaùp*

*Thöôøng nhu hoøa nhaãn nhuïc, Töø bi vôùi taát caû*

*Khoâng sinh loøng bieáng treã. Ñaïi Boà-taùt möôøi phöông Thöông chuùng neân haønh ñaïo. Phaûi sinh loøng cung kính Nhö Ñaïi sö cuûa mình.*

*Vôùi chö Phaät Theá Toân Xem nhö cha cao toät. Phaù deïp loøng kieâu maïn*

*Noùi phaùp khoâng chöôùng ngaïi. Phaùp thöù ba nhö theá*

*Ngöôøi trí phaûi giöõ gìn, Moät loøng haïnh an laïc*

*Voâ löôïng chuùng cung kính.*

Laïi nöõa, Vaên-thuø-sö-lôïi! Caùc Boà-taùt Ma-ha-taùt ôû ñôøi sau cuøng khi phaùp gaàn dieät, vò naøo trì kinh Phaùp Hoa thì ñoái vôùi haøng taïi gia, xuaát gia phaûi sinh loøng ñaïi Töø, ñoái vôùi haøng khoâng phaûi Boà-taùt phaûi sinh loøng ñaïi Bi maø nghó raèng: “Nhöõng ngöôøi naøy nhö vaäy laø maát lôïi ích lôùn. Nhö Lai phöông tieän tuøy nghi noùi phaùp maø khoâng nghe, khoâng bieát, khoâng hay, khoâng hieåu, khoâng tin, khoâng hoûi. Nhöõng ngöôøi ñoù daàu khoâng hoûi, khoâng tin, khoâng hieåu kinh naøy, nhöng luùc ta ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc thì ngöôøi ñoù duø ôû ñaâu ta cuõng seõ duøng söùc thaàn thoâng, söùc trí tueä daét daãn ngöôøi ñoù khieán ñöôïc vaøo trong phaùp naøy.”

Vaên-thuø-sö-lôïi! Boà-taùt Ma-ha-taùt ñoù, sau khi Nhö Lai dieät ñoä neáu thaønh töïu ñöôïc phaùp thöù tö naøy thì luùc noùi phaùp naøy seõ khoâng laàm loãi, thöôøng ñöôïc caùc Tyø-kheo, Tyø- kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, quoác vöông, vöông töû, ñaïi thaàn, nhaân daân, Baø-la-moân, cö só ñeàu cuùng döôøng cung kính, toân troïng ngôïi khen vaø haøng chö Thieân treân khoâng vì nghe phaùp cuõng thöôøng theo haàu. Neáu ôû trong laøng xoùm, thaønh thò hay röøng caây vaéng veû coù ngöôøi ñeán vaán naïn ñieàu chi thì chö Thieân ngaøy ñeâm thöôøng vì phaùp maø hoä veä ngöôøi ñoù khieán ngöôøi nghe ñeàu ñöôïc hoan hyû.

Vì sao vaäy? Vì kinh naøy ñöôïc thaàn löïc cuûa taát caû chö Phaät quaù khöù, vò lai vaø hieän taïi hoä trì. Vaên-thuø-sö-lôïi, kinh Phaùp Hoa naøy ôû trong voâ löôïng coõi nöôùc, ngay caû teân goïi coøn chöa ñöôïc nghe huoáng chi laø ñöôïc troâng thaáy vaø ñoïc tuïng thoï trì.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Ví nhö vua Chuyeån luaân Thaùnh vöông uy theá maïnh meõ, muoán duøng uy löïc cuûa mình haøng phuïc caùc nöôùc khaùc, nhöng caùc tieåu vöông khoâng thuaän meänh. Baáy giôø, Chuyeån luaân thaùnh vöông ñem caùc binh chuûng qua ñaùnh deïp. Vua thaáy binh só chieán ñaáu coù coâng lieàn raát vui möøng tuøy coâng ban thöôûng. Naøo ban cho ruoäng daát, nhaø cöûa, xoùm laøng, thaønh aáp, naøo ban cho trang phuïc, naøo caùc thöù chaâu baùu, vaøng, baïc, löu ly, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, hoå phaùch, voi, ngöïa, xe coä, noâ tyø, nhaân daân. Chæ coù vieân ngoïc minh chaâu trong buùi toùc laø khoâng cho maø thoâi.

Vì sao vaäy? Vì chæ rieâng treân ñænh ñaàu nhaø vua coù moät vieân minh chaâu naøy. Neáu ñem ban cho aét caùc quyeán thuoäc cuûa nhaø vua seõ raát laáy laøm quaùi laï.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Nhö Lai cuõng vaäy. Nhö Lai duøng söùc thieàn ñònh trí tueä ñöôïc coõi ñaïo phaùp ñem giaùo hoùa khaép ba coõi maø Ma vöông chaúng chòu thuaän phuïc. Caùc Hieàn thaùnh cuûa Nhö Lai laø caùc töôùng, cuøng nhau ñaùnh deïp ma quaân. Thaáy nhöõng ngöôøi coù

coâng, Nhö Lai taâm cuõng hoan hyû vì boán chuùng giaûng noùi caùc kinh khieán taâm sinh ham thích, laïi ban cho caùc phaùp thieàn ñònh, giaûi thoaùt, voâ laäu, caên löïc. Laïi coøn ban cho thaønh Nieát-baøn baûo raèng ñöôïc dieät ñoä ñeå daét daãn boán chuùng laøm cho taâm sinh vui möøng, nhöng chöa vì vaäy maø noùi kinh Phaùp Hoa naøy.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Cuõng nhö vua Chuyeån luaân vöông thaáy caùc binh chuùng coù coâng lôùn, loøng raát hoan hyû môùi ñem vieân ngoïc minh chaâu khoù tin, töø laâu ôû trong buùi toùc khoâng cho ai caû maø nay ban cho.

Nhö Lai cuõng vaäy. Nhö Lai laø vò Ñaïi Phaùp Vöông trong ba coõi, ñem phaùp nhieäm maàu giaùo hoùa taát caû chuùng sinh. Thaáy quaân töôùng Hieàn thaùnh ñaùnh nhau vôùi ma nguõ aám, ma phieàn naõo, ma cheát choùc, coù coâng lao lôùn tieâu dieät ba ñoäc, vöôït ra khoûi ba coõi, phaù döùt löôùi ma. Luùc aáy Nhö Lai cuõng raát hoan hyû ñem kinh Phaùp Hoa naøy, coù theå khieán chuùng sinh ñeán Nhaát thieát trí, laø giaùo phaùp maø taát caû theá gian oaùn gheùt nhieàu, khoù tin, töø tröôùc chöa töøng noùi nay môùi giaûng noùi.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Kinh Phaùp Hoa naøy laø giaùo thuyeát baäc nhaát cuûa Nhö Lai, laø raát saâu xa trong caùc giaùo thuyeát, sau cuøng môùi ban cho. Nhö nhaø vua coù söùc maïnh kia, töø laâu gìn giöõ vieân ngoïc minh chaâu nay môùi ñem ra ban cho vaäy.

Vaên-thuø-sö-lôïi! Kinh Phaùp Hoa naøy laø taïng giaùo bí yeáu cuûa chö Phaät, laø treân heát trong caùc kinh ñöôïc gìn giöõ töø laâu khoâng deã daõi noùi ra, ngaøy nay môùi phoâ dieãn cho caùc ngöôi ñoù.

Baáy giôø Theá Toân muoán laøm roõ nghóa naøy maø noùi baøi keä:

*Thöôøng tu nhaãn nhuïc Thöông xoùt taát caû Môùi coù theå noùi*

*Kinh ñöôïc Phaät khen. Ñôøi maït theá sau Ngöôøi trì kinh naøy Taïi gia, xuaát gia, Chaúng phaûi Boà-taùt, Neân sinh Töø bi*

*Vôùi ngöôøi khoâng nghe, Khoâng tin kinh naøy*

*Laø maát lôïi lôùn.*

*Ta chöùng Phaät ñaïo Duøng caùc phöông tieän, Ñeå noùi phaùp naøy Khieán vaøo phaùp ñoù.*

*Nhö vua Chuyeån luaân Thaùnh vöông söùc maïnh. Binh töôùng coù coâng, Thöôûng ban caùc thöù, Voi, ngöïa, coä xe*

*Caùc thöù trang söùc, Ruoäng ñaát, nhaø cöûa Thaønh aáp, xoùm laøng, Hoaëc cho y phuïc,*

*Caùc thöù chaâu baùu, Cuûa caûi, noâ tyø, Hoan hyû ban cho. Coù ngöôøi khoûe maïnh Laøm ñöôïc vieäc khoù, Vua môû buùi toùc*

*Laáy ngoïc ban cho. Nhö Lai cuõng vaäy Laø vua caùc phaùp, Söùc nhaãn nhuïc lôùn Taïng baùu trí tueä, Duøng ñaïi Töø bi Nhö phaùp ñoä ñôøi. Taát caû moïi ngöôøi Chòu caùc khoå naõo,*

*Muoán caàu giaûi thoaùt, Ñaùnh phaù ma quaân. Phaät vì chuùng sinh Noùi caùc kinh phaùp.*

*Duøng phöông tieän lôùn Noùi caùc kinh naøy.*

*Khi bieát chuùng sinh Ñöôïc söùc kia roài, Cuoái cuøng thì môùi Noùi kinh Phaùp Hoa. Nhö vua môû toùc Laáy ngoïc ban cho. Kinh naøy cao toät Treân heát caùc kinh, Ta thöôøng gìn giöõ Chöa deã daïy baøy.*

*Nay chính laø luùc Vì caùc ngöôi noùi. Ta dieät ñoä roài,*

*Ngöôøi caàu Phaät ñaïo, Muoán ñöôïc an oån Dieãn thuyeát kinh naøy, Phaûi thöôøng gaàn guõi Boán phaùp noùi treân.*

*Ngöôøi ñoïc kinh naøy Thöôøng khoâng öu naõo. Laïi khoâng beänh taät, Saéc maët saùng töôi.*

*Khoâng sinh nhaø ngheøo, Xaáu xa ti tieän.*

*Chuùng sinh öa thaáy Nhö yeâu Thaùnh hieàn. Ñoàng töû coõi trôøi Laøm keå haàu haï.*

*Gaäy ñao chaúng ñoäng, Ñoäc haïi chaúng nhaèm, Ai muoán maéng nhieác, Mieäng môû khoâng ra. Du haønh khoâng sôï, Nhö vua Sö töû.*

*Trí tueä saùng suoát Nhö aùnh maët trôøi. Neáu gaëp chieâm bao Chæ thaáy ñieàu toát. Thaáy chö Nhö Lai Ngoài toøa Sö töû, Caùc chuùng Tyø-kheo*

*Vaây quanh nghe phaùp. Laïi thaáy Long thaàn Cuøng A-tu-la,*

*Soá nhö haèng sa Chaép tay cung kính. Töï thaáy baûn thaân*

*Vì chuùng thuyeát phaùp. Laïi thaáy chö Phaät Thaân töôùng saéc vaøng, Phoùng voâ löôïng quang Khaép soi taát caû.*

*Duøng tieáng Phaïm aâm Dieãn thuyeát caùc phaùp. Phaät vì boán chuùng Noùi phaùp Voâ thöôïng. Thaáy mình trong ñoù Chaép tay khen Phaät. Nghe phaùp vui möøng Maø vì cuùng döôøng, Ñöôïc Ñaø-la-ni*

*Chöùng trí khoâng thoaùi. Phaät bieát ngöôøi ñoù Thaâm nhaäp Phaät ñaïo, Lieàn thoï kyù cho*

*Voâ thöôïng Chaùnh giaùc. Thieän nam töû naøy!*

*Vaøo ñôøi vò lai, Chöùng voâ löôïng trí*

*Ñaïo lôùn cuûa Phaät, Coõi nöôùc nghieâm tònh Roäng lôùn khoân saùnh. Cuõng coù boán chuùng Chaép tay nghe phaùp. Laïi thaáy thaân mình*

*ÔÛ trong röøng vaéng Tu taäp phaùp laønh*

*Chöùng phaùp thaät töôùng. Thaâm nhaäp thieàn ñònh Thaáy Phaät möôøi phöông. Chö Phaät thaân saéc vaøng*

*Traêm phöôùc töôùng trang nghieâm. Nghe phaùp vì ngöôøi noùi*

*Thöôøng ñöôïc gaëp moäng laønh. Laïi moäng laøm quoác vöông Boû cung ñieän quyeán thuoäc, Vaø thuù vui naêm duïc*

*Ñi ñeán nôi ñaïo traøng, ÔÛ döôùi coäi Boà-ñeà Ngoài treân toøa Sö töû. Caàu ñaïo qua baûy ngaøy Ñöôïc trí cuûa chö Phaät.*

*Thaønh ñaïo Voâ thöôïng roài, Daäy maø chuyeån phaùp luaân. Vì boán chuùng noùi phaùp Traûi ngaøn vaïn öùc kieáp, Noùi phaùp maàu voâ laäu*

*Ñoä voâ löôïng chuùng sinh, Roài sau nhaäp Nieát-baøn, Nhö khoùi taøn ñeøn taét.*

*Neáu sau trong ñôøi aùc, Noùi phaùp baäc nhaát naøy, Ngöôøi ñoù ñöôïc lôïi lôùn Caùc coâng ñöùc nhö treân.*

M