**Phaåm 5: VIEÄC CUÛA NHÖ LAI**

Naøy A-nan! Nhö Lai coù möôøi taùm vieäc:

1. Nhö Lai laø baäc khoâng theå so saùnh, raát cao caû, raát toát ñeïp, khoâng ai saùnh kòp, khieán cho caùc chuùng sinh khôûi taâm kyø laï, cung kính cuùng döôøng. Ñaáy laø vieäc thöù nhaát, nhôø ñoù maø ba möôi hai töôùng vaø taùm möôi veû ñeïp ñöôïc thaønh töïu.
2. Nhö Lai nhö lyù, thoâng ñaït nhaân quaû, neáu coù Sa-moân, Baø-la- moân, noùi khoâng coù nhaân quaû, noùi phaùp nhaân quaû, khoâng coù bình ñaúng, thì Ta lieàn cheá phuïc, khieán hoï vaøo theá beá taéc. Ñaáy laø vieäc thöù hai, nhôø ñoù maø thò xöù phi xöù trí löïc ñöôïc thaønh töïu.
3. Nhö Lai thaáy bieát vieäc, töï gaây nghieäp, thì töï thoï quaû; khoâng coù vieäc töï mình gaây ra, maø ngöôøi khaùc phaûi chòu quaû; neáu Sa-moân, Baø-la-moân tin vaø thöïc haønh theo taø thuyeát, taø giaùo, thì ta lieàn cheá ngöï, khieán hoï rôi vaøo theá beá taéc. Ñaáy laø vieäc thöù ba, nhôø ñoù maø nghieäp loaïi trí löïc ñöôïc thaønh töïu.
4. Nhö Lai giaùo hoùa hieän roõ ba loaïi xe: Moät laø xe thaàn thoâng; hai laø xe kyù taâm; ba laø xe thò giaùo. Höôùng daãn ñeä töû, trôû thaønh nhöõng baäc Thaùnh; neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân naøo, coù taâm hôn thua, noùi phaùp traùi nghòch, ñeå choáng ñoái vôùi chaùnh phaùp, thì ta lieàn cheá phuïc, khieán rôi vaøo theá beá taéc. Ñaáy laø vieäc thöù tö, nhôø ñoù maø thieàn ñònh trí löïc ñöôïc thaønh töïu.
5. Nhö Lai thoâng suoát nhöõng caên cô treân döôùi, trong ngoaøi, cöù nhö lyù maø noùi, khieán nhöõng ngöôøi caên cô thaáp keùm cuõng ñöôïc thaønh thuïc giaûi thoaùt. Ñaáy laø vieäc thöù naêm, nhôø ñoù maø caên chuûng trí löïc ñöôïc thaønh töïu.
6. Nhö Lai thaáy bieát ba haïng chuùng sinh, taø, chaùnh, duïc, laïc ñeàu thaáy ñuùng nhö thaät, döùt tröø nhöõng ham muoán xaáu taêng tröôûng nhöõng ham muoán toát. Ñaáy laø vieäc thöù saùu, nhôø ñoù maø duïc laïc trí löïc ñöôïc thaønh töïu.
7. Nhö Lai xem, bieát chuùng sinh coù ba haïng: Moät laø thoâ; hai laø trung; ba laø dieäu; vaø khieán cho ba haïng ngöôøi naøy nhö lyù maø vaøo ñöôïc caùc phaùp moân. Ñaáy laø vieäc thöù baûy, nhôø ñoù maø taùnh giôùi trí löïc ñöôïc thaønh töïu.
8. Nhö Lai thaáy moät caùch roõ raøng veà ñaïo phaùp xuaát ly, ñöôïc

quaû giaûi thoaùt; veà ñaïo phaùp chöôùng ngaïi, ñöôïc quaû sinh töû; khieán dieät ñöôïc ñaïo chöôùng ngaïi, tu ñaïo xuaát ly. Ñaáy laø vieäc thöù taùm, nhôø ñoù maø chí Nhaát thieát xöù trí löïc ñöôïc thaønh töïu.

1. Nhö Lai thaáy moät caùch roõ raøng, veà caùc vieäc ôû ñôøi tröôùc, caùc vieäc ñaõ noùi ôû quaù khöù söï, khieán cho chuùng sinh khôûi taâm chaùn sôï; neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân naøo, chaáp thöôøng kieán, thì lieàn cheá phuïc, khieán coù choã döïa, khoâng bò ñoïa.

Ñoù laø vieäc thöù chín, nhôø ñoù maø tuùc sinh trí löïc ñöôïc thaønh töïu.

1. Nhö Lai thaáy roõ caùc chuùng sinh, cheát nôi naøy, sinh nôi kia, cöù nhö lyù maø thoï kyù; neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân naøo, chaáp ñoaïn kieán, thì lieàn cheá phuïc, khieán hoï coù choã döïa, khoâng rôi vaøo theá beá taéc. Ñaáy laø vieäc thöù muôøi, nhôø ñoù maø sinh töû trí löïc ñöôïc thaønh töïu.
2. Nhö Lai töï bieát giaûi thoaùt, thoâng suoát, khoâng ngaên ngaïi; neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân naøo, taêng thöôïng maïn, chöa ñaéc A-la-haùn maø noùi raèng ñaõ ñaéc, töùc lieàn cheá phuïc, khieán hoï coù choã döïa, khoâng rôi vaøo theá beá taéc.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi moät, nhôø ñoù maø laäu taän trí löïc ñöôïc thaønh

töïu.

1. Nhö Lai laøm vieäc lôïi ích, raát laø kheùo leùo vaø cao caû; neáu coù

ngöôøi naøo, hoûi veà möôøi Löïc cuûa Nhö Lai, thì cöù nhö thaät maø traû lôøi, döùt tröø söï nghi ngôø cho hoï, coù khaû naêng töï laäp chaùnh phaùp, coù khaû naêng phaù taø thuyeát cuûa ngöôøi.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi hai, nhôø ñoù maø boán Voâ uùy ñöôïc thaønh töïu.

1. Chaùnh giaùo cuûa Nhö Lai, coù ngöôøi coù theå tu, coù ngöôøi khoâng theå tu, cuõng coù ngöôøi tu maø khoâng tu; ñoái vôùi ba haïng ngöôøi naøy Nhö Lai, khoâng coù taâm nhieãm ñuïc.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi ba, nhôø ñoù maø ba nieäm xöù ñöôïc thaønh töïu.

1. Maét Phaät cuûa Nhö Lai, ngaøy ñeâm luoân xem xeùt chuùng sinh, ôû nhöõng nôi tranh ñua hôn thua, ñeå cöùu vôùt hoï.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi boán, nhôø ñoù maø ñaïi Bi ñöôïc thaønh töïu.

1. Nhö Lai cöù nhö nhöõng gì ñaõ noùi maø haønh; laïi raát naêng haønh, naêng thuyeát.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi laêm, nhôø ñoù maø tam, baát, hoä, phaùp ñöôïc thaønh töïu.

1. Ñoái vôùi taát caû chuùng sinh, Nhö Lai ñeàu laøm vieäc lôïi ích cho

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

hoï, thaûy ñeàu troøn ñaày, khoâng coù toån giaûm.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi saùu, nhôø ñoù maø söï nhôù nghó khoâng queân maát ñöôïc thaønh töïu.

1. Trong boán oai nghi, tuøy theo lyù Nhö Lai khoâng heà coù söï laàm

laãn.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi baûy, nhôø ñoù maø söï dieät tröø taäp khí ñöôïc

thaønh töïu.

1. Nhö Lai xem ba loaïi phaùp: Moät laø haønh phaùp ñöôïc lôïi ích; hai laø haønh phaùp bò toån giaûm; ba laø haønh phaùp vöøa lôïi, vöøa oån. Lìa hai phaùp cuoái, Nhö Lai tuyeân boá, caùi gì ñem laïi lôïi ích thì haønh.

Ñoù laø vieäc thöù möôøi taùm, nhôø ñoù maø Nhaát thieát trí vaø caùc phaùp Baát coäng ñöôïc thaønh töïu.

Naøy A-nan! Nhöõng vieäc cuûa Nhö Lai laø nhö vaäy, oâng neân hoïc

taäp.

Naøy A-nan! Theá naøo goïi Nhö Lai laø vieäc khoâng theå nghó baøn?

A-nan! Nhöõng vieäc cuûa Nhö Lai laø voâ soá voâ löôïng, chuùng sinh ôû theá gian, khoâng theå naøo hieåu heát ñöôïc. Maëc duø döïa vaøo lôøi noùi, nhöng nhöõng vieäc cuûa Nhö Lai khoâng theå naøo hieän roõ raøng ñöôïc, cuõng khoâng theå chæ baøy vaø khieán cho moïi ngöôøi hieåu ñöôïc. Taát caû coõi Phaät, moïi nôi ñeàu thoâng suoát. Taát caû Nhö Lai, tuøy thuaän bình ñaúng, vöôït qua caûnh giôùi cuûa yù töôûng, khoâng coù töôùng phaân bieät, gioáng nhö hö khoâng, khoâng theå naøo phaân bieät, töông xöùng vôùi phaùp giôùi.

–Naøy caùc thieän nam! Theá neân Phaät noùi, vieäc cuûa Nhö Lai laø khoâng theå nghó baøn, haønh bieán khaép moïi nôi, moïi nôi ñeàu khoâng maát; tuøy nôi maø laøm trong ba ñôøi, khoâng laøm maát taùnh Tam baûo. Nhö Lai truï vaøo nhöõng vieäc naøy, töôùng thaân Nhö Lai khoâng xaû boû taùnh hö khoâng, taát caû coõi Phaät hieån hieän töï thaân; nhöõng lôøi noùi cuûa Nhö Lai, chaúng phaûi laø taùnh cuûa aâm thanh, cuøng loaïi aâm vôùi chuùng sinh, nhöng Ngaøi laïi noùi phaùp chaân chaùnh. Nhö Lai khoâng oâm göõi taâm laøm caûnh giôùi; nhöõng taâm taùnh ham öa duïc laïc, cuûa taát caû chuùng sinh, Ngaøi ñeàu thoâng suoát.

Naøy A-nan! Ñoù goïi laø coâng vieäc cuûa Nhö Lai khoâng theå nghó

baøn.

Khi Phaät noùi kinh xong, trong chuùng hoäi, coù baûy vaïn naêm ngaøn

Ñaïi Boà-taùt lieàn chöùng ñöôïc “kieán Phaùp thaân vieân maõn”. Laïi coù baûy

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

vaïn naêm ngaøn Ñaïi Boà-taùt, ñaéc Voâ sinh phaùp nhaãn ñoái vôùi heát thaûy caùc phaùp. Laïi coù baûy vaïn naêm ngaøn Ñaïi Boà-taùt lieàn ñaéc Ñaïi thöøa Tam-muoäi Dieäu quang. Ñoái vôùi quaû vò Voâ thöôïng Boà-ñeà, haøng chuùng sinh trong voâ soá a-taêng-kyø, khoâng khôûi taâm thoaùi chuyeån. Chuùng sinh trong voâ löôïng a-taêng-kyø, ñöôïc xa lìa buïi traàn nhô baån, ñöôïc maét phaùp saùng. Laïi coù voâ löôïng chuùng sinh ñaéc quaû taêng thöôïng.

# M

**Phaåm 6: KHEN NGÔÏI**

Baáy giôø, sau khi nghe Phaät noùi, töø giöõa ñaïi chuùng Toân giaû A- nan, vui möøng hôùn hôû nhö chöa töøng coù, lieàn ñöùng daäy, tròch aùo vai phaûi, cung kính, ñaûnh leã Phaät, chaép tay, ngöôùc nhìn dung nhan Theá Toân, vôùi taâm trong saïch, noùi keä:

*Trong haøng chuùng sinh ôû ba ñôøi Nhö Lai cao caû, khoâng saùnh ñöôïc ÔÛ nôi nhaân phaùp, khoâng gì baèng Theá Toân, bình ñaúng, khaép taát caû Döùt tröø heát thaûy, ñieàu caàn döùt Thoâng ñaït heát thaûy, ñieàu caàn bieát Trí tueä vöôït troäi, baäc thöù nhaát Chæ Phaät Theá Toân, chaúng ai khaùc Coù söùc, khoâng sôï, lôøi thaät naøy Nhö Lai coù söùc, neân khoâng sôï*

*Naêng löïc Theá Toân, khoâng toån ngöôøi Thaät laø nhöõng vieäc hieám, khoù nghó Phöông tieän kheùo leùo, daïy chuùng sinh Chaúng phaûi taâm hieåm aùc, mô hoà Chuùng sinh taø, maïn, töï kieâu ngaïo Theá Toân taùch phuïc, khieán döùt tröø Neáu ai coù söùc, thaéng ñöôïc ngöôøi*

*Ñoù thaønh loãi mieäng, ôû theá gian Neáu cho Nhö Lai toân quyù nhaát Thì nhöõng lôøi aáy thaät khoâng sai Neáu ai döïa lyù, maø hoûi khoù*

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

*Thì khoâng theå khieán Ngaøi khuaát phuïc Nhö Lai haøng phuïc, khoâng sai soùt Daãn daét chuùng sinh, ñeán an vui*

*Boán moùn thanh tònh khoâng laàm loãi Cho neân, vì theá khoâng caàn giöõ*

*Ñuû boán Bieän taøi, noùi khoâng cuøng Muøi phaùp traøn ñaày, chuùng sinh no Heát thaûy phaùp xöù, trí khoâng ngaïi Taát caû nieäm xöù khoâng giaûm maát Ñaïi Bi bình ñaúng khaép chuùng sinh*

*Vôùi phaùp theá gian, taâm khoâng nhieãm Thoâng ñaït heát thaûy caên, duïc, taùnh Coù phaùp giaùo hoùa, ñoä moïi loaøi Phieàn naõo coù nhieàu loaïi sai bieät Dieãn noùi nhieàu phaùp ñeå ñoái trò*

*Nhö Lai thuyeát phaùp laø baäc nhaát Phaøm phu gaëp Phaät, khoâng giaûi baøy Voâ minh hoaëc aùm, ñaõ che laáp*

*Haïng naøy nhieàu, khoù theå ñoä ngay Tieáng taêm Nhö Lai, khieán ngöôõng voïng Thaáy Phaät, khieán ngöôøi vui voâ cuøng Phaät noùi, khieán taâm ngöôøi trong saïch Chaùnh phaùp cuûa Phaät, thoaùt töû sinh Chæ Phaät giuùp tröø ñieàu khoâng toát*

*Nhôù Phaät, khieán taâm luoân an vui Thaáy Phaät, lieàn sinh ñaïi trí tueä*

*Hieåu Phaät, lieàn ñöôïc thaønh chuûng trí Nhôø giôùi Nhö Lai, saïch khoâng baån Nhôø ñònh Nhö Lai, yù laéng trong*

*Nhôø trí Nhö Lai, khoâng lay ñoäng Bieån phaùp Nhö Lai, ñaày cam loà Chuùng sinh hoân meâ Phaät tænh taùo Nhìn caên, taùnh, duïc cuûa chuùng sinh Chuùng sinh buoâng thaû Nhö Lai khoâng Xem xeùt chuùng sinh, ñeàu bình ñaúng*

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

*Phaät noùi phaùp, phaù giaëc phieàn naõo Phaät ñaõ tröø, huyeãn hoùa, ma vöông Ñaõ chæ sinh töû laø laàm loãi*

*Ñaõ roõ Nieát-baøn nôi khoâng sôï*

*Khieán ngöôøi ñaït ñöôïc nhöõng phaùp ñoä Gioáng nhö Theá Toân haønh ñaïi Bi*

*Laøm toái thöôïng, Ñeà-baø-ñaït-ña Taát caû chuùng sinh, thí Boà-ñeà*

*Nay con khoâng theå thaáy chaùnh haïnh Tu trì, ñeå baùo aân Theá Toân*

*Neáu ai ñaõ ñeán dieät voâ dö*

*Vaãn coøn chöa baùo ñöôïc Phaät aân Neáu ai haønh trì Phaät chaùnh haïnh Ngöôøi naøy chæ tu phaùp lôïi mình Theá Toân meät moûi vì chuùng sinh AÂn saâu Voâ thöôïng, sao baùo ñöôïc*

*Theá Toân dieãn noùi phaùp chaân chaùnh Khieán ngöôøi töï haønh daïy moïi ngöôøi Neáu khieán Nhö Lai khoâng ra ñôøi Thì phaûi chòu naõo hoå böùc thaân*

*Caû theá gian chæ coù ñöôøng aùc Nghe aâm thanh theâ thaûm keâu gaøo Saùu neûo chòu khoå ñeàu khoâng khaùc Ñeàu do phieàn naõo troùi chaët vaøo Theá Toân giaûi keát cho chuùng sinh Raèng buoäc ñaïi Bi ñeå thoï maõi*

*Theá Toân laø ruoäng phöôùc cao toät*

*Ngöôøi neân nöông Phaät haønh chaùnh haïnh. Nhö con khoâng thaáy heát baùu laønh*

*Thì haønh aùc haïnh cuõng nhö vaäy Vôùi Phaät, neáu khôûi taâm buoâng lung Thì nhöõng ngöôøi naøy ñoïa ñöôøng aùc Chôït khôûi oaùn traùnh vôùi Theá Toân Chìm khoå, toái taêm, coøn nghi gì!*

*Gioáng nhö Ñaïi sö, hieåu thaân mình*

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

*Töông töï, Ñaïi sö cuõng theå bieát Ngöôøi khaùc khoâng theå hieåu nhö vaäy Nay con laïy khaép möôøi phöông Phaät Taát caû coâng ñöùc cuøng trí löïc*

*Theá Toân hieän roõ cuøng phaùp moân Loøng ñaïi Bi, muoán chuùng sinh hieåu Theá neân hoâm nay, con leã Phaät*

*Saéc ñeïp, höông thôm nhìn khoâng chaùn Caùc töôùng troøn ñaày vöôït caû maøu*

*Ba thôøi, khai môû raát ñaùng yeâu Phaät hoa nhö vaäy, con ñaûnh leã Theá Toân kheùo bieát choã Voâ thöôïng Taát caû hieåm naïn ñeàu ra khoûi*

*Khoâng tích, khoâng tuï, khoâng giaû doái Nay con laïy Ñaáng Löôõng Tuùc Toân Theá Toân taåy saïch caùc nhô baån*

*Truï nôi chaùnh phaùp, nöôùc coâng ñöùc Xöa nay, trong ngoaøi ñeàu saïch caû Nay con laïy Ñaáng Chaân Tònh Thaân Theá Toân ñaày ñuû caùc phaùp laønh Thöôøng laøm baïn ích cho moïi ngöôøi Möa cam loà röôùi khaép chuùng sinh Nay con laïy Ñaáng Naêng Lôïi Tha Laø ngöôøi cao caû, ñôøi toân troïng*

*Bôûi vaäy neân hoï kính Theá Toân Döùt saïch caùc aùc, troøn ñaày laønh*

*Nay con ñaûnh leã Ñaáng Toái Thaéng Moïi phöông tieän, thaûy ñeàu tu hoïc*

*Vì thöông chuùng sinh muoán cöùu giuùp Sinh töû hieåm naïn, khieán ñoä thoaùt Nay con ñaûnh leã vaø quy y*

*Laïy thaân ñeïp ñeõ, khoâng ví ñöôïc Laïy ñaáng hay noùi phaùp cam loà Laïy trí thanh tònh lìa nhô baån Vaø laïy taát caû, röøng coâng ñöùc.*

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

# M

**Phaåm 7: CHUÙC LUÏY**

Phaät baûo A-nan:

–OÂng neân thoï trì phaùp moân chaân chaùnh naøy. Baáy giôø, Toân giaû A-nan quyø daøi baïch:

–Baïch Theá Toân! Nay con theo Phaät ñöôïc nghe phaùp saâu xa naøy, ñöôïc chöa töøng coù, con laáy ñaàu thôø phuïng thoï trì. Baïch Theá Toân! Neân goïi kinh naøy laø gì vaø thöïc haønh ra sao?

Phaät noùi:

–Naøy A-nan! Kinh naøy goïi laø Voâ Thöôïng Y, cuõng goïi laø Vò Taèng Höõu vaø cuõng goïi laø Nhieáp Thieän Phaùp, laø Thanh Tònh Haïnh, laø Haønh Cöùu Caùnh.

Naøy A-nan! Coù möôøi caùch ñeå thoï trì kinh naøy:

1. Bieân cheùp.
2. Cuùng döôøng.
3. Löu truyeàn.
4. Laéng nghe.
5. Töï ñoïc.
6. Nhôù, trì.
7. Roäng noùi.
8. Töï tuïng.
9. Suy nghó.
10. Tu haønh.

Naøy A-nan! Vôùi möôøi caùch naøy maø coù theå thoï trì kinh naøy, thì coâng ñöùc chaân chaùnh tuï laïi seõ voâ löôïng, voâ taän.

A-nan! Ví nhö haït chaâu nhö yù, xuaát hieän nôi naøo, thì taát caû caùc vaät baùu khaùc thaûy ñeàu xuaát hieän theo. Ngöôøi thoï trì kinh naøy, cuõng nhö vaäy, taát caû phaùp laønh thaûy ñeàu ñöôïc thaønh töïu.

A-nan! Ví nhö döïa töø nôi ñaát, caùc caây coû, caùc loaïi caây thuoác, ñeàu ñöôïc sinh tröôûng. Caùc phaùp laønh cuõng nhö vaäy, ñeàu nhôø nôi kinh naøy maø ñöôïc taêng tröôûng.

Naøy A-nan! Ví nhö caùc phaùp laønh ñaõ sinh, ñang sinh, seõ sinh, ñeàu laø choã ñeå toùm thu vaø gìn giöõ, khoâng cho buoâng thaû, haïnh khoâng buoâng thaû ñöôïc xem laø ñeä nhaát. Nhö vaäy, nhöõng phaùp ñöôïc noùi trong

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

kinh naøy, ñeà caäp tôùi caùc haøng Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt, thì ñoù ñöôïc xem laø choã thaâu toùm baäc nhaát cuûa kinh naøy.

A-nan! Ví nhö Chuyeån luaân thaùnh vöông, neáu coøn ôû ñôøi, baûy baùu thöôøng theo saùt. Nhö vaäy, kinh naøy cuõng theá, neáu coøn truï ôû ñôøi, doøng gioáng Phaät baûo, Phaùp baûo, Taêng baûo, seõ lieân tuïc khoâng döùt.

Naøy A-nan! Nay oâng coù theå, laàn löôït dieãn roäng kinh naøy, cho nhöõng haøng Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laâu-la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø, Nhaân phi nhaân. Vì sao? Vì muoán cho taát caû caùc loaøi chuùng sinh, troàng caên laønh vaøo Nhö Lai xöù.

Sau khi ôû trong ñaïi hoäi, ñöôïc nghe Phaät noùi kinh naøy, phaùp moân hieám coù naøy, Toân giaû A-nan cuøng vôùi caùc vò Ñaïi Boà-taùt, caùc vò Ñeá Thích, Phaïm thieân, caùc vò trôøi hoä ñôøi... thaûy ñeàu vui möøng hôùn hôû, tín nhaän vaø phuïng thôø.



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