**Phaåm 5: KHEN AÂM THANH VI DIEÄU, BIEÄN TAØI THUØ THAÉNG CUÛA PHAÄT (Phaàn 1)**

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán thaáy caùc ñaïi chuùng Trôøi, Ngöôøi, Phaïm, Ma, Sa-moân, Baø-la-moân, caùc loaïi Roàng, Daï-xoa, Caøn- thaùt-baø, A-tu-la ñaït ñöôïc ñieàu chöa töøng coù, sinh taâm kyø laï ñaëc bieät, hoaëc coù luùc kinh sôï, loâng nôi thaân döïng ñöùng, hoaëc vì thaáy ñöôïc vieäc naøy maø nhaát taâm an nhieân, neân töø Tam-muoäi ñöùng daäy, baûo Toân giaû A- nan:

–Naøy Ñaïi ñöùc! Laønh thay, laønh thay! Chö Phaät Theá Toân thaät laø hieám coù, raát laø hieám coù. Vì sao? Vì caùc Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc ñeàu luoân coù taâm ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaày ñuû voâ löôïng caùc coâng ñöùc.

Naøy Toân giaû A-nan! Caùc Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc khi ñaõ thöïc chöùng ñaïo quaû Boà-ñeà caùc vò ñeàu hieåu roõ taát caû phaùp khoâng coù sinh, thaáy taát caû phaùp khoâng taïo ra, bieát caùc phaùp khoâng theå naém baét ñöôïc, sau ñoù ôû taïi thaønh Ba-la-naïi, trong röøng Loäc uyeån, choã ôû cuûa tieân ngaøy xöa, ba laàn chuyeån baùnh xe möôøi hai haønh dieäu phaùp voâ thöôïng, nhöng phaùp luaân naøy, töø ñaàu toâi chöa heà thaáy taát caû theá gian hoaëc Trôøi, hoaëc Ngöôøi, hoaëc Phaïm, hoaëc Ma, hoaëc Sa-moân, hoaëc Baø-la-moân coù theå nhö phaùp maø chuyeån ñöôïc nhö vaäy! Nhöõng gì goïi laø ba laàn chuyeån phaùp? Sao laïi goïi laø möôøi hai haønh? Ñoù laø ñaây laø khoå, ñaây laø taäp, ñaây laø khoå dieät, ñaây laø khoå dieät ñaïo. Cho ñeán: khoå naøy ñaõ bieát, taäp naøy ñaõ ñoaïn, dieät naøy ñaõ chöùng, ñaïo naøy ñaõ tu. Ñoù laø ba laàn chuyeån. Ba laàn chuyeån nhö vaäy goïi laø möôøi hai haønh.

Laïi nöõa, ñaây laø taùm Thaùnh ñaïo phaàn, trong ñoù coù voâ löôïng chöõ vieát, voâ löôïng teân caâu, voâ löôïng ngoân ngöõ aâm thanh, voâ löôïng nghóa lyù saâu xa, voâ löôïng giaûi thích, song noùi nghóa naøy chæ nhaèm ñeå khai thò, ñeå luaän nghóa, ñeå phaân bieät, ñeå hieån baøy nghóa thaâm dieäu, ñeå deã bieát, ñeå ñöôïc ñaày ñuû.

Baáy giôø Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán laïi baûo Toân giaû A-nan:

–Naøy Toân giaû A-nan! Cho neân toâi noùi: “Chö Phaät Theá Toân thaät heát söùc hieám coù. Caùc Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc coù taâm Töø bi roäng lôùn, ñaày ñuû coâng ñöùc. Caùc Ñöùc Phaät Theá Toân ñaõ chöùng ñöôïc Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc roài, sau ñoù vì caùc chuùng Thanh vaên ôû trong khoâng coù giaùo phaùp aáy môùi duøng giaùo phaùp ñeå noùi, trong phaùp

khoâng lôøi môùi duøng lôøi ñeå noùi, ôû trong phaùp khoâng töôùng môùi duøng töôùng ñeå noùi, ôû trong caùc phaùp khoâng chöùng ñaéc ñoù chæ daïy chöùng ñaéc. Tuy khoâng coù ngoân ngöõ ñeå noùi, töôùng maïo ñeå ñaït ñöôïc, nhöng caùc baäc trí ñeàu ñaõ giaùc ngoä, caùc Baäc hieàn thieän cuõng ñöôïc chöùng bieát, caùc A-la- haùn ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, ñoái vôùi sinh töû töø voâ thæ.”

Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi oâm moät boù coû roài

noùi:

–Muoán duøng noù chaän ñöùng doøng nöôùc lôùn cuûa soâng Haèng. YÙ Toân

giaû theá naøo? Ngöôøi aáy coù laøm ñöôïc chaêng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Thöa Ñaïi só! Khoâng ñöôïc. Vì sao? Vì ñieàu ngöôøi aáy laøm khoâng ñuùng vôùi söï ñôøi, noùi chi ñeán chuyeän ñöôïc hay khoâng.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Ñuùng vaäy! Naøy Toân giaû A-nan! Ñöùc Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, vì caùc Thanh vaên neân ñoái vôùi phaùp khoâng lôøi laïi duøng lôøi ñeå noùi, ñoái vôùi choã khoâng danh töôùng thì duøng danh töôùng ñeå noùi, vieäc naøy cuõng nhö vaäy.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi voán khoâng coù mieäng löôõi, maø muoán duøng moät tieáng noùi vang khaép caùc theá gian, ñeå ai cuõng ñeàu nghe bieát. YÙ Toân giaû theá naøo? Ngöôøi aáy coù laøm ñöôïc khoâng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Thöa Ñaïi só! Khoâng ñöôïc. Vì sao? Vì vieäc ngöôøi aáy laøm khoâng heà coù ôû theá gian, noùi chi ñeán chuyeän ñöôïc hay khoâng.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Ñuùng nhö vaäy, Toân giaû A-nan! Ñöùc Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc vì caùc Thanh vaên, trong caùi khoâng lôøi ñeå noùi laïi duøng lôøi maø noùi, vôùi phaùp khoâng danh töôùng, duøng danh töôùng ñeå noùi, vieäc aáy cuõng nhö vaäy.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi tay caàm caây buùt ñeïp, muoán vieát leân hö khoâng, mong thaønh chöõ vieát ñeïp. YÙ Toân giaû theá naøo? Ngöôøi aáy coù laøm ñöôïc khoâng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Thöa Ñaïi só! Khoâng ñöôïc. Vì sao? Vì vieäc ngöôøi aáy laøm ngöôïc vôùi theá gian. Sao laïi hoûi ñöôïc hay khoâng?

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

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

–Ñuùng nhö vaäy, Toân giaû A-nan! Ñöùc Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, vì caùc Thanh vaên neân trong phaùp khoâng lôøi laïi duøng lôøi ñeå noùi, vôùi phaùp khoâng danh töôùng duøng danh töôùng ñeå noùi. Vieäc aáy cuõng nhö vaäy.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi voán khoâng coù tay, chaân töø luùc sinh ra, cuõng khoâng chuù thuaät, kyõ naêng, maø noùi to: Toâi coù theå gaùnh nuùi chuùa Tu-di. YÙ Toân giaû theá naøo? Ngöôøi aáy coù laøm ñöôïc chaêng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Thöa Ñaïi só! Khoâng ñöôïc. Ñieàu ngöôøi aáy noùi ngöôïc vôùi theá gian.

Sao laïi hoûi ñöôïc chaêng?

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Ñuùng nhö vaäy, Toân giaû A-nan! Ñöùc Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, vì caùc Thanh vaên neân trong phaùp khoâng lôøi, laïi duøng lôøi ñeå noùi, vôùi phaùp khoâng danh töôùng, laïi duøng danh töôùng ñeå noùi. Nghóa aáy cuõng nhö theá.

Laïi nöõa, naøy Toân giaû A-nan! Cuõng nhö coù ngöôøi ñeán beân bieån lôùn, caàm moät taám vaùn, hoaëc mang moät chieác beø con, hoaëc muoán töï mình loäi qua, hoaëc muoán mình ñöôïc noåi, neân keû aáy roäng baøy phöông tieän, noùi nhö vaày: “Toâi qua bieån caû, leân tôùi bôø beân kia.” YÙ Toân giaû theá naøo? Ngöôøi ñoù coù laøm ñöôïc chaêng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Thöa Ñaïi só! Khoâng ñöôïc. Vì taát caû theá gian voán khoâng coù vieäc naøy. Sao laïi noùi ñöôïc hay khoâng?

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Ñuùng nhö vaäy, A-nan! Ñöùc Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, vì caùc Thanh vaên neân ñoái vôùi phaùp khoâng lôøi laïi duøng lôøi ñeå noùi, vôùi phaùp khoâng danh töôùng laïi duøng danh töôùng ñeå noùi. Nghóa aáy cuõng vaäy.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán muoán laøm roõ laïi nghóa naøy, noùi keä tuïng:

*Chö Phaät ñaïi Töø khoù nghó baøn Thöôøng ñem loøng thöông soi taát caû Voâ löôïng öùc na-do-tha kieáp*

*Chaùnh giaùc, phaùp moân saâu nhö vaäy. Baûn taùnh caùc phaùp khoâng choã sinh Nhaân duyeân taäp hoäi khoâng ñeán, ñi*

*Voâ thöôïng Thieân Sö tuy kheùo noùi Nhöng töï taùnh thöôøng laø vaéng laëng. Chaùnh phaùp chö Phaät khoù löôøng xeùt Theá Toân töø aùi neân dieãn noùi*

*Hay môû phaùp khoù thaáy nhö vaäy Lôïi ích theá gian caùc trôøi, ngöôøi. Phaùp khoâng theå noùi khoù ñöôïc nghe*

*Möôøi Löïc duõng maõnh neân roäng thuyeát Chæ roõ ñaïo thanh löông toái thöôïng*

*An oån chuùng trôøi, ngöôøi theá gian. Theá Toân kheùo noùi phaùp voâ töôùng Khoâng thaáy töï nhieân maø giaùc tri Phaù tröø taát caû caùc ngoaïi ñaïo Phaøm phu chaúng bieát söï thaät naøy. Bieån trí chö Phaät khoù löôøng tính Tuyeân noùi phaùp giôùi cuõng voâ taän Taát caû Thanh vaên ñeàu ñaõ chöùng*

*Khai thò chuyeån bieán khoâng nghó baøn. Nhö ngöôøi ñem coû bít soâng Haèng*

*Toân giaû! Toâi cho chaúng laøm ñöôïc Chaùnh giaùc chuyeån xe voâ sinh kia Toâi cho vieäc aáy môùi khoù hôn.*

*Neáu ngöôøi tay caàm buùt naêm maøu Hoïa hö khoâng voâ soá maøu saéc Trong khoâng lôøi noùi duøng lôøi noùi Toâi cho ñieàu aáy khoù hôn kia.*

*Coù ngöôøi khoâng tay cuõng khoâng chaân Mong coõng Tu-di qua bieån caû*

*Trong phaùp khoâng töôùng chuyeån söï töôùng Toâi cho vieäc aáy khoù hôn kia.*

*Coù ngöôøi khoâng löôõi cuõng khoâng mieäng Muoán moät tieáng vang xa khaép coõi*

*Trong phaùp khoâng chöùng, khieán coù chöùng Toâi cho vieäc aáy khoù hôn kia.*

Baáy giôø, Toân giaû Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán baûo Toân giaû A-nan:

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

–Naøy Toân giaû! Caùc Ñöùc Phaät Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, raát laø hieám coù, ñoái vôùi voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp, bieát roõ, thoâng ñaït taát caû caùc phaùp roát raùo ñeán bôø kia, hieäu laø Phaät Theá Toân. Nhöng caùc Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, laïi tuøy thuaän caùc caên sai bieät cuûa chuùng sinh vaø tuøy theo choã öa thích, aâm thanh vi dieäu töï nhieân xuaát hieän, tuyeân noùi roäng khaép, caùc thöù cuù moân, ñoù laø: Neáu chuùng sinh thích laøm boá thí, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi noùi phaùp Boá thí ba-la-maät. Keû aáy cuõng hieåu laø Ñöùc Theá Toân vì mình maø noùi phaùp thí. Neáu coù chuùng sinh öa thích tu taäp giôùi caám, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï taùn döông noùi veà Giôùi ba-la-maät. Keû aáy cuõng hieåu laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình noùi giôùi phaùp. Neáu coù chuùng sinh öa thích tu haønh nhaãn nhuïc, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï taùn döông noùi veà Nhaãn nhuïc ba-la-maät. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình noùi phaùp nhaãn nhuïc. Neáu coù chuùng sinh öa thích tu haønh tinh taán, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï taùn döông noùi Tinh taán ba-la-maät. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình noùi phaùp tinh taán. Neáu coù chuùng sinh öa thích tu taäp thieàn ñònh, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï taùn döông noùi Thieàn ba-la-maät. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi phaùp thieàn. Neáu coù chuùng sinh öa thích caàu trí tueä, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi noùi veà Baùt-nhaõ ba- la-maät. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi trí tueä. Neáu coù chuùng sinh öa thích caàu giaûi thoaùt, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi söï giaûi thoaùt. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi söï giaûi thoaùt. Neáu coù chuùng sinh öa thích tu giaûi thoaùt tri kieán, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi veà söï giaûi thoaùt tri kieán. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi söï giaûi thoaùt tri kieán. Neáu coù chuùng sinh öa thích sinh leân coõi trôøi, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi noùi phaùp sinh leân coõi trôøi. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi veà phaùp sinh leân coõi trôøi. Neáu coù chuùng sinh öa thích tu phaùp voâ thöôøng, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen noùi phaùp voâ thöôøng. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi veà phaùp voâ thöôøng. Hoaëc coù caùc chuùng sinh thích tu veà khoå haïnh, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi noùi veà khoå haïnh. Hoï cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi veà phaùp khoå haïnh. Hoaëc coù caùc chuùng sinh thích tu veà voâ ngaõ, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi noùi veà voâ ngaõ. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi veà phaùp voâ ngaõ. Hoaëc coù caùc chuùng sinh thích tu veà söï vaéng laëng, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi noùi veà phaùp vaéng laëng. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi veà phaùp vaéng laëng. Hoaëc coù caùc chuùng sinh

thích tu phaùp baát tònh, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï khen ngôïi noùi veà phaùp baát tònh. Keû aáy cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi veà phaùp baát tònh. Hoaëc coù caùc chuùng sinh öa thích sinh leân coõi trôøi, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï noùi veà phaùp sinh leân coõi trôøi. Hoï cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình maø noùi veà phaùp sinh leân coõi trôøi.

Naøy Toân giaû, cho ñeán coù caùc chuùng sinh thích ñuû caùc thöù phaùp, Ñöùc Nhö Lai seõ vì hoï noùi ñuû caùc thöù phaùp. Hoï cuõng hieåu ñöôïc laø Ñöùc Theá Toân ñaõ vì mình giaûng noùi ñuû caùc thöù phaùp.

Baáy giôø Boà-taùt Baát Khoâng Kieán muoán neâu roõ laïi nghóa naøy, neân noùi keä:

*Chö Phaät Theá Toân aâm troøn ñuû Tuøy loaïi chuùng sinh töï nhieân noùi Vì hoï muoán nghe theo yù thích Nhö Lai tuøy thuaän seõ noùi ra.*

*Hoaëc coù chuùng sinh thích boá thí Nhö Lai vì hoï khen “Ñaøn ñoä” Hoaëc coù chuùng sinh thích trì giôùi Nhö Lai vì hoï khen “Thi-la”.*

*Hoaëc coù chuùng sinh thích nhaãn nhuïc Nhö Lai vì hoï khen “Saèn-ñeà”*

*Hoaëc coù chuùng sinh thích tinh taán Nhö Lai vui noùi “Tyø-leâ-da”.*

*Hoaëc coù chuùng sinh thích Tam-muoäi Nhö Lai vì hoï khen “Thieàn ñònh” Hoaëc coù chuùng sinh thích trí tueä Nhö Lai vì hoï khen “Baùt-nhaõ”.*

*Hoaëc coù chuùng sinh thích giaûi thoaùt Nhö Lai vì hoï khen “Giaûi thoaùt” Hoaëc coù chuùng sinh tu voâ thöôøng Lieàn noùi hoï nghe phaùp voâ thöôøng.*

*Neáu hoï muoán nghe khoå baát tònh Lieàn khieán hoï nghe khoå baát tònh Hoaëc hoï thích nghe khoâng, voâ ngaõ*

*Tieáng khoâng nghó baøn khen vaéng laëng. Neáu hoï thích nghe thöøa Duyeân giaùc*

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

*Dieäu aâm Theá Toân noùi Duyeân giaùc Neáu hoï thích nghe caùc Phaät thöøa Löôõng Tuùc Toân khen ñaïo Boà-ñeà. Cho ñeán hoï thích sinh Thieân cung Tieáng Phaät chæ roõ vieäc sinh Thieân Dieäu aâm nhö vaäy khoù nghó baøn Tuøy loaïi chuùng sinh ñeàu öùng hieän. Chuùng sinh ñaõ nghe aâm thanh tònh Thaûy ñeàu höôùng tôùi Boà-ñeà.*

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán laïi baûo Toân giaû A-nan:

–Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân thaät laø thuø thaéng vaø ñaëc bieät hieám coù, laø Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc, luoân coù caên laønh toøa saùng nhö vaäy. Vì sao? Vì chö Phaät Theá Toân töø xa xöa ñeán nay hay cuùng döôøng voâ löôïng, voâ bieân haèng haø sa soá caùc Ñöùc Nhö Lai.

Laïi nöõa, chö Phaät thöôøng haønh caùc vieäc boá thí, nhaãn nhuïc, tinh taán. Ñoù laø xaû boû thaân maïng, ñaàu, maét, tuûy, naõo laøm nhöõng vieäc khoù laøm, haønh trì ñöôïc ñuû caùc thöù khoå haïnh, ñieàu phuïc thaân taâm, sau ñoù môùi chöùng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Khi chöùng Boà-ñeà roài lieàn coù ñaày ñuû voâ löôïng bieän taøi, thuyeát phaùp cho ngöôøi khaùc. Nhöõng bieän taøi gì? Ñoù laø: Bieän taøi khoâng theå nghó baøn, bieän taøi voâ thöôïng, bieän taøi khoâng gì hôn, bieän taøi khoâng chaáp tröôùc, bieän taøi giaûi thoaùt vi dieäu, bieän taøi khoâng chöôùng ngaïi, bieän taøi kheùo hoøa hôïp, bieän taøi töông öng, bieän taøi höng khôûi maïnh meõ, bieän taøi noùi veà coù khoâng, bieän taøi döï bieát, bieän taøi taïo ra töôùng, bieän taøi khoâng taïo ra töôùng, bieän taøi tónh laëng, bieän taøi khoâng khieáp nhöôïc, bieän taøi tröø saân haän, bieän taøi vôùi caùc thöù vaên töï trang nghieâm, bieän taøi caùc thöù caâu chöõ trang nghieâm, bieän taøi vôùi caâu nghóa trang nghieâm, bieän taøi vôùi caâu vaên saâu roäng trang nghieâm, bieän taøi bieåu hieän nghóa thaâm dieäu, bieän taøi ñoái vôùi ñieàu saâu xa chæ cho thaáy choã caïn deã hieåu, bieän taøi thí duï voâ bieân, bieän taøi nhanh choùng, bieän taøi kheùo giaûi thích tröø nghi, bieän taøi thaønh töïu khoâng bôø giaùc, bieän taøi hay hoûi, bieän taøi hoûi löôïc ñaùp roäng, bieän taøi lôïi ích, bieän taøi khoâng huûy baùng, bieän taøi kheùo suy löôøng, bieän taøi khoâng beá taéc, bieän taøi khoâng sæ nhuïc, bieän taøi thaønh töïu ñaày ñuû xa lìa moïi phæ baùng, bieän taøi thaønh töïu ñaày ñuû söï khen ngôïi cuûa ngöôøi trí, bieän taøi ñaày ñuû taâm voâ uùy, bieän taøi ñaày ñuû söï khoâng thaáp keùm, bieän taøi ñaày ñuû söï khoâng sai laàm nôi caâu vaên, bieän taøi ñaày ñuû söï khoâng queân, bieän taøi ñaày ñuû söï khoâng maát, bieän taøi ñaày ñuû söï tuøy taâm thuyeát phaùp, bieän taøi ñaày ñuû söï bieát ngöôøi khaùc chí taâm thuyeát phaùp, bieän taøi ñaày ñuû söï khai môû, söï khoâng ueá tröôïc;

bieän taøi hay noùi aâm cuù, ñaày ñuû söï trang nghieâm; bieän taøi ñaày ñuû söï hay noùi veà quaù khöù, bieän taøi ñaày ñuû hay noùi veà hieän taïi, bieän taøi ñaày ñuû hay noùi veà vò lai, bieän taøi ñaày ñuû veà baäc Thaùnh, bieän taøi ñaày ñuû söï bieát veà dieäu trí voâ sinh, bieän taøi ñaày ñuû coù theå khieán taát caû chuùng sinh hoan hyû.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán muoán neâu laïi nghóa naøy, neân noùi keä:

*Cuùng döôøng baäc toái thaéng Löôïng voâ soá voâ bieân*

*Hay chöùng ñaïo Voâ thöôïng Ñaïi Ñaïo sö theá gian.*

*Roäng taäp caùc caên laønh Ñöôïc söï khoù nghó baøn Voâ chöôùng, laïi voâ ngaïi Voâ löôïng cuõng voâ bieân. Hoøa hôïp nghóa giaûi thoaùt Baäc toân thaéng voâ thöôïng Kheùo noùi ñöùt löôùi nghi Tuøy hoûi maø giaûi thích.*

*Caùc thöù giaùo bí maät Vaø duøng caùc ví duï*

*Ñaày ñuû bieän trang nghieâm Tieáng hay khoù löôøng xeùt. Thanh tònh ñeàu töông öùng Quyeát roõ phaùp an truï Khoâng nghó, khoâng theå hoaïi Taâm cuõng khoâng sôï haõi.*

*Tieáng hay cuøng trí ñuû Khoâng kinh, khoâng huûy toån*

*Khoâng laàm caâu trang nghieâm An laïc, khoâng queân maát.*

*Khoâng laàm caùc phöông höôùng Ñöôïc taâm tònh khoâng ueá*

*Quaù khöù cuõng vò lai*

*Hieän taïi khoâng chöôùng ngaïi. Phaøm Thaùnh chuyeån bình ñaúng*

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

*Bieän taøi töï mình coù Xa gaàn cuøng luùc nghe Khi tieáng Phaät noùi ra.*

*Nöôùc bieån coù theå löôøng Gioït nöôùc coù theå ñeám Chö Phaät ñaïi danh xöng Bieän taøi khoâng bieân vöïc. Hö khoâng ñöôøng bieân taän Tu-di deã caân, tính*

*Thieân Nhaân Sö voâ thöôïng Bieän taøi saâu khoù löôøng.*

