**PHAÀN 5: Neâu töôùng**

Baáy giôø, Phaät bieát taâm nieäm cuûa chuùng ma neân nhaäp Tam-muoäi. Vôùi söùc cuûa Tam-muoäi, bieán thaønh Vöông xaù coù möôøi hai cöûa, moãi cöûa coù moät Ñöùc Phaät. Thaáy möôøi hai Ñöùc Phaät, caùc ma töï hieän thaønh ngöôøi ñuû naêm thoâng, hoaëc hieän thaønh Phaïm thieân, raûi hoa höông, giaêng côø loïng, troåi nhaïc cuùng döôøng Phaät. Ñöùc Phaät vaøo thaønh, aán ngoùn chaân xuoáng ñaát laøm cho tam thieân ñaïi thieân coõi nöôùc ñeàu chaán ñoäng saùu caùch. Trôøi, ngöôøi, A-tu-la, Ñeá Thích, Phaïm thieân, Töù Thieân vöông, taát caû chuùng sinh ñeàu thaáy ñöôïc caùc chuùng sinh nôi caùc coõi nöôùc khaép möôøi phöông, cuøng taäp hôïp veà thaønh Vöông xaù, cuùng döôøng hoa höông leân Phaät. Nhôø thaàn löïc, Phaät trong hoa höông vang ra tieáng keä:

*Neáu muoán ñoaïn tröø ba ñöôøng aùc Haõy neân phaùt khôûi taâm Boà-ñeà Giaùc ngoä vöôït thoaùt bieån sinh töû Ñuû ñaày khaû naêng ñoä chuùng sinh. Neáu muoán tröø boû nghieäp aùc ñoäc*

*Neân thöôøng tu taäp taùm ñöôøng chaùnh Nhöõng ai gaëp ñöôïc chö Nhö Lai Nhaát ñònh seõ ñöôïc Phaät thoï kyù.*

*Nhö Lai, Ñaïi só lôïi chuùng sinh Hieän ñang ñi vaøo thaønh Vöông xaù Tröø dieät taát caû caùc quaân ma*

*Chuyeån baùnh xe phaùp ñaïo Voâ thöôïng. Phaät vì chuùng sinh ñôøi naêm aùc*

*Giaûng giaûi ba thöøa Thuû-laêng-nghieâm Nhö Lai hieän muoán thoï kyù lôùn*

*Ai muoán nghe phaùp haõy ñeán ñoù.*

Tieáng keä aáy vang khaép moïi nôi, Boà-taùt, La-haùn trong röøng truùc Ca-lan-ñaø ñeàu ñi veà thaønh Vöông xaù. Taát caû chuùng sinh ôû coõi tònh, coõi ueá, coõi coù Phaät, coõi khoâng Phaät ñeàu ñeán thaønh Vöông xaù. Luùc naøy, Phaät nhaäp Tam-muoäi Trang nghieâm anh laïc, laøm cho coõi Ta-baø ñöôïc thanh tònh trang nghieâm, nhö coõi nöôùc hieän coù cuûa Ñöùc Nhö Lai Bieán Kieán ñôøi vò lai. Ñöùc Theá Toân oai nghieâm vi dieäu, chuùng sinh thích chieâm ngöôõng. Chuùng sinh ôû coõi nöôùc tònh, ueá, coù Phaät, khoâng Phaät cuõng thích chieâm ngöôõng, thích nghe tieáng Phaät. Voâ soá Phaät, Boà-taùt ôû möôøi phöông ñeàu ñeán thaønh Vöông xaù, caùc Boà-taùt ñeàu cuùng döôøng Phaät, coù

vò raûi hoa, vò raûi traân chaâu, vò raûi anh laïc, vaøng, baïc, löu ly, pha leâ, xa cöø, maõ naõo, chieân-ñaøn, traàm thuûy, ngöu ñaàu chieân-ñaøn, hoa tu-maïn- na, coù vò khen Phaät baèng phaùp chaân thaät, coù vò hoùa thaønh Ñeá Thích, Phaïm Thieân vöông, Ma vöông, Töï taïi thieân, Vi-ñaø thieân, trôøi taùm tay, Chuyeån luaân vöông, vaät baùu, nuùi, röøng, ñaïi thaàn, tröôûng giaû, nam, nöõ, thaày tu, boø, deâ, voi, ngöïa, traâu,… roài cuøng nhau ñeán choã hoa sen trong thaønh Vöông xaù. Caùc Boà-taùt ñöa tay chaïm vaøo hoa, hoa rung ñoäng, laøm cho taát caû ma binh ñeàu kinh ñoäng, hoát hoaûng noùi:

–Nhaân duyeân naøo khieán cho cung ñieän cuûa chuùng ta lay ñoäng nhö theá, ngöôøi maø chuùng ta toân kính laïi saép bò dieät sao? Chuùng ta laïi khoâng muoán dieät ñoïa nöõa sao. Theá giôùi naêm aùc tröôïc chuùng ta thöôøng thaáy sao hoâm nay boãng thanh tònh ñeán vaäy?

Caùc ma binh ñeàu thaáy voâ soá Boà-taùt töø caùc nôi ñi veà coõi Ta-baø. Chuùng baûo nhau:

–Vì Ñöùc Phaät oai nghieâm röïc rôõ laøm cho chuùng sinh ñeàu thích chieâm ngöôõng.

Ma laïi khoâng thaáy quyeán thuoäc cuûa mình neân töï nghó: Sao ta laïi khoâng ñeán choã Phaät, ñeå gaàn guõi cuùng döôøng Phaät. Theá roài Ba-tuaàn beøn ñeán choã Phaät, chaép tay cung kính, noùi keä:

*Con nay quy y Ñaáng Nhö Lai Ñaõ ñaït hoan hyû, taâm an laïc Xin tha cho con veà baûn xöù*

*Sau ñoù con seõ nghe chaùnh phaùp.*

Phaät noùi keä ñaùp:

*Ta khoâng khuyeân ngöôi ñeán hay ñi Taùnh töôùng caùc phaùp voán laø vaäy Neáu ngöôøi coù ñuû söùc thaàn thoâng Tuøy yù töï taïi, khoâng ngaên ngaïi.*

Ba-tuaàn laïi noùi keä:

*Lôøi thaät cuûa Phaät khoâng heà sai Hieän nay khoâng ai ngaên chaën con Nhöng khi con muoán veà coõi mình Naêm daây töï nhieân troùi buoäc thaân.*

Phaät noùi:

–Ta ñaõ ñoaïn tröø haún söï raøng buoäc, nhaèm côûi troùi cho taát caû chuùng

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

sinh, ta khoâng coù yù aùc nieäm ñoái vôùi chuùng sinh neân ñöôïc giaûi thoaùt. Thaáy chuùng sinh khaép möôøi phöông taäp hôïp veà, Phaät noùi keä:

*Taát caû ñaïi chuùng haõy laéng nghe Chaët ñöùt heát thaûy caùc löôùi nghi Ta seõ giaûng phaùp khoâng nghó baøn*

*Haõy quaùn saùt kyõ nhaân duyeân nghieäp. Theá Toân voâ thöôïng khoù gaëp ñöôïc Chaùnh phaùp, taêng baûo cuõng nhö vaäy Thaân ngöôøi khoù ñöôïc tin cuõng theá Ban cho, taïo phuùc thaät khoù coù.*

*Theá Toân voâ thöôïng khoù gaëp ñöôïc Nghe hieåu chaùnh phaùp caøng khoù hôn Chuùng sinh khoù thoaùt taùm naïn tai Naøo ñaâu deã ñaït nhaãn ñuùng phaùp.*

*Taâm taùnh chuùng sinh khoù ñieàu phuïc Tu Tam-muoäi khoâng cuõng chaúng deã Tu thieän tö duy, truï ñuùng phaùp*

*Caû hai vieäc naøy ñeàu raát khoù. Khoù ñoaïn dieät heát moïi phieàn naõo Chöùng ñaït Boà-ñeà naøo deã gì*

*Nay ta giaûng phaùp höôùng Boà-ñeà Chaúng khaùc ngöôøi ñôøi baøn bieán hoùa. Phaùp ta giaûng daïy tröø tham aùi*

*Xua tan ñeâm toái, tu phaùp laønh*

*Chæ roõ ñaïo Chaùnh phaùp voâ thöôïng Haõy chuyeân taâm yù maø tu taäp.*

*Neáu muoán ñoaïn tröø ba caáu aùc Dieät saïch taát caû nghieäp cuûa ma Khoâng bò phieàn naõo toån haïi mình Haõy laéng nghe chaùnh phaùp cuûa ta. Neáu muoán troïn veïn ba giôùi töôùng Neân hoïc ñaày ñuû ba giaûi thoaùt*

*Tröø heát keát söû cuûa ba coõi*

*Vöôït khoûi ba ñöôøng aùc khoå kia. Khoâng muoán dieät maát taùnh Tam baûo Haõy xaû thaân maïng vì chaùnh phaùp*

*Thaønh töïu ñaày ñuû voâ soá thoâng Nhö theå an truï trong chaùnh phaùp. Khoâng heà giaùc quaùn veà ba ñôøi*

*Cuõng khoâng tham chaáp phaùp ba ñôøi Vöôït qua ba coõi khoâng quay laïi*

*Thaønh töïu haïnh nhaãn soáng ñuùng phaùp. Heát thaûy phaøm phu soáng ngu muoäi Luoân bò troùi buoäc trong boán ñaûo Trong khoâng coù phaùp laïi thaáy phaùp Chaáp coù moïi vaät, thaät khoâng vaät.*

*Vì nhaân duyeân ñoù neân ñaûo ñieân Nhöõng ngöôøi nhö theá haønh taø ñaïo Ngöôøi töï cho maét thaáy saéc*

*Keå caû yù thöùc bieát ñöôïc phaùp. Chính laø keû soáng trong ñaûo ñieân Troâi trong sinh töû voâ soá kieáp Ngöôøi naøo tu taäp boán Thieàn ñònh Thaønh töïu trí tueä cuûa theá gian.*

*Ñoä thoaùt nhöõng keû soáng ñieân ñaûo Giaûi thoaùt taát caû moïi söï sinh töû Ñieàu phuïc heát thaûy moïi chuùng sinh Vónh vieãn vöôït qua boán doøng chaûy. Laøm khoâ caïn heát bieån sinh töû*

*Ñaõ qua ñöôïc beán bôø giaûi thoaùt Ñaày ñuû boán phaùp Nhö yù tuùc Ñöôïc goïi Boà-taùt Voâ sôû uùy.*

*Thoâng ñaït troïn veïn naêm phaùp aám Ñaït ñeán beán bôø khoâng laäu hoaëc Hieåu roõ khoâng sinh vaø khoâng dieät Giuùp cho chuùng sinh ñeán bôø giaùc. Ngöôøi naøo ñeán tröôùc Ñöùc Theá Toân Thaønh taâm saùm hoái moïi toäi loãi Ñoaïn tröø taát caû moïi taø chaáp*

*Vöôït bieån sinh töû ñeán bôø giaùc.*

*Quaùn saùt sinh töû nhieàu khoå naõo*

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

*Vì caùc nghieäp nhaân vaøo ba aùc Do nhaân duyeân gaàn guõi baïn xaáu Taïo neân voâ soá caùc nghieäp aùc.*

*Neáu xa laùnh ñöôïc baïn xaáu aùc Cuõng tröø heát moïi thöù taø kieán Quaùn saùt toäi loãi cuûa sinh töû*

*Sieâng naêng hoïc hoûi nghóa ñeä nhaát. Quaùn saùt roõ veà ñeä nhaát khoâng*

*An höôûng phaùp vò cam loà ñoù*

*Ta luoân giaûng giaûi nghóa ñeä nhaát*

*Chuyeân taâm laéng nghe khoâng chaáp töôùng. Ta daïy saùu nhaäp chaân thaät khoâng*

*Khoâng ai taïo taùc, khoâng ngöôøi thoï Chuùng sinh ñieân ñaûo chaáp caùc töôùng Taùnh phaùp chaân thaät khoâng sôû höõu. Töø saùu thoï aùi cuûa chuùng sinh*

*Thoï nhaân sinh khôûi neân saùu xuùc Saùu xuùc ñoù ñeàu chaân thaät khoâng Heát thaûy caùc phaùp cuõng nhö theá. Taùnh cuûa moät phaùp nhö caùc phaùp Moät phaùp chaúng khaùc taát caû phaùp Heát thaûy caùc phaùp khoâng sinh dieät*

*Khoâng coù hình töôùng, khoâng moät vaät. Ñaïo cuûa ta giaûng, ñaïo thuø thaéng*

*Taát caû caùc phaùp nhö moät phaùp*

*Ai thaáy caùc phaùp khoâng taùnh töôùng Laø thoâng ñaït ñöôïc nghóa chaân thaät. Nhöõng ai tu taäp möôøi ba nhaãn*

*Vöôït ñöôïc sinh töû ñeán bôø giaùc*

*Thaät bieát taùnh phaùp taùnh chuùng sinh Ñaït ñaïo voâ thöôïng nhö chö Phaät.*

Tieáng keä cuûa Phaät vang khaép nôi, taát caû chuùng sinh ôû möôøi phöông ñeàu nghe thaáy, ñaït taâm khoâng thoaùi chuyeån, coù ngöôøi ñaït Ñaø-la- ni, ñaït tam minh, thaønh töïu nhaãn. Chuùng sinh nôi coõi Phaät nghe phaùp ñaït taâm khoâng thoaùi chuyeån, daïy chuùng soáng trong ba thöøa.

Luùc aáy, Boà-taùt Quang Vò ñaïo caàu thang baèng baûy baùu beân caïnh

hoa sen, coù voâ soá caùc hoa chaép tay cung kính baïch Phaät:

–Nhö Lai laø Ñaáng Ñaïi Töø Bi ñaày aùnh saùng voâ löôïng chuùng sinh ñang chòu nhieàu khoå ñau, xin Phaät tuoân möa phaùp voâ thöôïng, tröø dieät beänh khoå naõo cho chuùng sinh. Caùc chuùng sinh coù theå laø phaùp khí, coù theå nhaän laõnh phaùp voâ thöôïng cuûa Nhö Lai. Xin Phaät giaûng noùi Taùm Thaùnh ñaïo laøm thanh tònh maét phaùp. Xin Phaät leân toøa sen, haøng phuïc chuùng ma. Voâ soá Boà-taùt möôøi phöông ñeàu chöùng ñaïo, thaáy roõ caùc phaùp tòch tónh, khoâng coù hình töôùng nhö hö khoâng, bieát phaùp khoâng ngaõ. Xin Nhö Lai nhôù lôøi nguyeän khi phaùt taâm Boà-ñeà. Luùc ñoù, Nhö Lai töï noùi: Neáu ta thaønh töïu troïn veïn möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy ta seõ ñem ñeán phaùp cam loà cho chuùng sinh; giuùp chuùng vöôït bieån sinh töû. Hieän giôø Nhö Lai ñaõ chöùng quaû, xin giaûng phaùp thanh tònh, ñoä muoân loaøi vöôït bieån sinh töû, giaùo hoùa voâ soá chuùng sinh vaøo ñaïo Voâ thöôïng. Luùc aáy, Phaät leân caàu thang baùu, ngoài toøa sen, nhìn khaép möôøi phöông, baûo ma Ba-tuaàn:

–Ba-tuaàn! Ngöôi haõy neân vui möøng. Vì sao? Vì nhôø ngöôi maø taát caû ñaïi chuùng ñeàu veà ñaây, vaø cuõng nhôø ngöôi khieán ta thuyeát phaùp, ñoaïn sinh töû, vöôït boán doøng, giuùp chuùng sinh ñaït chaùnh ñaïo, hieåu töôùng hö khoâng, taát caû ñeàu nhôø ngöôi. Ngöôi thænh ta, ta seõ thuyeát phaùp.

Ba-tuaàn thöa:

–Cuø-ñaøm! Neáu taâm khoâng giaän, khoâng kieâu maïn, ganh gheùt, côù sao laøm khoå ta maø thuyeát phaùp. Neáu coù giaän, kieâu maïn, ganh gheùt sao töï baûo laø mình ñaõ giaûi thoaùt?

Phaät noùi:

–Ta ôû trong thai meï möôøi thaùng, luùc ñoù ngöôi ñaõ muoán haïi ta, ta vaãn khoâng giaän ngöôi. Luùc ta sinh ra, traùi ñaát chaán ñoäng saùu caùch, ngöôi laïi tuoân möa ñaù. Luùc ta buù söõa, ngöôi boû thuoác ñoäc vaøo söõa. Luùc ta côõi voi thôm, ngöôøi laøm cho maët ñaát rung ñoäng ñeå ta bò ngaõ. Luùc ta tu thieàn theá gian, ngöôi sai theå nöõ ñeán nhieãu loaïn ta. Luùc ta khaát thöïc ngöôi cuùng ñaäu thoái, tuy ta nhaän nhöng moät khoâng aên. Luùc ta ra khoûi thaønh, ngöôi bieán thaønh raén ñoäc, laïi bieán thaønh giaëc cöôùp vaây haõm boán maët. Ta bay leân hö khoâng, ngöôi tuoân möa gioù, ta xuoáng ngöïa ngöôi phoùng löûa döõ. Luùc ta haønh khoå haïnh, ngöôi theùt tieáng aùc ñeå naêm ngöôøi baïn kinh sôï boû ta. Luùc ta gaày laïnh, ngöôi laïi thoåi gioù reùt. Luùc ta taém röûa ngöôi daâng nöôùc lôùn. Ta qua soâng, ngöôi vaãn tìm caùch haïi ta, bieán ra voâ soá sö töû, thuù döõ. Luùc ta nhaän söõa cuûa thieáu nöõ chaên boø, ngöôi laïi boû ñoäc vaøo söõa. Luùc ta ñeán coäi Boà-ñeà, ngöôi giaùng möa kim cang. Luùc ta ngoài

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

toøa kim cöông nôi coäi Boà-ñeà, ngöôi laïi sai boán ma nöõ ñeán nhieãu loaïn. Ngöôi tuy nhieàu laàn haïi ta nhöng ta khoâng heà coù taâm aùc vôùi ngöôi. Ngöôi taïo ñuû caùc vieäc vaãn khoâng theå nhieãu loaïn taâm ta. Ngöôi laïi sai voâ soá traêm ngaøn binh ma laøm moïi vieäc aùc, ñeå ta khoâng ñaït ñöôïc ñaïo giaùc ngoä. Khi ta thaønh ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng ngöôi laïi khuyeân ta nhaäp dieät. Vì ngöôi, ta khoâng khaát thöïc ñöôïc ôû laøng Ta-la, vì ngöôi maø vua A-xaø- theá thaû voi say haïi ta; vì ngöôi maø Ñeà-baø-ñaït-ña quaêng ñaù lôùn, vì ngöôi maø ta nhaän lôøi thænh caàu cuûa Baø-la-moân aên luùa daønh cho ngöïa suoát ba thaùng; vì ngöôi ta bò Toân-ñaø-lôïi huûy baùng; vì ngöôi maø Thi-la-cuùc-ña ñaøo haàm löûa, laøm thöùc aên ñoäc môøi ta ñeán nhaø. Ngöôi laøm moïi vieäc aùc nhöng khoâng theå haïi ta. Nay laïi taäp hôïp voâ soá ma chuùng ñeå haïi ta. Nhöng ta khoâng giaän ngöôi, ta seõ ñoä thoaùt heát thaûy ma chuùng. Vì chuùng sinh ta luoân tu taäp Töø, Bi, Hyû, Xaû. Neáu ngöôi khoâng tin thì chö Phaät, Boà-taùt möôøi phöông seõ chöùng minh cho ta. Chæ vì ngöôi maø ta vaøo coõi aùc laøm vieäc Phaät. Tuy ngöôi luoân haïi ta, nhöng ta luoân theo doõi ngöôi. Ta thaät khoâng saân giaän, kieâu maïn. Ta tu taäp taâm Töø vôùi ngöôi, ngöôi laïi khôûi taâm aùc vôùi ta. Laønh thay, Ba-tuaàn! Haõy tröø taâm aùc thænh ta thuyeát phaùp voâ thöôïng, ta seõ thoï kyù ñaïo Boà-ñeà cho ngöôi, ta seõ giaûng phaùp giaûi thoaùt cho ngöôi. Nghe phaùp, ngöôi seõ ñoaïn heát nghieäp aùc. Ta luoân nghó caùch giuùp ngöôi giaûi thoaùt. Ngöôi laïi luoân ñoäc aùc vôùi ta. Ta luoân thöông xoùt ngöôi. Ngöôi haõy boû taâm yù aùc, ta seõ thoï kyù ñaïo voâ thöôïng.

Nghe vaäy Ba-tuaàn töùc giaän muoán veà coõi mình, nhìn laïi thaáy mình bò naêm sôïi daây troùi chaët. Ma muoán theùt to nhöng laïi khoâng phaùt thaønh lôøi. Ma nhoå khí ñoäc muoán haïi Phaät, Nhö Lai lieàn bieán khí ñoäc ñoù thaønh hoa Tu-maïn. Vôùi thaàn löïc cuûa Phaät, hoa ñoù bieán hieän khaép coõi Phaät trong möôøi phöông, daâng cuùng leân chö Phaät. Moãi hoa bieán thaønh loïng hoa che beân treân Ñöùc Phaät. Caùc Boà-taùt ôû caùc coõi Phaät ñeàu hoûi Phaät, do thaàn löïc gì laïi coù hoa bieán hoùa ñoù. Voâ soá chö Phaät ñeàu ñaùp:

–ÔÛ coõi Ta-baø, Ñöùc Thích-ca ñang ñònh giaûng phaùp giaûi thoaùt cho chuùng sinh naêm aùc tröôïc. Ñoù laø phaùp aán nhaäp Ñaø-la-ni tieâu dieät caûnh giôùi ma; hieån baøy söùc coâng ñöùc cuûa Phaät, döïng côø phaùp lôùn; khoâng ñoaïn gioáng Phaät; taêng tröôûng phaùp laønh; tröø dieät taø chaáp; xua ñuoåi moäng aùc; laøm tieâu tan beänh khoå ñoùi khaùt tranh chaáp; ñieàu phuïc caùc chuùng Trôøi; Roàng, Caøn-thaùt-baø; ñoát ñuoác tueä chæ ñöôøng bình ñaúng; giuùp taát caû tröø taâm aùc; dieät heát gioáng aùc; laøm cho heát thaûy ñeàu cuøng moät taùnh; baûo veä xoùm laøng thaønh aáp, Sa-moân, Baø-la-moân; bieát söï vaän chuyeån cuûa caùc tinh tuù; thoâng toû vieäc theá gian; tröø nghieäp aùc cuûa khaåu; thaønh töïu bieän

taøi; quaùn saùt thoâng ñaït taùnh phaùp; an truï ñuùng phaùp; giaûng phaùp Ñaïi thöøa, an oån Boà-taùt; giuùp ñaït taâm khoâng thoaùi chuyeån; ban vò phaùp cam loà; giuùp thaønh töïu phaùp Nhaãn voâ sinh; chuyeån baùnh xe phaùp, ñieàu phuïc taát caû chuùng sinh; giuùp chuùng soáng trong saùu phaùp Ba-la-maät; thaáy ñaïo Voâ thöôïng; tuoân möa phaùp; hieän vieäc Phaät; vöôït boán ma; nhaäp Ñaø-la-ni ñaïi Nieát-baøn, taâm phaùp kim cang, nhaân duyeân töï taïi. Ñoù laø phaùp chö Phaät quaù khöù, vò lai, hieän taïi ñeàu neâu giaûng.

Caùc Boà-taùt ôû coõi Phaät khaép möôøi phöông ñeàu thöa:

–Theá Toân! Chuùng con chöa töøng nghe Ñaø-la-ni Taâm phaùp kim cang nhaân duyeân töï taïi. Xin Phaät phaân bieät giaûng noùi cho ñeán khieán nhaäp ñaïi Nieát-baøn, taïo lôïi ích cho muoân loaøi.

Chö Phaät ñeàu daïy:

–Thieän nam! Neáu muoán cuùng döôøng chö Phaät ngay trong moät coõi Phaät, nghe phaùp voâ thöôïng chöa töøng ñöôïc nghe, thaáy chuùng hoäi vaân taäp thì neân ñeán nôi Ñöùc Phaät Thích-ca ôû coõi Ta-baø.

Nghe lôøi Phaät, caùc Boà-taùt thöa:

–Chuùng con muoán cuùng döôøng voâ löôïng Phaät ngay trong moät coõi Phaät, nghe phaùp vi dieäu, thaáy thaàn thoâng vaø söï vieäc khoâng theå nghó baøn, khoâng bieát ôû ñoù coù ñuû toøa ngoài khoâng. Neáu coù thì ñöôïc cuùng döôøng nghe phaùp.

Caùc Ñöùc Phaät baûo:

–Thieän nam! Caùc oâng khoâng ñöôïc nghi ngôø Nhö Lai. Vì sao? Vì caûnh giôùi cuûa chö Phaät laø khoâng theå nghó baøn, trí tueä phöông tieän cuõng khoâng theå nghó baøn, vì nhaèm ñieàu phuïc taát caû chuùng sinh.

Thieän nam! Trí tueä phöông tieän cuûa Ñöùc Thích-ca nôi coõi Ta-baø laø khoâng theå nghó baøn. Moãi aám thaân cuûa Ñöùc Thích-ca nhö nuùi Tu-di, töø trong moät haït rau ñay Ñöùc Thích-ca cuõng bieán hoùa coù theå dung chöùa ñuû choã ngoài nhöng chuùng sinh khoâng thaáy haït rau ñay to ra, choã ngoài bò chaät. Haït rau ñay vaãn giöõ nguyeân traïng khoâng theâm bôùt.

Thieän nam! Ñöùc Thích-ca coøn bieán taát caû coõi nöôùc nôi caùc theá giôùi ñeàu naèm trong moät haït buïi maø haït buïi khoâng taêng giaûm. Laïi khieán taát caû nöôùc soâng bieån vaøo trong moät haït buïi maø haït buïi cuõng khoâng taêng giaûm; laïi ñöa heát taát caû gioù vaøo trong moät loã chaân loâng, nhöng loã chaân loâng khoâng taêng giaûm; ñöa taát caû löûa vaøo trong moät loã chaân loâng, loã chaân loâng vaãn khoâng taêng giaûm; taát caû chuùng sinh vaøo trong moät haït buïi, haït buïi vaãn khoâng theâm bôùt. Ñoù laø trí tueä phöông tieän cuûa Ñöùc

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

Thích-ca. Chæ trong moät nieäm, Ñöùc Thích-ca hieåu thaáu heát thaûy moïi thöù khoå, vui, nghieäp baùo cuûa chuùng sinh nôi ba ñôøi vaø taát caû ñaát nöôùc löûa gioù, coõi nöôùc trong ba ñôøi, nhöng Ñöùc Thích-ca khoâng töï cho mình laø ngöôøi hay bieát; cuõng khoâng caàn suy xeùt môùi bieát.

Thieän nam! Ñöùc Thích-ca thaønh töïu trí tueä phöông tieän nhö vaäy ñang truï ôû coõi Ta-baø. Nghe coâng ñöùc voâ löôïng cuûa Phaät, caùc Boà-taùt aáy ñeàu ñaït voâ löôïng thaàn thoâng.

