KINH ÑAÏI BAÛO TÍCH

**QUYEÅN 95**

*Haùn dòch: Ñôøi Ñaïi Ñöôøng, Tam taïng Phaùp sö Boà-ñeà-löu-chí.*

**Phaùp hoäi 27: BOÀ-TAÙT THIEÄN THUAÄN**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû taïi khu vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc taïi nöôùc Xaù-veä, cuøng caùc ñaïi chuùng: Naêm traêm Thanh vaên, möôøi ngaøn Boà-taùt cung kính vaây quanh.

Baáy giôø trong thaønh Xaù-veä coù moät Boà-taùt teân Thieän Thuaän, ñaõ ôû nôi voâ löôïng Phaät quaù khöù gieo troàng caùc caên laønh, kính thôø cuùng döôøng ñöôïc khoâng thoaùi chuyeån nôi Voâ thöôïng Boà-ñeà, an truï ñaïi Töø, loøng chaúng giaän hôøn, an truï ñaïi Bi roäng cöùu khoâng moûi, an truï ñaïi Hyû, kheùo an phaùp giôùi, an truï ñaïi Xaû khoå vui bình ñaúng, ñieàu löôïng aên ñuùng giôø, muoán ít bieát ñuû, thöôøng ñöôïc chuùng sinh meán nhìn, luoân ñem naêm giôùi vaø taùm trai giôùi ôû trong thaønh aáy thöông xoùt giaùo hoùa, sau ñoù laïi khuyeán hoùa moïi ngöôøi thöïc haønh Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, Trí tueä, Töø, Bi, Hyû, Xaû phaïm haïnh thanh tònh.

Baáy giôø Boà-taùt Thieän Thuaän vì khieán chuùng sinh thaáy Phaät nghe phaùp neân cuøng ñaïi chuùng sau tröôùc vaây quanh, saép ñi ñeán choã Ñöùc Phaät.

Thieân ñeá Thích duøng Thieân nhaõn thaáy Boà-taùt Thieän Thuaän thöôøng tinh taán haønh haïnh Ñaàu-ñaø ñaày ñuû tònh giôùi teá ñoä vöõng chaéc, Thieân ñeá nghó raèng nay Boà-taùt Thieän Thuaän aáy ôû nôi Phaïm haïnh chaúng heà bieáng treã, phaûi chaêng laø vì caàu ngoâi Ñeá Thích hay muoán laøm vua vaø höôûng duïc laïc? Nghó nhö vaäy roài Thieân ñeá hoùa laøm boán ngöôøi trai traùng ñeán tröôùc Boà-taùt Thieän Thuaän noùi lôøi xaáu aùc maéng nhieác roài laïi duøng dao gaäy cheùm ñaäp vaø laáy ngoùi ñaù neùm choïi vaøo Boà-taùt. Boà-taùt Thieän Thuaän truï söùc töø cho ñeán noãi chòu ñöïng nhöõng söï gia haïi aáy maø khoâng heà giaän hôøn. Thieân ñeá laïi hoùa laøm boán ngöôøi trai traùng khaùc ñeán baûo Boà-taùt:

–OÂi, thöa ngaøi Thieän Thuaän! Boïn ngöôøi aùc kia ñaùnh maéng ngaøi thaäm teä neáu ngaøi baûo chuùng toâi baùo thuø cho ngaøi thì chuùng toâi seõ vì ngaøi maø gieát cheát boïn aùc aáy.

Boà-taùt Thieän Thuaän lieàn noùi vôùi boán trai traùng aáy:

–Naøy caùc thieän nam! Caùc anh chôù noùi nhö vaäy, neáu gieát haïi thì thaønh aùc nghieäp. Duø cho coù ngöôøi ñeán cheùm naùt thaân theå toâi nhö laù taùo, toâi hoaøn toaøn chaúng sinh loøng giaän thuø gieát haïi. Vì sao? Vì keû gieát haïi bò ñoïa ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, cho ñeán duø ñöôïc thaân ngöôøi hoï cuõng chaúng yeâu thöông cha meï ñeû cuûa hoï, thöôøng bò moïi ngöôøi gheùt boû. Naøy caùc thieän nam! Taát caû phaùp ñeàu coù hai loaïi thieän vaø baát thieän. Do phaùp baát thieän maø ñoïa aùc ñaïo. Neáu y theo phaùp thieän thì ñöôïc phöôùc lôïi.

Boà-taùt Thieän Thuaän vì muoán tuyeân laïi nghóa treân maø noùi keä raèng:

*Thieän aùc nhö gioáng troàng Ñeàu theo nghieäp maø sinh Naøo coù haït gioáng ñaéng Maø sinh traùi chín ngoït Hieän thaáy phaùp nhö vaäy Ngöôøi trí phaûi suy xeùt*

*Khoå baùo ñeàn aùc nghieäp Laøm laønh thöôøng an vui.*

Bò töø choái, boïn ngöôøi naøy lieàn boû ñi.

Baáy giôø Thieân ñeá laïi hoùa ra khoái vaøng baïc chaâu baùu, roài sai caùc trai traùng ñeán noùi vôùi Boà-taùt aáy raèng:

–Ngaøi coù theå phöông tieän laáy cuûa baùu aáy tuøy yù tieâu duøng. Boà-taùt Thieän Thuaän baûo raèng:

–Caùc anh chôù noùi nhö vaäy. Vì sao? Vì nghieäp troäm caép hay khieán chuùng sinh ngheøo cuøng haï tieän khoâng choã nöông töïa. Daãu toâi coù ngheøo ñeán khoâng ñuû soáng, toâi cuõng khoâng bao giôø troäm caép. Keû Phaøm phu ngu meâ tham caàu troäm caép. Naøo coù ngöôøi trí laïi laøm nghieäp aùc aáy ñaâu.

Boà-taùt noùi keä raèng:

*Chöùa cuûa ñeán ngaøn öùc Loøng tham lam chaúng xaû Ngöôøi trí noùi ngöôøi aáy Thöôøng ngheøo khoå ôû ñôøi. Ngöôøi duø khoâng moät vaät Maø loøng luoân xaû ly Ngöôøi trí noùi keû aáy*

*ÔÛ ñôøi raát giaøu sang. Ngöôøi trí lìa caùc aùc*

*Taát caû ñeàu ñoan nghieâm Ngöôøi ngu do taïo nghieäp Toaøn thaân ñeàu thoâ xaáu. Ngöôøi trí khuyeân laøm laønh Ngöôøi ngu luoân laøm aùc Thaø bò ngöôøi trí maéng Chaúng caàn ngöôøi ngu khen.*

Nghe Boà-taùt noùi nhö vaäy caùc ngöôøi aáy lieàn boû ñi.

Thieân ñeá laïi töï thaân ñeán choã Boà-taùt tay caàm traêm ngaøn löôïng vaøng baûo raèng:

–Vöøa roài ôû tröôùc vua Ba-tö-naëc trong thaønh Xaù-veä, toâi vaø ngöôøi tranh luaän, neân caàn coù moät ngöôøi laøm chöùng, neáu ngaøi coù theå laøm chöùng nhaân cho toâi, thì toâi xin taëng caû soá vaøng naøy.

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi vôùi Thieân ñeá:

–Ngaøi neân bieát raèng, voïng ngöõ laø nghieäp baát thieän, ñaõ töï löøa doái mình, coøn doái caû Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø. Voïng ngöõ coù theå laøm goác cho taát caû ñieàu aùc caûm laáy aùc baùo: Hö tònh giôùi, hoaïi saéc thaân, hôi mieäng hoâi thoái, lôøi noùi ra bò ngöôøi coi reû.

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi keä raèng:

*Ngöôøi phaïm voïng ngöõ Hôi mieäng thöôøng hoâi Vaøo aùc ñaïo khoå Khoâng ai cöùu ñöôïc.*

*Phaøm ngöôøi voïng ngöõ Töï doái laáy mình*

*Cuõng gaït trôøi, roàng Baùt Boä, Quyû thaàn. Neân bieát voïng ngöõ Laø goác nhöõng aùc Phaù giôùi thanh tònh Cheát ñoïa ba ñöôøng. Duø oâng cho toâi Vaøng ñaày Dieâm-phuø Toâi troïn chaúng theå*

*Laøm ngöôøi voïng ngöõ.*

Nghe nhöõng lôøi treân, Thieân ñeá boû ñi roài laïi sai phu nhaân Xaù-chi, phu nhaân Nhaät quang vaø Nguõ keá, caùc phu nhaân laïi ñeán choã Boà-taùt Thieän Thuaän thöû phaù tònh giôùi cuûa Boà-taùt aáy. Ñeâm khuya aáy, caùc phu nhaân cuøng naêm traêm thanh nöõ öôùp höông ñeo hoa ñeán tröôùc Boà-taùt noùi raèng:

–Caùc nöõ nhaân toâi saéc ñeïp treû trung tình nguyeän haàu döôùi goái cuøng oâng hoan laïc. Boà-taùt Thieän Thuaän duøng maét voâ nhieãm quan saùt caùc nöõ nhaân maø baûo hoï raèng:

–Nhöõng keû cuoàng loaïn, nhöõng keû taø taâm ôû ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh say ñaém muû maùu hoâi dô baát tònh, caùc La-saùt hung aùc laø thaân höõu cuûa caùc ngöôøi chôù chaúng phaûi quyeán thuoäc cuûa chö Thieân thanh tònh.

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi keä raèng:

*Ngöôøi ngu hoân meâ nhôù baát tònh Nhieãm tröôùc thaân muû maùu hoâi nhô Duïc laïc mau heát ñeàu voâ thöôøng Ñoïa maõi ñòa nguïc, suùc, ngaï quyû Duø coù bieán hoùa nhö caùc ngöôøi Thaân hình xinh ñeïp ñaày theá gian*

*Ta troïn khoâng sinh moät nieäm nhieãm Thöôøng töôûng nhö moäng nhö oaùn thuø.*

Caùc phu nhaân Xaù-chi… duø duøng moïi caùch ñeå quyeán ruû maø Boà-taùt aáy khoâng heà ñaém nhieãm, neân cuøng trôû veà Thieân cung thöa vôùi Thieân ñeá raèng:

–Chuùng toâi thaáy Thieän Thuaän chí nguyeän vöõng chaéc seõ thaønh Chaùnh giaùc chaéc chaén khoâng nghi ngôø gì nöõa. Vì sao? Vì Boà-taùt aáy ñoái vôùi chuùng toâi khoâng coù chuùt nieäm tham aùi, chæ coù taâm chaùn lìa.

Duø nghe noùi nhö vaäy nhöng Thieân ñeá vaãn lo buoàn nhö bò truùng teân ñoäc sôï ngöôøi aáy seõ ñoaït ngoâi vò cuûa mình. “Ta neân ñeán xem laïi thöû, oâng aáy thaät söï nguyeän caàu söï gì?” Nghó xong Thieân ñeá ñeán tröôùc Boà-taùt aáy boû kieâu maïn ñaûnh leã döôùi chaân roài noùi keä hoûi:

*Nay ngaøi sieâng tu haïnh thanh tònh Trong caùc öôùc nguyeän caàu nhöõng gì? Laø caàu Thích, Phaïm, caùc Thieân vöông Hay caàu caùc ngoâi vua ba coõi.*

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi keä ñaùp Thieân ñeá:

*Toâi xem Thích, Phaïm, caùc Thieân vöông Ngoâi vua loaøi ngöôøi baùu ba coõi*

*Taát caû voâ thöôøng khoâng vöõng chaéc Naøo coù ngöôøi trí caàu nhö vaäy.*

Thieân ñeá laïi noùi:

–Nhö lôøi ngaøi noùi thì Ngaøi caàu söï gì?

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi keä ñaùp Thieân ñeá: *Toâi voán chaúng tham vui theá gian Chæ caàu ñöôïc thaân baát sinh dieät*

*Sieâng tu phöông tieän cöùu quaàn sinh*

*Nguyeän cuøng leân ñöôøng Boà-ñeà kia.*

Nghe keä xong loøng Thieân ñeá an vui, bieát chaéc Boà-taùt chaúng caàu ngoâi Thieân ñeá, vui möøng hôùn hôû noùi keä raèng:

*Ngaøi noùi teá ñoä caùc chuùng sinh Taâm aáy roäng lôùn khoâng gì baèng*

*Nguyeän phaù ma quaân chöùng cam loä Do ñoù haèng chuyeån dieäu phaùp luaân.*

Noùi keä taùn thaùn xong, Thieân ñeá cung kính ñi nhieãu voøng quanh laïy döôùi chaân Boà- taùt roài boãng aån maát.

Saùng sôùm Boà-taùt Thieän Thuaän vaøo thaønh Xaù-veä, du hoùa qua laïi ñöôïc caùi chuoâng baèng vaøng Dieâm-phuø thuôû kieáp sô. Caùi chuoâng vaøng aáy giaù trò hôn coõi Dieâm-phuø. Boà-taùt caàm chuoâng vaøng aáy ñöùng taïi ngaõ tö ñöôøng to tieáng xöôùng raèng:

–Ai laø ngöôøi ngheøo cuøng nhaát nôi thaønh Xaù-veä toâi seõ thí cho caùi chuoâng vaøng naøy. Baáy giôø coù vò toái thaéng laõo cöïu tröôûng giaû, voäi chaïy ñeán noùi:

–Trong thaønh naøy toâi laø keû ngheøo cuøng nhaát, xin thí cho caùi chuoâng aáy. Boà-taùt noùi:

–OÂng chaúng phaûi ngöôøi ngheøo cuøng, vì trong thaønh naøy coøn coù moät thieän nam ngheøo nhaát trong caùc ngöôøi ngheøo seõ ñöôïc thí cho caùi chuoâng naøy.

Tröôûng giaû hoûi:

–Ngöôøi ñoù laø ai vaäy? Boà-taùt ñaùp:

–Chính laø vua Ba-tö-naëc. Tröôûng giaû noùi:

–Vua Ba-tö-naëc giaøu sang nhaát, kho taøng ñaày daãy duøng khoâng cuøng taän sao oâng laïi baûo laø ngheøo nhaát trong caùc keû ngheøo?

ÔÛ giöõa ñaïi chuùng Boà-taùt Thieän Thuaän noùi keä ñaùp:

*Duø coù kho ngaàm hôn ngaøn öùc Do loøng tham aùi khoâng chaùn ñuû*

*Döôøng nhö bieån caû nuoát traêm soâng Ngöôøi ngu nhö vaäy ngheøo cuøng nhaát. Do ñoù laïi khieán theâm loøng tham Xoay vaàn traøn lan noái nhau sinh Trong ñôøi hieän taïi vaø vò lai*

*Ngöôøi voâ trí aáy thöôøng ngheøo thieáu.*

Noùi keä xong, Boà-taùt Thieän Thuaän cuøng ñaïi chuùng ñi ñeán choã vua Ba-tö-naëc. Nhaèm luùc nhaø vua aáy vôùi naêm traêm tröôûng giaû ñaïi thaàn ñang tính löôøng caùc kho taøng, cuûa baùu. Boà-taùt lieàn ñeán tröôùc nhaø vua taâu raèng:

–Vöøa roài toâi qua laïi du hoùa trong thaønh naøy ñöôïc caùi chuoâng vaøng Dieâm-phuø töø kieáp sô giaù trò hôn caû chaâu Dieâm-phuø. Toâi muoán ñem chuoâng naøy thí cho ngöôøi ngheøo

nhaát trong thaønh ñaây. Toâi laïi nghó raèng: “Ngöôøi ngheøo cuøng khoâng hôn ai nhaø vua”, neân toâi ñem caùi chuoâng vaøng naøy ñeán daâng. Nhaø vua ñaõ laø ngöôøi ngheøo cuøng nhaát xin nhaän laáy caùi chuoâng vaøng naøy.

Taâu xong Boà-taùt Thieän Thuaän laïi noùi keä raèng:

*Neáu ngöôøi nhieàu tham caàu Chöùa cuûa khoâng chaùn ñuû Ngöôøi cuoàng loaïn nhö vaäy Goïi laø ngheøo cuøng nhaát. Vua luoân thaâu thueá nhieàu Phaït oan keû voâ toäi*

*Tham meán nôi quoác thaønh Chaúng thaáy nghieäp ñôøi sau. ÔÛ ñôøi ñöôïc töï taïi*

*Chaúng giuùp ñôõ chuùng sinh Thaáy caùc ngöôøi ngheøo khoå Khoâng heà bieát thöông xoùt. Say meâ caùc nöõ nhaân Chaúng sôï ñoïa aùc ñaïo*

*Taø loaïn chöa töøng tænh*

*Haù chaúng phaûi ngheøo cuøng. Neáu ngöôøi bieát tònh tín*

*Quy y Phaät, Phaùp, Taêng Vôùi thaân maïng cuûa caûi Thöôøng nghó laø chaúng beàn. Bieát laø chaúng beàn roài Chaúng meâ hoaëc thaân cuûa Neân ñöôïc thaân maïng taøi*

*Vónh vieãn thöôøng vöõng chaéc. Neáu sieâng tu Nieäm xöù*

*Öa thích khoâng phoùng tuùng Ngöôøi naøy goïi laø giaøu*

*Cuûa nhieàu thöôøng an vui. Nhö luùc löûa chaùy maïnh Chaúng cheâ chaùn röøng caây Nay vua cuõng nhö vaäy Tham aùi khoâng chaùn ñuû. Nöôùc chaúng chaùn maây muø*

*Bieån chaúng chaùn nhieàu nöôùc Nhaø vua cuõng nhö vaäy*

*Coù luùc naøo chaùn ñuû.*

*Trôøi, traêng thöôøng luaân chuyeån Chaúng chaùn ñi boán phöông Nhaø vua cuõng nhö vaäy*

*Ñeán cheát khoâng thoâi döùt. Nhö luùc löûa chaùy leân*

*Chaúng chaùn boû coû caây Ngöôøi trí cuõng nhö vaäy Luoân luoân laøm ñieàu laønh. Nhö nöôùc chaúng chaùn maây Nhö bieån chaúng chaùn nöôùc Ngöôøi trí cuõng nhö vaäy*

*Chaúng chaùn taêng tröôûng laønh. Ngoâi vua duø töï taïi*

*Roát raùo cuõng voâ thöôøng Taát caû ñeàu baát tònh*

*Ngöôøi trí neân xaû ly.*

Nghe xong nhaø vua hoå theïn baûo Boà-taùt raèng:

–Laønh thay, thöa ngaøi! Duø ngaøi khuyeân ñieàu laønh maø toâi coøn chöa tin. Theo nhöõng ñieàu ngaøi vöøa noùi ñoù laø ngaøi töï noùi hay coù ngöôøi chöùng minh.

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi:

–Nhaø vua chaúng nghe ö? Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc Nhaát Thieát Trí nay hieän ôû ngoaøi thaønh Xaù-veä taïi vöôøn Caáp coâ ñoäc, cuøng voâ löôïng Trôøi, Ngöôøi, Caøn- thaùt-baø, A-tu-la,… seõ chöùng minh ñaïi vöông laø ngöôøi ngheøo cuøng.

Vua Ba-tö-naëc noùi:

–Toâi xin cuøng ngaøi ñeán choã Phaät ñeå ñöôïc nghe lôøi raên daïy vaø quy y cuùng döôøng. Boà-taùt Thieän Thuaän noùi vôùi vua:

–Ñaïi vöông neân bieát! Caûnh giôùi Nhö Lai chaúng phaûi haøng phaøm phu löôøng bieát ñöôïc. Ñöùc Phaät ñaõ phaù tröø maïn phieàn naõo thöông xoùt chuùng sinh thaønh töïu Thaùnh trí hay bieát roõ ñôøi nay vaø ñôøi sau. Neáu ngöôøi coù yù nguyeän caên laønh thuø thaéng thì duø ôû raát xa Ñöùc Phaät cuõng thöôøng ñöôïc gia hoä. Neáu Ñöùc Phaät bieát loøng toâi muoán ñöôïc ñaïi vöông tin nôi loøng toâi, Ñöùc Phaät seõ ñeán ñaây taùc chöùng cho toâi.

Boà-taùt lieàn ñeå hôû vai aùo beân phaûi, goái beân phaûi quyø saùt ñaát, chaép tay cung kính noùi keä thænh Phaät:

*Nhö Lai chaân thaät trí Thöông yeâu caùc quaàn sinh Nguyeän bieát thaâm taâm toâi*

*Ñoaùi thöông ñeán taùc chöùng.*

Luùc Boà-taùt tuyeân keä thænh xong, ñaïi ñòa boãng ruùng ñoäng nöùt ra, naêm traêm Thanh vaên, möôøi ngaøn Boà-taùt, Thích, Phaïm caùc trôøi, cuøng chuùng Quyû thaàn vaø voâ löôïng chuùng sinh töø döôùi ñaát hieän leân vaây quanh Ñöùc Nhö Lai. Boà-taùt Thieän Thuaän ñeán tröôùc Ñöùc Phaät chaép tay cung kính baïch raèng:

–Baïch Theá Toân! Vöøa roài con ñi du hoùa trong thaønh Xaù-veä naøy ñöôïc caùi chuoâng vaøng ôû Dieâm-phuø töø kieáp sô, giaù trò hôn caû chaâu Dieâm Phuø. Con muoán ñem chuoâng naøy cho ngöôøi ngheøo cuøng nhaát trong thaønh Xaù-veä. Con laïi nghó raèng: “Vua Ba-tö-naëc laø ngöôøi ngheøo cuøng nhaát trong thaønh naøy. Vì sao? Vì caäy ngoâi vua neân ñoái vôùi caùc chuùng sinh chöa töøng thöông xoùt, taøn haïi boùc loät cöôùp ñoaït xaâm toån cuûa ngöôøi, bò tham aùi che laáp chaúng bieát chaùn ñuû.” Con cho raèng nhaø vua laø ngöôøi ngheøo cuøng nhaát, neân ñem chuoâng vaøng daâng leân vua. Nhaø vua aáy hoûi toâi oâng baûo toâi ngheøo coù ai chöùng minh chaêng? Con ñaùp raèng Ñöùc Nhö Lai Ñaïi Sö ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc döùt boû phieàn naõo moät caùch tuyeät ñoái, bình ñaúng thöông yeâu chuùng sinh, seõ chöùng minh lôøi cuûa toâi.

Ngöôõng mong Ñöùc Theá Toân daïy baûo cho ñöôïc lôïi ích vui möøng. Vì muoán ñieàu phuïc neân Ñöùc Phaät noùi vôùi vua Ba-tö-naëc:

–Hoaëc coù ôû nôi phaùp, Thieän Thuaän ngheøo cuøng, coøn nhaø vua thì giaøu sang, hoaëc coù ôû nôi phaùp vua ngheøo cuøng maø Thieän Thuaän thì giaøu sang. Nhö thaân leân ngoâi vua töï taïi vaøng baïc, chaâu baùu kho taøng ñaày daãy, baáy giôø vua thì giaøu sang maø Thieän Thuaän thì ngheøo cuøng. Nhö sieâng tu phaïm haïnh thích tònh giôùi xuaát gia ña vaên lìa phoùng daät, ñem naêm giôùi, taùm trai giôùi cöùu teá khoâng bieát moûi, thì vua ngheøo cuøng maø Thieän Thuaän thì giaøu sang.

Ñaïi Vöông neân bieát raèng! Taát caû taøi vaät cuûa taát caû chuùng sinh trong nöôùc Kieàu-taùt- la, ñem so vôùi naêm giôùi, taùm trai giôùi cuûa Thieän Thuaän thoï trì kieân coá thanh tònh khoâng baèng moät phaàn traêm ngaøn.

Vua Ba-tö-naëc nghe lôøi daïy chaân thaät cuûa Ñöùc Nhö Lai, lieàn boû kieâu maïn chaép tay aân caàn chieâm ngöôõng Thieän Thuaän maø noùi keä raèng:

*Laønh thay xoâ deïp ngaõ maïn toâi Seõ ñöôïc thaân Phaät raát toái thaéng Toâi ñem ngoâi vua xaû cho ngaøi*

*Nguyeän haèng laøm chuùng Boà-ñeà ngaøi. Thöïc toâi ngheøo cuøng ngaøi thì giaøu Nay bieát lôøi naøy chaúng phaûi doái Ngoâi vua luoáng laøm nhaân gaây khoå Traùi vôùi phaùp laønh sinh aùc ñaïo.*

Noùi keä xong, vua Ba-tö-naëc baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Nay con phaùt taâm Voâ thöôïng ñaïi Boà-ñeà nguyeän cho chuùng sinh an laïc giaûi thoaùt sinh töû troùi buoäc. Nay toâi nguyeän ñem kho taøng vaøng baïc taøi vaät chia laøm ba phaàn: Moät phaàn cuùng döôøng Nhö Lai vaø chuùng Tyø-kheo; moät phaàn thí cho ngöôøi ngheøo cuøng khoå naõo khoâng nôi nöông töïa trong thaønh Xaù-veä; moät phaàn taøi vaät löu duïng vieäc nöôùc. Taát caû vöôøn ao hoa quaû cuûa toâi ñeàu nguyeän daâng leân Ñöùc Nhö Lai vaø chuùng Tyø-kheo. Mong Nhö Lai ñoaùi thöông naïp thoï.

Baáy giôø naêm traêm tröôûng giaû nöôùc Kieàu-taùt-la thaáy söï vieäc nhö vaäy ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Boà-taùt Thieän Thuaän baïch Phaät:

–Ngöôõng mong Theá Toân vì haøng ñaïi chuùng tuyeân thuyeát tinh hoa cuûa phaùp, khieán caùc chuùng sinh, nhöõng ngöôøi ñöôïc gaëp Phaät khoâng uoång phí.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc thieän nam! Coù ba tö löông voâ löôïng coâng ñöùc, duø chö Nhö Lai coù tuyeân noùi cuõng chaúng heát ñöôïc, huoáng laø haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc, nhöõng gì laø ba tö löông?

1. Hoä trì chaùnh phaùp.
2. Phaùt taâm Boà-ñeà.
3. Khuyeân caùc chuùng sinh khôûi nguyeän voâ thöôïng.

Laïi coøn coù ba möôi hai phaùp, neáu caùc thieän nam, thieän nöõ coù theå sieâng tu taäp thì laø chaúng luoáng uoång thaáy Ñöùc Nhö Lai. Nhöõng gì laø ba möôi hai phaùp?

1. ÔÛ nôi chö Phaät sinh loøng tin baát hoaïi.
2. Hoä trì chaùnh phaùp cho daøi laâu.
3. Ñoái vôùi Taêng toân troïng, chaúng khinh maïn.
4. Ñoái vôùi Baäc ÖÙng cuùng thì cung kính thaân caän.
5. Nôi thöông nôi gheùt taâm thöôøng bình ñaúng.
6. Ñoái vôùi chaùnh phaùp laø cung kính thích nghe.
7. An truï nôi vaéng veû xa lìa nôi oàn aøo.
8. ÔÛ nôi Phaät thöøa dieãn noùi khoâng moûi.
9. Luùc thuyeát phaùp chaúng vì danh lôïi.
10. Chí caàu chaân thaät ñuùng lyù sieâng tu.
11. Xaû thí.
12. Trì giôùi.
13. Nhaãn nhuïc.
14. Tinh taán.
15. Chaùnh ñònh.
16. Chaùnh tueä.
17. Ñoái vôùi chuùng sinh tuøy hyû hoä nieäm.
18. Thaønh thuïc chuùng sinh chaúng queân maát chaùnh phaùp.
19. ÔÛ nôi töï thaân kheùo töï ñieàu phuïc.
20. Duøng phaùp yeáu laønh ñieàu phuïc moïi ngöôøi.
21. Chaúng nhieãm phieàn naõo.
22. Thöôøng thích xuaát gia.
23. ÔÛ A-lan-nhaõ.
24. Bieát ñuû ñoái vôùi boán Thaùnh chuùng.
25. Sieâng tu Ñaàu-ñaø.
26. Boû phaùp baát thieän.
27. Hoaèng theä vöõng chaéc.
28. Vaéng veû khoâng löôøi bieáng.
29. Troàng caùc goác laønh.
30. Thöôøng chaúng phoùng daät.
31. Xa rôøi kieán chaáp Nhò thöøa.
32. Taùn thaùn Ñaïi thöøa.

Nghe phaùp naøy naêm traêm Tyø-kheo xa lìa traàn caáu, ñöôïc Phaùp nhaõn tònh vaø moät vaïn hai ngaøn chuùng sinh ñoàng phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Ñem phaùp giaùo hoùa khieán caùc chuùng sinh ñöôïc thieän lôïi xong, Ñöùc Theá Toân cuøng caùc Tyø-kheo vaø chuùng Boà-taùt ñoät nhieân aån maát. Vua Ba-tö-naëc thaáy söï aáy roài vui möøng hôùn hôû lieàn ñem hai caùi y giaù trò traêm ngaøn löôïng vaøng daâng cuùng cho Boà-taùt Thieän Thuaän maø thöa raèng:

–Laønh thay! Thöa ngaøi, xin thöông toâi maø naïp thoï. Boà-taùt Thieän Thuaän noùi vôùi vua:

–Taâu ñaïi vöông! Toâi chaúng neân nhaän hai caùi y naøy. Vì sao? Vì toâi ñaõ coù baù naïp thöôøng maùng leân nhaùnh caây nhö laø ñöïng trong röông tuû, taát caû moïi ngöôøi khoâng coù yù töôûng troäm laáy. Toâi ñaõ töï khoâng loøng tham tieác, cuõng laøm cho ngöôøi chaúng sinh loøng aùi tröôùc, coù ai boá thí thì goïi laø thanh tònh boá thí.

Vua Ba-tö-naëc laïi noùi neáu ngaøi chaúng nhaän thì xin vì toâi maø ñaïp leân hai y naøy, khieán toâi maõi maõi an laïc lôïi ích.

Boà-taùt lieàn vì vua neân hai chaân ñaïp leân hai caùi y aáy. Vua Ba-tö-naëc laïi baûo Boà-taùt:

–Nay hai caùi y aáy ñaõ ñöôïc chính thaân ngaøi vì toâi maø nhaän roài, toâi neân duøng noù laøm

vieäc gì?

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi vôùi vua raèng:

–Ñaïi vöông ñem hai caùi y naøy thí cho keû ngheøo cuøng khoâng choã nöông töïa trong thaønh.

Vua Ba-tö-naëc y lôøi Boà-taùt hoäi hoïp chuùng ngöôøi ngheøo laïi roài ñem hai caùi y aáy thí cho hoï. Caùc ngöôøi ngheøo chaïm ñeán hai caùi y aáy, ngöôøi cuoàng ñöôïc tænh, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi muø ñöôïc thaáy, ngöôøi thieáu caên ñöôïc ñuû caên, ñoù laø do söùc oai thaàn cuûa Boà- taùt. Moïi ngöôøi ñoàng leân tieáng raèng:

–Chuùng toâi laáy gì baùo aân Boà-taùt. Treân hö khoâng coù tieáng baûo:

–Caùc ngöôøi neân bieát ñoái vôùi Boà-taùt Thieän Thuaän chaúng theå duøng hoa höông, thöùc aên uoáng baùo aân ñöôïc, chæ phaûi mau phaùt taâm Boà-ñeà thoâi.

Naêm traêm ngöôøi ngheøo nghe tieáng noùi treân khoâng, hoï ñeàu noùi keä raèng:

*Nay ñaây chuùng toâi Phaùt taâm Boà-ñeà*

*Seõ thaønh Chaùnh giaùc Tuyeân thuyeát thaéng phaùp . ÔÛ nôi chuùng sinh*

*Ban cho an laïc Toâi thích Boà-ñeà*

*Vì ñöôïc Phaät phaùp.*

Vua Ba-tö-naëc noùi vôùi Boà-taùt raèng:

–Laønh thay, thöa ngaøi! Neáu luùc naøo ngaøi muoán ñeán gaëp Ñöùc Phaät xin baùo cho toâi bieát toâi seõ xin ñi theo.

Boà-taùt Thieän Thuaän noùi:

–Ñaïi vöông neân bieát! Chö Phaät khoù gaëp chaùnh phaùp khoù nghe, leõ naøo coù rieâng mình nhaø vua ñi ñeán choã Ñöùc Phaät ñöôïc sao, ñaïi vöông neân cuøng chuùng sinh laøm baïn laønh. Ñaïi vöông neân truyeàn leänh cho taát caû ngöôøi ôû thaønh Xaù-veä ñeàu ñi theo, ngöôøi naøo traùi leänh thì duøng phaùp luaät trò phaït. Vì sao? Vì caùc Boà-taùt coøn coù quyeán thuoäc vaây quanh huoáng laø Ñaïi vöông.

Vua Ba-tö-naëc hoûi:

–Ai laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt? Boà-taùt Thieän Thuaän ñaùp:

–Khuyeân phaùt taâm Boà-ñeà laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt vì laøm cho giaùc ngoä. Khuyeân thaáy Ñöùc Nhö Lai laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt vì chaúng hö voïng. Khuyeân nghe chaùnh phaùp laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt vì ñöôïc ña vaên. Khuyeân thaáy Thaùnh chuùng laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt vì ñöôïc baïn laønh. Boán Nhieáp phaùp laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt, vì thaâu nhieáp taát caû chuùng sinh. Saùu phaùp Ba-la-maät-ña laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt, vì taêng tröôûng Boà-ñeà. Ba möôi baûy phaåm Trôï ñaïo laø quyeán thuoäc cuûa Boà-taùt, vì höôùng ñeán ñaïo traøng. Boà-taùt coù ngaàn aáy quyeán thuoäc trang nghieâm thò veä hay deïp quaân ma ñeán sö töû hoáng leân toøa toái thöôïng.

Vua Ba-tö-naëc cuøng ñaïi chuùng vui möøng hôùn hôû, chín ngaøn chuùng sinh lìa caáu phieàn naõo ñöôïc maét thanh tònh.

Ñöùc Phaät noùi kinh naøy roài, Boà-taùt Thieän Thuaän, vua Ba-tö-naëc cuøng haøng Trôøi, Ngöôøi, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la… nghe lôøi Phaät noùi hoan hyû tín thoï phuïng haønh.

