**SOÁ 652**

KINH ÑAÏI THÖØA TUØY CHUYEÅN TUYEÂN THUYEÁT CHÖ PHAÙP

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng Minh, Tam taïng Sa-moân Thieäu Ñöùc,*

*Phaùp sö Giaùo Bieän Taøi boå sung.*

**QUYEÅN THÖÔÏNG**

Toâi nghe nhö vaày:

Coù moät thôøi, Ñöùc Phaät ñang cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi Tyø-kheo vaø hai ngaøn Boà-taùt, cö nguï taïi nuùi Thöùu phong trong thaønh Vöông xaù. Caùc vò Boà-taùt naøy, ñeàu laø nhöõng baäc ñöùng ñaàu, nhö Boà-taùt Trang Nghieâm, Boà-taùt Sö Töû Du Hyù, Boà-taùt Baát Ñoäng Quang, Boà-taùt Hoan Hyû Voâ Caáu Quang, Boà-taùt Nhaät Quang Dieãm, Boà-taùt Thaäm Thaâm Ly Caáu, Boà-taùt Lieân Hoa Töôùng, Boà-taùt Sö Töû Trí, Boà- taùt Kim Saéc Töôùng, Boà-taùt Phaïm Thieân AÂm, Boà-taùt Sö Töû Tueä Vöông, Boà-taùt Voâ Caáu Kim Quang, Boà-taùt Vi Dieäu Saéc Thaân, Boà-taùt Phoùng Quang Hoaïi Ma, Boà-taùt Tòch Tónh Chö Caên, Boà-taùt Ñaø-la-ni Vöông, Boà-taùt Caùt Töôøng Thanh Tònh Töôùng, Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng Thoâi Phuïc Hoaïi Ma... Khi ñoù, ôû giöõa ñaïi chuùng, nhìn thaáy saéc vaøng thaân Phaät toûa saùng, Boà-taùt Sö Töû Du Hyù, sinh loøng öa thích, lieàn ñöùng daäy ñi quanh Phaät ba voøng, goái phaûi chaïm ñaát, chaép tay cung kính, maø noùi baøi cuù tuïng:

*Nhö Lai, saéc vaøng roøng Töôùng toát, thaân ñoan nghieâm*

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

*Trong soá kieáp traàn sa Chöùa nhoùm caùc coâng ñöùc. Phöôùc, trí thaûy troøn ñaày Chöùng ngoä ñaïo Voâ thöôïng Phaùt trieån loøng ñaïi Bi ÖÙng hieän coõi Ta-baø.*

*Chuùng Trôøi, Ngöôøi, Baùt boä Ngöôõng troâng khoâng bieát chaùn Töø trong nôi töï taùnh*

*Dieãn ra phaùp vi dieäu. Saâu xa thaät khoù löôøng Chæ Phaät môùi bieát ñöôïc*

*Taùnh chuùng sinh meâ muoäi Nghe noùi khoâng theå hieåu. Nhö Lai - Ñaïi Ñaïo Sö Phöông tieän hay, kheùo leùo Daãn duï caùc quaàn meâ*

*Laàn löôït ñöôïc khai ngoä. Chuùng sinh, taâm saùng toát Xöa nay thöôøng saâu laéng Trong saïch, khoâng nhieãm nhô Ñaày ñuû caùc coâng ñöùc.*

*Theå taùnh nhö hö khoâng Khoâng coù caùc trôû ngaïi Khoâng sinh, cuõng khoâng dieät Khoâng tôùi, cuõng khoâng lui. An truï nôi phaùp taùnh*

*Khoâng ñoäng nhö Tu-di Taát caû thaûy bình ñaúng*

*Chaân thaät khoâng nghó baøn. Chuùng sinh kieáp xa xöa Tham dính vaøo caùc duïc Rôi vaøo trong beå khoå Khoâng theå caàu lìa ra.*

*Nhö Lai, phaùp saâu xa*

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

*Maàu nhieäm thaät khoù nghó Töøng baäc thöôïng - trung - haï Tuøy thuaän maø dieãn noùi.*

*Nhö möa trôøi moät vò*

*Röôùi khaép caû möôøi phöông Coû caây cuøng röøng raäm Tuøy theo loaïi lôùn nhoû,*

*ÔÛ khaép treân maët ñaát*

*Ñeàu mong ñöôïc thaám nhuaàn. Phaùp Nhö Lai dieãn noùi*

*Cuõng ñeàu nhö theá ñoù Duøng moät aâm vi dieäu Dieãn noùi voâ löôïng nghóa Caên cô coù sai khaùc*

*Tuøy nghe, maø ñöôïc hieåu. Theá neân trong moät hoäi Thaûy ñeàu nhaäp Phaät tueä Chính söùc thaàn thoâng Phaät Goïi laø khoâng nghó baøn Con nôi kieáp xa xöa Thöôøng theo lôøi Phaät daïy Neân nay trong hoäi naøy Ñöôïc döï döôùi toøa Phaät.*

*Phaùp Nhö Lai dieãn noùi Con ñeàu giöõ taát caû Hieän taïi cuøng vò lai Cuùi xin Phaät dieãn noùi.*

Luùc aáy, Phaät baûo Ñaïi Boà-taùt Sö Töû Du Hyù:

–Thaät laønh thay, naøy Thieän nam! Taâm ban ñaàu saùng ñeïp cuûa taát caû chuùng sinh trong theá gian, xöa nay laø trong saïch khoâng nhieãm buïi nhô, troøn ñaày möôøi phöông, yeân aû vaéng laëng; gioáng nhö hö khoâng, voán khoâng buïi baëm, yeân laëng trong saïch. Chuùng sinh, maét bò beänh, hoa hö khoâng phaùt sinh. Maét bò beänh thaáy ra, naøo laø hoa, sinh hoa dieät. Beänh maét ñaõ heát, hoa hö khoâng cuõng maát luoân. Hö khoâng trong saïch, voán khoâng lay ñoäng. Taâm ban ñaàu saùng ñeïp cuõng laïi

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

nhö vaäy. Xöa nay noù voán trong saïch, khoâng nhieãm caùc nhô baån. Chuùng sinh do ñieân ñaûo, neân roài phaûn tænh theo meâ, sinh taâm phaân bieät, ñoái vôùi caùc caûnh traàn, ñoù laø: Maét thaáy saéc, tai nghe tieáng, muõi ngöûi muøi, löôõi neám vò, thaân chòu va chaïm, yù roõ phaùp traàn. Saùu caên thöùc naøy, moãi thöù ñeàu chaïy theo caûnh giôùi caùc traàn, laàm töôûng dính maéc vaøo caûnh giôùi caùc traàn, lieàn sinh aùi nhieãm, roài taïo ra caùc nghieäp; khi nghieäp thaønh, phaûi chòu quaû baùo, ñoïa trong beå khoå, troâi laên trong sinh töû, chòu moïi khoå naõo, khaùc naøo nhö xoay voøng löûa, khoâng coù luùc ngöøng nghæ. Nhö Lai vôùi loøng laønh lôùn, thöông xoùt khaép caû, baøy ra phöông tieän noùi caùc phaùp moân nhö: Xa-ma-tha, Tam-ma-baùt-ñeà, Thieàn-na, Chæ, Quaùn; khieán cho chuùng sinh thaâu toùm taâm mình daàn daàn un ñuùc söï tu taäp, chöùng ñaéc quaû Phaät, thoaùt khoûi neûo aùc.

–Thieän nam! Neáu nhöõng Thaày giaùo naøo, moïi chuùng sinh naøo

trong theá gian, muoán caàu Boà-ñeà, thì phaûi duøng taâm chaân thaät, ngay thaúng maø haønh chaùnh ñaïo; coøn neáu taâm - haønh bò nhieãm duïc, quanh co, löôïn leïo, khoâng thaät; hoï chính laø keû haønh taø ñaïo; hoaøn toaøn khoâng coù vieäc mong caàu Boà-ñeà ôû nôi hoï.

Naøy Thieän nam! Neáu caùc chuùng sinh, taâm vaø vieäc laøm ñeàu thöïc haønh caùi toát, tröø boû yù töôûng giaû doái, khoâng coøn söï phaân bieät, hieåu roõ phaùp laø troáng khoâng vaø vaéng laëng, khoâng thaáy khoâng, khoâng thaáy nguyeän, khoâng khôûi thaáy giaû doái, khoâng thaáy taùnh, khoâng thaáy töôùng, khoâng thaáy Phaät, khoâng thaáy Boà-ñeà, luoân thöïc haønh theo chaùnh kieán, gieo caùc caên laønh, ñaày ñuû nguyeän Boà-ñeà. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy, thaân nhö vaät baùu voâ giaù. Chö Phaät ba ñôøi; ôû quaù khöù, hieän taïi, vò lai, cuõng ñeàu thöïc haønh ñaïo naøy maø ñaït ñöôïc Boà-ñeà, goïi laø giaûi thoaùt, döùt moïi nghi hoaëc, khoâng taâm phaân bieät, ngöõ nghieäp thanh tònh, noùi phaùp chaân thaät, ñaït Nhaát thieát trí, hieän roõ töôùng töï nhieân, hieån hieän baèng vaên töï, khoâng vaên töï, noùi töôùng chaân thaät, noùi töôùng taâm Boà-ñeà, noùi boá thí, noùi bình ñaúng, khoâng tham, noùi giöõ giôùi ñeå khoâng nhieãm caùc duïc, noùi nhaãn nhuïc ñeå taâm khoâng saân haän, noùi sieâng naêng ñeå khoâng bieáng nhaùc, noùi thieàn ñònh ñeå an oån ôû nôi vaéng laëng, noùi trí tueä ñeå kheùo hay löïa choïn. Nhö vaäy, chö Phaät môû baøy giaûng noùi taát caû phaùp moân saâu xa nhö: Xa-ma-tha, Tam-ma-baùt-ñeà, Thieàn-na… vaø traêm ngaøn caâu-chi na-döõu-ña phaùp moân. Caùc loaøi suùc sinh, ñòa nguïc, caùc

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

loaøi höõu tình, nghe phaùp, thaûy ñeàu xa lìa caùc neûo aùc, roõ bieát: Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, Giaûi thoaùt. Nhö theá, vôùi ba nghieäp trong saïch, hoï cung kính cuùng döôøng, toân troïng, coâng ñöùc, ñaït ñöôïc taâm an vui gioáng nhö ñaát baèng. Taát caû haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc, caùc Ñaïi Boà-taùt, ngaøy ñeâm cung kính, ñoù laø söï giaûi thoaùt saâu xa cao caû baäc nhaát.

Khi nghe Ñöùc Theá Toân noùi nhö vaäy, Ñaïi Boà-taùt Sö Töû Du Hyù sung söôùng vui möøng, sinh söï hieåu saâu saéc. Khi aáy, Ñöùc Theá Toân môùi noùi keä:

*Ngöôi vaø theá gian Taát caû chuùng sinh Taâm khoâng coù hai Roõ caùc phaùp: Khoâng. Ñaït ñöôïc Boà-ñeà*

*Lìa tham, saân, si Khieán khoâng taïo nöõa Töï taùnh thanh tònh. Giaû doái khoâng sinh Moät loøng bình ñaúng Khoâng coù taùn loaïn Caàu phaùp höõu tình. Ngay trong hoäi naøy*

*Quaùn töôûng, moäng, huyeãn Roõ bieát khoâng thaät Höôùng Phaät Boà-ñeà.*

*Bieát chaéc khoâng xa Ñöôïc ñaïo nhö vaäy Ñöôïc maø khoâng ñöôïc Saùng maø khoâng saùng. Chæ cuøng Nhö Lai*

*Trí tueä saùng toû Neân bieát nhö vaày Theá gian baäc nhaát.*

*Goïi Ñaïi tröôïng phu Ngöôøi ñeàu kính ngöôõng*

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

*Môùi töï xoay taâm Gaàn guõi baïn toát.*

*Ngöôõng troâng vaâng theo Khoâng heà bieáng nhaùc Daàn daø taêng tieán*

*Roõ taùnh phaùp khoâng. Sieâng tu caùc haïnh Khoâng coøn thoaùi chuyeån Sinh nôi nôi toát*

*Giöõ ñöôïc Boà-ñeà. Ngay trong thieàn ñònh*

*Vaéng laëng khoâng ñoäng Cuõng khoâng giöõ giôùi Cuõng khoâng phaân bieät. Coù giôùi, khoâng giôùi Theå taùnh chæ moät Ñöôïc Boà-ñeà roài*

*Taâm vaøo Phaät thöøa. An truï phaùp taùnh Theå nhö hö khoâng Khoâng coù trôû ngaïi Dieãn noùi chaùnh phaùp Cöùu giuùp höõu tình Moät loøng bình ñaúng*

*Chaúng khaùc vôùi Phaät. Laïi coù Tyø-kheo*

*Tham ñaém, buoâng lung Khoâng hoïc ñaïo Thaùnh Thaân, taâm roái raém, Chaúng khaùc ngöôøi ñieân Tôï keû leân ñoàng*

*Suoát ngaøy thöôøng taïo Ba ñoäc toäi naëng.*

*Keû ngu hung aùc Taùnh khoù ñieàu phuïc*

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

*Ñeán keû cöïc si*

*Troïn khoâng lôïi ích, Gaàn guõi baïn aùc Luyeán ñaém naêm duïc Meâ hoaëc ngöôøi nöõ Chöa töøng taïm boû. Ngöôøi aáy moät loøng Gaây toäi phaù giôùi Ngu si khoâng bieát Huûy giôùi hoaøn toaøn, Trong haøng phaù giôùi Hoï laø baäc nhaát*

*Ñoái vôùi neûo laønh Chaúng ñöôïc gì caû. Söùc haønh Xieån-ñeà Phaãn haän kieâu ngaïo Gaây toäi xong roài*

*Seõ chòu quaû khoå Ñoái vôùi phaùp laønh Taâm khoâng öa thích Nghe aâm öa tieáng Hôùn hôû vui möøng,*

*Taâm luyeán khoâng rôøi Nhoùm taäp baïn xaáu Thaân ngöõ khoâng laønh Döïa theo tham, saân Cuøng nhau vui söôùng Roài töø töø ñi.*

*Ñeán moät thoân xoùm Trong thoân xoùm kia Nhieàu ngöôøi tu laønh Nghe tieáng tuïng Phaät Khoâng sinh kính ngöôõng Chæ tìm baïn aùc*

*Cuøng taïo duïc laïc*

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

*Rôi vaøo ñöôøng aùc, Maát neûo Boà-ñeà Neáu laø thaày daïy Tyø-kheo tri thöùc Taïo caùc coâng ñöùc*

*Caàu haïnh Ñaïi thöøa Ít nghe phaùp aâm*

*Khoâng thích thaân gaàn Thöôøng haønh nhaãn nhuïc Taâm khoâng kieâu maïn Tìm hoûi Phaùp sö*

*Sieâng caàu phaùp toát Trì Ñaø-la-ni Chöông cuù bí maät*

*Bieân cheùp Kinh quyeån Voâ soá traêm ngaøn*

*Trí tueä phaùt saùng Hôùn hôû vui möøng Nhöõng ngöôøi nhö vaäy Ñaït coâng ñöùc Phaät Chaúng khaùc vôùi Phaät Traûi qua nhieàu kieáp*

*Laïi khoâng thoaùi chuyeån An truï Phaät ñaïo*

*Vaéng laëng khoâng lay.*

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Sö Töû Du Hyù thöa Phaät:

–Baïch Theá Toân! Ngaøy nay, nghe ñöôïc phaùp maàu nhieäm saâu xa cuûa Phaät noùi, chuùng con sinh taâm vui möøng chöa töøng coù, chieâm ngöôõng oai quang, troâng mong söï daïy baûo, theà sieâng un ñuùc söï tu taäp, khoâng daùm bieáng nhaùc. Theá neân, neáu coù laïc phaùp naøo, cuùi xin Theá Toân haõy vì chuùng con maø khai noùi. Khi ñoù coù caùc haøng Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laàu-na, Khaån-na-la, Ma- haàu-la-giaø, cuøng haøng quyeán thuoäc cuûa mình, vôùi caùc chuùng sinh ôû theá gian, ñeàu ñeán gaàn cung kính cuùng döôøng, toân troïng, leã baùi vaø sau naøy ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.

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

Laïi coù taùm ngaøn Thieân töû, cuøng caùc quyeán thuoäc, vöùt boû söï vui söôùng ôû coõi trôøi, ñeán choã Phaät, nghe phaùp maàu nhieäm maø caàu giaûi thoaùt.

Laïi coù hai ngaøn Daï-Xoa, cuøng quyeán thuoäc cuûa mình, döùt tröø baïo aùc, cuøng phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Laïi coù ba ngaøn Roàng lôùn cuõng cuøng haøng quyeán thuoäc cuûa mình, phaùt taâm Boà-ñeà, ñi ñeán choã Phaät, mong caàu ñöôïc lìa khoûi.

Laïi coù naêm traêm chuùng Tyø-kheo-ni, cuõng ñeán gaàn, cung kính, leã baùi, toân troïng, ca ngôïi, vui möøng, hôùn hôû, nghe nhaän giaùo phaùp, caàu ñaïo Boà-ñeà.

Laïi coù hai ngaøn caâu-chi chuùng Ñaïi Boà-taùt, nghe Phaät noùi phaùp, tröø boû chöôùng ngaïi, ñaït ñöôïc giaûi thoaùt.

Luùc baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Boà-taùt Sö Töû Du Hyù:

–Thieän nam! Khi xöa ta vôùi oâng, ñaõ töøng ñöôïc nghe Ñöùc Nhieân Ñaêng Nhö Lai, Ñaáng ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc noùi nhöõng ñieàu coát loõi cuûa giaùo phaùp, tu haïnh nhaãn nhuïc, cam chòu cöïc khoå, khoâng heà thieáu phaïm, khoâng sinh caùc ñieàu aùc, ñaày ñuû troøn ñaày; laïi ñöôïc nghe Phaät dieãn noùi saùu phaùp Ba-la-maät maàu nhieäm, cao caû, goàm: Boá thí ba-la-maät, Trì giôùi ba-la-maät, Nhaãn nhuïc ba-la-maät, Tinh taán ba-la-maät, Thieàn ñònh ba-la-maät, Trí tueä ba-la-maät, nhôø ñoù maø caên laønh ñöôïc taêng tröôûng, ñaït söï khoâng thoaùi chuyeån. Vaø cuõng chính vaøo luùc ñoù, nhôø nghe giaùo phaùp cuûa Phaät, chaêm chæ thöïc haønh, neân chöùng ñöôïc ñaïo quaû, ñaït ñöôïc töôùng cuûa baäc Ñaïi nhaân, toân troïng Phaät phaùp, thöôøng cuùng döôøng chö Phaät ôû möôøi phöông, cuøng caùc Ñaïi Boà-taùt, phuïng thôø baäc Thieän tri thöùc, roõ taùnh phaùp khoâng vaø ngay tröôùc maét ñaéc ñöôïc chaùnh nieäm.

Naøy Thieän nam! Coøn oâng, thì vaøo thôøi quaù khöù traûi qua voâ soá a-taêng-kyø kieáp, coù moät vò Phaät ra ñôøi, hieäu laø Tu-di Vöông 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. Vò Phaät naøy, thoï maïng voâ löôïng caû traêm ngaøn caâu-chi na- döõu-ña naêm. Theá giôùi teân laø Löu ly kim quang. Coõi nöôùc cuûa vò Phaät aáy baèng phaúng nhö ñaù maøi; caùc loaïi baùu nhö: Vaøng, baïc, löu ly, xa cöø, maõ naõo hôïp laïi thaønh vaät nghieâm söùc coõi nöôùc aáy; trong ñoù, khoâng coù caùc söï oâ ueá, xaáu aùc, gaïch ngoùi, gai goùc.

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

Naøy thieän nam! Vaøo luùc ñoù, trong chuùng hoäi cuûa vò Phaät naøy, coù taùm traêm ngaøn caâu-chi na-döõu-ña Tyø-kheo ñeàu laø nhöõng baäc A-la- haùn, ñaõ döùt saïch taát caû laäu hoaëc, khoâng coøn moïi raøng buoäc phieàn naõo, taâm ñöôïc giaûi thoaùt. Laïi coù voâ soá traêm ngaøn chuùng Tyø-kheo-ni, voâ soá traêm ngaøn chuùng Öu-baø-taéc, voâ soá traêm ngaøn chuùng Öu-baø-di cuõng ñeán taäp hôïp nôi phaùp hoäi.

Thieän nam! Khi aáy, Ñöùc Theá Toân ñem ba Thöøa giaùo hoùa chuùng sinh, noùi phaùp Töù ñeá cho caùc haøng Thanh vaên, noùi phaùp möôøi hai nhaân duyeân cho caùc haøng Duyeân giaùc, noùi saùu phaùp Ba-la-maät cho caùc haøng Boà-taùt. Ñöùc Phaät aáy kheùo trình baøy nhöõng coát yeáu cuûa caùc phaùp maàu nhieäm, saâu xa; khieán cho ñaïi chuùng an truï trong giaùo phaùp, ñeàu ñaït ñöôïc söï giaûi thoaùt.

Naøy Thieän nam! Ñaát baùu trong theá giôùi Löu ly kim quang aáy baèng phaúng, nhieàu haøng caây baùu moïc hai beân ñöôøng; löôùi baùu, daây vaøng, giao nhau laøm ranh giôùi ñöôøng ñi, töøng luoàng gioù maàu nhieäm thoåi qua, va chaïm, lay ñoäng phaùt ra aâm thanh raát hay. AÂm thanh aáy, dieãn noùi caùc phaùp: Voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Coù nhöõng aâm thanh phaùp maàu nhieäm, nhö: AÂm thanh khoâng, aâm thanh khoâng töôùng, aâm thanh khoâng nguyeän, aâm thanh khoâng sinh, aâm thanh khoâng dieät, aâm thanh khoâng saéc, aâm thanh khoâng taùnh. Taát caû chuùng sinh trong coõi nöôùc ñoù, nghe ñöôïc nhöõng aâm thanh maàu nhieäm kia, taâm lieàn sinh vui möøng vaø ñeàu ñöôïc söï giaûi thoaùt.

Thieän nam! Trong giaùo phaùp trong saïch cuûa Ñöùc Tu-di Vöông Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng, Chaùnh Giaùc; oâng laøm Tyø-kheo teân laø Khuyeán Tueä, öa thích chaùnh phaùp, caàu caùc loaïi trí Phaät, khoâng moät chuùt tham duïc, caên giôùi ñeàu trong saïch, taâm luoân vui veû ca ngôïi Ñaïi thöøa, sieâng tu suoát ngaøy, cung kính cuùng döôøng, heã coù ai ñeán caàu phaùp, thì oâng vì hoï maø dieãn noùi, khoâng sinh loøng giaáu dieám, trình baøy ñaày ñuû, khieán hoï giaûi thoaùt, taâm khoâng mong caàu ôû nôi yeân oån, bình ñaúng ñaày ñuû caên laønh, troïn veïn haïnh nguyeän Boà-ñeà.

Thieän nam! Vì caàu chaùnh phaùp, Tyø-kheo aáy öa tuïng Kinh ñieån, trí tueä taêng tröôûng, nöông nôi Ñaïi thöøa voâ löôïng coâng ñöùc, haàu haï baäc thaày tri thöùc, suoát ñôøi cuùng döôøng khoâng heà moûi meät, duøng nhieàu caùch thöùc giaùo hoùa khieán moïi chuùng sinh ñöôïc an vui.

Thieän nam! Vì muoán laøm lôïi ích cho chuùng sinh, Tyø-kheo

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

Khuyeán Tueä, beøn rôøi nôi ôû, ñi vaøo thoân xoùm, cöù laàn löôït töøng nhaø maø khaát thöïc. Trong thoân xoùm aáy, nhöõng nam nöõ coù loøng tin trong saïch, tìm ñeán gaàn guõi, sinh loøng kính troïng, cuùng döôøng ñuû thöù. Tyø-kheo Khuyeán Tueä, vì hoï maø noùi nhöõng ñieàu coát yeát cuûa giaùo phaùp, nhöõng coâng ñöùc khoù löôøng cuûa nhaãn nhuïc thieàn ñònh, khieán hoï tin hieåu, ñaïo taâm vöõng chaéc. Trong thoân xoùm aáy, coù moät haïng chuùng sinh thaáp keùm, raát sôï haõi khi thaáy Taêng chuùng, vì yù khoâng muoán gaëp neân boû ñi thaät xa. Ñaáy chính laø do maàm moùng taïo vieäc aùc khi xöa cuûa hoï, chaúng khaùc naøo nhö nhöõng loaïi gia caàm suùc vaät. Khi thaáy ngöôøi aùc kia, Tyø-kheo Khuyeán Tueä sinh loøng thöông xoùt, khoâng ngaàn ngaïi chòu khoù khuyeân nhuû, roài daàn daø gaàn guõi, chæ baûo, daãn daét, noùi nhöõng ñieàu coát yeáu cuûa giaùo phaùp cho nghe, khieán hoï toû ngoä, aên naên nhöõng loãi laàm, quay veà nöông töïa nôi Tam baûo.

Naøy Thieän nam! Trong luùc ñoù, nhöõng baïn laønh tri thöùc cuøng ôû

nôi tònh xaù cuûa Tyø-kheo Khuyeán Tueä, noùi vôùi nhau: “Tyø-kheo Khuyeán Tueä naøy, laø ngöôøi thuôû xöa ñaõ gieo troàng goác thieän, thaáu roõ saâu xa coát loõi cuûa giaùo phaùp, laø baäc ñöùng ñaàu trong chuùng, theá taïi sao, nay laïi lìa boû tònh xaù, ñi ñeán thoân xoùm, chaáp nhaän chòu moïi khoå cöïc, khaát thöïc, giaùo hoùa chuùng sinh? Haøng Tyø-kheo chuùng ta ñaây, sinh loøng nhôù nghó, haõy cuøng nhau tìm ñeán ñoùn ngaøi trôû veà.” Khi vöøa ñeán nôi, ñaõ thaáy ngaøi Khuyeán Tueä, taát caû sinh taâm vui möøng, hoûi han, chuùc bình an söùc khoûe. Chuùng con, hoâm nay tìm ñeán thaêm hoûi, mong ngaøi trôû veà, chuùng con seõ tuøy thôøi cuùng döôøng nhöõng thöùc aên, thöùc uoáng ngon saïch, hoa ñeøn quaû; chæ mong sao ngaøi thöông xoùt maø cuøng trôû veà choã ôû cuõ. Tyø-kheo Khuyeán Tueä khoâng chaáp nhaän lôøi thænh môøi, veà soáng an vui nôi vaéng laëng; laïi rôøi nôi thoân xoùm maø ñi, gaëp moät Lan-nhaõ, lieàn ôû nôi vaéng veû naøy vöùt boû caùc duyeân, laëng leõ an truï, chuyeân tu khoå haïnh, chöùa nhoùm coâng ñöùc, trí tueä caøng taêng tröôûng. Sau ñoù, coù moät laàn, do khoâng thích nôi Lan-nhaõ nöõa, Tyø-kheo Khuyeán Tueä, laïi vaøo nuùi saâu, nôi khoâng ai coù theå ñeán ñöôïc, khen ngôïi ñaây laø nôi coù theå ôû yeân oån ñöôïc, chuyeân trì kieát haï, tu taäp thieàn quaùn, tuaân theo caám cheá cuûa Phaät. Nôi ñaây coù raát nhieàu loaøi thuù qua laïi; nhöõng thuù hoang nhö laø: Hoå, baùo, sö töû; vaø caû loaøi thuù bay ñeàu ñeán gaàn, thaân thieän ngaäm hoa daâng quaû, cuùng döôøng ñuû thöù. Khi aáy, Tyø-kheo Khuyeán Tueä môùi sinh loøng vui möøng, neân caøng sieâng naêng

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

tu taäp khoâng coøn söï thoaùi chuyeån.

Thieän nam! Vaøo thôøi xa xöa ñaáy, coù moät haïng Tyø-kheo, ñoái vôùi giaùo phaùp cuûa Phaät, hoï khoâng sinh loøng öa thích, khoâng tu phaïm haïnh, khoâng giöõ giôùi luaät, cheâ bai Ñaïi thöøa, aên khoâng cuûa tín thí, khoâng coù söï hoå theïn, traùnh xa baäc Thieän tri thöùc, thöôøng keát beø phaùi vôùi keû aùc, heát söùc tham ñoäc, khieán ai cuõng chaúng muoán nhìn, ngu si taïo aùc, ñaùnh maát aùo ca-sa, phaûi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, traûi qua chín möôi caâu-chi traêm ngaøn kieáp, phaûi chòu moïi söï khoå naõo lôùn lao. Moät khi toäi naøy vöøa heát, hoï coøn phaûi chòu söï cöïc khoå, trong moïi noãi khoå, suoát saùu möôi traêm ngaøn caâu-chi kieáp nöõa maø khoâng theå naøo ví duï ñöôïc. Vaø veà sau, hoï gaëp Tyø-kheo Khuyeán Tueä, ñöôïc daïy doã ñuû thöù, ñöôïc nghe noùi veà Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc veà giaùo thöøa thanh tònh, khieán cho hoï sinh loøng tin hieåu.

Thieän nam, cuõng trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc A Dieãm Nhö Lai

ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc; Tyø-kheo Khuyeán Tueä cuõng laøm moät vò Tyø-kheo, öa thích chaùnh phaùp, caàu trí tueä Phaät, cung kính cuùng döôøng vôùi caû loøng chaân thaønh, toân troïng giaùo phaùp cuûa Phaät. Bieân cheùp Kinh ñieån, taïo caùc coâng ñöùc, taâm khoâng bieáng nhaùc, gaàn guõi baäc Thieän tri thöùc, sinh loøng vui veû duøng nhieàu caùch thöùc, khuyeán khích daïy doã loaøi höõu tình, khieán cho hoï ñöôïc ra khoûi sinh töû, caùc chuùng sinh luùc ñoù, raát vui möøng, kính troïng vaø ngöôõng moä Tyø- kheo Khuyeán Tueä naøy.

Thieän nam! Ñöùc Nhö Lai kia, cuõng vì Tyø-kheo Khuyeán Tueä, maø noùi nhöõng ñieàu coát yeáu cuûa chaùnh phaùp, khieán cho oâng: Trí tueä ñöôïc taêng tröôûng, khoå naõo khoâng coøn phaùt sinh, tham saân khoâng coøn taïo nöõa, khoâng vì nhöõng baïn xaáu maø bò rôi vaøo neûo aùc, ñeà phoøng vaø baûo veä ñöôïc baûn thaân mình, khoâng coøn söï loãi laàm, heát loøng cuùng döôøng, giaûng noùi chaùnh phaùp, ngaøy ñeâm thöôøng giöõ gìn phaùp baùu trong saïch, daàn daø taêng tieán, khoâng coøn thoaùi lui.

Naøy Thieän nam! Khi nghe nhöõng ñieàu Phaät noùi, veà vieäc thöïc haønh möôøi nghieäp laønh, taát caû chuùng sinh trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu ñöôïc an truï trong chaùnh phaùp, taát caû haøng Boà-taùt thöïc haønh saùu Ba-la-maät thì coâng ñöùc ñöôïc ñaày ñuû, an vui taát caû. Khi aáy, Phaät môùi baûo Boà-taùt Sö Töû Du Hyù:

–Vò Tyø-kheo Khuyeán Tueä khi xöa, nay chính laø ta ñaây.

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



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