vaên:

**Phaåm 5: CAÂY THUOÁC**

Luùc baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp vaø caùc vò tröôûng laõo Thanh

–Hay thay, hay thay, Ñaïi Ca-dieáp! OÂng ñaõ ca ngôïi nhö thaät veà Nhö Lai. Ñuùng nhö

lôøi oâng noùi, coâng Ñöùc cuûa Nhö Lai theo nhö thí duï vöøa roài coøn gaáp boäi hôn theá, voâ löôïng khoâng theå nghó baøn, khoâng theå ño löôøng baèng soá kieáp giôùi haïn, taát caû moïi soá tính toaùn ñeàu khoâng phuø hôïp vôùi Nhö Lai. Trí tueä cuûa Nhö Lai voâ cuøng voâ haïn, khoâng ai coù theå nghó heát nhöõng choã Nhö Lai ñaõ traûi qua vaø khoâng theå tìm heát coäi nguoàn cuûa noù. Nhö Lai thaâm nhaäp heát taát caû caùc phaùp nghóa, quaùn saùt bieát taát caû taâm nieäm cuûa chuùng sinh trong theá gian, thoâng suoát ñeán choã taän cuøng, phaân bieät taát caû. Nhö Lai laøm cho moïi ngöôøi hieåu roõ trí tueä phöông tieän, khuyeán khích vaø an laäp cho taát caû chuùng sinh ñeán giaûi thoaùt vaø hieån baøy trí tueä roäng lôùn khieán cho chuùng sinh thaâm nhaäp tueä giaùc cuûa Phaät.

Ca-dieáp! Ví nhö trong coõi tam thieân ñaïi thieân, nôi aáy coù caùc caây coû thuoác, tre lau, röøng caây lôùn nhoû, goác reã, caønh, nhaùnh, hoa, traùi, bao nhieâu gioáng loaïi maøu saéc khaùc nhau ñeàu sinh ra treân ñaát hoaëc treân nuùi cao, hoaëc giöõa gheành ñaù, goø noãng, suoái, khe, hang… Khi aáy moät traän möa lôùn nhuaàn thaám khaép caùc coû caây, vöôøn röøng, tuøy theo gioáng loaïi cuûa moãi caây maø taát caû ñeàu phaùt trieån töôi toát. Nhöõng ai khoâng tin töôûng, kính ngöôõng Nhö Lai cuõng ñeàu ñöôïc nhö theá. Nöôùc möa cuøng moät loaïi rôi khaép coõi Phaät, taát caû ñeàu ñöôïc sinh tröôûng treân ñaát aáy nhö nhau khoâng khaùc.

Ñöùc Nhö Lai Chaùnh Giaùc giaûng noùi phaùp saâu xa cuõng nhö traän möa lôùn. Ñaáng Ñaïi Thaùnh xuaát hieän ôû theá gian laø vì taát caû chö Thieân, Nhaân daân, A-tu-luaân, Quyû, Thaàn, Roàng. Nhö Lai hieän ra oai thaàn röïc rôõ traøn khaép coõi nöôùc, ngay trong hieän taïi tröôùc chuùng, xöôùng leân aâm thanh lôùn, duøng trí tueä phaân bieät giaùo nghóa, baèng tieáng oai huøng nhö sö töû maø tuyeân boá lôøi naøy:

–Ta laø Ñaáng Nhö Lai seõ laøm cho chö Thieân, nhaân daân treân trôøi hay khaép nhaân gian, ngöôøi chöa ñöôïc ñoä seõ ñöôïc ñoä, ngöôøi chöa giaûi thoaùt seõ ñöôïc giaûi thoaùt, ngöôøi chöa an seõ ñöôïc an, ngöôøi chöa chöùng Nieát-baøn seõ laøm cho chöùng Nieát-baøn. Ñôøi hieän taïi vaø caùc ñôøi sau Nhö Lai ñeàu bieát ñuùng nhö thaät. Nhö Lai duøng trí tueä toaøn giaùc coù theå thaáy khaép taát caû, ñoä ngöôøi ñaùng ñoä, giaûi thoaùt ngöôøi ñaùng giaûi thoaùt, laøm cho an nhöõng ngöôøi chöa an. Ai chöa ñöôïc Nieát-baøn, Nhö Lai laøm cho ñöôïc Nieát-baøn, khieán cho taát caû ñeán ñaây nghe Nhö Lai thuyeát phaùp.

Khi aáy haøng Trôøi, Ngöôøi, A-tu-luaân, Kieàn-ñaïp-hoøa, Ca-löu-la, Chaân-ñaø-la, Ma- höu-laëc… taát caû vaân taäp ñeán choã Ñöùc Theá Toân ñang giaûng phaùp nghóa. Phaät laø Ñaáng chaùnh daãn ñaïo, phaân bieät roõ raøng con ñöôøng tueä giaùc.

Ñöùc Theá Toân baûo Ca-dieáp:

–Baáy giôø coù voâ soá ngaøn muoân öùc loaïi chuùng sinh ñeàu ñeán choã Nhö Lai nghe phaùp. Nhö Lai thaáy roõ taát caû caên cô cuûa hoï neân duøng söùc ñaïi tinh taán maø thuyeát phaùp, duøng voâ löôïng lôøi leõ phaân bieät roõ raøng, daïy baûo khaép caùc chuùng sinh, khieán cho hoï khoâng maát baûn taâm, ñöôïc an laønh vui veû khoâng coù tai hoïa, hoaëc ñöôïc giaûi thoaùt ngay trong ñôøi naøy, ñôøi sau ñöôïc sinh choã an laønh tuøy theo yù thích cuûa hoï, moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc sinh moät caùch töï nhieân. Neáu coù ngöôøi quen tuaân theo aùi duïc thì Nhö Lai vì hoï thuyeát kinh, hoaëc khieán hoï nghe nhaän giaùo phaùp, xa lìa caùc nghieäp tham, chuyeån daàn theo con ñöôøng trí tueä Nhö Lai. Nhôø theo baûn löïc voâ löôïng nhö treân vôùi taâm kieân coá neân hoï thaønh töïu phaùp thaân bình ñaúng. Gioáng nhö côn möa lôùn, khaép coõi nöôùc Phaät ñeàu ñöôïc thaám nhuaàn nuoâi

döôõng, sinh tröôûng bình ñaúng khoâng sai khaùc.

Ñöùc Nhö Lai giaûng noùi phaùp moät vò cuõng nhö vaäy, ñöa ñeán vò giaûi thoaùt, xa lìa aùi duïc, ñaït ñeán Nieát-baøn, ñi vaøo trí tueä toaøn giaùc. Hoaëc coù ngöôøi nghe vaø thoï trì, ñoïc tuïng, vaâng giöõ giaùo phaùp Nhö Lai maø hoï laïi khoâng töï tænh thöùc, khoâng quaùn nieäm. Vì sao?

Ñoù laø do chuûng loaïi vaø caên taùnh khi xöa cuûa nhöõng chuùng sinh aáy. Theo choã nhôù nghó cuûa hoï, ñaõ nghó, ñang nghó coù theå laøm nhöõng vieäc gì; nhöõng vieäc ñaõ laøm, ñang laøm vaø seõ laøm. Theo caùc nhaân duyeân aáy maø seõ ñaït ñeán ñaâu vaø caàn phaûi noùi theá naøo, chæ coù Nhö Lai môùi thaáy bieát heát söï vieäc treân ôû nôi naøo vaø coõi naøo. Nhö nöôùc möa bình ñaúng nhuaàn thaám coû thuoác trong röøng; caùc loaïi coû thuoác maøu traéng, ñen, xanh, ñoû, cao, vöøa, thaáp.

Ñöùc Theá Toân ñoái vôùi caùc haïng chuùng sinh ñeàu hieän chæ moät vò, ñöa hoï vaøo vò giaûi thoaùt, cho ñeán Nieát-baøn, ñoä nhöõng ngöôøi chöa ñoä, ñeán Nieát-baøn cöùu caùnh, laøm cho hoï ñaït ñeán cuøng moät coõi, cuøng moät phaùp vò, taâm khoâng coøn sôï haõi vaø ñöôïc giaûi thoaùt. Nhö Lai giaùo hoùa laøm cho chuùng sinh ñöôïc tin öa. Ngaøi baûo boïc, nuoâi döôõng, che chôû, khieán chuùng sinh ñaït ñeán trí tueä thoâng suoát. Nhö Lai ca ngôïi, phaân tích roõ raøng, kieán laäp giaùo phaùp cuûa ñaáng Hieàn thaùnh cuõng nhö nhöõng ñieàu vöøa roài Ca-dieáp ñaõ noùi.

Ñöùc Theá Toân muoán laäp laïi nghóa treân neân noùi keä:

*Ta xuaát hieän theá gian Laøm vua phaùp nhaân hoøa Vì chuùng sinh thuyeát phaùp Theo choã hoï tin öa*

*YÙ maïnh meõ oai huøng Kieân trì phaân bieät noùi Nhieàu chuùng sinh thoï trì Chaúng voäi giaûng cho hoï Trí tueä Phaät khoù hieåu Neáu ngöôøi thieáu trí nghe Seõ sinh loøng hoaøi nghi Lieàn boû maát loøng tin Tuøy theo caûnh giôùi noùi*

*Theo söùc chuùng kham nhaän Laïi daïy caùc phaùp lôïi*

*Vì chuùng hieän chaùnh phaùp Ví nhö vaàng maây ñen*

*Noåi leân treân hö khoâng Möa khaép theá giôùi Phaät Che phuû khaép ñaát ñai Phoùng chôùp saùng choùi loøa Hôi nöôùc toûa xung quanh Tieáng saám lôùn vang reàn Muoân loaøi ñeàu hoan hyû Nhaät nguyeät bò che khuaát Tröø noùng ñöôïc maùt meû*

*Vì trôøi saép ñoå möa*

*Maây giaêng khaép baàu trôøi*

*Traän möa ñoù khaép cuøng Tuoân xuoáng nhieàu voâ löôïng Möa chan hoøa coõi Phaät Khaép nôi ñeàu öôùt ñaãm Ñuùng thôøi möa tuoân traøn Ñaïi ñòa ñeàu nhuaän thaám Suoái khe ñang khoâ caïn*

*Taát caû ñöôïc traøn ñaày*

*Nhôø traän möa thaám nhuaàn Caùc nguoàn ñeàu traøn daâng Nôi ñoàng troáng hang saâu Caây coái trong röøng vaéng Naåy maàm non xanh toát*

*Voâ soá coû thuoác sinh Taát caû caùc gioáng caây*

*Lôùn nhoû ñeàu taêng tröôûng Coû thuoác moïc xanh töôi Caây caønh nhieàu hoa quaû Tuøy taùnh loaïi cuûa chuùng Taát caû ñöôïc thaám nhuaàn. Caùc caây ñaïi thoï*

*Reã baùm ñaát saâu Moïc nôi hieåm trôû Vaø soáng trong ñoù Nhö caùc taø ñaïo Taát caû ngu si*

*Lôùn theâm troùi buoäc Nhö voi bò xích Gai goác, coû caây Luùa maï, lau saäy Goác thaân, caønh laù Vaø caùc hoa quaû Caây traùi sum sueâ Ñöôïc nhieàu lôïi ích Ñoäi aân möa xuoáng Coû thuoác lôùn daàn*

*Theo töøng gioáng loaïi Do traän möa ñoù*

*Ñeàu ñöôïc thaám nhuaàn Ñoùi khaùt no ñuû*

*Tuøy theo gioáng troàng Moãi loaïi moãi khaùc Nhöng luùc möa xuoáng Ñeàu thuaàn moät vò.*

*Naøy Ñaïi Ca-dieáp!*

*Phaät cuõng nhö vaäy Hieän ra nôi ñôøi*

*Ví nhö trôøi möa Röôùi ñeàu khaép caû*

*Vì chuùng thuyeát phaùp Ñem haïnh chaân thaät Giaùo hoùa chuùng sinh. Phaät noùi phaùp aáy Khieán moïi ngöôøi nghe ÔÛ tröôùc chö Thieân Nhaân daân khaép choán, Phaät laø Nhö Lai Ñaáng Löôõng Tuùc Toân*

*Kheùo duøng phöông tieän Gioáng nhö traän möa Ta laøm no ñuû*

*Taát caû quaàn manh Nhöõng keû ngu si Thaân hình khoâ gaày Tröø caùc khoå naïn Ñöôïc an oån lôùn Thieâu heát aùi duïc Ñaït ñeán Nieát-baøn*

*Chö Thieân, nhaân loaïi Ñeàu nghe ta noùi*

*Taát caû neân ñeán*

*Choã Phaät Ñaïi Thaùnh Ta laø Nhö Lai*

*Baäc khoâng ai saùnh Ñieàu ngöï giaùo hoùa Neân hieän trong ñôøi Vì taát caû ngöôøi*

*Phaân bieät thuyeát kinh Hoùa ñoä muoân ngaøn Chuùng sinh voâ soá Phaät laïi dieãn baøy Bao nhieâu giaùo nghóa*

*Thöôøng haønh bình ñaúng Khoâng coù bæ thöû*

*Ñaït ñeán giaûi thoaùt Dieät ñoä Nieát-baøn Hoaëc tröôùc cöûa nhaø Thuyeát phaùp kinh ñieån Ñoù laø taïo laäp*

*Kho taøng ñaïo ñöùc*

*Daàu cao daàu thaáp Ñeàu daïy nhö nhau Khoâng coù gheùt yeâu Döùt tröø aùi duïc*

*Ta chöa töøng noùi Nhöõng lôøi voâ ích Chöa töøng gheùt ganh Caùc duyeân phoùng daät Duøng taát caû phaùp Thuyeát cho moïi loaøi Neáu nhö chuùng sinh Nhieàu khoâng tính keå Vì giaûng kinh lôùn*

*Khoâng traùi nhaân duyeân Ñi chaäm hay nhanh Hoaëc ñöùng taïi choã Hay laø ngoài yeân*

*Vaãn luoân thieàn ñònh Ví nhö roàng chuùa*

*Möa thaám nhuaàn nhieàu Thaám öôùt cuøng khaép Taát caû theá gian*

*Hieän khôûi maây tueä Tuoân xuoáng möa phaùp Xöôùng leân vi dieäu*

*Tuøy beänh cho thuoác Luoân vì chuùng sinh Thuyeát phaùp Thaùnh hieàn Khieán ñeàu giöõ giôùi*

*Nhö trôøi che maùt Nhöõng keû noùi sai Caùc haïnh sai traùi*

*Muoán khieán gaàn phaùp Ñieàu phuïc daàn daàn Nhöõng keû hoà nghi*

*Boû caùc taø kieán Khuyeân daïy lôïi ích Thaáy choán an laïc Boû choã haï lieät*

*Xa lìa bieáng nhaùc Tuøy yù nguyeän hoï Maø khieán vaøo ñaïo Ñuùng thôøi chæ daïy Khieán ñeàu xaû boû Taâm nieäm sai quaáy*

*Thuaän theo haïnh Phaät Chö Theá Toân daïy Röôùi möa phaùp kinh Laøm cho ñaït ñeán*

*Phaät ñaïo toân quyù Tuøy söùc chuùng sinh*

*Khieán ñöôïc nghe nhaän Bao nhieâu ñaïo tueä Hoùa laäp phaùp maàu Trôøi ngöôøi theo ñoù Chí taùnh an laïc*

*Phaïm vöông, Ñeá Thích Chuyeån luaân thaùnh vöông Cuõng gioáng nhö ñaây*

*Caùc theá giôùi nhoû Caùc loaïi coû thuoác Moãi loaïi khaùc nhau Nhoû nhoi thaáp ngaén Döôïc thaûo nhö vaäy Ca-dieáp haõy nghe Ta seõ noùi heát,*

*Duøng tueä nhaän bieát Roõ phaùp voâ laäu Chöùng ñöôïc Nieát-baøn Daïo chôi ñeán choán Ba minh, saùu thoâng Cuõng laïi nhö vaäy.*

*Traän möa ñònh yù Coû thuoác Tam-muoäi Hoaëc coù ñi ñeán*

*ÔÛ choán nuùi röøng Ngöôøi naøy thaønh töïu Baäc Duyeân giaùc thöøa Ngöôøi ñoù tu thieàn Soáng haïnh thanh tònh Ñoù môùi goïi laø*

*Coû thuoác baäc trung. Neáu nhö chí nguyeän Caàu ñöùc Thöôïng só Ta seõ ôû ñôøi*

*Thaønh Ñaáng Ñaïo Sö Thöôøng haønh tinh taán Thieàn ñònh nhaát taâm Ñoù môùi goïi laø*

*Coû thuoác baäc thöôïng.*

*Giaû söû coù ngöôøi Muoán taâm an truï Cöùu giuùp Töø bi Soáng nôi vaéng laëng*

*Choùng ñöôïc thaønh ñaïo Laøm Ñaáng Trung Toân Goïi ñoù caây lôùn.*

*Laø ví duï naøy*

*Coù theå tuyeân thuyeát*

*Phaùp khoâng thoaùi chuyeån Kieán laäp thaàn tuùc*

*Thöïc haønh caên löïc Tröôûng döôõng duyeân naøy Thuoác thang tröø beänh Huøng söï ñoä thoaùt*

*Voâ soá öùc ngöôøi Tuøy thôøi thò hieän Trong Phaät ñaïo aáy Ñoù chính goïi laø Röøng caây lôùn nhaát. Ta voán tuøy thuaän*

*Kheùo duøng phöông tieän Taát caû chö Phaät*

*Cuõng ñeàu nhö theá Giaûng phaùp toái thaéng Laø phaùp bình ñaúng, Gioáng nhö maây laønh Tuoân möa khaép choán Voâ ngaïi thaàn thoâng Phaät duøng duï naøy*

*Ví nhö coû thuoác Cuøng moïc treân ñaát Ñeå hoï ñöôïc thaáy Nghóa phaùp vi dieäu Nhö Lai ñaõ laäp*

*Duøng phöông tieän kheùo Ví duï phaân tích*

*Phaùp söï toaøn dieän Cuõng nhö traän möa Töôùi moïi coû thuoác. Phaät duøng möa phaùp Röôùi khaép theá gian Ñöôïc nhieàu an oån Thaønh töïu khaép caû, Quaùn saùt moãi ngöôøi*

*Khaû naêng kham nhaän Giaùo phaùp Phaät daïy Ñeàu cuøng moät vò.*

*Ví nhö möa rôi Nuùi, gheành, caây coû Vaø nôi khoaûng giöõa*

*Khoâng coù khaùc nhau, Röôùi öôùt caây coái Khaép caû röøng giaø Maây daøy boán phía Ñaày taát caû coõi.*

*Giaû söû theá gian Haønh phaùp töø maãn Neân duøng kinh naøy Ñaày khaép thieân haï, Chæ daïy cho ñôøi Khieán ñeàu an oån Trôøi möa coû thuoác Hoa traùi sum sueâ, Caùc coû thuoác aáy Daàn daàn lôùn leân Ñoù laø La-haùn*

*Caùc laäu ñaõ heát.*

*Caùc haøng Duyeân giaùc ÔÛ nôi röøng raäm*

*Phaùp ta noùi ra Khoâng coù traàn caáu, Voâ soá Boà-taùt*

*Trí tueä thaáu ñaït Khaép caû ba coõi Taát caû thöïc haønh, ÔÛ trong chuùng hoäi Dieãn ñaïo lôùn naøy Gioáng caùc caây kia Ngaøy theâm lôùn toát, Tieán tu Thaàn tuùc*

*Chuyeân ñaït Töù thieàn Hoaëc nghe Khoâng tueä Taâm lieàn giaûi thoaùt, Phoùng haøo quang saùng Voâ soá öùc ngaøn*

*Ñoù laø caây lôùn Maø laïi thaém töôi.*

*Hoaëc caùc Thanh vaên Chöa ñaït Nieát-baøn*

*Theá Toân vì hoï Thuyeát phaùp cao toät, Hoaëc ñem phaân bieät*

*Thuyeát giaûng phaùp naøy Gioáng nhö maây noåi Möa xuoáng caùc caây, Daàn daàn theâm lôùn*

*Caùc caây coû thuoác Hoa cuûa moïi ngöôøi Nhieàu khoâng keå heát Giöõa ngay luùc aáy*

*Thuyeát phaùp nhaân duyeân Maø vì moïi ngöôøi*

*Hieän nôi Phaät ñaïo Taïm duøng phöông tieän*

*Thuyeát giaûng giaùo phaùp Taát caû Ñaïo sö*

*Cuõng laïi nhö vaäy. Thuyeát giaùo phaùp naøy Laø phaùp baäc nhaát Caùc chuùng Thanh vaên Ñeàu phaûi phuïng trì Thöïc haønh duyeân ñaây Seõ ñöôïc haïnh Phaät Caùc La-haùn naøy*

*Nhö theá khoâng khaùc Theá Toân dieãn nghóa Cöùu caùnh nôi ñaây Giaùo hoùa Tieåu thöøa Ñeàu ñöôïc Phaät ñaïo.*

Ñöùc Phaät laïi baûo Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp:

–Nhö Lai giaùo hoùa, chæ daïy bình ñaúng khoâng thieân leäch. Ví nhö aùnh saùng maët trôøi chieáu khaép thieân haï, aùnh saùng aáy khoâng choïn löïa choã naøo neân chieáu vaø choã naøo khoâng neân chieáu, duø laø cao, thaáp, saâu, caïn, xaáu, ñeïp, thôm, hoâi… ñeàu chieáu soi nhö nhau khoâng khaùc.

Ñöùc Phaät cuõng nhö theá, duøng aùnh saùng trí tueä chieáu soi taát caû chuùng sinh trong naêm ñöôøng sinh töû, Boà-taùt, Duyeân giaùc, Thanh vaên, trí tueä aáy khoâng taêng giaûm, moãi chuùng sinh tuøy theo söï giaùc ngoä cuûa taâm mình maø töï ñaït ñaïo. Voán khoâng coù ba thöøa, do haïnh nguyeän maø ñöa ñeán nhö vaäy.

Toân-giaû Ca-dieáp baïch Phaät:

–Neáu khoâng coù ba thöøa, laøm sao coù ñöôïc baäc Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt? Ñöùc Phaät daïy:

–Ví nhö ngöôøi thôï goám duøng ñaát deûo laøm ñoà vaät ñöïng, hoaëc ñöïng maät cam loà, hoaëc ñöïng bô söõa, daàu meø, hoaëc ñöïng röôïu aên uoáng… Ñaát buøn taùnh chaát noù nhö nhau nhöng khi laøm ñoà vaät khaùc nhau thì choã duøng cuõng khoâng gioáng nhau. Phaùp giaûi thoaùt

cuõng nhö vaäy, bình ñaúng khoâng sai khaùc. Tuøy theo choã thöïc haønh cuûa moãi ngöôøi maø thöôïng, trung, haï coù khaùc nhau.

Toân-giaû Ca-dieáp laïi thöa:

–Baïch Theá Toân! Giaû söû khaùc nhau nhöng cöùu caùnh coù gioáng nhau chaêng? Ñöùc Phaät daïy:

–Seõ gioáng nhau nhöng chæ coù ngöôøi giaùc ngoä môùi hieåu roõ vieäc naøy. Ví nhö coù ngöôøi sinh ra ñaõ bò muø, khoâng thaáy ñöôïc naêm saéc, maët trôøi, maët traêng vaø möôøi phöông. Ngöôøi aáy cho raèng thieân haï khoâng coù maët trôøi, maët traêng, naêm saéc, taùm phöông vaø phöông treân, phöông döôùi. Coù ngöôøi giaûi thích, ngöôøi aáy vaãn khoâng tin. Giaû söû coù vò löông y xem thaáy nguyeân nhaân caên beänh cuûa ngöôøi aáy: “Vì sao ngöôøi aáy khoâng thaáy? Laø do khi xöa vò aáy ñaõ taïo toäi neân nay maét muø toái khoâng thaáy ñöôïc aùnh saùng, thaân theå bò beänh naëng. Theá naøo goïi laø beänh naëng? Ñoù laø boán chöùng beänh phong, haøn, nhieät, tích.”

Vò löông y thaàm nghó: “Beänh traïng cuûa ngöôøi naøy cho duø duøng caùc döôïc lieäu cuõng khoâng theå chöûa khoûi. Treân Tuyeát sôn coù loaïi thuoác coù theå trò ñöôïc boán beänh aáy. Moät laø Hieån, hai laø Löông, ba laø Minh, boán laø An; ñoù laø teân cuûa boán vò thuoác.

Luùc aáy vò löông y vì thöông xoùt ngöôøi beänh, baøy ra phöông caùch lieàn vaøo nuùi Tuyeát haùi boán loaïi thuoác ñem hôïp laïi roài ngaâm, giaõ, duøng ñeå trò cho ngöôøi muø maét kia ñöôïc saùng trôû laïi. Vò löông y laïi chaâm cöùu, tieâu töùc, boå taû, laøm cho ngöôøi muø saùng maét, trong ngoaøi ñeàu thaáy roõ. Ngöôøi aáy thaáy aùnh saùng maët trôøi, maët traêng, naêm saéc, möôøi phöông, khi aáy oâng ta môùi thaät tin lieàn töï traùch mình: “Ta thaät laø muø loøa, ñaõ khoâng thaáy nghe maø töï cho raèng mình ñaõ thoâng ñaït. Nay maét thaáy ñöôïc môùi töï bieát raèng tröôùc ñaây ñaõ bò söï ngu si che phuû, nay ñaõ thaáy ñöôïc xa gaàn, cao thaáp, ta khoâng coøn laàm laãn.”

Khi aáy coù vò Tieân nhaân soáng nôi vaéng veû, coù naêm pheùp thaàn thoâng, thaáy nghe xuyeân suoát khaép caû vaø thaân coù theå bay ñi, taâm coù theå bieát yù nghó ngöôøi khaùc, töï bieát nguoàn goác sinh töû töø tröôùc ñeán nay. Vò Tieân nhaân beøn noùi roõ cho ngöôøi kia:

–Ngöôi chôù kieâu caêng, töï cao cho raèng mình ñaõ thaáu ñaït. Vì ngöôøi ôû trong nhaø ñoùng cöûa, khoâng ra ngoaøi neân khoâng bieát moïi söï beân ngoaøi ñöôïc. Ngöôi khoâng bieát ngöôøi khaùc nghó toát xaáu veà mình, cuõng khoâng theå thaáy xa ñöôïc naêm daëm möôøi daëm. Caùc tieáng noùi hay tieáng troáng ñaùnh caùch xa hai möôi daëm coøn khoâng theå nghe, trong gaàn möôøi hai daëm töï thaân ngöôi khoâng theå ñi boä noãi, cuõng khoâng theå ñaït ñöôïc ñeán choã töï nhôù laïi, thaáy ñöôïc luùc chöa sinh, coøn ôû trong thai, cuõng khoâng theå bieát ñöôïc. Ngöôi thoâng ñaït ñieàu gì maø töï cho laø thaáy bieát taát caû? Nay ta thaáy ngöôi thaät laø keû ôû trong toái cho laø saùng, ôû trong saùng cho laø toái.

Ngöôøi kia hoûi:

–Phaûi laøm caùch naøo ñeå ñöôïc Thaùnh trí aáy? Xin ngaøi ruû loøng ban cho lôøi daïy baûo. Vò Tieân nhaân ñaùp:

–Ngöôi phaûi vaøo nuùi saâu soáng moät mình nôi thanh vaéng, tröø heát caùc duïc tình, luùc aáy môùi ñaït ñöôïc.

Ngöôøi aáy tuaân lôøi vò Tieân nhaân daïy, boû nhaø vaøo choán nuùi non, nhaát taâm chuyeân roøng khoâng ñaém say duïc laïc, chöùng ñöôïc thaàn thoâng töï giaùc ngoä, quaùn saùt nhöõng ñieàu ñaõ thaáy khoâng theå duøng ngoân töø ñeå goïi ñöôïc. Khi ñaõ ñöôïc naêm pheùp thaàn thoâng, khoâng coù choã ngaên ngaïi môùi töï bieát sôû kieán xöa kia cuûa mình bò toái taêm che phuû.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ta seõ giaûi roõ ví duï naøy. Con ngöôøi soáng trong naêm ñöôøng aám, caùi sinh töû, chaúng roõ baûn voâ thì goïi laø si, töø si ñöa ñeán haønh, töø haønh ñöa ñeán thöùc, töø thöùc ñöa ñeán danh

saéc, töø danh saéc ñöa ñeán luïc nhaäp, töø luïc nhaäp ñöa ñeán xuùc, töø xuùc ñöa ñeán thoï, töø thoï ñöa ñeán aùi, töø aùi ñöa ñeán thuû, töø thuû ñöa ñeán höõu, töø höõu ñöa ñeán sinh, töø sinh ñöa ñeán laõo, beänh, töû, öu naõo khoå hoaïn. Caùc toäi tích tuï cho neân goïi laø muø toái. Chính vì thöông xoùt nhöõng ngöôøi naøy bò troâi laên trong ba coõi khoâng döøng nghæ khoâng theå töï cöùu vôùt, neân Theá Toân quaùn saùt nguoàn taâm cuûa chuùng sinh thaáy coù ngöôøi beänh naëng coù keû beänh nheï; coù ngöôøi nhieàu traàn caáu, coù keû ít traàn caáu; coù ngöôøi deã giaûi thoaùt, coù keû khoù giaûi thoaùt; coù ngöôøi thaáy xa, coù keû thaáy gaàn phaùt taâm Boà-taùt ñeán khoâng thoaùi chuyeån, khoâng coøn sinh töû, ñaït ñeán Phaät quaû, gioáng nhö ngöôøi coù maét ñöôïc laøm Thaàn tieân. Vò löông y ñoù chính laø Nhö Lai vaäy.

Ngöôøi khoâng phaùt ñaïi Boà-ñeà taâm goïi laø soáng muø. Tham, daâm, saân haän, ngu si, saùu möôi hai taø kieán goïi laø boán beänh. Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, höôùng ñeán cöûa Nieát- baøn goïi laø boán thöù thuoác. Thuoác laøm cho khoûi beänh thì khoâng coù si, haønh, danh saéc, luïc nhaäp, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo, beänh, töû, öu naõo khoå hoaïn, taát caû ñeàu ñöôïc ñoaïn tröø. Chí khoâng truï thieän, cuõng khoâng truï aùc, nhö ngöôøi muø hai maét ñöôïc saùng trôû laïi goïi laø Thanh vaên, Duyeân giaùc ñaõ ñoaïn sinh töû, vöôït khoûi ba coõi, thoaùt khoûi naêm ñöôøng, töï bieát roõ ñaõ thoâng ñaït, khoâng bò nhaàm laãn. Luùc muoán dieät ñoä, coù Phaät thò hieän ra tröôùc, ñem chaùnh phaùp giaûng daïy khieán hoï phaùt taâm Boà-taùt, khoâng ôû nôi sinh töû, chaúng truï Nieát-baøn, hieåu roõ nghóa khoâng trong ba coõi; taát caû caùc phaùp hieän höõu trong möôøi phöông nhö huyeãn nhö hoùa, nhö giaác moäng, nhö ngöïa hoang, nhö tieáng vang trong nuùi thaúm; taát caû ñeàu khoâng sôõ höõu, khoâng coù gì hy voïng, khoâng thuû khoâng xaû, khoâng toái, khoâng saùng. Khi aáy hoï môùi thaáy saâu xa, khoâng coù gì laø khoâng thoâng ñaït, thaáy ñöôïc caùc phaùp chöa töøng thaáy, hieåu bieát roõ nguoàn goác sinh khôûi cuûa taát caû cuûa chuùng sinh.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi laïi nghóa treân:

*Ví nhö aùnh maët trôøi*

*Toûa chieáu khaép muoân nôi AÙnh saùng khoâng taêng giaûm Cuõng khoâng choïn toát xaáu. Nhö Lai cuõng nhö vaäy*

*Trí tueä nhö trôøi, traêng*

*Hoùa cuøng möôøi phöông coõi Cuõng khoâng coù giaûm taêng. Nhö ngöôøi thôï goám kia Nhaøo naën ñaát laøm ñoà Hoaëc ñöïng maät cam loä Hoaëc ñöïng daàu aên, söõa Voán töø moät chaát ñaát*

*Thaønh vaät duïng khaùc nhau Nhöng choã duøng khoâng khaùc Vì choã ñöïng ñaët teân.*

*Ngöôøi voán cuõng nhö vaäy Khoâng ba coõi naêm ñöôøng Theo haønh nghieäp ñoïa sinh Luaân hoài khoâng töï bieát.*

*Roõ “Khoâng” goïi Boà-taùt, Baäc trung laø Duyeân giaùc*

*Chaáp khoâng, tueä chöa giaûi Thì goïi laø Thanh vaên.*

*Ví nhö ngöôøi muø maét Khoâng thaáy aùnh trôøi traêng Naêm saéc vaø möôøi phöông Cho raèng ñôøi khoâng coù Löông y xeùt nguyeân nhaân Thaáy boán beänh che laáp*

*Töï maãn thöông xoùt hoï Vaøo nuùi tìm thuoác thang Haùi thuoác hay dieäu kyø Teân hieån, löông, minh, an Ngaâm, giaõ, hoøa hôïp laïi Ñeå trò cho ngöôøi muø*

*Gia giaûm theâm chaâm cöùu Beänh khoûi, maét thaáy saùng Thaáy trôøi, traêng, naêm saéc Môùi bieát mình toái ngu Ngöôøi khoâng roõ taùnh khoâng Ñoïa maõi ñöôøng sinh töû Möôøi hai duyeân buoäc raøng*

*Khoâng roõ nguyeân nhaân beänh Theá Toân hieän ra ñôøi*

*Quaùn saùt goác ba coõi Tuøy nhaân sinh ra beänh Maø khai hoùa taát caû*

*Roõ “Khoâng” laø Boà-taùt YÙ thaáp laø Duyeân giaùc Chaùn sôï khoå sinh töû Neân rôi vaøo Thanh vaên Töï cho ñaïo ñöùc cao Khoâng theå töï hieåu roõ*

*Ngöôøi thaáy ñöôïc cöùu caùnh Khoâng coù lo chöôùng ngaïi Gioáng nhö vò Tieân nhaân Coù ñuû naêm thaàn thoâng Thöông xoùt baûo ngöôøi kia Ngöôi chaáp chaët ngaên che Khoâng hieåu roäng saâu xa Nôi toái cho laø saùng*

*ÔÛ trong khoâng thaáy ngoaøi Tuy saùng cuõng laø toái*

*Vaøi möôi daëm coù tieáng Tai khoâng theå nghe ñöôïc Hoaëc ngöôøi muoán aùch haïi*

*Khoâng bieát yù hoï nghó Muoán ñeán ngoaøi vaøi daëm Phaûi ñi boä môùi ñeán Hoaëc khi sinh lôùn leân*

*Khoâng bieát vieäc trong thai Roõ naêm vieäc trong ngoaøi Luùc aáy môùi thoâng ñaït*

*Sao laïi sanh kieâu ngaïo Töï cho mình hôn heát*

*Ngöôøi muoán ñöôïc nguõ thoâng Phaûi ôû nôi thanh vaéng Chuyeân tinh nghó nhôù ñaïo Khi lieãu ngoä phaùp naøy Phuïng trì lôøi Phaät daïy*

*Boû nhaø vaøo nuùi saâu*

*Nhaát taâm khoâng nghó xaáu Lieàn ñaït ñeán Thaàn tieân Neáu ñaït ñeán Thanh vaên Vaø ñöôïc Duyeân giaùc thöøa Töï cho tueä ñaày ñuû*

*Baèng Nieát-baøn chö Phaät Khi saép muoán dieät ñoä Phaät lieàn ñöùng phía tröôùc Vì hieän phaùp Boà-taùt*

*Tam ñaït voâ quaùi ngaïi Tueä giaùc ñeán voâ cuøng*

*Kheùo taïm duøng phöông tieän Ñaït Khoâng, Voâ töôùng nguyeän Boà-taùt do ñoù sinh*

*Boán Ñaúng taâm, boán aân Ñem khai hoùa chuùng sinh Roõ taát caû nhö hoùa*

*Nhö moäng, huyeãn, soùng naéng Nhö tieáng vang, thaân chuoái Ba coõi khoâng sôû höõu*

*Khoâng giöõ cuõng khoâng boû Khoâng toái cuõng khoâng saùng Khoâng sinh töû Nieát-baøn Bình ñaúng nhö hö khoâng Thaáy cuõng chaúng phaûi thaáy Môùi thaáy ñöôïc taát caû*

*Caùi nhìn ngay luùc aáy Khoâng phaân bieät Tam thöøa Taát caû ñeàu bình ñaúng*

*Cöùu giuùp khoâng haïn löôïng.*

M