**Phaåm 2: CHÖÙNG NGOÄ CHAÂN LYÙ**

Baáy giôø, Toân giaû Tu-boà-ñeà thaàm khen ngôïi:

–Thaät chöa töøng coù! Coâ gaùi naøy coù taøi bieän luaän, aùnh saùng trí tueä thaät cao vôøi, aâm thanh giaûng noùi phaùp raát eâm dòu, chaéc chaén laø nhôø oai thaàn cuûa Phaät. Nhaát ñònh coâ gaùi aáy ñaõ ñöôïc Ñöùc Nhö Lai bieán hoùa ra.

Coâ gaùi bieát roõ taát caû caùc yù nieäm cuûa Toân giaû Tu-boà-ñeà, lieàn thöa vôùi Toân giaû:

–Thöa Toân giaû! Ñuùng nhö Toân giaû ñaõ suy nghó, phaùp Sa-moân aáy xa lìa caùc coõi, khoâng coù caûnh giôùi, khoâng leä thuoäc, khoâng troùi buoäc cuõng chaúng giaûi thoaùt. Toân giaû ñaõ töï suy nghó: “Chaéc chaén laø toâi ñaõ ñöôïc Nhö Lai bieán hoùa ra”, quaû ñuùng nhö vaäy. Hoâm nay, toâi quan saùt veà thaân mình laø ñoái töôïng bieán hoùa cuûa Nhö Lai, tuy laøm thaân nöõ nhöng hieåu roõ taát caû ñeàu khoâng. Vì sao? Vì Ñöùc Nhö Lai Chí Chaân ñaõ giaûng noùi caùc phaùp voán khoâng. Thaân toâi cuõng vaäy, cuõng voán laø khoâng. Do ñoù, toâi ñaõ ñöôïc Ñöùc Nhö Lai bieán hoùa ra.

Nhö saéc cuûa Nhö Lai voán khoâng, cuõng vaäy, saéc cuûa toâi cuõng voán laø khoâng. Vì theá, toâi laø ñoái töôïng bieán hoùa cuûa Ñöùc Nhö Lai. Nhö söï ñau beänh, oám gaày, haønh, thöùc… ñeàu voán laø khoâng, naêm aám cuõng vaäy, cuõng ñeàu voán laø khoâng. Do ñoù, toâi ñaõ ñöôïc Nhö Lai bieán hoùa ra.

Nhö Lai voán laø khoâng, taát caû chuùng sinh cuõng voán laø khoâng, caùc baäc Thaùnh voán laø khoâng, thaân toâi cuõng vaäy, cuõng voán laø khoâng. Vì vaäy neân noùi raèng toâi laø ñoái töôïng bieán hoùa cuûa Nhö Lai.

Nhö Lai voán laø khoâng, taát caû caùc phaùp cuõng voán khoâng, taát caû nghóa lyù cuûa ñaïo cuõng voán khoâng, thaân toâi cuõng vaäy, cuõng voán laø khoâng. Do ñoù, toâi ñaõ ñöôïc Ñöùc Nhö Lai bieán hoùa ra.

Nhö Lai voán khoâng, khoâng coù sinh khôûi cuõng khoâng coù xöù sôû, Nhö Lai voán khoâng neân khoâng coù sinh cuõng chaúng coù dieät. Cuõng vaäy, thaân toâi cuõng voán khoâng, chaúng sinh, chaúng dieät. Do ñoù, toâi laø ñoái töôïng bieán hoùa cuûa Nhö Lai.

Nhö Lai voán khoâng, taát caû ñeàu nhö huyeãn. Cuõng vaäy, thaân toâi cuõng voán khoâng, voán khoâng coù caû söï khoâng sinh, khoâng dieät. Vì theá, toâi ñaõ ñöôïc Ñöùc Nhö Lai bieán hoùa ra.

Ñoái töôïng bieán hoùa cuûa Nhö Lai taát caû voán ñeàu laø khoâng, taát caû chuùng sinh voán khoâng xöù sôû, caùc phaùp voán khoâng, chaân lyù saâu xa, chaân thaät cuûa chuùng cuõng voán laø khoâng, taát caû ñeàu roãng laëng, khoâng hình töôùng…

Laïi nöõa, thöa Toân giaû! Noùi toùm laïi, taát caû caùc phaùp ñeàu voán laø khoâng. Vì theá, toâi laø ñoái töôïng bieán hoùa cuûa Ñöùc Nhö Lai.

Baáy giôø, Toân giaû Tu-boà-ñeà hoûi coâ gaùi:

–Hoâm nay, coâ nhôø oai thaàn cuûa Ñöùc Phaät ñeå bieát ñöôïc suy nghó cuûa toâi hay laø töï mình bieát roõ ñieàu ñoù?

Coâ gaùi ñaùp:

–Thöa Toân giaû! Coù theå bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa ngöôøi khaùc sao? Töø Thanh vaên, Duyeân giaùc, caùc Boà-taùt cho ñeán caùc vò tieân ñaït ñöôïc naêm thoâng, caùc ngoaïi ñaïo… ñeàu nhôø thaàn löïc cuûa Phaät maø bieát ñöôïc. Vì sao? Vì taát caû ñeàu ñuùng thôøi gian öùng hôïp maø ñöôïc nghe nhaän lôøi daïy cuûa Phaät. Cuõng nhö hoâm nay, thöa Toân giaû, toâi bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa chuùng sinh cuõng phaûi nhôø oai thaàn cuûa Phaät môùi coù theå bieát ñöôïc.

Nhö taát caû chuùng sinh trong thieân haï, nhôø aùnh saùng maët trôøi, maët traêng, löûa, ñuoác, ñeøn… caùc aùnh saùng ôû khaép möôøi phöông... môùi nhìn thaáy ñöôïc caùc saéc. Cuõng vaäy, thöa Toân giaû! Caùc ñeä töû cuûa Phaät thaáy ñöôïc taâm chuùng sinh coù trí tueä cuûa baäc Thaùnh chieáu soi, tieâu tröø ngu si toái taêm, ñaït ñöôïc aùnh saùng ñaïo… ñeàu nhôø thaàn löïc Phaät.

Khi aáy, Toân giaû Tu-boà-ñeà hoûi coâ gaùi:

–Xin haõy noùi cho toâi bieát, hoâm nay, coâ laø ai vaø töø ñaâu ñeán ñaây maø coù söï bieän luaän naøy?

Coâ gaùi noùi:

–Giaû söû coù ngöôøi hoûi ñoái töôïng ñöôïc hoùa taùc cuûa Phaät: “Hoâm nay, ngöôi laø ai vaø töø ñaâu ñeán” thì khi aáy, hoùa Phaät phaûi traû lôøi nhö theá naøo?

Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Khoâng theå ñaùp ñöôïc. Coâ gaùi noùi:

–Cuõng vaäy, thöa Toân giaû! Thaân bieán hoùa aáy töï nhieân hieåu roõ phaùp töôùng. Taát caû nhöõng söï hieåu roõ nhö vaäy cuõng khoâng theå bieát ñöôïc.

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

Roài coâ gaùi hoûi:

–Baây giôø toâi xin hoûi Toân giaû laø vò Höõu hoïc, laø phaøm phu hay laø A-la-haùn? Neáu ñöôïc hoûi nhö theá thì phaûi traû lôøi theá naøo?

Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Toâi khoâng phaûi laø vò Höõu hoïc, khoâng phaûi laø phaøm phu cuõng chaúng phaûi laø A-la-haùn.

Coâ gaùi laïi hoûi:

–Toân giaû nöông vaøo taâm ñeå traû lôøi toâi phaûi khoâng? Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Ñuùng vaäy. Coøn coâ thì traû lôøi toâi theá naøo? Coâ gaùi noùi:

–Neáu ôû trong nuùi saâu, keâu leân moät tieáng, coù theå duøng taâm yù ñeå traû lôøi nhau hay khoâng?

Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Khoâng theå. Vì tieáng vang nhôø hö khoâng maø coù aâm thanh. Coâ gaùi hoûi:

–Toân giaû ñaõ coù theå ñeán ñöôïc ñaïo, nhôø vaøo phaùp haønh maø ñöôïc theå nhaäp vaøo ñaïo roài chaêng? Nhôø chöùng ñöôïc caùc minh, thaønh töïu coâng ñöùc neân thaáu roõ ñöôïc aâm thanh voán khoâng ngaõ, ngaõ sôû, ngoân töø… ñeàu nhö vaäy, taát caû ñeàu voán khoâng.

Khi aáy, trong hö khoâng töï nhieân coù aâm thanh phaùt ra nhöõng lôøi khen ngôïi nhö vaäy. Coâ gaùi noùi leân nhöõng lôøi khieán cho Toân giaû Tu- boà-ñeà töø xa nghe ñöôïc aâm thanh töï nhieân trong hö khoâng aáy. Nghe xong, Toân giaû ñaùp:

–Toâi chaúng phaûi laø Höõu hoïc, chaúng phaûi laø phaøm phu cuõng chaúng phaûi laø A-la-haùn.

Coâ gaùi hoûi:

–Toân giaû ñang thoï trì phaùp gì, caùc laäu ñaõ döùt saïch, ñaït ñöôïc ñònh, chaúng phaûi laø A-la-haùn chaêng?

Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Neáu ñoái töôïng bieán hoùa cuûa Nhö Lai tu haønh ñaït ñöôïc nôi choán thì toâi cuõng thoï trì phaùp nhö vaäy.

Coâ gaùi noùi:

–Toân giaû chaúng phaûi A-la-haùn, caùc laäu chöa dieät taän thì sao Ñöùc Phaät laïi ngôïi khen Toân giaû laø ngöôøi tu haønh baäc nhaát veà phaùp

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

khoâng trong soá caùc Thanh vaên?

Toân giaû Tu-boà-ñeà noùi:

–Toâi chaúng phaûi A-la-haùn, chöa dieät taän caùc laäu, cuõng chaúng tu haønh phaùp khoâng, chaúng phaûi ñöôïc khen laø ngöôøi baäc nhaát.

Coâ gaùi laïi hoûi:

–Thöa Toân giaû! Sao Toân giaû khoâng ñeå taâm ñöôïc an laïc maø laïi voïng ngöõ nhö theá?

Toân giaû Tu-boà-ñeà noùi:

–Giaû söû toâi töï cho mình ñaõ ñaït trí tueä thaáu roõ caùc phaùp, ñaõ chöùng quaû A-la-haùn, ñaõ dieät taän caùc laäu, ñöôïc Ñöùc Theá Toân khen ngôïi laø ngöôøi tu haønh baäc nhaát veà phaùp khoâng… khi ñoù chính laø luùc toâi voïng ngöõ, noùi löôõi ñoâi chieàu. Toâi khoâng bieát phaùp, khoâng thaáy mình ñaït ñöôïc gì, vì vaäy, toâi khoâng voïng ngöõ, ñoù laø lôøi noùi chaân thaät.

Coâ gaùi laïi hoûi:

–Thöa Toân giaû! Caùc Thieân töû ñaõ chöùng ngoä chaân lyù ñang vaân taäp nôi saân nhaø ñeå nghe nhaän kinh phaùp naøy, Toân giaû cuõng cho laø khoâng thaät chaêng?

Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Ñoái vôùi nhöõng vò ñaõ chöùng ngoä chaân lyù, chö Thieân vaø loaøi ngöôøi ñeàu khoâng neân khinh thöôøng.

Coâ gaùi laïi hoûi:

–Neáu Toân giaû coù ñoái töôïng nhìn thaáy nhö vaäy, töùc Toân giaû khoâng chaân thaät?

Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Ngöôøi coù ñoái töôïng nhìn thaáy thì khoâng phaûi laø chaân thaät hay

sao?

Coâ gaùi noùi:

–Toân giaû ñaõ nhìn thaáy chaân lyù chaéc thaät voán khoâng theå thaáy

ñöôïc. Thöa Toân giaû! Toân giaû coù theå nhìn thaáy chaân lyù chaéc thaät ñöôïc chaêng?

Toân giaû Tu-boà-ñeà ñaùp:

–Neáu nhö lôøi coâ noùi thì toâi coøn khoâng thaáy nghieäp doái gaït, huoáng nöõa laø ñöôïc thaáy chaân lyù chaéc thaät. Vì sao? Vì taát caû ñeàu khoâng.

Roài Toân giaû Tu-boà-ñeà hoûi:

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

–Chaân thaät laø gì? Coâ gaùi ñaùp:

–Thöa Toân giaû! Chaân thaät nghóa laø ñoái vôùi taát caû caùc phaùp ñeàu khoâng coù ñoái töôïng sinh khôûi, ngöôøi naøo thaáy coù chaân thaät thì ñoù laø ngöôøi nhìn thaáy ñieân ñaûo.

Toân giaû Tu-boà-ñeà hoûi:

–Vì sao coâ laïi noùi nhö vaäy? Coâ gaùi ñaùp:

–Thöa Toân giaû! ÔÛ trong ñieân ñaûo maø khoâng khôûi phieàn naõo thì cuõng khoâng thaáy chaân lyù, ñoù chính laø chaân lyù chaéc thaät, vì thaáy ôû trong ñieân ñaûo neân khoâng thaáy chaân lyù chaéc thaät.

Khi aáy, thaáy coâ gaùi naøy coù nghieäp thaân vi dieäu, caùc Thieân töû ñang vaân taäp nôi saân ñeàu cuùi ñaàu ñaûnh leã coâ gaùi vaø ñaûnh leã Toân giaû Tu-boà-ñeà, roài noùi:

–Thöa Toân giaû! Toân giaû ñaõ ñöôïc töø coâ gaùi naøy nghe phaùp bieän taøi nhö vaäy.

Roài caùc vò laïi khen ngôïi:

–Toân giaû ñaõ ñöôïc lôïi ích lôùn, thaät ñaùng vui möøng. Neáu ñöôïc nghe phaùp naøy thì neân doác loøng tin vaø vui möøng vì phaùp naøy raát khoù ñöôïc gaëp, huoáng laø ñöôïc thoï trì, coâng ñöùc thaät khoâng theå suy löôøng.

Coâ gaùi laïi noùi:

–Thöa Toân giaû! Gioáng nhö ñaát chaáp nhaän moïi thöù, saïch hay khoâng saïch, thôm tho hay hoâi thoái, ñaát cuõng khoâng vì theá maø taêng giaûm. Neáu ngöôøi naøo thöïc haønh taâm bình ñaúng thì ñeàu nhaãn chòu taát caû khoå vui, khoâng vì theá maø tieán hay luøi.

Gioáng nhö nöôùc saïch taåy röûa ñöôïc taát caû caùc vaät saïch dô maø khoâng heà thöông gheùt. Cuõng vaäy, taâm cuûa haønh giaû cuõng gioáng nhö nöôùc, coù theå tröø saïch nhöõng nhô ueá tham, saân, si, ñoái vôùi thieän, aùc khoâng coù taâm taêng giaûm.

Laïi, gioáng nhö löûa ñoát chaùy ruïi caùc vaät. Cuõng vaäy, haønh giaû laøm tieâu tröø heát moïi hoïa, phöôùc, neáu gaëp hai loaïi khoù giaùo hoùa, taâm cuõng luoân bình ñaúng khoâng taêng khoâng giaûm.

Gioáng nhö gioù thoåi leân laøm bay moïi vaät nhöng khoâng heà coù thöông gheùt. Cuõng vaäy, haønh giaû neáu gaëp khoå vui, hieàn ngu, saïch nhô… ñeàu khoâng coù taâm taêng giaûm.

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

Gioáng nhö hö khoâng chaáp nhaän moïi vaät, nhöng hö khoâng cuõng khoâng nghó mình nhaän hay khoâng nhaän. Cuõng vaäy, haønh giaû coù taâm bình ñaúng nhö hö khoâng, khoâng taêng khoâng giaûm, gaëp ñieàu thieän, aùc ñeàu khoâng vui khoâng giaän.

Gioáng nhö caàu, thuyeàn, taát caû moïi ngöôøi, töø vua cho ñeán tieåu nhaân, giaøu ngheøo, lôùn nhoû ñeàu nhôø ñoù maø qua soâng qua bieån ñöôïc, maø caàu, thuyeàn khoâng heà phaân bieät. Ngöôøi thöïc haønh taâm bình ñaúng cuõng vaäy, taâm yù nhö caàu, thuyeàn, khoâng giaän, khoâng vui, baïn - thuø nhö moät, ñoái vôùi baäc hieàn coù trí tueä saùng suoát cho ñeán keû phaøm phu, trí tueä baäc Thaùnh vaãn luoân tòch tónh, taâm khoâng phaân bieät. Vì sao? Thöa Toân giaû! Ñoái vôùi ngöôøi giaän döõ, thuø haän, baäc hieàn só ñeàu neân nhaãn nhuïc, khoâng neân ñaùp traû, nhö vaäy seõ khieán cho hoï khoâng coøn saân haän.

Gioáng nhö khi löûa vöøa chaùy thì neân daäp taét lieàn, ñöøng ñeå löûa buøng chaùy maïnh. Cuõng vaäy, thöa Toân giaû! Khi tham duïc, phieàn naõo vöøa sinh khôûi thì phaûi cheá ngöï taâm, ñöøng ñeå taâm buoâng lung, nhö vaäy seõ ñaït ñöôïc chaùnh ñònh.

Baáy giôø, Toân giaû Tu-boà-ñeà hoûi coâ gaùi:

–Coâ chí nguyeän mong caàu ñieàu gì maø laïi noùi lôøi nhö tieáng gaàm sö töû nhö vaäy?

Coâ gaùi ñaùp:

–Neáu coù mong caàu thì khoâng theå noùi lôøi nhö tieáng gaàm sö töû, khoâng coù chí mong caàu ñieàu gì môùi chính laø tieáng gaàm cuûa sö töû. Vì sao? Vì ngöôøi coù mong caàu thì lieàn rôi vaøo ñieân ñaûo, vì ñieân ñaûo neân khoâng theå gaàm tieáng gaàm cuûa sö töû. Neáu coù mong caàu lieàn vì tham thaân, bò rôi vaøo caùc kieán chaáp, khoâng theå gaàm leân tieáng gaàm sö töû. Laïi nöõa, Toân giaû hoûi toâi vì mong caàu ñieàu gì maø laïi gaàm leân tieáng gaàm sö töû, vaäy Toân giaû vì mong caàu ñieàu gì maø dieät taän caùc laäu, ñöôïc taâm giaûi thoaùt?

Toân giaû Tu-boà-ñeà noùi:

–Coâ muoán bieát ñieàu ñoù sao khoâng chí nguyeän mong caàu ñeå ñaït giaûi thoaùt?

Coâ gaùi noùi:

–Luùc tröôùc, Toân giaû voán khoâng mong caàu maø ñöôïc dieät taän caùc laäu vaø ñaït taâm giaûi thoaùt chaêng? Toâi cuõng ñaït ñöôïc ñieàu khoâng mong

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

caàu nhö vaäy vaø ôû trong phaùp giôùi tu haønh ñieàu khoâng coù ñoái töôïng ñaït ñöôïc.

Toân giaû Tu-boà-ñeà noùi:

–Toâi quan saùt thaáy nhaát ñònh laø coâ coù chí nguyeän Ñaïi thöøa, vì theá môùi noùi phaùp nhö tieáng gaàm sö töû, moïi cöû chæ tôùi lui, lôøi leõ noùi naêng cuûa coâ ñeàu gioáng baäc tu Ñaïi thöøa.

Coâ gaùi hoûi:

–Chaúng lyù naøo coù theå bieát ñöôïc cöû chæ tôùi lui, daáu hieäu cuûa baäc Ñaïi thöøa hay sao?

Toân giaû Tu-boà-ñeà noùi:

–Thanh vaên tuy nghe ñöôïc nhöng khoâng theå dieãn noùi ñöôïc ñoái töôïng nhìn thaáy cuûa Ñaïi thöøa. Chæ coù coâ môùi coù theå dieãn noùi ñöôïc Ñaïi thöøa, thöïc haønh phaùp vi dieäu saâu xa vaø giaûng noùi cho taát caû.

Coâ gaùi noùi:

–Thöa Toân giaû! Baäc Ñaïi thöøa khoâng gì trôû ngaïi ñöôïc, trí tueä khoâng heà bò che laáp, nghóa laø caùc vò raát saùng suoát, taâm khoâng phaân bieät, gioáng nhö maët trôøi, maët traêng ñi maïnh meõ ngang qua tröôùc chö Thieân moät caùch töï nhieân, khoâng trôû ngaïi, khoâng gì coù theå ngaên che, ôû giöõa hö khoâng maø chieáu saùng nhanh choùng, ñi ñeán khaép boán coõi thieân haï, chieáu saùng coõi Dieâm-phuø-ñeà, laøm cho chuùng sinh ñaâu ñaâu cuõng ñöôïc nöông nhôø aùnh saùng… Baäc chaân chaùnh tu hoïc phaùp Ñaïi thöøa cuõng vaäy, khoâng bò trôû ngaïi, khoâng gì coù theå che laáp ñöôïc, taâm yù bình ñaúng, an truï nôi khoâng coù choã truï, thöïc haønh kính vaâng theo saùu phaùp Ba-la-maät, hieån baøy aùnh saùng taát caû phaùp ôû khaép möôøi phöông, cho neân goïi laø Ñaïi thöøa.

Nhö vua Chuyeån luaân du haønh vaø ôû khaép boán chaâu, baäc Ñaïi só

Boà-taùt cuõng ñeán nhieàu nôi, ôû trong caùc loaøi chuùng sinh, nhöõng ngöôøi laøm ñieàu aùc… maø bình ñaúng thöïc haønh taâm Töø. Baäc Ñaïi só chaân chaùnh nhö theá, ñi ñeán choã naøo cuõng coù theå chæ ñi moät mình. Ñoái vôùi Sa-moân, Phaïm chí, chö Thieân, loaøi ngöôøi, ôû trong nöôùc thaønh, chaâu huyeän… laøm lôïi ích cho chuùng sinh, Boà-taùt coøn thöïc hieän baùo ñaùp boán aân ñeå giaùo hoùa chuùng sinh tu haønh cung kính nhö vaäy, cho neân goïi laø Ñaïi thöøa.

Baäc Thaùnh hieàn chaân chaùnh, nhôø coù trí tueä saùng suoát neân thoâng ñaït ñoái vôùi taát caû caùc Trôøi, Roàng, Thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-

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

laâu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, Ñeá Thích, Phaïm vöông, boán vò trôøi Hoä theá…, duøng caùc haïnh chaân chaùnh bình ñaúng ñeå ñöa hoï ñeán chaân lyù chaéc thaät, ñeå hoï ñöôïc kính vaâng thöïc haønh theo, vì theá goïi laø Ñaïi thöøa.

Thöa Toân giaû! Chæ coù baäc Ñaïi thöøa laø khoâng theå cuøng taän, khoâng coù ñoái töôïng sinh khôûi, khoâng giaùn ñoaïn söï giaùo hoùa cuûa Ñöùc Phaät vaø ba ngoâi baùu, thöa hoûi, nghe nhaän nhöõng haïnh nghieäp ñaïo phaùp, trí tueä cuûa Phaät vaø phuïng söï Thaùnh chuùng. Baäc Ñaïi thöøa duøng aùnh saùng trí tueä lôùn ñeå giaùo hoùa chuùng sinh, ñaày ñuû hoaøn haûo söï vi dieäu roäng lôùn, khoâng coù caùc haønh nhoû nhaët, thöïc haønh nhöõng phaùp chaân chaùnh, giaûng noùi ñaày ñuû veà saùu phaùp Ba-la-maät, laáy vieäc thöïc haønh baùo ñaùp boán aân ñeå giaùo hoùa nhöõng ngöôøi nguy khoán, ñònh tónh, ñónh ñaïc, tu haønh taùm Chaùnh ñaïo, boán Nieäm xöù, boán Chaùnh caàn, thöïc haønh taâm Töø vaø taâm Bi voâ löôïng, an truï kieân coá trong ñaïi ñaïo, duøng Nhaát thieát trí ñeå döùt haún moïi lo sôï, thu phuïc caùc ma, lìa xa taêm toái, hieån baøy aùnh saùng trí tueä, ñaày ñuû caùc coâng ñöùc vaø caùc haïnh, ñöôïc chö Thieân, loaøi ngöôøi, A-tu-la quay veà nöông töïa, caùc ma vaø ngoaïi ñaïo ñeàu quy phuïc, taát caû caùc Thanh vaên, Duyeân giaùc, khoâng ai khoâng toân kính. Baäc Ñaïi thöøa giaùo hoùa nhöõng ngöôøi khoâng coù loøng tin laøm cho hoï doác loøng tin vaø öa thích chaùnh phaùp, duøng taâm Töø bi thöông nhöõng ngöôøi giaän döõ, laøm haïi, duøng taâm nhaãn nhuïc ñeå giaùo hoùa ngöôøi hung döõ, duøng tinh taán ñeå hoùa ñoä ngöôøi bieáng treã, duøng nhaát taâm ñeå giaùo hoùa ngöôøi loaïn ñoäng, duøng trí tueä ñeå hoùa ñoä ngöôøi ngu, duøng tieàn cuûa ñeå giaùo hoùa ngöôøi ngheøo heøn, duøng an oån ñeå giaùo hoùa ngöôøi bò khoå naïn vaø duøng taâm hoan hyû ñeå giaùo hoùa nhöõng ngöôøi trí tueä… Vì theá neân goïi laø Ñaïi thöøa.

M

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