**Phaåm 11: NOÙI VEÀ BA MÖÔI HAI TÖÔÙNG**

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Hyû Vöông:

–Theá naøo goïi laø truï moät caùch vöõng chaéc, theå hieän söï baèng phaúng, an oån tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Thích hôïp töø nhöõng vuøng ñaát baèng phaúng caát böôùc ñi veà phía tröôùc theå hieän vieäc nhôù nghó, ham chuoäng caùc phaùp Tam-muoäi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Nhö taïo laäp söï an oån, khuyeán hoùa moïi ngöôøi, khieán hoï khoâng coøn trôû laïi caûnh khoå naõo nguy haïi, döùt troïn moïi neûo aâu lo, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Heát thaûy moïi ngöôøi cuõng khoâng theå laøm cho dao ñoäng, taâm khoâng daáy saân haän, yù hoøa hôïp vôùi dung maïo töôi vui, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Neûo taïo laäp cuûa yù nguyeän laø nhaèm phuïng haønh caùc phaùp cuûa baäc Khai só, khoâng vì söï khoù nhoïc neân ñoái vôùi con ñöôøng haønh hoùa phía tröôùc duø coù chöôùng ngaïi cuõng khoâng thoaùi chuyeån, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Phaùt trieån, laøm roõ söï haâm moä yeâu thích ñaïo Chaùnh giaùc Voâ thöôïng, khieán cho chuùng sinh ñöôïc an vui, neân neâu baøy roäng khaép caùc phaùp thieàn ñònh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Neâu giaûng veà caùc neûo baùo öùng cuûa nôi choán sinh ra, luoân ñöôïc thaáy chö Phaät ñeå tham vaán vaø thoï nhaän chaùnh phaùp cuûa ñaïo lôùn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø coù haøng ngaøn daáu baùnh xe ñi laïi, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñem heát thaûy moïi sôû höõu cuûa chuùng vaät, ñem töøng aáy loaïi baùnh xe duøng vaøo vieäc boá thí ñeå ñaït ñeán phöôùc baùo töôùng baùnh xe ngaøn caêm, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Hoaëc nhö tröng baøy voâ soá nhan saéc, moãi moãi ñeàu kyø laï, ñaëc bieät, töôi ñeïp tuyeät dieäu, baûn thaân ôû trong choán aáy maø khoâng heà huûy hoaïi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Nhö taïo ra caùc phaåm loaïi khaùc laï, vôùi töøng aáy loaïi muøi höông maø taâm khoâng daáy khôûi tham ñaém, yù khoâng heà taêng giaûm, ñoù laø

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

phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Ñoái vôùi keû sieâng naêng tu taäp maø nhaèm theå hieän chí nguyeän kieân trì, cuõng nhö vò Thuaät sö naém giöõ moät taám bình phong to lôùn, nhôø vaøo moät chieác beø noåi nhoû heïp maø nheï nhaøng vöôït qua soâng cuøng vôùi ñaùm quyeán thuoäc thaûy ñeàu an laønh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Hoaëc nhö ñem vaàng aùnh saùng chieáu toûa röïc rôõ khaép xa gaàn, thoâng suoát caû möôøi phöông, do ñoù maø ñaït ñöôïc töï taïi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Hoaëc naâng cao vaàng aùnh saùng lôùn toûa chieáu khieán cho taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc ñoäi aân, seõ ñaït ñöôïc neûo saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä, xua tan moïi thöù taêm toái, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø da thòt meàm maïi tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñem vaên töï nôi saùch vôû, loaïi boû nhöõng gì traùi vôùi neûo tòch tónh vaéng laëng, duøng ñeå giaùo hoùa heát thaûy chuùng sinh, chæ roõ cho hoï veà neûo toäi phöôùc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Hoaëc döïa vaøo ngoân ngöõ ñeå giaùo hoùa khieán ngöôøi nghe quy kính phuïng haønh chaân chaùnh, khoâng ñem nhöõng yù nghóa hö traù ñeå daãn daét hoï, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Duøng ñaày ñuû caùi goác cuûa moïi coâng ñöùc ñi ñeán vôùi baäc Thaàn minh thaâm dieäu maø khoâng daáy taâm huûy dieät, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhö ñem söï thaät vöôït qua moïi loãi laàm cuûa caùc thöù xaáu aùc, ñaït ñeán con ñöôøng hoùa ñoä daãn daét thích hôïp cuûa baäc Khai só, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Döùt moïi saân haän, ñaït ñöôïc ñaày ñuû coâng ñöùc, dung maïo hoøa nhaõ töôi vui, heát möïc thích thuù trong vieäc giöõ gìn chaùnh phaùp, taâm khoâng tham ñaém, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

ÔÛ ngay nôi choán sinh töû maø vaãn taïo ñöôïc an laïc hoøa hôïp ñeå giaùo hoùa haïng ngu muoäi taêm toái, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø döôùi baøn chaân baèng phaúng tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

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

Nhö ôû döôùi baøn chaân baèng phaúng neân nôi choán ñi ñeán khoâng gaëp khoù khaên, baøn chaân giaãm qua moïi neûo khoâng heà laøm haïi caùc loaøi coân truøng, saâu kieán, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Luùc caát böôùc ra ñi, taâm luoân thö thaùi ung dung, con ñöôøng haønh hoùa luoân ñuùng phaùp, theå hieän taâm nhaân hoøa, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Luùc baét ñaàu khôûi haønh daùng daáp an nhieân uy nghi heát möïc, taùnh khoâng voäi vaøng cuõng khoâng heà toû veû sôï haõi, hoå theïn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Luùc caát böôùc leân ñöôøng phöôùc ñöùc lan toûa roäng khaép ví nhö hö khoâng duøng ñeå cöùu ñoä chuùng sinh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Nôi ñaùy baøn chaân ñaày ñaën theå hieän söï sung maõn cuûa moïi coâng ñöùc phöôùc baùo roõ raøng vöôït khoûi moïi giôùi moác, bieân vöïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø nhöõng ngoùn tay thon daøi tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö caùc ngoùn tay daøi, ñeïp, chính laø ñöùc töø nhieàu ñôøi tröôùc ôû choã döùt saïch moïi thöù xaáu aùc caáu ueá, ñeàu laø töø coâng ñöùc cuûa söï baùo öùng do boá thí, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Caùc ngoùn tay thon nhoïn ñeïp ñeõ chính do söï tích luõy daàn daø moät caùch töông öùng, chöù khoâng rôi vaøo taø loaïi cuûa moïi haønh xöû an laïc töø thaân maïng nhöõng ñôøi tröôùc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Chính töø söï öùng hôïp coâng ñöùc nhö vaäy, neân caùc ngoùn tay daøi thuaän hôïp laø bieåu hieän cuûa söï röïc rôõ nhu hoøa tuyeät dieäu, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Ñöùc haïnh töông öùng vôùi nhöõng ngoùn tay daøi vi dieäu, ñoù laø söï tích luõy daàn daàn cuûa moïi neûo tinh teá, linh hoaït, döùt heát moïi thoâ thieån cuûa dieäu lyù nôi vaên töï, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Nhöõng ngoùn tay daøi laø bieåu hieän cho söï an laønh, keû troâng thaáy thaûy ñeàu vui thích quy kính, khoâng ai laø khoâng caûm nhaän söï toát ñeïp, lôïi laïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Nhöõng ngoùn tay aáy töôi saùng, ñaèm thaém, bieåu hieän moät caùch tuaàn töï veà söï hoøa thuaän, chaân chaùnh, bình ñaúng khoâng chuùt voïng loaïn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

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

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø nôi chaân tay coù nhöõng maøng da noái giöõa caùc ngoùn, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Chaân tay troøn ñaày, baèng phaúng maø coù maøng moûng giöõa caùc ngoùn aáy, laø phöôùc baùo töø nhieàu ñôøi tröôùc thöïc haønh boá thí, ñeàu luoân doác taâm ñaày ñuû trong vieäc cöùu giuùp muoân loaøi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Nhö caùc ngoùn tay chaân ñeàu baèng phaúng laø bieåu hieän cho söï taïo laäp an oån, döùt heát neûo baát chaùnh trong moïi nhaän thöùc, taâm luoân vui veû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Chaân tay khoâng chuùt tyø veát, heát möïc ñeïp ñeõ, thanh tònh, laø goác cuûa moïi haønh xöû nhaân hoøa, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Chaân tay cuûa Phaät ñeàu oùng aùnh maøu vaøng roøng laø vì khoâng bò buïi ñaát cuõng nhö caùc thöù phieàn naõo baùm nhieãm, töø thôøi xa xöa ñaõ doác chí tu taäp khoâng heà bieáng treã, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Chaân tay meàm maïi maø khoâng thoâ xaáu, hôn nöõa laïi töôi saùng ñaèm thaém, heát möïc ñeïp ñeõ, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Chaân tay aáy töôi ñeïp, raïng rôõ xinh xaén, ñem so vôùi moïi ngöôøi thì ñeàu hôn haún, ai troâng thaáy cuõng ñeàu sinh taâm hoan hyû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø ñaàu goái troøn tròa ñaày ñaën, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Ñaàu goái aáy nhoâ cao vaø thaúng chính laø söï tích luõy chuyeån bieán daàn ñeán choã toái thöôïng, ñaày ñuû khaép moïi thöù khaùc thöôøng, theå hieän nôi ñöùc haïnh thuø thaéng, tuyeät dieäu, khoâng ai troâng thaáy maø khoâng kính moä, quy ngöôõng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Ñaàu goái aáy an oån, hoøa hôïp, khoâng cuøng nghieâng saùt vôùi nhau, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Chaân tay thon daøi ñeïp ñeõ, moïi söï tieán luøi ñeàu luoân thích öùng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Luoân theå hieän taâm nhaân töø, moïi neûo ñi ñöùng tôùi lui ñeàu toaùt leân söï an oån hoøa hôïp ung dung khoâng chuùt haáp taáp voäi vaõ, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Tu taäp theo neûo bình ñaúng, chaân chaùnh, khoâng ngaõ theo loái taø,

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

luoân thöïc haønh ñuùng con ñöôøng tòch tónh an nhieân, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Moïi ngöôøi troâng thaáy taát sinh hoan hyû vì hình töôïng luoân töôi saùng, roõ reät, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø tòch tónh, aån giaáu tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Söï tòch tónh aån giaáu aáy laø bieåu hieän cuûa söï an ñònh hoøa hôïp cuûa bao thöù aùnh saùng maøu saéc röïc rôõ choùi loïi maø khoâng hieän ra nôi thaân hình, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Tính chaát tòch tónh aáy chính laø ñem söï thanh tònh laøm thaém ñöôïm taát caû muoân loaøi khieán thaûy ñeàu ñoäi aân, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Nhö caùc loâng treân thaân ñeàu xoay veà phía tay phaûi laø theå hieän cho moãi moãi neûo haønh xöû ñeàu bình ñaúng, chaân chaùnh, döùt moïi taø haïnh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Ñöùc aáy loàng loäng, ôû nhöõng nôi choán ñi ñeán luoân öùng hieän bieán hoùa thích hôïp ñeå ñoä ngöôøi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Nhö aùnh saùng lan toûa khaép khoâng moät nôi naøo maø khoâng chieáu toû ñem laïi an oån cho moïi xöù sôû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Khieán cho ngöôøi khaùc troâng thaáy caùc ñieàm laønh öùng hieän daãn ñeán vieäc quy kính Baäc Giaùc Ngoä voâ thöôïng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø roán saâu troøn, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö neûo tu taäp moãi ngaøy luoân taêng tieán, töø böôùc ñaàu cho ñeán neûo huyeàn dieäu saâu xa, ñaït tôùi ñaïo giaùc ngoä lôùn lao, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Ñöùc cuûa uy thaàn aáy theå hieän ôû söï ñieàm tónh, an nhieân, voâ uùy, taâm khoâng chuùt vöôùng maéc naøo, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Neûo tuaân phuïng luoân uyeån chuyeån, meàm dòu saâu xa daãn ñeán söï hoøa hôïp, bình ñaúng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Moïi haønh ñoäng thöôøng ñaày ñuû khoâng heà bieát sôï haõi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

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

Cuõng nhö ñoùa hoa töôi ñeïp meàm maïi dòu daøng, thuaän hôïp an laïc, theå hieän treân söï tinh caàn, chuyeân nhaát, khoâng laïc vaøo choán meâ laàm ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Roán saâu vaø troøn aáy khoâng theå huûy hoaïi, theå hieän cho söï ñem laïi lôïi ích laâu daøi cho taát caû muoân loaøi, thöïc haønh khoâng heà bò toån giaûm, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø nôi moãi moãi chaân loâng treân thaân ñeàu phaùt sinh maøu saéc xanh, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhöõng loâng aáy höôùng leân treân, xoay theo phía phaûi theå hieän söï thanh tònh, chaân chaùnh, thuaän lyù, ñoäc laäp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Nhö toùc coù maøu xanh saãm töôi thaém ñeïp ñeõ, ai troâng thaáy cuõng ñeàu vui thích, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Loâng treân ngöôøi meàm maïi, dòu mòn theå hieän söï nhuaàn thaám bao lôùp aùnh saùng röïc rôõ, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Saéc dieän aáy luoân trong laønh töôi taén vì ñaõ döùt heát moïi caáu nhieãm cuûa buïi baëm, phieàn naõo, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Maøu saéc cuûa loâng treân thaân meàm maïi ñeïp ñeõ, moãi moãi loâng ñeàu xoay veà phía phaûi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Moãi moãi chaân loâng ñeàu ñöùng rieâng nhau, khoâng xen taïp, khoâng xieân saùt vaøo nhau, thaûy ñeàu ñaën, thaéng taép, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø thaân saéc aùnh maøu vaøng roøng, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Maøu saéc oùng aùnh aáy nhö maøu löûa toùe leân töø vaøng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Tính chaát meàm dòu ñaèm thaém cuûa maøu saéc aáy theå hieän moät thaân taâm ñaõ döùt saïch moïi thöù thoâ baïo xaáu aùc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Thanh tònh khoâng chuùt caùu bôïn, maøu saéc aáy coøn hôn caû aùnh saùng maët trôøi maët traêng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

AÙnh saùng aáy röïc rôõ choùi loïi nhö aùnh saùng maët trôøi chieáu toûa khaép choán xa gaàn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

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

Döùt saïch moïi buïi baëm caáu nhieãm laø do thaân taâm luoân thanh tònh trong saùng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

AÙnh saùng aáy dòu daøng maøu saéc hoøa hôïp moät caùch röïc rôõ töôi ñeïp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø nôi ngöïc buïng gioáng nhö sö töû, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thaân töôùng troïn ñuû khoâng heà thieáu maát hay giaûm suùt, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Thaân goàm ñuû caùc töôùng toát ñeïp heát möïc theå hieän tính chaát loàng loäng cuûa ñöùc haïnh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Thaân töôùng luoân theå hieän söï kieân cöôøng, khoâng ai coù theå xaâm phaïm ñeán ñöôïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Moïi ngöôøi xem thaáy thaûy ñeàu quy kính chieâm ngöôõng khoâng bieát chaùn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Thaân töôùng aáy lôùn lao meânh moâng, cuõng nhö nhöõng gì khoù coù theå ñaït tôùi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Thaân töôùng khoâng gì coù theå huûy hoaïi ñöôïc vì raén chaéc nhö kim cöông, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø thöôøng baøy toû ñieàu thieän, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Thaân töôùng trong moïi luùc haønh ñoäng ñeàu luoân ñaày ñuû, sung maõn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Thaân töôùng toân quyù, an laønh vieân maõn khoâng gì coù theå saùnh ñöôïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Ñoan nghieâm, toát ñeïp tuyeät vôøi khieán ngöôøi troâng thaáy ñeàu vui möøng thích thuù, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Moïi haønh ñoäng taïo neân ñöùc haïnh theå hieän söï bình ñaúng ñaày ñuû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Tính chaát keát hôïp cuûa thaân töôùng, saéc maøu toát ñeïp aáy cuõng nhö töø nhieàu thöù chaâu baùu ngöôøi thôï gioûi seõ taïo neân böùc hoïa ñeïp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Meàm maïi, saùng toû, trong laønh khoâng chuùt caáu baån, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

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

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø phöôùc baùo coù caùnh tay thon daøi, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thaân aáy luoân toûa ra muøi thôm xoâng khaép, khoâng bao giôø döùt, heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu nghe bieát, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Truï nôi chaân thaät an ñònh, ñuùng höôùng, khoâng gì coù theå lay ñoäng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Thuaän hôïp, ung dung, vöõng chaéc, theå hieän ôû choã taâm khoâng rôøi neûo ñieàu hoøa, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhö ñem tính chaát thon daøi ñeïp ñeõ cuûa caùnh tay so vôùi moïi loaøi thì ñaáy laø söï sieâu vieät khaùc laï, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Böôùc ñi khoan thai, caùnh tay daøi quaù goái ñöôïc caû trôøi ngöôøi toân phuïng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Hieän thaân nhu hoøa ñaèm thaém, saùng toû röïc rôõ soi toû khaép taát caû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø xöông ñaàu goái troøn chaéc, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thaân töôùng aáy coù ñaàu goái troøn tròa chaéc chaén laø bieåu hieän cho söï thuaän hôïp, hoøa nhaõ, töôi ñeïp cuûa taâm Töø bi vaø yù chí hoøa hôïp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Ñoäc laäp, an nhieân, khoâng gì coù theå loâi keùo, luoân ñöôïc töï taïi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Ñaày ñuû naêng löïc ñeå nhaän thöùc phaân bieät, nôi choán haønh hoùa luoân an laïc heát möïc, döùt saïch moïi hoaïn naïn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Thaân töôùng caân ñoái, ñeàu, thaúng, caùc chi theå chaéc chaén, haøi hoøa, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Uy quang loàng loäng theå hieän nôi “Ñaûnh töôùng voâ kieán”, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Heát thaûy chuùng sinh xem thaáy ñeàu khôûi taâm quy ngöôõng, khoâng ai laø khoâng yeâu kính, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø ñaàu oùc dung hôïp moät caùc sung maõn, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

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

Nhö do söï giaùc ngoä daàn daàn ñeán vieân maõn maø heát thaûy moïi coâng ñöùc ñeàu ñöôïc thaønh töïu, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Taâm an truï vaøo chaân lyù vöõng chaéc, luoân mang loøng hoøa hôïp an laïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Trong laønh nhö ngoïc minh chaâu töï noù toûa saùng röïc rôõ, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhö ñem taâm bình ñaúng maø phaùt huy quaù trình tu taäp haønh hoùa khoâng heà bieáng treã, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Caùc nghieäp veà thaân, khaåu luoân nhu hoøa, taâm thöôøng an laïc yeân ñònh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Hoøa hôïp nhuaàn ñöôïm vôùi voâ soá tröôøng hôïp phaù dieät neân khoâng moät ai coù theå huûy hoaïi ñöôïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø khôùp xöông chaéc nhö moùc khoùa, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thaáy moïi loaøi mong caàu, taâm luoân hoøa thuaän vui veû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Daàn daø duøng söï giaùc ngoä ñeå vui veû xua tröø nhöõng thöù thaáp keùm, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Ñöùc haïnh lôùn lao aáy nôi moãi moãi neûo haønh hoùa ñeàu theå hieän ñaày ñuû cuøng khaép, khoù nöông töïa nôi ñaïo phaùp maø thaønh töïu quaù trình haønh hoùa, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhö ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp neâu baøy thuyeát giaûng ñeå cuøng ñi vôùi söï thoûa thuaän ñoàng yù thì thaûy hoøa hôïp, bình ñaúng ñeå nhaän laáy nhöõng hieåu bieát thích öùng, töø ñaáy doác chí thöïc hieän, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Nhö veà aùnh haøo quang maøu xanh saäm saùng röïc, töø ñaáy chieáu toûa ñeán taän nhöõng nôi choán xa xoâi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Nhö khieán cho heát thaûy chuùng sinh ôû theá gian bò ba thöù phieàn naõo meâ laàm troùi buoäc ngaên trôû, ñeàu töï mình ñaït ñöôïc giaûi thoaùt, neân chieâm ngöôõng khoâng heà bieát chaùn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø raêng lôùn, traéng vaø trong, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö raêng heát möïc traéng, trong, daøy khít ñeàu ñaën nhau, ñoù laø

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

phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Traéng trong, ñeïp ñeõ, khoâng coù chuùt caáu baån laø theå hieän cho söï nhu hoøa ñaèm thaém cuûa lôøi noùi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Luoân thuaän hôïp theo thöù lôùp cuõng gioáng nhö ñoùa hoa sen traéng bieåu hieän cho söï bình ñaúng an oån, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Raêng heát möïc traéng vaø raén chaéc khoâng xen laãn moät veát ñen naøo, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Choã cöùu giuùp ñeå taïo laäp ñöôïc söï an laïc lôùn lao döùt moïi nguy khoán, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Thaân töôùng, do tính chaát meàm maïi, töôi saùng ñaèm thaém neân khieán cho moïi loaøi chieâm ngöôõng caùi veû saùng röïc rôõ aáy, chöa töøng toû yù chaùn naûn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø raêng lôùn vaø ñeàu ñaën, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö phaàn döôùi cuûa raêng ñeàu ñaën baèng phaúng laø theå hieän cho tính khoâng nghieâng veà neûo taø, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Treân döôùi ñeàu traéng trong, ñeàu ñaën, haøi hoøa neân khoâng heà coù chuùt thoâ keäch, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Raêng laàn löôït khít ñeàu nhau, khoâng coù choã caùch, theå hieän tính chaát döùt moïi thoï nhaän, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhö raêng aáy raén chaéc, baèng ñeàu, khoâng cao thaáp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Raêng aáy khoâng hö huûy, laø theå hieän cho tinh thaàn kieân coá, duõng maõnh toát ñeïp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Toaøn boä raêng caû phaàn treân döôùi ñeàu baèng phaúng, haøi hoøa, theå hieän söï an oån beàn chaéc, ai troâng thaáy cuõng ñeàu daáy taâm vui veû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø coù boán möôi caùi raêng, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö boán möôi caùi raêng aáy, baèng, thaúng, ñeàu ñaën khoâng giaûm laø theå hieän cho söï ñaày ñuû sung maõn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Raêng khoâng nghieâng, xieâng maø heát möïc thaúng haøng, ñeàu ñaën nhö doøng nöôùc trong, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

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

Nhö raêng aáy ñeïp ñeõ, thuø thaéng, so vôùi moïi ngöôøi khoâng ai saùnh ñöôïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhö raêng aáy laø bieåu hieän cho söï thoâng suoát truyeàn ñaït khaép nôi, khoâng moät choán naøo bò ngaên ngaïi, ñeàu ñaït an ñònh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Raêng taïo ra moïi söï an laønh, khoâng ai troâng thaáy maø khoâng ñaït ñöôïc nhieàu lôïi laïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Raêng aáy heát möïc raén chaéc, khoâng gì coù theå laøm cho lay ñoäng, coù khaû naêng ñem laïi vui veû cho taâm yù moïi ngöôøi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø phöôùc baùo coù löôõi daøi roäng, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thôøi gian coøn laø Boà-taùt, tai laéng nghe kinh ñieån lieàn coù theå phaân bieät ñeå neâu baøy nhöõng lôøi noùi quan troïng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Tröø boû phaàn caáu ueá treân löôõi môùi coù theå truyeàn tuïng lôøi Phaät daïy, do mieäng ñaõ thanh tònh neân neâu giaûng ñöôïc dieäu nghóa, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Mieäng thuyeát giaûng luoân theå hieän söï bình ñaúng, döùt moïi thieân leäch theo beø nhoùm, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Löôõi heát möïc daøi roäng, maøu saéc nhö hoa sen töôi thaém röïc rôõ, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Töôùng aáy luoân sinh ra moïi kyø dieäu, moãi moãi veû ñeàu khaùc laï, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Löôõi nhö traêm caùnh hoa, aùnh saùng vaø maøu saéc töôi ñeïp laï luøng, nhö aùnh saùng maët trôøi chieáu toûa ñeán khaép choán xa xoâi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø phöôùc baùo coù aâm thanh nhö baäc Phaïm thieân, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Haønh hoùa Ñaïi Boà-taùt caàn neâu baøy giaûng thuyeát kinh ñieån neân cao gioïng vang lôøi ñeå khieán cho moïi ngöôøi ñöôïc nghe, moïi neûo ñeàu thoâng toû khoâng chuùt hoà nghi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

AÂm vang cuûa lôøi giaûng thuyeát thaät ñaùng yeâu kính, ngöôøi nghe

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

khoâng ai laø khoâng hoan hyû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Coù bao nhieâu thöù, loaïi aâm thanh, thaûy ñeàu moãi moãi neâu baøy ñaày ñuû, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

AÂm thanh dòu daøng hoøa hôïp thaät chöa töøng coù, khoâng gì coù theå saùnh kòp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

AÂm thanh luoân ñieàu hoøa, ngoân töø an laønh khoâng heà döùt ñoaïn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Heát thaûy aâm thanh thuyeát giaûng aáy ñeàu toát ñeïp, hôïp tình thöông, hoøa nhaõ, taùc ñoäng saâu xa vaøo taâm hoàn ngöôøi nghe, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc. Ñöùc Phaät noùi:

–Laïi nöõa, naøy Boà-taùt Hyû Vöông! Theá naøo goïi laø thaân töôùng cuûa Nhö Lai coù phöôùc baùo vuoâng vöùc caân ñoái, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö thaân taâm luoân thuaän hôïp neân thöôøng ñaït ñöôïc an laïc, haøi hoøa, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Khi thaân hoaït ñoäng, thaân, khaåu, taâm luoân an ñònh, tòch nhieân ñieàu hôïp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Nhö ñem möôøi ñieàu thieän truyeàn daïy laøm höng thònh moïi nôi choán haønh hoùa, chí höôùng ñeán coõi trôøi, ngöôøi, vì söï nghieäp ñaïo phaùp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Giaùo hoùa chæ daãn taát caû, khai hoùa caùc chuùng hoäi khieán cho khoâng moät nôi choán naøo bò sai phaïm, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

AÂm thanh cuûa taâm Töø bi, tieáng vang dòu daøng ñaèm thaém, chính laø tieáng goïi tình thöông ñoái vôùi chuùng sinh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

AÂm thanh neâu giaûng chaùnh phaùp giaùo hoùa muoân loaøi döùt moïi

neûo hoà nghi, khoâng ai laø khoâng thoâng toû, vui thích, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø trong nöôùc mieáng goàm coù ñuû vò thôm ngon, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñem caùc thöù thöùc aên uoáng cung caáp cho heát thaûy moïi nôi choán, thì höông vò cuûa thöùc aên aáy thaät laø ñaëc bieät, khaùc laï, coù theå

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

thích hôïp vôùi moïi ngöôøi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

ÔÛ choã thi aân giuùp cho ngöôøi ñöôïc aên uoáng khieán hoï ñaït ñöôïc an laïc vui thích, döùt moïi lo khoå, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Ngöôøi thoï nhaän taâm luoân hoøa ñoàng vôùi ngöôøi boá thí khoâng heà daáy yù töôûng tranh caõi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nôi choán boá thí luoân ñaày ñuû, duø nhieàu ít ñeàu phaân phoái bình ñaúng khieán thaân khoâng bò quaáy khoå, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Nhöõng khi aên uoáng caùc thöùc aên vaøo mieäng ñeàu laø loaïi ngon ngoït thôm laønh khoâng heà coù chuùt dôû, keùm, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Khoâng noùng, khoâng laïnh, muøi vò aáy luoân thích hôïp maø laïi raát nheï nhaøng thanh thoaùt, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø hai maù vaø haøm raêng gioáng sö töû, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö vai vaø löng roäng, baèng nhö hình daùng sö töû ñöùng rieâng bieät trong ba coõi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Böôùc ñi nhö sö töû, gioáng nhö ñoùa hoa sen maøu saéc heát möïc töôi saùng ñaèm thaém, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Hoaëc nhö sö töû uyeån chuyeån tieán böôùc maø nôi phía tröôùc maët khoâng gì khieán cho sôï haõi lo laéng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Sôû dó hieän roõ caùi uy thaàn lôùn lao loàng loäng laø nhaèm neâu baøy tính chaát cao toät thuø thaéng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Moïi ñieàu ñöôïc neâu giaûng moät caùch hoan hyû thích thuù ñeàu khieán cho heát thaûy chuùng sinh quy kính, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Ñoái vôùi nhöõng keû ñaõ taän maét troâng thaáy khoâng ai laø khoâng töï mình quy ngöôõng, saéc dieän theâm phaàn töôi vui hôn khi chieâm ngöôõng ñöùc ñoä, töø ñaáy taâm toân phuïng kính leã, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø maét coù loâng mi nhö Ngöu vöông, coù aùnh nhìn nhö aùnh traêng soi toû, do tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc ñaït ñöôïc phöôùc baùo?

Nhö ñoâi maét aáy voâ cuøng tinh teá, linh hoaït, keùo daøi ra maø tuyeät ñeïp, aùnh saùng nhö maët traêng môùi moïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Maét ñoù luoân nhaän thöùc moät caùch phaân minh, theå hieän tính chaát

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

voøi voïi cuûa ñieàu laønh chaéc thaät, khoâng moät thieáu soùt hay thua keùm, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Ñoâi maét aáy trong saùng röïc rôõ theå hieän moät söï dòu daøng töôi ñeïp thuø thaéng khoù coù theå so saùnh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Saéc dieän döùt saïch moïi khieáp nhöôïc, töôi saùng ñaèm thaém, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Dung maïo töôi ñeïp, thaân hình caân ñoái, nhö aùnh maët trôøi môùi loù daïng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

AÙnh saùng nhö maët trôøi maët traêng chieáu saùng khaép taùm phöông, soi toû khaép moïi choán toái taêm u aùm, khoâng moät thöù aùnh saùng naøo coù theå saùnh kòp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø maét coù maøu xanh bieác, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö coù ngöôøi troâng thaáy Phaät, trong taâm vui thích, do ñaáy maø doác moät loøng quy ngöôõng kính leã ñoâi maét aáy, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Moïi söï xem xeùt nhaän bieát cuûa maét luoân theå hieän söï tòch tónh an ñònh chaân chaùnh heát möïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Ñoâi maét töôi ñeïp vi dieäu, khoâng ai coù theå naëng lôøi maø traùi laïi xa gaàn ñeàu kính phuïc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Moïi neûo xem xeùt cuûa maét cuõng khoâng heà bieåu loä taâm möu haïi maø ñeàu nhaèm ñem laïi lôïi ích cho khaép choán, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Nhìn xa thaáy roäng, tieáp caän moïi neûo saâu xa huyeàn bí côûi môû heát thaûy bao thöù troùi buoäc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Moïi ñoái töôïng nhaän thöùc ñeàu khoâng bieát chaùn, luoân theå hieän söï bình ñaúng, khoâng gì coù theå ñaït ñöôïc nhö vaäy, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø loã muõi gioáng nhö muõi chim anh vuõ, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Muõi gioáng muõi chim anh vuõ chính laø bieåu hieän söï saâu xa veà tính chaát caân ñoái haøi hoøa cuûa thaân töôùng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí. Luoân tuaân giöõ caùc phaùp ñònh tòch tónh döùt moïi neûo taø vaïy, sai

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

traùi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Loã muõi töôi ñeïp, caân ñoái, saùng toûa nhö ngoïc baùu minh chaâu, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Meàm maïi, uy nghi goàm ñuû, laø theå hieän cuûa taâm nhaân hoøa, söï nhaãn nhuïc ñích thöïc, khoâng ai laø khoâng quy ngöôõng toân phuïng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Moïi ngöôøi troâng thaáy thaûy ñeàu khoâng ngöøng baøy toû taâm yeâu meán toân kính, haàu nhö khoâng bieát chaùn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

YÙ lìa boû moïi nôi choán nhôù nghó, thoï nhaän, moïi ñoái töôïng döïa caäy, khoâng löu giöõ caùc muøi höông, chæ laáy ñaïo phaùp laøm höông vò, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø töôùng haûo nhuïc keá nôi ñænh ñaàu, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö nhuïc keá aáy troøn tròa caân ñoái, an nhieân, luoân daáy khôûi moïi haøo quang nhö aùnh saùng maët trôøi, noái tieáp khoâng ngöøng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Toùc nôi nhuïc keá aáy coù maøu saéc xanh saäm, oùng aùnh thaät khoù löôøng, moãi moãi sôïi toùc ñeàu xoay theo phía phaûi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Nhuïc keá aáy luoân hieän ra aùnh haøo quang saùng choùi, röïc rôõ, moïi neûo chieáu toûa khoâng gì coù theå ñaït ñeán taän cuøng nhö vaäy, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhuïc keá ñoù theå hieän söï sung maõn döùt saïch moïi neûo taø vaïy, sai laàm, ñöùng yeân moät caùch vöõng chaéc an ñònh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Sinh ñoäng trong söï xoay troøn aáy laø bieåu hieän cho söï an oån ñích thöïc, cuøng taùch rôøi nhau chöù khoâng cuøng laãn loän roái raém, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Neâu baät aùnh saùng röïc rôõ luoân tieáp noái, nôi choán chieáu toûa thaät voâ haïn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø nhuïc keá cuûa Nhö Lai, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

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

Toùc coù maøu saéc xanh nhö maøu xanh saãm khoâng gì saùnh baèng, sinh ñoäng, choùi loïi coøn hôn aùnh saùng cuûa ngoïc löu ly, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Nhöõng sôïi toùc aáy xoay troøn theo chieàu tay phaûi, moãi neùt ñeàu thuaän hôïp vôùi goác cuûa caùc caên maø khoâng döïa vaøo nhau, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Thaân töôùng aáy luoân thanh tònh, moïi traàn caáu khoâng theå baùm nhieãm, cuõng nhö hoa sen khoâng bò nhieãm nôi buïi baëm, buøn nöôùc, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Nhö töôùng haûo thöù ba möôi hai, caû chö Thieân treân döôùi caùc coõi cuõng khoâng nhìn thaáy nôi ñænh, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Chuùng sinh trong ba coõi khoâng loaøi naøo laø khoâng vui möøng khi ñöôïc thaáy roõ caùc oai ñöùc hieån baøy khaép choán, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Ngoân töø nhö trôøi tuoân möa, khoâng gì coù theå laøm cho oâ nhieãm ñöôïc, trong laønh nhö hö khoâng, aâm thanh nhö tieáng saám reàn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

–Theá naøo goïi laø ra khoûi thaønh caát böôùc daïo chôi, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö vieäc rieâng mình ra ñi theå hieän hieän roõ tính chaát khoâng bò trôû ngaïi, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Boá thí.

Hoaëc nhö döùt tröø moïi neûo sai traùi neân ñaït ñöôïc nhaát taâm, doác haønh hoùa nhaèm ñem laïi söï an laïc roäng lôùn neân ñöôïc goïi laø Phaät, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trì giôùi.

Voâ soá chö Thieân caùc coõi cuøng ñeán chieâm ngöôõng, heát loøng toân kính, quyø nôi ñaát maø höôùng veà, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaãn nhuïc.

Coù theå töï giöõ gìn laáy mình, maét khoâng tham ñaém ñoái vôùi saéc traàn, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Tinh taán.

Duõng maõnh hôn heát, thaàn tuùc bieán hoùa voâ cuøng, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Nhaát taâm.

Heát thaûy moïi sôû höõu ñeàu coù theå thi aân cöùu giuùp khoâng chuùt luyeán tieác, nhaèm neâu giaûng thoâng suoát veà ñaïo phaùp, ñoù laø phöôùc baùo cuûa Trí tueä.

AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

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



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