laàn:

**Phaåm 15: NHÖ LAI HIEÄN THOÏ**

Luùc baáy giôø Ñöùc Theá Toân caát lôøi baûo khaép ñaïi chuùng Boà-taùt ba

–Caùc thieän nam! Taát caû haõy tin lôøi daïy baûo chaéc thaät cuûa Nhö

Lai, chôù coù do döï.

Khi aáy Ñaïi só Di-laëc vaø caùc vò khaùc trong hoäi chuùng ñeàu chaép tay baïch vôùi Theá Toân:

–Cuùi xin Ñaïi Thaùnh phaân bieät giaûng giaûi, Chuùng con ñeàu tin töôûng lôøi Nhö Lai daïy.

Chö Boà-taùt cuõng thöa vôùi Theá Toân ba laàn nhö vaäy.

Khi aáy, Theá Toân thaáy caùc Boà-taùt noùi leân ba laàn ñeå khuyeán trôï, muoán Phaät tuyeân thuyeát nhö vaäy. Phaät baûo caùc Boà-taùt:

–Haõy laéng nghe, haõy laéng nghe vaø suy nghó cho kyõ! Taát caû cuøng ñaùp:

–Xin vaâng! Phaät baûo:

–Thieän nam! Nhö Lai kieán laäp caûnh giôùi naêng löïc voâ bieân nhö theá. Caùc Trôøi, Roàng, Thaàn, A-tu-luaân, ngöôøi theá gian ñeàu töï bieát vaø suy nghó: “Theá Toân Naêng Nhaân sinh vaøo doøng hoï Thích, töø boû ngoâi vua, ñi ñeán beân doøng soâng, ngoài döôùi caây nôi ñaïo traøng, chöùng ñaït ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc. Nhöng töø laâu xa, traêm ngaøn öùc trieäu voâ soá kieáp ñeán nay, ta ñaõ ñaït quaû vò Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc roài. Ví nhö coù naêm traêm ngaøn öùc coõi Phaät, coù soá vi traàn ñaày trong caùc coõi aáy, neáu coù ngöôøi laáy soá buïi ñoù qua traêm ngaøn öùc trieäu caùc coõi Phaät khoâng theå tính ñeám ôû phöông Ñoâng, moãi nôi ñeàu boû moät haït. Cöù laàn löôït moãi coõi ñi qua laïi boû moät haït nhö theá vaø cöù nhö theá laáy taát caû soá vi traàn trong naêm traêm ngaøn öùc voâ soá coõi Phaät aáy raûi heát caùc coõi Phaät, cho ñeán heát soá buïi ñoù. Naøy caùc thieän nam! Caùc oâng nghó sao? Coù ai coù khaû naêng tính ñeám soá löôïng caùc coõi Phaäït naøy hay tö duy, truø tính maø coù theå bieát ñöôïc chaêng?

Ñaïi só Di-laëc vaø caùc chuùng Boà-taùt trong phaùp hoäi ñeàu baïch

Phaät:

–Baïch Ñaáng Thieân Trung Thieân! Khoâng ai coù theå tính ñeám

ñöôïc. Vì sao? Vì theá giôùi chö Phaät nhieàu voâ löôïng, khoâng theå nghó

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

baøn, chaúng phaûi laø ñieàu maø taâm bieát ñöôc. Giaû söû taát caû Thanh vaên, Duyeân giaùc coù trí tueä Hieàn thaùnh cuõùng khoâng theå tö duy bieát ñöôïc soá aáy. Chæ coù trí tueä cuûa Ñaïi Thaùnh Theá Toân môùi coù theå bieát ñöôïc maø thoâi, ngoaøi ra khoâng ai coù theå bieát ñöôïc. Chính chuùng con laø caùc Boà- taùt ôû ñòa vò khoâng thoaùi chuyeån coøn khoâng theå bieát. Theá giôùi cuûa chö Phaät ôû ñaây khoâng suy löôøng, khoâng coù giôùi haïn.

Khi aáy Theá Toân baûo vôùi ñaïi chuùng:

–Caùc thieän nam! Nay ta seõ noùi. Nhö ngöôøi kia laáy soá vi traàn trong naêm traêm ngaøn öùc trieäu khoâng theå tính ñeám caùc coõi Phaät ôû phöông Ñoâng, moãi nôi ñeàu boû moät haït. Cöù laàn löôït moãi coõi ñi qua ñeàu boû moät haït nhö theá. Vaø cöù nhö theá, laáy taát caû soá vi traàn trong caùc coõi cuûa naêm traêm ngaøn öùc voâ soá coõi Phaät aáy, raûi heát caùc coõi Phaät, cho ñeán heát soá vi traàn aáy. Ta ñaõ ñaït ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc ñeán nay traûi qua soá kieáp hôn haún soá kieáp nhö soá vi traàn aáy.

Caùc thieän nam! Caùc oâng thaáy ta giaûng phaùp ôû theá giôùi Kham nhaãn naøy, laïi thò hieän taïi traêm ngaøn öùc trieäu caùc coõi Phaät phöông khaùc, taát caû ñeàu goïi ta laø Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc. Ñöùc Ñónh Quang Nhö Lai vì bieát bao baïn beø maø thò hieän dieät ñoä.

Caùc thieän nam! Ta duøng phöông tieän quyeàn bieán kheùo leùo dieãn noùi kinh ñieån, hieän voâ soá ñieàm toát ñeïp. Nhö Lai laïi bieát nguoàn goác qua laïi, ñi ôû cuûa taát caû chuùng sinh, quaùn heát taâm chuùng maø tuøy duyeân thò hieän, taát caû ñeàu laø danh xöng, khoâng dieät ñoä maø noùi laø Neâ-hoaøn, tuøy thuaän taäp taùnh thieän aùc cuûa chuùng sinh maø vì hoï dieãn giaûi bieát bao nhieâu phöông phaùp.

Chö thieän nam! Ta quaùn thaáy voâ soá loaïi taâm taùnh khaùc nhau, vieäc laøm baát ñoàng, coäi ñöùc caïn moûng cuûa chuùng sinh phaàn nhieàu bò phaù hoaïi, khoâng chòu tin nghe neân vì hoï giaûng noùi. Naøy caùc Tyø-kheo! Neáu suy löôøng sau tröôùc thì ta môùi xuaát gia, thaønh Ñaáng Bình Ñaúng Giaùc ñeán nay chöa laâu, vöøa môùi ñaït ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc. Nhöng Nhö Lai ñaõ thaønh Phaät ñeán nay raát laâu maø phöông tieän noùi laø thaønh Phaät chöa laâu. Vì sao? Vì muoán hoùa ñoä chuùng sinh vaäy. Ñoái vôùi chuùng sinh coù theå thuyeát kinh, ñeàu ñaõ ñoä thoaùt, nôi choán coù theå giaûng noùi thì töï hieän thaân vì taát caû maø môû ñöôøng chæ loái vaø cuõng vì haøng trôøi, ngöôøi öa taïo toäi phöôùc. Vì vaäy

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

cho neân nhöõng ñieàu Nhö Lai dieãn giaûng ñeàu chaéc thaät, chí thaønh, chaúng phaûi hö doái. Nhö Lai thaáy heát taát caû ba coõi, tuøy duyeân hoùa hieän, khoâng sôû haønh, khoâng xuaát sinh, khoâng xoay vaàn, khoâng dieät ñoä, khoâng thaät coù, khoâng hieän höõu, cuõng khoâng coù baûn voâ, khoâng bieát, khoâng nhö theá, khoâng thaät hö, cuõng khoâng coù ba coõi. Sôû haønh cuûa Nhö Lai laø khoâng thaáy coù ba coõi. Nhö Lai quaùn khaép taát caû caùc phaùp, taïi baát cöù choã naøo cuõng khoâng boû maát caùc phaùp. Taát caû ñieàu giaûng daïy chí thaønh baát hö. Chuùng sinh khoå naõo khoâng theå keå xieát, taïo neân bao nhieâu chuûng taùnh sai khaùc, tö duy nieäm töôûng khaùc nhau, ta muoán khieán cho chuùng sinh gieo troàng coäi phöôùc ñöùc cho neân noùi phaân bieät bieát bao nhieâu phaùp.

Laïi nöõa, nhöõng ñieàu Nhö Lai phaûi laøm ñeàu ñaõ laøm xong. Quaû Phaät hieän taïi vaø söï ñaéc thaønh quaû Ñaúng giaùc ñeán nay ñaõ quaù laâu xa, thoï maïng voâ cuøng, thöôøng truï baát dieät. Nhö Lai khoâng caàn phaûi noùi nhöõng ñieàu ñaõ noùi luùc ban ñaàu veà thôøi quaù khöù tröôùc ñaây khi haønh phaùp Boà-taùt ñeå ñöôïc thaønh töïu haïn löôïng cuûa thoï maïng.

Laïi nöõa, Nhö Lai ñaéc quaû Phaät ñeán nay thôøi gian laïi nhieàu gaáp boäi soá traêm ngaøn öùc trieäu nhö thí duï tröôùc. Roài sau ñoù môùi nhaäp Neâ- hoaøn. Vì sao? Vì giaùo hoùa chuùng sinh maø thò hieän tu haønh ñeán nay ñaõ laâu xa, vì loaøi voâ ñöùc xa lìa phöôùc ñöùc, vì haïng baàn cuøng ñaém tröôùc aùi duïc, bò raøng buoäc vaøo löôùi kieán chaáp maø töï che laáp mình, rong ruoåi baát ñònh. Nhö Lai vì hoï maø thò hieän, laøm phaùt khôûi tö töôûng mong choùng thaønh ñaït, khoâng sinh löôøi bieáng, lo aâu khoù ñaéc. Nhö Lai kheùo leùo phöông tieän baûo caùc Tyø-kheo: “Caàn khoå tu haønh môùi ñaéc Phaät quaû, chaân thaät chaúng hö.” Vì caùc chuùng sinh traûi voâ soá traêm ngaøn öùc trieäu kieáp môùi thaáy Nhö Lai, vì vieäc laøm cuûa hoï voäi vaøng khoâng ñuùng, luoân luoân sôï haõi khoâng chòu chaám döùt, cho neân noùi Phaät phaùp khoù ñöôïc nghe, Nhö Lai khoù ñöôïc gaëp. Söï nghe thaáy quaù khoù nhö vaäy neân phaùt khôûi tö töôûng khoù gaëp, buoàn vui laãn loän, bieát Phaät laø hy höõu, phaùt taâm duõng maõnh, öa choã vaéng laëng, tu haønh tinh taán. Do khoâng thaáy Phaät neân sinh loøng khaùt ngöôõng, thaáy Nhö Lai roài, hoan hyû kính leã, taïo caùc coâng ñöùc, ai khoâng dieät ñoä thì giaùo hoùa khieán dieät ñoä, khai hoùa moïi ngöôøi. Do vaäy, Nhö Lai xuaát hieän thuyeát kinh, noùi ra lôøi chaéc thaät khoâng hö.

Ví nhö coù vò thaày thuoác thoâng minh trí tueä, taøi gioûi khoù saùnh,

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

raønh cheá phöông döôïc, bieát beänh naëng nheï, trò lieäu ñuùng thuoác. OÂng coù nhieàu con, hoaëc möôøi ñöùa cho ñeán traêm ñöùa. OÂng ta ñi xa, caùc con ôû nhaø khoâng hieåu y lyù, khoâng raønh phöông döôïc, khoâng bieát thuoáâc ñoäc, bò beänh raát naëng, uoáng nhaèm ñoäc döôïc. Ñoäc döôïc phaùt taùc, choaùng vaùng laên loän. Cha töø xa veà, con ôû trong thaønh ñaàu oùc roái loaïn. Thaáy caùc con bò beänh, ngöôøi cha xoùt thöông. Con thaáy cha veà vui möøng töï noùi: “Cha ñaõ veà, thaät laø toát laønh, an oån. Chuùng con vì nhaàm tin lôøi ngöôøi maø uoáng phaûi ñoäc döôïc. Cuùi xin cha cöùu maïng chuùng con.” Khi aáy, ngöôøi cha thaáy caùc con gaëp tai naïn khoå naõo, laên loän döôùi ñaát, lieàn baûo ngöôøi mang thuoác ñeán, maøu thuoác raát ñeïp, muøi vò thôm ngon. Ngöôøi cha pha cheá caùc thuoác, ñöa cho caùc con vaø daën: “Haõy mau uoáng thöù thuoác thöôïng haïng, muøi vò thôm ngon naøy. Neáu caùc con uoáng thuoác naøy vaøo thì ñoäc kia tieâu dieät, beänh ñöôïc khoûi ngay, thaân theå an oån, khí löïc khang kieän.” Caùc ngöôøi con khoâng bò söï ñieân ñaûo laøm roái loaïn ñaàu oùc thì thaáy thuoác thôm, neám bieát muøi vò, lieàn uoáng vaøo, laäp töùc laønh beänh, ñoäc döôïc tieâu tröø. Nhöõng ngöôøi con taâm taùnh bò baán loaïn thì chaúng chòu uoáng thuoác. Nhöõng ngöôøi con uoáng thuoác laønh beänh ñeàu noùi laø do cha cho thuoác neân chuùng ta ñöôïc laønh beänh vaø ñöôïc an oån. Coøn nhöõng ngöôøi con bò taø töôûng, khoâng chòu uoáng vì khi thaáy maøu thuoác khoâng öa höông vò. Ngöôøi cha nghó: “Nay nhöõng ngöôøi con cuûa ta ngu si khoâng bieát taâm taùnh ñieân ñaûo, khoâng chòu uoáng thuoác, beänh khoâng thuyeân giaûm, e raèng seõ cheát. Nay ta neân duøng quyeàn bieán ñeå caùc con uoáng thuoác.” Nghó roài, beøn baøy phöông tieän, muoán khieán con mau uoáng thuoác, lieàn baûo caùc con: “Ta nay tuoåi giaø söùc yeáu seõ cheát nay mai, caùc con haõy gaéng daäy. Neáu ta cheát ñi thì neân duøng thuoác naøy chöõa laønh nhieàu beänh. Caùc con neân ghi nhôù, uoáng thuoác ñuùng lieàu löôïng. Giaû söû chaùn beänh, muoán ñöôïc an oån thì neân uoáng thuoác naøy.” Daën doø caùc con xong, ngöôøi cha boû ñi ñeán nöôùc khaùc, giaû baùo laø cheát.

Caùc con nghe cha cheát roài, buoàn ñau khoùc loùc, lo saàu khoâng theå

keå xieát: “Cha chuùng ta trí tueä thoâng minh, nhöng xem thöôøng khoâng uoáng thuoác neân nay ñaõ cheát, ñeå anh em coâ ñoäc.” Hoï nhôù nghó, aâu lo, töï traùch mình khoâng laøm theo lôøi cha daïy. Roài hoï beøn laøm theo nhöõng vieäc cha daën laïi, xem kyõ maøu saéc, höông vò cuûa thuoáâc, töï mình trò lieäu khoâng daùm khinh suaát, lieàn uoáng thuoác vaøo ñeå tieâu dieät

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

maàm beänh, beänh lieàn thuyeân giaûm. Khi aáy, ngöôøi cha thaáy con uoáng thuoác, beänh laønh, lieàn trôû veà nhaø.

Phaät daïy:

–Naøy caùc thieän nam! Nhö vò thaày thuoác aáy kheùo quyeàn phöông tieän khieán caùc con heát beänh thì coù neân cheâ traùch vieäc laøm cuûa vò aáy laø khoâng chính ñaùng chaêng?

Caùc vò Boà-taùt baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, khoâng! Baïch Baäc An Truù, khoâng! Phaät daïy:

–Ta töø voâ soá traêm ngaøn öùc kieáp khoâng theå tính ñeám, phaùt taâm caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, caàn khoå voâ cuøng, luoân luoân haønh phöông tieän, thò hieän giaùo hoùa khai ngoä quaàn sinh. Ngöôøi cha thaày thuoác aáy chính laø Nhö Lai vaäy, coøn caùc ngöôøi con aáy chính laø chuùng sinh sinh töû trong naêm ñöôøng. Ngöôøi cha ñi nôi khaùc khoâng coù maët duï cho Nhö Lai chöa xuaát hieän ôû ñôøi. Caùc con vaøo thaønh uoáng ñoäc döôïc laên loùc duï cho chuùng sinh bò ba ñoäc buoäc raøng, troâi laên trong ba coõi, naêm ñöôøng khoâng theå töï cöùu. Ngöôøi cha trôû veà duï cho Nhö Lai haønh haïnh ñaïi Töø bi, thaáy chuùng sinh trong ba coõi löu chuyeån trong naêm ñöôøng khoâng theå töï ra khoûi, cho neân xuaát hieän ôû ñôøi roäng noùi kinh phaùp, khai hoùa chuùng sinh. Uoáng thuoác laønh beänh duï cho phaùt taâm caàu ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, truï quaû baát thoaùi, voâ sinh, hoaëc ñaéc Thanh vaên, Duyeân giaùc khoâng ñaït cöùu caùnh. Xem maøu saéc, höông vò cuûa thuoác maø khoâng uoáng duï cho saùu möôi hai quan ñieåm rôi vaøo taø kieán. Ngöôøi cha giaø ñeå thuoác laïi, daën con roài boû ñi duï cho Phaät thaáy chuùng sinh nghi ñaïo giaùo neân thò hieän dieät ñoä, löu laïi kinh phaùp ñeå giaùo hoùa ñôøi sau. Boán chuùng ñeä töû phuùng tuïng hoïc hoûi, nghó coâng ñöùc cuûa Phaät, phaùt taâm caàu ñaïi ñaïo, hoaëc ñaéc La-haùn, hoaëc ñaéc Duyeân giaùc. Phaät thaáy nhö vaäy laïi xuaát hieän ôû theá gian. Taát caû theá gian ñeàu laø con cuûa ta.

Caùc thieän nam! Nhö Lai haønh quyeàn phöông tieän chaúêng phaûi laø

doái traù.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân muoán giaûng laïi nghóa treân lieàn noùi baøi

tuïng:

*Traêm ngaøn öùc kieáp Khoâng theå nghó baøn*

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

*Muoán bieát soá löôïng Cuõng khoâng bieát ñöôïc Chí toân Ñaïi Thaùnh Ñaéc ñaïo ñeán nay*

*Thöôøng giaûng thuyeát kinh Chöa töøng döøng nghæ Khuyeán khích giuùp ñôõ*

*Voâ soá Boà-taùt Ñeàu ñöôïc an truù*

*Ñaïo tueä cuûa Phaät Voâ soá öùc kieáp*

*Khai ñaïo chuùng sinh Traûi ngaøn öùc kieáp Khoâng theå nghó baøn Vì hoï thò hieän*

*Coù caûnh dieät ñoä Ñeå giaùo hoùa hoï Chæ ñöôøng lôïi ích*

*Duøng quyeàn phöông tieän Thò hieän dieät ñoä*

*Neân vì chuùng sinh Dieãn noùi kinh naøy Ta ñaõ an laäp*

*Taát caû chuùng sinh Phaân bieät cho hoï Roõ bieát nghóa aáy Taâm hoï ñieân ñaûo Neân khoâng hieåu bieát Muoán an laäp hoï*

*Phaät beøn tuyeân thuyeát Neáu gaëp ñöôïc Phaät Sau Ngaøi dieät ñoä Duøng bieát bao vaät Maø ñeå cuùng döôøng Thaáy ta dieät ñoä*

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

*AÂu saàu lo laéng Neáu thaáy laïi Phaät*

*Möøng vui phaán chaán Giaû söû thaúng thaén Noùi lôøi chí thaønh Naøy caùc chuùng sinh Taïm boû thaân naøy Roài sau Nhö Lai Luoân töï thò hieän Duøng moïi aâm thanh Dieãn baøy Phaät ñaïo Ngöôøi ôû ñôøi sau Phaân bieät lôøi naøy*

*Ta coøn trong aáy Chaúêng phaûi dieät ñoä Tyø-kheo neân bieát*

*Phaät quyeàn phöông tieän Luoân luoân kham nhaãn Hieän ra treân ñôøi*

*Cuøng vôùi ñoà chuùng Quyeán thuoäc vaây quanh Nhaân ñoù tuyeân döông Phaät ñaïo toân quyù*

*Chö hieàn ñöôïc nghe Phaät hieän ôû ñôøi Laøm Baäc Ñaïo Sö Vaøo coõi tòch dieät*

*Quaùn thaáy chuùng sinh Saàu lo aùo naõo*

*Hoaûng hoát khoâng thaáy Töôùng haûo cuûa Ngaøi Khaùt khao troâng ngoùng Muoán ñöôïc thaáy Phaät Vaø sau ñoù thì*

*Phaân bieät kinh ñieån*

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

*Khoâng theå nghó baøn Traêm ngaøn öùc kieáp Ta thöôøng kieán laäp Phöông thöùc nhö vaäy. Phaät thöôøng ñi ñeán*

*ÔÛ nuùi Linh Thöùu Saøng toøa töï nhieân Soá nhieàu voâ löôïng Giaû söû chuùng sinh Thaáy theá giôùi aáy Coù naïn nöôùc löûa Thieâu huûy ñaát trôøi Thì ngay khi aáy Coõi Phaät cuûa ta Ñuû thöù vi dieäu EÂm aû an laønh*

*Ca muùa vui chôi Voâ cuøng an oån*

*Giaûng ñöôøng tinh xaù Phoøng oác gaùc laàu Ñeïp ñeõ trang nghieâm Ñeàu baèng baûy baùu Döôïc thaûo caây coái Hoa quaû toát töôi Möa hoa töï nhieân Hoa aáy nhieàu maøu Duøng raûi cuùng Phaät Vaø chuùng ñeä töû*

*Moïi ngöôøi ôû nhaø Ñeàu thaáy chaán ñoäng Coù keû öa thích*

*Phaùt khôûi ñaïo taâm Coõi nöôùc cuûa ta*

*Kieán laäp thöôøng nhieân Ngöôøi khaùc coù thaáy*

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

*Tai kieáp thieâu ruïi Thì coõi nöôùc aáy Löûa raát laï thöôøng*

*Do quyeàn phöông tieän Thò hieän nhö theá*

*Nhö Lai khen ngôïi Toân phaùp cuûa Phaät Voâ löôïng voâ bieân Hieän baøy nhö theá Caùc loaøi chuùng sinh*

*Khoâng chòu laéng nghe Chæ thích taïo neân*

*Toäi khoå tai öông Giaû söû nhaân daân Nhu hoøa trung thöïc Khi aáy Ñöùc Phaät Xuaát hieäïn theá gian Gaëp ñöôïc Theá Toân*

*Giaûng daïy kinh phaùp Môùi ñöôïc saùng toû Nghóa lyù thanh tònh Phaät ñeán vì ngöôøi Phaân bieät raên daïy Noùi nhöõng söï vieäc Taïo trong luaân hoài Giaû söû Nhö Lai*

*Laâu môùi xuaát hieän Sau ñoù môùi vì*

*Thuyeát giaûng kinh naøy Trí löïc cuûa ta*

*Quang minh toái thöôïng Tri kieán nhö theá*

*Ñaâu phaûi moûng baïc Vieäc laøm ñôøi tröôùc Soá kieáp voâ löôïng*

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

*Laø do loøng Töø Bình thaûn voâ caàu Ngöôøi coù trí tueä*

*Khoâng ñöôïc hoà nghi Vöùt boû do döï*

*Chôù oâm noäi keát Nhöõng ñieàu seõ neâu Chöa töøng coâng boá Nay Phaät baûo khaép Khoâng nghóa naøo khaùc Nhö vò thaày thuoác*

*Duøng phöông tieän kheùo Môû baøy phaân bieät*

*Cho con phöông thuoác Hieän suy giaø cheát Nhöng thaân thöôøng taïi Duøng tieáng vi dieäu*

*Voâ thuûy voâ chung Dung naïp baïn höõu Tuøy nghi söû duïng ÔÛ ñôøi thuyeát phaùp*

*Trò beänh chuùng sinh Khai daãn keû ngu Khieán lìa taêm toái Thò hieän Nieát-baøn Thaät khoâng dieät ñoä Côù gì aân caàn*

*Muoán ñöôïc hieän roõ Ngöôøi thöôøng môø toái Khieán taâm tin öa*

*Do vì phoùng daät Ñoïa laïc ba ñöôøng Taâm hoï naùo nöùc Muoán ñöôïc hieåu roõ Lôøi cuûa Nhö Lai*

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

*Thöôøng thöôøng bieát thôøi Vì caùc chuùng sinh*

*Thöïc haønh trí tueä Duøng phöông tieän gì Maø noùi ñaïo phaùp Do ñaâu maø ñöôïc Kinh giaùo cuûa Phaät.*

Khi Ñöùc Theá Toân noùi veà thoï löôïng aáy cuûa Nhö Lai, voâ soá chuùng sinh khoâng theå nghó baøn ñeàu ñaït ñöôïc yù nghóa lôïi ích cuûa ñaïo giaûi thoaùt.



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