**Phaåm 13: CUÙNG DÖÔØNG PHAÙP**

Baáy giôø, Thieân ñeá Thích baïch Phaät:

–Maëc duø con ñöôïc nghe Ñöùc Phaät vaø Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng giaûng noùi hôn traêm ngaøn phaùp moân sai bieät, nhöng con chöa töøng nghe noùi veà moân giaûi thoaùt thaàn thoâng töï taïi baát khaû tö nghì naøy. Theo söï hieåu bieát cuûa con veà nghóa lyù nhö Phaät ñaõ giaûng noùi, neáu caùc höõu tình ñöôïc nghe phaùp moân naøy maø tin hieåu, thoï trì, ñoïc tuïng, thuoäc loøng, neâu giaûng cho ngöôøi thì ngöôøi ñoù chaéc chaén laø phaùp khí, khoâng heà nghi ngôø gì caû, huoáng chi laïi tinh taán tu taäp ñuùng nhö lyù. Höõu tình aáy ñaõ bít laáp taát caû con ñöôøng nguy hieåm daãn ñeán coõi aùc, khai môû taát caû con ñöôøng ñeán coõi thieän, luoân ñöôïc gaëp taát caû chö Phaät, Boà-taùt, chieán thaéng taát caû taø luaän cuûa ngoaïi ñaïo, dieät heát thaûy quaân ma baïo aùc, laøm thanh tònh ñaïo Boà-ñeà, an truï trong phaùp dieäu, böôùc theo con ñöôøng Nhö Lai ñaõ ñi.

Baïch Theá Toân! Neáu caùc höõu tình ñöôïc nghe phaùp moân naøy maø

tin hieåu, thoï trì, cho ñeán tinh taán tu taäp ñuùng nhö lyù thì con seõ cuøng quyeán thuoäc cung kính cuùng döôøng thieän nam hay thieän nöõ aáy.

Baïch Theá Toân! Neáu coù thaønh aáp, xoùm laøng, ñoâ thò naøo thoï trì, ñoïc tuïng, giaûng noùi phaùp moân naøy, thì con cuøng taát caû quyeán thuoäc ñeàu ñeán ñoù ñeå nghe phaùp. Ai chöa tin con khieán cho hoï tin. Ai tin roài, con seõ ñuùng nhö phaùp hoä trì ñeå hoï khoâng gaëp chöôùng ngaïi.

Baáy giôø, Theá Toân noùi vôùi Thieân ñeá Thích:

–Laønh thay! Laønh thay! Ñuùng nhö lôøi oâng ñaõ noùi. OÂng ñaõ tuøy hyû vôùi phaùp moân vi dieäu maø Nhö Lai ñaõ noùi ra. Thieân ñeá Thích neân bieát! Chö Phaät trong quaù khöù, vò lai vaø hieän taïi chöùng ñaéc ñaïo quaû Chaùnh ñaúng Boà-ñeà voâ thöôïng, ñeàu giaûng noùi chæ baøy phaùp moân naøy. Cho neân neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo nghe phaùp moân naøy maø tin hieåu, thoï trì, ñoïc tuïng, thuoäc loøng, giaûng cho moïi ngöôøi, ghi cheùp cuùng döôøng töùc laø cuùng döôøng chö Phaät trong quaù khöù, vò lai vaø hieän taïi.

Naøy Thieân ñeá Thích! Giaû söû Nhö Lai hieän dieän ñaày khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi nhieàu nhö mía, lau, tre, meø, luùa. Neáu thieän nam hay thieän nöõ naøo qua moät kieáp, hay hôn moät kieáp, cung kính, toân troïng, ca ngôïi, phuïng thôø vaø ñem nhöõng thöù cuùng döôøng thöôïng

haïng cuûa ngöôøi cuøng nhöõng vaät an oån thöôïng dieäu ñeå soáng maø daâng cuùng chö Nhö Lai aáy, sau khi caùc vò Baùt-nieát-baøn, laïi xaây thaùp baûy baùu cuùng döôøng toaøn thaân xaù-lôïi cuûa moãi vò. Thaùp aáy roäng lôùn khoaûng baèng boán chaâu theá giôùi, cao vuùt leân ñeán coõi Phaïm thieân, coù hieån töôùng phaùp luaân, duøng höông hoa, côø loïng, chaâu baùu, aâm nhaïc, trang hoaøng raát ñeïp ñeõ, sau khi xaây thaùp baûy baùu cho moãi Nhö Lai roài, qua moät kieáp hay hôn moät kieáp nöõa, ñem taát caû caùc thöù cuùng döôøng thöôïng haïng nhö voøng hoa, höông ñoát, höông xoa, höông boät, y phuïc, côø loïng, ñeøn, chaâu baùu, aâm nhaïc, cung kính cuùng döôøng, toân troïng, ca ngôïi. YÙ oâng theá naøo? Nhôø vieäc laøm naøy, thieän nam hay thieän nöõ aáy ñöôïc phöôùc coù nhieàu khoâng?

Thieân ñeá Thích thöa:

–Baïch Theá Toân, raát nhieàu! Baïch Thieän Theá! Phöôùc aáy khoù löôøng, duø traûi qua traêm ngaøn caâu-chi na-do-tha kieáp cuõng khoâng noùi heát löôïng phöôùc cuûa ngöôøi aáy ñaït ñöôïc.

Phaät baûo:

–Naøy Thieân ñeá Thích! Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Ta thaät söï noùi vôùi oâng. Neáu thieän nam, thieän nöõ nghe phaùp moân giaûi thoaùt thaàn thoâng töï taïi baát tö nghì naøy maø tin hieåu, thoï trì, ñoïc tuïng, thuoäc loøng, giaûng noùi cho moïi ngöôøi thì phöôùc ñöùc hôn ngöôøi kia raát nhieàu. Vì sao? Vì ngoâi vò Chaùnh ñaúng Boà-ñeà voâ thöôïng cuûa chö Phaät ñeàu töø ñaây maø sinh. Chæ coù cuùng döôøng phaùp thì môùi coù theå thöïc hieän ñöôïc söï cuùng döôøng phaùp moân aáy, chaúng phaûi laø duøng taøi vaät.

Thieân ñeá Thích neân bieát! Coâng ñöùc cuûa Boà-ñeà voâ thöôïng thì nhieàu, nhöng phöôùc cuûa ngöôøi cuùng döôøng phaùp naøy thì caøng nhieàu hôn.

Ñöùc Theá Toân daïy Ñeá Thích:

–Veà thôøi quaù khöù, traûi qua voâ soá ñaïi kieáp khoâng theå tính keå, löôøng xeùt, baøn luaän, coù Phaät ra ñôøi, teân laø Döôïc Vöông, goàm ñuû möôøi toân hieäu: Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Theá giôùi teân Ñaïi nghieâm, kieáp teân Nghieâm Tònh. Nhö Lai Döôïc Vöông soáng hai möôi trung kieáp, coù ba möôi saùu chi na-do-tha Thanh vaên, möôøi hai caâu-chi na-do-tha Boà-taùt. Baáy giôø, coù Luaân vöông teân Baûo Caùi, goàm ñuû baûy baùu, cai trò

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

boán ñaïi chaâu, coù caû thaûy moät ngaøn ngöôøi con ñeïp ñeõ, duõng maõnh, coù theå ñaùnh baïi moïi quaân ñòch.

Luùc ñoù, vua Baûo Caùi cuøng quyeán thuoäc cung kính cuùng döôøng, toân troïng, ca ngôïi, phuïng thôø Nhö Lai Döôïc Vöông suoát naêm trung kieáp, ñem nhöõng thöù cuùng döôøng thöôïng dieäu ôû coõi trôøi, ngöôøi, cuøng nhöõng vaät phaåm an oån tuyeät dieäu ñeå soáng maø daâng cuùng. Qua naêm trung kieáp, vua Baûo Caùi noùi vôùi moät ngaøn ngöôøi con: “Caùc con neân bieát! Phuï vöông ñaõ cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai Döôïc Vöông. Caùc con cuõng neân cung kính cuùng döôøng nhö phuï vöông vaäy.”

Nghe phuï vöông noùi, moät ngaøn ngöôøi con ñeàu vui möøng vaâng leänh vaø cuøng thöa: “Laønh thay! Chuùng con ñoàng taâm cuøng quyeán thuoäc cung kính, toân troïng, ca ngôïi, phuïng thôø Nhö Lai Döôïc Vöông suoát naêm trung kieáp. Chuùng con ñem taát caû caùc thöù cuùng döôøng an oån thöôïng haïng vaø nhöõng vaät an oån tuyeät dieäu ñeå sinh soáng maø cuùng döôøng.”

Luùc aáy, coù moät vöông töû teân Nguyeät Caùi, moät mình ôû choã vaéng suy nghó: “Ta neân cung kính, cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai Döôïc Vöông, nhöng coøn coù caùch cung kính, cuùng döôøng naøo thuø thaéng, toái thöôïng hôn ñaây khoâng?” Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, giöõa hö khoâng coù vò trôøi noùi vôùi vöông töû: “Nguyeät Caùi neân bieát! Trong caùc söï cuùng döôøng, thì cuùng döôøng phaùp raát laø thuø thaéng.”

Vöông töû lieàn hoûi: “Sao goïi laø cuùng döôøng phaùp?”

Vò trôøi noùi vôùi Nguyeät Caùi: “OÂng haõy ñeán hoûi Ñöùc Nhö Lai Döôïc Vöông: Baïch Theá Toân! Sao goïi laø cuùng döôøng phaùp? Ñöùc Phaät aáy seõ giaûng giaûi, khai thò cho oâng.”

Sau khi nghe vò trôøi noùi, Vöông töû Nguyeät Caùi lieàn ñeán hoûi Ñöùc Nhö Lai Döôïc Vöông, cung kính, aân caàn laïy saùt chaân Ngaøi, ñi nhieãu ba voøng roài lui qua moät beân thöa: “Baïch Theá Toân! Con nghe noùi trong taát caû söï cuùng döôøng thì cuùng döôøng phaùp raát laø toái thöôïng. Vaäy töôùng cuûa söï cuùng döôøng phaùp aáy nhö theá naøo?”

Ñöùc Nhö Lai Döôïc Vöông noùi vôùi Vöông töû: “Nguyeät Caùi neân bieát! Cuùng döôøng phaùp nghóa laø ñoái vôùi kinh ñieån do Phaät noùi ra thì töôùng noù raát vi dieäu saâu xa, theá gian raát khoù tin, khoù ñöôïc ñoä, khoù thaáy, saâu kín, tinh tuùy, khoâng nhieãm, lieãu nghóa, chaúng phaûi duøng phaân bieät ñeå bieát, vì ñoù laø kho taøng cuûa Boà-taùt. Kinh Toång trì aáy

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

mang roõ daáu aán cuûa Phaät, phaân bieät, khai thò phaùp luaân baát thoaùi; saùu Ñoä töø ñaây maø coù; giöõ gìn hoaøn haûo nhöõng gì ñaùng giöõ gìn, thöïc haønh theo phaùp Boà-ñeà phaàn; baûy Giaùc chi ñích thaân daãn ñaàu; giaûng noùi, khai thò ñaïi Töø, ñaïi Bi, cöùu giuùp, ñem söï an laïc ñeán caùc höõu tình; xa lìa taát caû kieán chaáp nôi ma oaùn; phaân bieät, xieån döông lyù duyeân khôûi saâu xa; bieát roõ trong khoâng coù ngaõ, ngoaøi khoâng coù höõu tình; ñoái vôùi hai beân vaø chaëng giöõa khoâng coù thoï maïng, khoâng coù ngöôøi nuoâi döôõng; hoaøn toaøn khoâng coù chuùt taùnh Boå-ñaëc-giaø-la; töông öng vôùi Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, voâ taùc, voâ khôûi. Kinh phaùp aáy ñöa ngöôøi ñeán dieäu giaùc, chuyeån baùnh xe phaùp; Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Kieàn-ñaït-phöôïc ñeàu cung kính, toân troïng, ca ngôïi, cuùng döôøng, höôùng daãn chuùng sinh cuùng döôøng ñaïi phaùp; laøm vieân maõn phaùp thí lôùn lao cho chuùng sinh, taát caû Hieàn thaùnh ñeàu thoï trì; khai môû taát caû dieäu haïnh cuûa Boà-taùt. Kinh phaùp aáy laøm choã quy veà phaùp nghóa chaân thaät. Söï toái thaéng voâ ngaïi töø kinh phaùp naøy maø phaùt sinh, noùi roõ caùc phaùp laø voâ thöôøng, khoå, voâ ngaõ, tòch tónh; phaùt sinh boán phaùp OÂn-ñaø- nam (boán phaùp aán), dieät tröø taát caû tham lam keo kieät, phaù giôùi, saân haän, bieáng nhaùc, voïng nieäm, tueä aùc, sôï haõi, taát caû taø luaän cuûa ngoaïi ñaïo, kieán aùc, chaáp tröôùc. Kinh phaùp aáy phaùt sinh uy löïc laøm taêng thöôïng phaùp thieän cho höõu tình, chieán thaéng taát caû quaân ma aùc, ñöôïc chö Phaät Hieàn thaùnh khen ngôïi. Kinh phaùp aáy coù theå tröø khoå lôùn trong sinh töû, thò hieän nieàm vui lôùn Nieát-baøn, chö Phaät möôøi phöông ba ñôøi ñeàu noùi. Vôùi kinh aáy, ai thích nghe, tin hieåu, thoï trì, ñoïc tuïng, thuoäc loøng, tö duy quaùn saùt nghóa lyù saâu xa, laøm cho kinh aáy saùng roõ, an laäp, phaân bieät, khai thò neûo saùng, laïi giaûng giaûi cho moïi ngöôøi, duøng phöông tieän thieän xaûo maø giöõ gìn chaùnh phaùp, thì ngöôøi ñoù goïi laø cuùng döôøng phaùp.

Laïi nöõa, naøy Nguyeät Caùi! Ngöôøi cuùng döôøng phaùp nghóa laø vôùi

caùc phaùp phaûi ñieàu phuïc nhö phaùp, vôùi caùc phaùp phaûi tu haønh nhö phaùp, tuøy thuaän theo duyeân khôûi, xa lìa caùc taø kieán, tu taäp phaùp Nhaãn voâ sinh, ngoä nhaäp khoâng coù ngaõ vaø khoâng coù höõu tình, khoâng choáng ñoái vôùi lyù nhaân duyeân, khoâng tranh caõi, khoâng sinh dò luaän, taùch rôøi ngaõ vaø ngaõ sôû, khoâng bò leä thuoäc, caên cöù theo nghóa khoâng caên cöù nôi vaên töø, y theo trí khoâng y theo thöùc, y theo lieãu nghóa ñaõ ñöôïc noùi trong Kheá kinh, tuyeät ñoái khoâng y theo lôøi noùi baát lieãu nghóa thuoäc

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

kinh ñieån theá tuïc roài sinh chaáp tröôùc, y theo taùnh khoâng y theo söï thaáy coù sôû ñaéc cuûa Boå-ñaëc-giaø-la. Theo taùnh töôùng ñoù maø giaùc ngoä caùc phaùp, nhaäp thaâu vaøo voâ taïng, dieät A-laïi-da, tröø khöû voâ minh cho ñeán laõo töû; döùt saàu bi khoå naõo; quaùn saùt möôøi hai nhaân duyeân aáy khoâng choã cuøng taän hay choã phaùt sinh; nguyeän caùc höõu tình lìa boû caùc kieán chaáp. Ñoù laø cuùng döôøng phaùp toái thöôïng.”

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Thieân ñeá Thích:

–Ñöôïc nghe Phaät Döôïc Vöông giaûng noùi veà söï cuùng döôøng phaùp raát laø toái thöôïng aáy, Vöông töû Nguyeät Caùi ñaéc ñöôïc phaùp nhaãn thuaän, lieàn côûi aùo baùu vôùi nhöõng ñoà trang söùc daâng leân cuùng döôøng Nhö Lai Döôïc Vöông vaø thöa: “Baïch Theá Toân! Sau khi Phaät Baùt- nieát-baøn, con nguyeän hoä trì chaùnh phaùp, thöïc haønh cuùng döôøng phaùp ñeå giöõ gìn chaùnh phaùp. Cuùi xin Nhö Lai duøng söùc thaàn löïc thöông xoùt gia hoä con luoân chieán thaéng ñaùm ma khoù chieán thaéng maø giöõ gìn chaùnh phaùp, tu haïnh Boà-taùt.”

Bieát taâm yù taêng thöôïng cuûa Vöông töû Nguyeät Caùi, Nhö Lai Döôïc Vöông lieàn thoï kyù: “Sau khi Nhö Lai Nieát-baøn, oâng seõ giöø gìn thaønh luõy chaùnh phaùp.”

Nghe ñöôïc Phaät thoï kyù, Vöông töû Nguyeät Caùi vui möøng khoân xieát. Trong Thaùnh phaùp ñôøi cuûa Nhö Lai Döôïc Vöông, oâng ta ñem taâm tin thanh tònh, xaû boû phaùp taïi gia ñi ñeán nôi khoâng nhaø. Sau khi xuaát gia, vöông töû luoân tinh taán, duõng maõnh tu taäp caùc phaùp thieän, sieâng naêng taïo ñieàu thieän. Xuaát gia chöa bao laâu, oâng ta chöùng ñöôïc naêm Thaàn thoâng, ñaït ñeán cöùu caùnh nôi phaùp Ñaø-la-ni, Bieän taøi voâ ngaïi. Sau khi Ñöùc Nhö Lai Döôïc Vöông Baùt-nieát-baøn, oâng ta ñem trí löïc thaàn thoâng ñaõ chöùng ñaéc ñöôïc, suoát möôøi trung kieáp chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp maø Ñöùc Nhö Lai ñaõ chuyeån. Nôi möôøi trung kieáp, Bí- soâ Nguyeät Caùi chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp, hoä trì chaùnh phaùp, duõng maõnh tinh taán, an laäp caû traêm ngaøn caâu-chi höõu tình ñeå hoï ñoái vôùi ñaïo quaû Chaùnh ñaúng Boà-ñeà voâ thöôïng ñaït ñöôïc Baát thoaùi chuyeån, giaùo hoùa möôøi boán na-do-tha chuùng sinh, giaùo hoùa haøng thöøa Thanh vaên, Ñoäc giaùc ñeå taâm hoï ñöôïc ñieàu thuaän hoaøn toaøn, duøng phöông tieän chæ daïy cho voâ löôïng höõu tình ñeå hoï sinh leân coõi trôøi.

Phaät baûo Thieân ñeá Thích:

–Chuyeån luaân vöông Baûo Caùi thuôû ñoù ñaâu phaûi ngöôøi naøo xa

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

laï. Ñöøng sinh nghi ngôø, ñöøng quaùn gì khaùc. Vì sao? Neân bieát raèng vò aáy chính laø Nhö Lai Baûo Dieäm, moät ngaøn ngöôøi con aáy töùc laø moät ngaøn vò Boà-taùt trong Hieàn Kieáp seõ laàn löôït thaønh Phaät, vò Phaät ñaàu tieân hieäu laø Nhö Lai Ca-laïc Ca-toân-ñaø, vò Phaät sau cuøng hieäu laø Loâ- chí, xuaát hieän ôû ñôøi ñaõ boán vò roài, caùc vò coøn laïi seõ ra ñôøi vaøo kieáp vò lai. Nguyeät Caùi hoä phaùp thuôû aáy ñaâu phaûi ngöôøi naøo khaùc maø chính laø thaân ta.

Thieân ñeá Thích neân bieát! Ta noùi taát caû söï thieát baøy cuùng döôøng chö Phaät, thì cuùng döôøng phaùp laø toái toân, toái thaéng, toái thöôïng, toái dieäu, laø voâ thöôïng. Cho neân Thieân ñeá Thích muoán ñöôïc cuùng döôøng Phaät thì haõy cuùng döôøng phaùp, khoâng phaûi cuùng baèng taøi vaät.

M

**Phaåm 14: CHUÙC LUÏY**

Ñöùc Phaät noùi vôùi Boà-taùt Töø Thò:

–Ta ñem ñaïi phaùp Chaùnh ñaúng Boà-ñeà voâ thöôïng ñaõ ñöôïc taäp hôïp trong voâ löôïng, voâ soá traêm ngaøn caâu-chi na-do-tha kieáp giao phoù cho oâng. Kinh ñieån naøy ñöôïc söùc oai thaàn cuûa chö Phaät giöõ gìn, ñöôïc söùc oai thaàn cuûa chö Phaät gia hoä. Sau khi Nhö Lai Baùt-nieát-baøn, trong ñôøi aùc naêm tröôïc, oâng cuõng phaûi duøng thaàn löïc maø giöõ gìn, baûo hoä kinh phaùp naøy, ñem giaûng giaûi khaép chaâu Thieäm-boä ñöøng ñeå laïc maát. Vì sao? Vì vaøo ñôøi vò lai, coù ngöôøi nam ngöôøi nöõ, caùc chuùng trôøi, roàng, Daï-xoa, Kieàn-ñaït-phöôïc... ñaõ troàng voâ löôïng caên laønh thuø thaéng, ñoái vôùi ñaïo quaû Chaùnh ñaúng Boà-ñeà voâ thöôïng, taâm ñaõ thoâng hieåu saâu roäng, neáu hoï khoâng ñöôïc nghe kinh ñieån naøy thì seõ laøm maát voâ löôïng lôïi laïc thuø thaéng. Coøn ai nghe kinh naøy chaéc chaén seõ tin thích phaùt taâm hy höõu, hoan hyû cung kính laõnh thoï. Ta giao phoù caùc thieän nam, thieän nöõ aáy cho oâng. OÂng neân hoä nieäm ñöøng ñeå hoï gaëp chöôùng ngaïi. Khi nghe hoï tu hoïc kinh ñieån naøy, cuõng neân giaûng giaûi roäng raõi theo phaùp moân maø Phaät ñaõ noùi.

Töø Thò neân bieát! Noùi chung coù hai loaïi töôùng aán cuûa Boà-taùt.

Theá naøo laø hai?

1. Töôùng aán tin thích nhöõng vaên töø trau chuoát.
2. Töôùng aán khoâng sôï phaùp moân thaâm dieäu, ngöôïc laïi ngoä nhaäp

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

vaøo taùnh töôùng cuûa chuùng.

Boà-taùt naøo toân troïng tin thích vaên töø trau chuoát, neân bieát ñoù laø Boà-taùt môùi tu hoïc.

Boà-taùt naøo ñoái vôùi phaùp thaâm dieäu khoâng nhieãm, khoâng chaáp tröôùc, thaàn thoâng töï taïi baát tö nghì, ñoái vôùi phaùp moân giaûi thoaùt, kinh ñieån vi dieäu khoâng coøn sôï seät, sau khi nghe, thì tin hieåu, thoï trì, ñoïc tuïng, thuoäc loøng, giaûng giaûi cho ngöôøi khaùc, ngoä nhaäp ñuùng nhö thaät, tinh taán tu haønh, ñaït ñöôïc taâm tin thích thanh tònh xuaát theá gian, neân bieát ñoù laø Boà-taùt ñaõ tu hoïc töø laâu.

Töø Thò neân bieát! Do boán duyeân maø Boà-taùt môùi tu hoïc töï laøm mình toån thöông, khoâng theå ñaéc phaùp nhaãn thaâm dieäu. Nhöõng gì laø boán?

1. Môùi nghe kinh ñieån saâu xa, töø xöa chöa töøng nghe thì sôï haõi, nghi ngôø, khoâng tuøy hyû.
2. Nghe roài laïi phæ baùng, khinh cheâ noùi: Kinh ñieån aáy tröôùc ñaây toâi chöa nghe ñeán, vaäy ôû ñaâu maø coù.
3. Thaáy coù thieän nam... thoï trì, giaûng noùi phaùp moân thaâm dieäu aáy thì khoâng thích gaàn guõi, cung kính leã laïy.
4. Sau ñoù thì khinh maïn, oaùn gheùt, phæ baùng.

Do boán duyeân naøy maø Boà-taùt môùi tu hoïc töï laøm mình toån thöông, khoâng theå ñaéc phaùp nhaãn thaâm dieäu.

Töø Thò neân bieát! Laïi coù boán duyeân, duø Boà-taùt tin hieåu phaùp moân thaâm dieäu aáy, nhöng vaãn töï mình laøm toån thöông, khoâng theå mau chöùng phaùp Nhaãn voâ sinh. Nhöõng gì laø boán?

1. Khinh cheâ Boà-taùt sô hoïc, môùi tu taäp theo haønh Ñaïi thöøa.
2. Khoâng thích chæ daïy, giaûng giaûi.
3. Khoâng kính troïng, tha thieát vôùi choã hoïc saâu xa, roäng lôùn.
4. Thích giaùo hoùa chuùng sinh baèng taøi thí theá gian, khoâng thích phaùp thí thanh tònh xuaát theá gian.

Do boán duyeân naøy, duø Boà-taùt tin hieåu phaùp moân saâu xa, nhöng vaãn töï mình laøm toån thöông, khoâng theå mau chöùng phaùp Nhaãn voâ sinh.

Phaät:

Sau khi nghe Phaät daïy, Boà-taùt Töø Thò heát söùc vui möøng vaø thöa

–Phaùp cuûa Theá Toân raát laø hy höõu! Phaùp cuûa Nhö Lai giaûng neâu

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

raát laø vi dieäu. Theo loãi laàm cuûa Boà-taùt maø Phaät ñaõ daïy, con seõ xa lìa hoaøn toaøn. Con seõ giöõ gìn, khoâng laøm maát ñaïi phaùp Chaùnh ñaúng Boà- ñeà voâ thöôïng maø Ñöùc Nhö Lai ñaõ taäp hôïp trong voâ löôïng, voâ soá traêm ngaøn caâu-chi na-do-tha kieáp. Neáu vaøo ñôøi vò lai, coù thieän nam hay thieän nöõ naøo hoïc phaùp Ñaïi thöøa, ñoù chính laø phaùp khí chaân thaät. Con seõ laøm cho trong tay hoï coù ñöôïc kinh ñieån saâu xa aáy, seõ cho hoï coù söùc trí tueä ñeå thoï trì, ñoïc tuïng, thuoäc loøng, ghi cheùp cuùng döôøng kinh naøy, tu haønh khoâng ñieân ñaûo cuøng giaûng giaûi cho ngöôøi khaùc nghe.

Baïch Theá Toân! Ñôøi sau, vôùi kinh naøy, neáu coù ai nghe, tin hieåu, thoï trì, ñoïc tuïng, thuoäc loøng, tu haønh khoâng ñieân ñaûo, giaûng noùi cho ngöôøi khaùc, thì neân bieát ñoù laø do söùc oai thaàn töø söï giöõ gìn gia hoä cuûa con.

Ñöùc Theá Toân noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! OÂng raát laø toát! Nhö Lai tuøy hyû cho oâng laõnh thoï giöõ gìn chaùnh phaùp naøy.

Baáy giôø, taát caû chuùng hoäi trong coõi naøy vaø caùc Boà-taùt ñeán töø phöông khaùc ñeàu chaép tay thöa:

–Baïch Theá Toân! Sau khi Nhö Lai Baùt-nieát-baøn, chuùng con töø caùc theá giôùi phöông khaùc cuõng ñeán ñaây giöõ gìn ñaïi phaùp Chaùnh ñaúng Boà-ñeà voâ thöôïng maø Nhö Lai ñaõ chöùng ñaéc khoâng cho maát, cuøng ñem giaûng giaûi roäng raõi. Neáu thieän nam, thieän nöõ naøo tin hieåu, thoï trì, ñoïc tuïng thuoäc loøng kinh naøy, tu haønh khoâng ñieân ñaûo, giaûng noùi cho moïi ngöôøi thì con seõ hoä trì vaø cho hoï coù söùc ghi nhôù ñeå hoï khoâng gaëp chöôùng ngaïi.

Khi aáy, trong chuùng hoäi, boán Ñaïi Thieân vöông cuõng chaép tay

thöa:

–Baïch Theá Toân! Neáu ôû xoùm laøng, thaønh aáp, ñoâ thò naøo löu

haønh phaùp moân naøy, chuùng con cuøng quyeán thuoäc seõ thoáng laõnh quaân chuùng ñeán nôi aáy nhaèm baûo hoä ngöôøi nghe phaùp vaø ngöôøi noùi ñeå coù theå neâu giaûng, thoï trì, ñoïc tuïng phaùp moân naøy, laøm cho trong phaïm vi boán phía caû ñeán moät traêm du-thieän-na ñeàu ñöôïc an oån, khoâng coù caùc chöôùng naïn nguy hieåm, khoâng coù ai rình raäp laøm haïi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng neân thoï trì phaùp moân naøy, ñem giaûng giaûi cho moïi ngöôøi ñeå phaùp moân aáy ñöôïc löu haønh roäng khaép.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Toân giaû A-nan thöa:

–Con xin thoï trì phaùp moân naøy. Phaùp moân Nhö Lai ñaõ giaûng noùi teân laø gì vaø neân thoï trì nhö theá naøo?

Ñöùc Theá Toân baûo:

–Phaùp moân naøy teân laø Thuyeát Voâ Caáu Xöùng Baát Khaû Tö Nghì Töï Taïi Thaàn Bieán Giaûi Thoaùt neân theo ñaáy maø thoï trì.

Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh naøy xong, Boà-taùt Voâ Caáu Xöùng, Boà- taùt Dieäu Caùt Töôøng, Toân giaû A-nan-ñaø vaø caùc Boà-taùt, caùc ñaïi Thanh vaên... chö Thieân, Trôøi, Ngöôøi, A-toá-laïc... ñeàu hoan hyû, tín thoï, phuïng haønh.



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)