KINH THIEÂM PHAÅM DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA

**QUYEÅN 3**

**Phaåm 5: DÖÔÏC THAÛO DUÏ**

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp vaø caùc ñaïi ñeä

töû:

–Laønh thay, laønh thay! Ca-dieáp, oâng ñaõ noùi hoaøn haûo veà coâng

ñöùc chaân thaät cuûa Nhö Lai, thaät ñuùng nhö lôøi oâng noùi! Nhö Lai coøn coù voâ löôïng, voâ bieân, voâ soá coâng ñöùc, neáu caùc vò noùi trong voâ löôïng öùc kieáp cuõng khoâng heát ñöôïc. Ñaïi Ca-dieáp neân bieát! Nhö Lai laø vua cuûa caùc phaùp, noùi ra ñieàu gì cuõng ñeàu khoâng hö doái. Ñoái vôùi caùc phaùp Nhö Lai duøng phöông tieän ñeå thuyeát giaûng vaø phaùp ñöôïc tuyeân thuyeát hoaøn toaøn ñaït ñeán baäc Nhaát thieát trí. Nhö Lai xeùt thaáy choã quay veà cuûa caùc phaùp, cuõng bieát yù nghóa vaø haønh ñoäng cuûa taát caû chuùng sinh moät caùch voâ ngaïi laïi bieát roõ töôøng taän caùc phaùp, khai thò trí tueä cho taát caû chuùng sinh.

Ñaïi Ca-dieáp! Ví nhö trong coõi tam thieân ñaïi thieân, nôi nuùi soâng, hang khe, ruoäng ñaát sinh ra caây coái, luøm röøng vaø coû thuoác vôùi nhieàu gioáng loaïi teân goïi, maøu saéc khaùc nhau. Maây kín giaêng ñaày buûa khaép coõi tam thieân ñaïi thieân, ñoàng thôøi möa xuoáng khaép nôi thaám nhuaàn caây coái, luøm röøng, coû thuoác, reã nhoû thaân nhoû, nhaùnh nhoû, caønh nhoû, laù nhoû. Reã vöøa, thaân vöøa, nhaùnh vöøa, caønh vöøa, laù vöøa. Reã lôùn, thaân lôùn, nhaùnh lôùn, caønh lôùn, laù lôùn. Caùc gioáng caây lôùn nhoû, tuøy haïng cao, vöøa, thaáp maø haáp thuï ñaày ñuû. Moät traän möa xuoáng tuøy theo loaïi caây hôïp vôùi taùnh cuûa caùc gioáng loaïi, neân ñöôïc phaùt trieån ñôm hoa keát traùi, tuy caùc gioáng caây ñeàu töø ñaát moïc leân, cuøng ñöôïc thaám nhuaàn moät traän möa maø caùc caây coû moãi thöù ñeàu khaùc nhau.

Ca-dieáp neân bieát! Nhö Lai cuõng vaäy, xuaát hieän ôû theá gian nhö

maây lôùn noåi leân vang ra aâm thanh khaép caû theá giôùi. Trôøi, Ngöôøi, A- tu-la cuõng nhö maây aáy che khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, giöõa ñaïi chuùng tuyeân boá theá naøy: Ta laø Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán

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

Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Ñoái vôùi ngöôøi chöa ñöôïc ñoä thì laøm cho ñöôïc ñoä, ngöôøi chöa hieåu bieát thì laøm cho hieåu bieát, ngöôøi chöa an oån thì laøm cho an oån, ngöôøi chöa chöùng Nieát-baøn laøm cho chöùng Nieát-baøn bieát nhö thaät ñôøi nay, ñôøi sau. Ta laø ngöôøi bieát taát caû, thaáy taát caû, ngöôøi bieát ñöôøng, ngöôøi môû ñöôøng, ngöôøi chæ ñöôøng, taát caû caùc chuùng Trôøi, Ngöôøi, A-tu-la neân ñeán ñaây ñeå nghe phaùp.

Baáy giôø voâ soá ngaøn vaïn öùc caùc loaïi chuùng sinh ñeàu ñeán choã Nhö Lai nghe phaùp. Luùc naøy Nhö Lai quaùn saùt caên taùnh nhanh chaäm, sieâng naêng, bieáng nhaùc cuûa chuùng sinh neân tuøy theo khaû naêng hoï maø thuyeát phaùp ñuû caùch, laøm cho ai cuõng hoan hyû vui thích vì ñöôïc lôïi ích hoaøn toaøn. Chuùng sinh nghe phaùp roài ñôøi naøy ñöôïc an vui, ñôøi sau sinh veà coõi laønh, nhôø bieát ñaïo neân ñöôïc an laïc vaø ñöôïc nghe phaùp, nghe roài thoaùt ñöôïc moïi söï trôû ngaïi, ôû trong Phaät phaùp, tuøy theo khaû naêng daàn daàn ñeàu ñöôïc vaøo ñaïo. Nhö maây lôùn kia möa xuoáng röôùi khaép taát caû coû caây, luøm röøng vaø coû thuoác, theo töøng loaïi caây ñeàu ñöôïc thaám nhuaàn ñaày ñuû, ñöôïc sinh tröôûng, Nhö Lai thuyeát phaùp cuøng moät töôùng, moät vò, nghóa laø töôùng giaûi thoaùt, töôùng xa lìa, töôùng dieät roát raùo cho ñeán Nhaát thieát chuûng trí. Chuùng sinh naøo nghe phaùp cuûa Nhö Lai maø ghi nhôù, ñoïc tuïng, thöïc haønh thì seõ ñöôïc coâng ñöùc maø hoï khoâng töï bieát. Vì sao?

Vì chæ coù Nhö Lai bieát chuùng sinh naøy theå töôùng, chuûng taùnh

nhö theá naøo, nhôù vieäc gì, nghó vieäc gì, tu vieäc gì, nhôù nhö theá naøo, nghó nhö theá naøo, tu nhö theá naøo, duøng phaùp gì ñeå nhôù, duøng phaùp gì ñeå nghó, duøng phaùp gì ñeå tu, duøng phaùp gì ñöôïc phaùp gì vaø bieát chuùng sinh ôû caùc coõi: chæ coù Nhö Lai thaáy bieát ñuùng nhö thaät, roõ raøng voâ ngaïi nhö caây coû, luøm röøng, coû thuoác… kia, khoâng töï bieát taùnh cao, vöøa, thaáp maø Nhö Lai thì bieát phaùp moät töôùng moät vò. Nghóa laø töôùng giaûi thoaùt töôùng xa lìa, töôùng thöôøng vaéng laëng, roát raùo Nieát-baøn, taát caû ñeàu trôû veà khoâng, bieát phaùp aáy roài Nhö Lai quan saùt taâm taùnh chuùng sinh muoán naâng ñôõ hoï neân khoâng theå giaûng thuyeát ngay Nhaát thieát chuûng trí.

Ñaïi Ca-dieáp! Thaät hieám coù bieát ñöôïc Nhö Lai tuøy theo caên cô thuyeát phaùp, tin ñöôïc, nhaän ñöôïc. Vì sao? Vì chö Phaät tuøy nghi noùi

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

phaùp khoù hieåu, khoù bieát. Baáy giôø muoán laäp laïi nghóa treân Theá Toân môùi noùi keä:

*Phaùp Vöông phaù höõu Xuaát hieän ôû ñôøi*

*Tuøy yù chuùng sinh*

*Thuyeát phaùp nhieàu caùch. Nhö Lai toân troïng*

*Trí tueä saâu xa Töø laâu yeân laëng*

*Khoâng laøm voäi vaõ. Ngöôøi coù trí nghe Lieàn ñöôïc tìm hieåu Khoâng trí nghi ngôø Thì bò maát haún.*

*Vì vaäy Ca-dieáp! Tuøy söùc maø noùi Taát caû caùc duyeân*

*Khieán hoï thaáy ñuùng. Ca-dieáp neân bieát!*

*Ví nhö maây lôùn*

*Noåi trong khoâng gian Che khaép taát caû, Chöùa nöôùc thaám maùt Ñieän chôùp saùng loøa Saám noå reàn vang Vaïn vaät möøng vui.*

*Maët trôøi bò khuaát Maët ñaát maùt meû Maây sa xuoáng gaàn Nhö naém laáy ñöôïc, Möa kia ñoàng ñeàu*

*Röôùi xuoáng boán phöông Truùt nöôùc voâ löôïng Thaám ñaày maët ñaát.*

*Nuùi soâng hang khe*

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

*Töø choã thaâm saâu Moïc ra caây coái Caùc caây lôùn nhoû Traêm thöù gioáng luùa Vaø mía vôùi nho Traän möa thaám cho Ñaày ñuû taát caû.*

*Ñaát khoâ thaám ñeàu Caây coû cuøng toát Maây lôùn tuoân möa Nöôùc cuøng moät vò, Luøm röøng caây coái Tuøy loaïi haáp thuï Taát caû coû caây*

*Cao, thaáp, vöøa chöøng Tuøy theo lôùn nhoû Ñeàu ñöôïc phaùt trieån. Reã, thaân, nhaùnh, laù Hoa traùi töôi saéc Traän möa töôùi heát Neân töôi taát caû, Ñuùng nhö taùnh chaát Taùnh phaân lôùn nhoû Thaám nhuaàn laø moät Ñeàu ñöôïc töôi toát.*

*Nhö Lai cuõng vaäy Xuaát hieän ôû ñôøi, Nhö vaàng maây lôùn Che khaép taát caû. Xuaát hieän ôû ñôøi Vì caùc chuùng sinh*

*Phaân bieät giaûng noùi Thaät töôùng caùc phaùp. Ñaïi Thaùnh Theá Toân ÔÛ giöõa trôøi, ngöôøi*

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

*Vaø taát caû chuùng Tuyeân boá theá naøy Ta laø Nhö Lai*

*Baäc Löôõng Tuùc Toân Xuaát hieän ôû ñôøi, Gioáng nhö möa lôùn Möa thaám taát caû Nhöõng chuùng sinh khoâ Ñeàu ñöôïc lìa khoå, Ñöôïc vui an oån*

*Vui cuûa theá gian Laø vui Nieát-baøn.*

*Chö Thieân, nhaân loaïi Chuù yù laéng nghe Haõy neân ñeán ñaây Gaàn ñöùc Voâ thöôïng, Ta laø Theá Toân Khoâng ai saùnh baèng, An vui chuùng sinh Neân hieän ôû ñôøi.*

*Vì ñaïi chuùng noùi Veà phaùp cam loà Phaùp kia moät vò*

*Giaûi thoaùt Nieát-baøn, Duøng moät dieäu aâm Dieãn thuyeát nghóa treân Thöôøng vì ñaïi chuùng Taïo caùc nhaân duyeân, Ta xem taát caû*

*Ñeàu raát bình ñaúng Khoâng coù khaùc nhau Vaø taâm yeâu gheùt,*

*Ta khoâng tham ñaém Cuõng khoâng giôùi haïn Thöôøng vì taát caû*

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

*Bình ñaúng noùi phaùp Khoâng vì moät ngöôøi, Caû chuùng cuõng vaäy*

*Thöôøng thuyeát giaûng phaùp, Khoâng vieäc gì khaùc*

*Ngoài ñöùng ñeán ñi Khoâng heà moûi meät. Ñi khaép theá gian*

*Nhö möa thaám nhuaàn Sang heøn cao thaáp, Giöõ giôùi phaù giôùi Oai nghi ñaày ñuû,*

*Hay khoâng ñaày ñuû Chaùnh kieán, taø kieán Lôïi caên, ñoän caên Röôùi xuoáng möa phaùp Maø khoâng moûi meät.*

*Taát caû chuùng sinh Ñöôïc nghe phaùp ta Tuøy söùc laõnh thoï Truï nôi caùc baäc, Hoaëc ôû trôøi ngöôøi*

*Chuyeån luaân thaùnh vöông Phaïm, Thích caùc vua*

*Laø coû thuoác nhoû. Roõ phaùp voâ laäu*

*Chöùng ñöôïc Nieát-baøn Khôûi saùu thaàn thoâng, Vaø ñöôïc ba minh Rieâng ôû nuùi röøng*

*Thöôøng haønh thieàn ñònh, Chöùng baäc Duyeân giaùc Coû thuoác baäc trung.*

*Caàu baäc Theá Toân Ta seõ thaønh Phaät*

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

*Haønh tinh taán ñònh Coû thuoác baäc thöôïng. Coù haøng Phaät töû Chuyeân taâm Phaät ñaïo Thöôøng haønh töø bi, Töï bieát laøm Phaät*

*Quyeát ñònh khoâng nghi Goïi laø caây nhoû.*

*An truï thaàn thoâng Chuyeån phaùp khoâng thoaùi Ñoä voâ löôïng öùc*

*Traêm ngaøn chuùng sinh, Boà-taùt nhö theá*

*Goïi laø caây lôùn. Phaät noùi bình ñaúng Nhö möa moät vò, Tuøy taùnh chuùng sinh*

*Laõnh thoï khoâng ñoàng; Nhö caây coû kia*

*Ñöôïm nhuaàn ñeàu khaùc. Phaät duøng thí duï Phöông tieän chæ baøy Caùc lôøi leõ hay*

*Dieãn noùi moät phaùp, Nôi trí tueä Phaät Moät gioït trong bieån. Ta röôùi möa phaùp Ñaày khaép theá gian, Phaùp chæ moät vò*

*Tuøy söùc tu haønh, Nhö luøm röøng kia Caây coái thaûo moâïc, Tuøy gioáng lôùn nhoû Trôû neân töôi toát.*

*Phaùp cuûa chö Phaät*

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

*Thöôøng duøng moät vò, Laøm cho theá gian Ñeàu ñöôïc ñaày ñuû.*

*Laàn löôït tu haønh Ñeàu ñöôïc ñaïo quaû*

*Thanh vaên, Duyeân giaùc ÔÛ choán nuùi röøng*

*Truù thaân cuoái cuøng, Nghe phaùp ñöôïc quaû Goïi laø coû thuoác*

*Ñöôïc phaùt trieån nhanh. Neáu caùc Boà-taùt*

*Trí tueä vöõng beàn Thaáu ñaït ba coõi, Caàu Toái thöôïng thöøa Goïi laø caây nhoû*

*Ñöôïc phaùt trieån nhanh. Coù vò truù thieàn*

*Ñöôïc söùc thaàn thoâng Nghe caùc phaùp khoâng Loøng sinh vui möøng. Phoùng nhieàu haøo quang Ñoä caùc chuùng sinh*

*Goïi laø caây lôùn*

*Ñöôïc phaùt trieån nhanh. Nhö vaäy Ca-dieáp!*

*Ñöùc Phaät noùi phaùp Ví nhö maây lôùn, Nöôùc möa moät vò Thaém nôi hoa ngöôøi Ñeàu ñöôïc keát traùi. Ca-dieáp neân bieát!*

*Duøng caùc nhaân duyeân Caùc thöù thí duï*

*Chæ baøy Phaät ñaïo*

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

*Laø ta phöông tieän. Chö Phaät cuõng theá Nay vì caùc oâng*

*Noùi phaùp chaân thaät Caùc chuùng Thanh vaên Ñeàu chöa dieät ñoä, Caùc oâng tu haønh*

*Laø ñaïo Boà-taùt Laàn laàn tu hoïc*

*Seõ ñöôïc thaønh Phaät.*

Laïi nöõa Ca-dieáp! Ñoái vôùi caùc chuùng sinh, Nhö Lai giaùo hoùa moät caùch bình ñaúng. Naøy Ca-dieáp! Ví nhö aùnh saùng maët trôøi, maët traêng soi saùng khaép theá gian, hoaëc laøm thieän aùc, hoaëc ôû choã cao thaáp, hoaëc thôm hoâi aùnh saùng toûa chieáu bình ñaúng khaép nôi. Nhö vaäy Ca- dieáp! Nhö Lai ñaõ duøng aùnh saùng cuûa Nhaát thieát chuûng trí, ñoái vôùi höõu tình sinh trong naêm ñöôøng, tuøy theo tin hieåu cuûa hoï ñoái vôùi ba thöøa; Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt, maø thuyeát phaùp bình ñaúng trí tueä cuûa Nhö Lai cuõng khoâng taêng giaûm do tích tuï phöôùc trí maø sinh ra.

Naøy Ca-dieáp! Khoâng coù ba thöøa, do söï tu haønh cuûa chuùng sinh sai khai maø phaân laøm ba.

Tueä maïng Ca-dieáp baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Neáu khoâng coù ba thöøa vì sao hieän taïi chia ra thaønh Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt?

Phaät daïy:

–Ví nhö ñoà goám ñeàu do ñaát seùt taïo thaønh, trong nhöõng thöù aáy, hoaëc ñöïng ñöôøng, vaùn, söõa, söõa cao, phaân dô ñaát seùt cuõng khoâng coù söï khaùc nhau, nhöng tuøy theo vaät ñöôïc ñöïng trong ñoù, cho neân ñaët ra nhieàu teân goïi sai khaùc. Nhö theá Ca-dieáp! ÔÛ ñaây chæ coù moät thöøa, ñoù goïi laø Ñaïi thöøa, chaúng coù hai, hoaëc ba thöøa naøo khaùc.

Tueä maïng Ñaïi Ca-dieáp baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Chuùng sinh tin hieåu khaùc nhau cho raèng: Muoán ra khoûi ba coõi chæ coù moät Nieát-baøn, hay laø hai, hoaëc ba?

Phaät daïy:

–Neáu giaùc ngoä theå taùnh caùc phaùp ñoàng vôùi Nieát-baøn thì chæ coù moät, khoâng hai, cuõng khoâng ba. Naøy Ca-dieáp! Do nghóa lyù naøy, ta

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

neâu ra ví duï, nhôø ví duï maø ngöôøi coù trí seõ hieåu nghóa cuûa lôøi ta noùi.

Naøy Ca-dieáp! Ví nhö ngöôøi muø baåm sinh, lieàn noùi khoâng coù caùc saéc xaáu ñeïp, cuõng khoâng theå thaáy nhöõng loaïi saéc ñeïp xaáu, khoâng coù maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao, cuõng khoâng theå thaáy maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao. Laïi coù ngöôøi maét saùng laïi noùi laø coù caùc loaïi saéc ñeïp xaáu, cuõng coù theå thaáy caùc loaïi saéc ñeïp xaáu, coù maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao, cuõng coù theå thaáy caùc tinh tuù ñoù. Ngöôøi muø tuy nghe ngöôøi kia noùi nhöng khoâng tin nhaän. Khi aáy coù vò löông y bieát roõ caùc beänh, thaáy ngöôøi muø lieàn suy nghó: “Ngöôøi kia tröôùc laøm caùc vieäc aùc nay bò maéc beänh, beänh cuûa ngöôøi ñoù coù boán loaïi.”

Vò löông y muoán chöõa laønh beänh oâng ta, laïi suy nghó moïi caùch nhöõng thöù thuoác ñaõ löu haønh ôû ñôøi thì khoâng theå chöõa trò beänh aáy, chæ coù boán loaïi thuoác ôû nuùi Tuyeát: Moät laø tuøy theo maøu saéc muøi vò; hai laø chöõa laønh caùc beänh; ba laø dieät tröø caùc ñoäc haïi; boán laø tuøy choã ôû ñeå ñöôïc an vui.

Khi ñoù vò löông y khôûi loøng thöông ngöôøi muø, lieàn suy nghó, duøng moïi phöông tieän ñeán nuùi Tuyeát, ñeán roài tìm kieám khaép nôi ñöôïc boán loaïi thuoác hoaëc duøng raêng ñeå nhai nghieàn, duøng coái ñaù ñeå xay laïi hoøa vôùi nhöõng thuoác khaùc ñeå naáu, hoaëc duøng nhöõng thuoác töôi ñeå laøm, hoaëc chaâm cöùu ñeå thoâng huyeät, hoaëc sao hoaëc troän vôùi nhöõng thöù thuoác khaùc hoaëc hoøa vaøo thöùc aên. Khi aáy, ngöôøi muø duøng moïi caùch thích hôïp uoáng thuoác lieàn ñöôïc saùng maét. Maét saùng ngöôøi aáy ñeàu thaáy caùc maøu saéc trong ngoaøi, xa gaàn, maët trôøi, maët traêng vaø caùc vì sao. OÂng ta than:

–OÂi, ta thaät laø ngu si tröôùc ñaây nghe noùi maø khoâng tin, hoâm nay môùi thaáy roõ taát caû. Ta heát muø maét daõ saùng laïi, ta laø hôn heát.

Khi ñoù coù vò Tieân nhaân chöùng ñöôïc naêm thaàn thoâng, duøng Thieân nhaõn, Thieân nhó bieát döôïc taâm oâng ta. Tuy oâng maét saùng coøn khoâng bieát gì? Côù sao laïi sinh ngaõ maïn cuõng chöa coù trí tueä gioûi. Vò aáy laïi noùi:

–Khi oâng ôû trong nhaø thì khoâng thaáy khoâng bieát caùc saéc ôû beân ngoaøi, taâm thieän aùc cuûa chuùng sinh. Caùch naêm do-tuaàn oâng cuõng khoâng nghe khoâng bieát nhöõng aâm thanh cuûa tieáng troáng tuø vaø…, caùch moät caâu-loâ-xaù neáu khoâng caát chaân thì khoâng theå deán. Luùc lôùn leân khi nghieäp gaù vaøo thai meï, oâng cuõng khoâng nhôù laøm sao oâng coù trí tueä

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

ñöôïc, sao oâng laïi noùi ta thaáy taát caû. Naøy ngöôøi kia, toái cho laø saùng, saùng cho laø toái.

Ngöôøi kia noùi vôùi Tieân nhaân:

–Baèng caùch naøo vaø haønh ñoäng gì ñeå ñöôïc trí naøy? Vaø ñöôïc loøng tin naêng löïc ñoái vôùi caùc vò, toâi seõ ñöôïc coâng ñöùc naøy.

Vò Tieân nhaân noùi:

–Muoán nhö vaäy oâng neân soáng nôi hang nuùi vaéng veû, tö duy veà phaùp, ñoaïn tröø phieàn naõo thì seõ ñöôïc thaàn thoâng ñaày ñuû coâng ñöùc.

Khi ngöôøi kia nghe lôøi daïy lieàn xuaát gia ôû choã vaéng veû, nhaát taâm chuyeân chuù, döùt ñöôïc khaùt aùi ôû ñôøi, chöùng naêm thaàn thoâng, chöùng thaàn thoâng roài suy nghó: “Tröôùc ñaây ta taïo bieät nghieäp, do nhaân naøy neân khoâng chöùng moät coâng ñöùc gì, baây giôø tuøy theo yù nieäm thì bieát ñöôïc ngay nghieäp quaù khöù. Ngaøy xöa ta ít trí tueä, ôû trong taêm toái.”

Naøy Ca-dieáp! Ta duøng ví duï naøy laø muoán laøm roõ nghóa, ñoái vôùi nghóa naøy thì neân thaáy bieát.

Naøy Ca-dieáp! Ngöôøi muø kia töùc laø chuùng sinh ñang löu chuyeån trong saùu ñöôøng, khoâng hieåu bieát chaùnh phaùp, phieàn naõo toái taêm thì luoân taêng tröôûng vaø coøn bò voâ minh laøm cho toái taêm, tích chöùa caùc nghieäp, do nghieäp laøm duyeân, danh saéc cho ñeán tích taäp caùc khoå lôùn neân ñang soáng trong voâ minh nhö vaäy. Chuùng sinh löu chuyeån trong aáy, chæ coù Nhö Lai vöôït ra ba coõi, phaùt sinh Töø bi nhö cha thöông ñöùa con moät, thöông yeâu chuùng sinh trong ba coõi thaáy chuùng sinh troâi noåi trong caùc nghieäp, khoâng bieát nhö thaät ñeå thoaùt khoûi sinh töû. Baèng maét Phaät trí, Phaät thaáy roõ nhöõng chuùng sinh naøy, ñôøi tröôùc laøm thieän, ít saân nhieàu duïc, ít duïc nhieàu saân, hoaëc coù trí ít, hoaëc trí hoaøn haûo, hoaëc ñöôïc thanh tònh hoaøn toaøn, hoaëc coù taø kieán, nhöõng chuùng sinh aáy Phaät ñeàu duøng phöông tieän kheùo leùo noùi ra ba thöøa.

Nhö vò Tieân nhaân chöùng ñöôïc naêm pheùp thaàn thoâng coù maét

thanh tònh töùc laø Boà-taùt. Taâm Boà-ñeà phaùt sinh ñöôïc Voâ sinh nhaãn chöùng quaû Voâ thöôïng. Vò löông y kia chính laø Nhö Lai, neân bieát nhö vaäy. Ngöôøi muø kia chính laø chuùng sinh ngu si, neân thaáy nhö vaäy. Taát caû caùc beänh töùc laø saùu möôi hai taø kieán cuûa tham, saân, si, neân bieát nhö vaäy. Boán loaïi thuoác laø Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, Nieát-baøn neân bieát nhö vaäy. Tuøy beänh cho thuoác, beänh kia môùi laønh; töùc laø

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

Khoâng, Voâ töôùng, Voâ nguyeän, Giaûi thoaùt. Chaùnh nieäm tu taäp thì voâ minh dieät, voâ minh dieät neân haønh dieät, cho ñeán caùc khoå lôùn ñeàu dieät. Suy nghó nhö vaäy, khoâng ôû trong thieän khoâng ôû trong aùc. Ngöôøi muø saùng maét töùc laø Thanh vaên, Duyeân giaùc, neân bieát nhö vaäy. Caét ñöùt phieàn naõo, troùi buoäc trong sinh töû, ñeå giaûi thoaùt phieàn naõo ra khoûi saùu ñöôøng vaø ba coõi. Do nghóa naøy neân haøng Thanh vaên suy nghó: “Khoâng coøn phaùp naøo khaùc ñeå tu chöùng nöõa, ta ñaõ ñaït ñeán Nieát- baøn.”

Baáy giôø Nhö Lai thuyeát phaùp cho hoï, ñoái vôùi phaùp maø oâng chöa roõ heát thì choã naøo maø coù Nieát-baøn roát raùo chö Phaät duøng taâm Boà-ñeà giaùo hoùa laøm cho hoï phaùt taâm Boà-ñeà, khoâng ôû trong sinh töû cuõng khoâng truù Nieát-baøn. Ñaõ hieåu ba coõi möôøi phöông vaéng laëng, gioáng nhö bieán hoùa moäng aûo, soùng naéng, tieáng vang. Xeùt thaáy caùc phaùp khoâng sinh, dieät, khoâng troùi, môû, khoâng toái, saùng. Thaáy caùc phaùp thaäm thaâm, caùi thaáy aáy cuõng khoâng coù söï thaáy, maø thöôøng thaáy taâm tin hieåu cuûa chuùng sinh khaùc nhau khaép trong ba coõi. Baáy giôø muoán laäp laïi nghóa treân Theá Toân noùi keä:

*Nhö aùnh saùng trôøi, traêng Chieáu khaép ba ngaøn*

*Ñoái vôùi thieän vaø aùc*

*AÙnh saùng khoâng taêng giaûm; Trí tueä cuûa Nhö Lai*

*Bình ñaúng nhö trôøi, traêng Giaùo hoùa caùc chuùng sinh Khoâng theâm cuõng khoâng bôùt. Nhö thôï laøm ñoà goám*

*Nhoài ñaát buøn laøm ra, Caùc ñoà vaät chöùa ñöïng*

*Ñöôøng caùt, nöôùc, söõa vaùn, Hoaëc ñöïng ñoà baát tònh Hoaëc ñöïng caùc söõa cao, Chæ laáy moät thöù buøn*

*Maø laøm ra vaät duïng. Tuøy vaät chöùa trong noù Nhaân ñoù maø goïi teân,*

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

*Caùc chuùng sinh cuõng vaäy Tuøy sôû thích khaùc nhau. Phaät noùi thöøa sai khaùc Chaéc chaén chæ Phaät thöøa, Voâ trí neân luaân hoài*

*Khoâng bieát neûo giaûi thoaùt. Coù ngöôøi bieát phaùp khoâng Xa lìa ngaõ vaø phaùp*

*Vì vaäy bieát chö Phaät*

*Söï chöùng ñaéc chaân chaùnh, An truù trong baäc trí*

*Goïi laø baäc Duyeân giaùc. Ñaõ giaùo hoùa trí khoâng Goïi ñoù laø Thanh vaên.*

*Ngöôøi giaùc ngoä caùc phaùp Goïi laø Chaùnh Bieán Tri. Nhö ngöôøi muø baåm sinh Khoâng thaáy trôøi, traêng, sao Neân hoï noùi theá naøy*

*Khoâng coù caùc loaïi saéc Löông y sinh loøng Töø Thöông xoùt ngöôøi muø kia Lieàn leân ñeán nuùi Tuyeát, Leân xuoáng ñi khaép nôi Tìm ñöôïc caùc vò thuoác, Tuøy theo söï taùc duïng Laøm ra boán loaïi thuoác Hoøa hôïp maø trò beänh, Hoaëc duøng raêng nhai nhoû*

*Hoaëc duøng coái nghieàn naùt Hoaëc duøng kim chaâm cöùu Ñeå trò beänh ngöôøi muø.*

*Ngöôøi aáy ñöôïc saùng maét Thaáy aùnh saùng trôøi, traêng Lieàn suy nghó nhö vaày*

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

*Thuôû xöa vì khoâng trí*

*Laøm chuùng sinh löu chuyeån Ngöôøi muø khoâng trí lôùn*

*Laø duyeân sinh ñôøi naøy, Khoâng trí chòu ñöôøng khoå Khoâng trí ngu trong ñôøi. Baäc Thieát Trí nhö vaäy, Nhö Lai ñaïi löông y*

*Phaùt sinh loøng Töø maãu Duøng caùc phöông tieän kheùo Giaûng thuyeát phaùp tòch tónh. Trí giaùc Phaät voâ löôïng Dieãn noùi thöøa Toái thaéng Roäng noùi phaùp baäc trung Höôùng daãn baäc trung trí,*

*Vì hoï sôï sinh töû*

*Neân khen Boà-ñeà khaùc Ra khoûi ba coõi roài, Thanh vaên töï bieát mình*

*Cho raèng mình chöùng ñöôïc Nieát-baøn vaø an oån*

*Seõ giaùc ngoä caùc phaùp Coõi Nieát-baøn baát töû. Ñöùc Theá Toân vì hoï Phaùt khôûi loøng Töø bi Baûo caùc oâng ngu si Chôù cho mình laø trí. Nhö coù moät ngoâi nhaø Khi oâng ôû trong ñoù*

*Khoâng bieát gì beân ngoaøi OÂng laø keû tieåu trí*

*Neáu oâng ôû trong ñoù*

*Bieát ngoaøi laøm hay chöa? OÂng chöa bieát nhö vaäy Huoáng chi oâng trí keùm*

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

*Caùch naêm Du-xaø-na Coù phaùt ra aâm thanh*

*OÂng cuõng khoâng nghe ñöôïc. Huoáng gì laø xa hôn*

*Ngöôøi khaùc ñoái vôùi oâng Duø coù thöông hay gheùt OÂng khoâng theå bieát ñöôïc. Sao laïi sinh kieâu maïn*

*Xa moät caâu-loâ-xaù*

*Khoâng ñi khoâng ñeán ñöôïc Söï vieäc luùc nhaäp thai OÂng cuõng khoâng coøn nhôù Neáu ñöôïc naêm thaàn thoâng Môùi goïi Nhaát thieát trí OÂng ngu si khoâng bieát Cho mình laø ngöôøi trí OÂng muoán ñöôïc trí Phaät Phaùt sinh töø thaàn thoâng. Neáu ôû nôi vaéng laëng Thaàn thoâng lieàn xuaát hieän Tö duy phaùp thanh tònh Thì seõ ñöôïc thaàn thoâng, Hoïc roài ñeán choã vaéng*

*Tö duy vaøo thieàn ñònh Chöùng ñöôïc naêm thaàn thoâng Coâng ñöùc mau ñaày ñuû.*

*Haøng Thanh vaên nhö vaäy Töôûng ñaõ ñöôïc Nieát-baøn, Chö Phaät noùi vôùi hoï*

*Ñaây Nieát-baøn taïm thôøi, Theá Toân duøng phöông tieän Ñeå noùi con ñöôøng naøy Neáu laø Nhaát thieát trí*

*Khoâng theå chöùng Nieát-baøn, Ba ñôøi trí voâ taän*

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

*Haønh luïc ñoä thanh tònh Voâ töôùng, taùc, voâ nguyeân Vaéng laëng ñeàu xaû boû*

*Vaø duøng taâm Boà-ñeà*

*Roõ phaùp höôùng Nieát-baøn Boán phaùp truù boán nhieáp Thaûy ñeàu ñöôïc dieãn noùi Ñeå giaùo hoùa chuùng sinh, Ñöùc Phaät thuyeát phaùp naøy, Neáu bieát taùnh caùc phaùp Nhö huyeãn vaø nhö moäng Khoâng loõi nhö caây chuoái*

*Cuøng tieáng vang khoâng khaùc Vaø bieát töï taùnh noù*

*Thoâng suoát caû ba coõi Khoâng troùi cuõng khoâng môû. Bieát raèng khi dieät ñoä*

*Caùc phaùp bình ñaúng khoâng Theå taùnh khoâng coù khaùc, Khoâng thaáy ñöôïc ñieàu naøy Moät phaùp cuõng khoâng roõ Baäc Ñaïi trí thaáy ñöôïc Phaùp thaân khoâng coù khaùc, Khoâng coù phaùp ba thöøa Chæ moät Phaät thöøa thoâi Caùc phaùp ñeàu bình ñaúng Vaø luoân luoân bình ñaúng, Baèng trí tueä bieát roài*

*An vui trong Nieát-baøn.*

M

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