**Phaåm 6: KHEN NGÔÏI COÂNG ÑÖÙC CUÛA NHÖ LAI**

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 hy höõu. Vì coâng ñöùc cuûa caùc Ñöùc Nhö Lai luoân ñaày ñuû: Töø coõi trôøi giaùng xuoáng ñaày ñuû, nhaäp thai ñaày ñuû, truï thai ñaày ñuû, xuaát thai ñaày ñuû, meï sinh ñaày ñuû, caên laønh ñaày ñuû, caùc töôùng ñaày ñuû, caùc veû ñeïp ñaày ñuû, trang nghieâm ñaày ñuû, xuaát gia ñaày ñuû, nhaäp ñònh ñaày ñuû, ñaïi nhaäp ñònh ñaày ñuû, thaâm taâm ñaày ñuû, chí taâm ñaày ñuû, chaân tín ñaày ñuû, voâ uùy ñaày ñuû, giôùi thaân ñaày ñuû, ñònh thaân ñaày ñuû, tueä thaân ñaày ñuû, giaûi thoaùt thaân ñaày ñuû, giaûi thoaùt tri kieán thaân ñaày ñuû, caùc thaàn thoâng ñaày ñuû, chöùng trí ñaày ñuû, ñaït ñeán nhaát thieát chuûng trí roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán Töø, ñaïi Töø roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán Bi, ñaïi Bi roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán Hyû, ñaïi Hyû roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán Xaû, ñaïi Xaû roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán toái thaéng khoâng gì saùnh roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán chö oai nghi roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán chö thaàn thoâng roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán haát thaûy caùc phaùp voâ ngaïi roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán thò xöù phi xöù löïc roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán söï môõ baøy daãn daét taïo lôïi ích roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán Xa-ma-tha, Tyø-baø-xaù-na roát raùo ñeä nhaát, ñaït ñeán taát caû thieàn ñònh giaûi thoaùt Tam-ma-baït-ñeà roát raùo ñeä nhaát; ñaït ñeán khoâng tham, khoâng saân, khoâng si, khoâng maïn, khoâng phoùng daät, khoâng ganh gheùt, khoâng saân haän, lìa boû caùc sai laàm, giaûi thoaùt naêm ñöôøng, ñaït ñeán boán voâ uùy roát raùo ñeä nhaát; khieán cho taát caû chuùng sinh troàng caùc caên laønh, thoï nghieäp quaû baùo, phaùt khôûi giaùo luaän roát raùo ñeä nhaát; khieán cho taát caû chuùng sinh ñoái vôùi caùc nhoùm giôùi haïnh khoâng ñoã vôõ, khoâng thieáu soùt, khoâng oâ tröôïc, khoâng xen taïp, thaønh töïu chí tröôïng phu, khoâng bò xuùc phaïm, ñöôïc ngöôøi trí khen ngôïi, khoâng coù loãi laàm. Taát caû theá gian, hoaëc Trôøi, hoaëc Ngöôøi, hoaëc Phaïm, hoaëc Ma, hoaëc Sa-moân, hoaëc Baø-la-moân, cho ñeán khoâng ai coù theå nhö phaùp maø cheâ traùch, huûy baùng moät caùch phi lyù ñöôïc.

Naøy Toân giaû A-nan! Coâng ñöùc cuûa chö Phaät Theá Toân vôùi heát söùc thuø thaéng, trong caùc loaïi chuùng sinh nôi taát caû theá gian, khoâng moät ai coù theå löôøng tính, noùi veà coâng ñöùc cuûa Nhö Lai nhö giôùi maø bieát ñöôïc moät phaàn nhoû, vaäy nôi naøo coù ngöôøi laïi coù theå hôn Phaät?

Naøy Toân giaû A-nan! Töø nay caùc vò phaûi neân nhö theá maø quaùn. Coõi hö khoâng roäng lôùn nhö vaäy, boán phöông cuûa hö khoâng roäng lôùn nhö theá, toâi ñeàu bieát roõ bieân vöïc, haïn löôïng cuûa noù, nhöng coâng ñöùc cuûa chö Phaät thì khoâng theå löôøng tính ñöôïc.

Nhö vaäy Toân giaû A-nan! Taát caû khoâng löôïng veà giôùi, ñònh, tueä giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán, cho ñeán taát caû oai nghi, thaàn thoâng, lôïi ích voâ ngaïi hieän coù cuûa chö Phaät Theá Toân laø khoâng theå noùi ñöôïc, khoâng theå hieän baøy roõ raøng, khoâng theå bieát ñöôïc, khoâng theå vaøo ñöôïc. Vì sao? Naøy Toân giaû A-nan! Vì caùc coâng ñöùc hieän coù cuûa chö Phaät Theá Toân ñeàu khoâng coù bieân vöïc. Vì sao? Vì chö Phaät Theá Toân coù voâ löôïng giôùi haïnh, coù voâ löôïng ñònh haïnh, coù voâ löôïng tueä haïnh, coù voâ löôïng giaûi thoaùt haïnh, coù voâ löôïng giaûi thoaùt tri kieán, cho ñeán coù heát thaûy moïi voâ löôïng coâng ñöùc. Theá neân, naøy Toân giaû A-nan! Phaûi bieát chö Phaät Theá Toân coù ñaày ñuû caùc thöù nhö vaäy.

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

*Khi Theá Toân giaùng traàn nhaäp thai Truï khoâng nghó baøn, xuaát cuõng vaäy Sinh nhaø giaøu sang, meï hôn ngöôøi Caùc coâng ñöùc toái thöôïng baäc nhaát. Thaân Phaät coù ñuû ba hai töôùng*

*Veû ñeïp trang nghieâm ñuû khaép thaân Vieäc laøm chö Phaät khoâng nghó baøn Do nôi nhieàu kieáp maõi tu taäp.*

*Thaéng thöôïng hôn ngöôøi caàu xuaát gia Thaønh töïu thieàn ñònh ñaïi Tam-muoäi Chaùnh taâm, nhuaàn tín raát kieân coá*

*Taát caû phöông tieän thaûy bieát roõ. Giôùi haïnh Tam-muoäi ñeàu ñaày ñuû Trí tueä ñaày troøn khoâng ai baèng Giaûi thoaùt tri kieán cuõng ñaõ ñaït Thaàn thoâng oai ñöùc ñaõ roát raùo. Hay dieät khoå ñau cöùu chuùng sinh Töø bi haïnh chính laáy laøm ñaàu Hyû xaû dieäu haïnh cuõng bình ñaúng Chö Phaät Theá Toân töï chöùng bieát.*

*Thaân, khaåu, thöôøng hôïp vôùi yù haønh Vieäc laøm trí tueä khoù nghó löôøng Oai nghi sieâu tuyeät hôn theá gian Thaàn löïc Phaùp vöông ñeán bôø giaùc.*

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

*Tam-muoäi khoâng traùnh, nhö thaáy phaùp Choã ñuùng, choã sai ñeàu bieát roõ*

*Thieàn ñònh, giaûi thoaùt khoù suy löôøng Hay laøm lôïi ích caùc chuùng sinh.*

*Ñònh, tueä, chæ, quaùn ñaõ thaønh töïu Haøo quang chieáu roõ dieät taâm ueá Khoâng coù tham, saân, caùc loãi laàm Giaûi thoaùt voâ uùy ñeàu kheùo hoïc.*

*Giôùi haïnh khoâng phaù cuõng khoâng yeáu Khoâng tröôïc, khoâng taïp, raát thanh tònh Chuùng sinh gaëp Phaät khoâng saân naõo Khoâng caàu quaû baùo khen ngôïi trí.*

*Trong khoâng loãi laàm, ngoaøi khoâng hoaïi Giaû söû Trôøi, Ngöôøi vaø Phaïm, Ma*

*Hoaëc laïi Sa-moân, Baø-la-moân*

*Khoâng theå cheâ traùch, thöôøng thanh tònh. Coõi hö khoâng coøn coù theå taän*

*Caùc phöông cuõng coù theå raát roäng*

*Voâ Thöôïng Ñieàu Ngöï, Thieân Nhaân Sö Giôùi haïnh thanh tònh khoù löôøng ñöôïc. Bieån caû coù theå mieäng uoáng khoâ*

*Voâ bieân doøng nöôùc cuõng nhö vaäy Haøo quang chö Phaät khoâng theå bieát Giôùi haïnh thanh tònh ai ñöôïc thaáy. Tu-di mieäng coù theå thoåi tan*

*Ñaïi, tieåu Thieát vi cuõng nhö vaäy Dieäu haïnh chö Phaät khoâng theå bieát Giôùi haïnh thanh tònh khoù cuøng taän.*

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán töï suy nghó: “Hieän nay Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc neáu haï oai thaàn ñeán vôùi chuùng hoäi naøy thì toát ñeïp bieát bao. Nay ta cuõng neân vì caùc Ñaïi Boà-taùt, thöa hoûi Ñöùc Theá Toân veà phaùp moân Tam-muoäi Nieäm Phaät vi dieäu cuûa taát caû Boà- taùt, tröôùc ñaây Ñöùc Nhö Lai ñaõ neâu teân, baây giôø Ngaøi cuõng neân vì caùc ñeä töû dieãn giaûng phaùp naøy, noùi roõ nghóa lyù. Baïch Theá Toân! Theá Toân coù theå ra khoûi thieàn tòch an oån chaêng?”

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân bieát Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán suy nghó nhö vaäy neân ngay taïi chuùng hoäi, do thaàn löïc cuûa Phaät, ñaïi ñòa cuûa tam

thieân ñaïi thieân theá giôùi naøy boãng chaán ñoäng ñuû saùu caùch, chaán ñoäng nhö vaäy xong, Ñöùc Theá Toân laïi duøng thaàn löïc phoùng ra aùnh saùng lôùn chieáu soi khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, khieán cho aùnh saùng cuûa taát caû tinh tuù aùnh saùng cuûa maët traêng, maët trôøi, cho ñeán cung ñieän cuûa caùc trôøi nôi coõi Duïc ñeàu bieán maát, khoâng hieän.

Laïi coù voâ löôïng, voâ bieân, khoâng theå nghó baøn, haèng haø sa soá caùc cung ñieän cuûa Phaïm thieân cuõng ñeàu trôû neân taêm toái, cho ñeán taát caû cung trôøi ôû coõi Saéc cuõng vì haøo quang cuûa Phaät neân ñeàu khoâng hieän. Khi caùc aùnh saùng ñoù khoâng hieän thì chæ coù haøo quang töø thaàn löïc cuûa Phaät Theá Toân laø röïc saùng.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân vôùi taâm ñaïi Töø luoân ñöôïc un ñuùc, vì muoán laøm lôïi ích cho caùc chuùng sinh neân töø thieàn ñònh ñöùng daäy, ñi töø töø ñeán choã ñaïi chuùng ñang vaây quanh, quan saùt Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán vaø taát caû chuùng hoäi. Khi aáy chö Thieân vaø loaøi Ngöôøi, hoaëc Phaïm, Ma, Sa- moân, Baø-la-moân, caùc loaïi Roàng, Daï-xoa, A-tu-la, cuûa taát caû theá gian ñöôïc thaáy haøo quang cuûa Ñöùc Phaät, taát caû ñeàu töø toøa sen ñang ngoài ñöùng daäy, ñeán tröôùc Ñöùc Phaät, cung kính chaép tay leã baùi Ñöùc Theá Toân roài trôû veà choã cuõ.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán töø xa troâng thaáy Ñöùc Theá Toân, thaân töôùng saùng toûa, ñoan nghieâm, thuø thaéng, caùc caên vaéng laëng saïch trong nhö voi chuùa ñöôïc ñieàu phuïc, taâm yù an nhieân nhö nöôùc laéng trong, Nhaát thieát chuûng trí troøn ñaày, töï taïi ñeán ñaây, neân caøng sinh taâm vui möøng.

Khi aáy, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán lieàn noùi vôùi Toân giaû A-nan:

–Naøy Toân giaû A-nan! OÂng xem Ñöùc Theá Toân töø thieàn ñònh ñöùng daäy, roài töø ñoù ñeán ñaây chaéc chaén Theá Toân seõ khai dieãn lyù leõ chaân thaät ñeä nhaát, khoâng heà hö voïng. Ñöùc Nhö Lai Theá Toân noùi lôøi vi dieäu, noùi lôøi chaân chaùnh, noùi lôøi thaønh thaät, noùi lôøi nhö thaät, noùi lôøi khoâng khaùc, noùi lôøi kheùo leùo, taâm kheùo suy nghó, thöôøng laøm vieäc laønh, thaân nghieäp khoâng loãi, khaåu nghieäp khoâng loãi, yù nghieäp khoâng loãi, taát caû coâng ñöùc ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. Ñoù laø ñaày ñuû giôùi tuï toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû ñònh tuï toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû tueä tuï toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû giaûi thoaùt tuï toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû giaûi thoaùt tri kieán tuï toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû oai nghi toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû thaàn thoâng toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû lôïi ích toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû bieän taøi khoâng nghó baøn toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû thaønh töïu toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû vi dieäu toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû baát thoaùi chuyeån toái thöôïng baäc

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

nhaát, ñaày ñuû nhaäp thai toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû söï truï thai toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû söï sinh ra trong gia ñình toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû coâng ñöùc troøn ñaày toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû caùc töôùng khoâng nghó baøn toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû caùc veû ñeïp khoâng nghó baøn toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû nghieäp quaù khöù toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû caên laønh toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû söï phaùt taâm troïn veïn toái thöôïng baäc nhaát, ñaày ñuû tín taâm, ñaày ñuû söï döùt tröø phieàn naõo, ñaày ñuû söùc dieät tröø lôùn caùc phieàn naõo, ñaày ñuû söï töø boû gia ñình, ñaày ñuû söï nhaän bieát veà naêm chuûng loaïi… Ñoù laø ñaày ñuû giôùi thaân baäc nhaát, ñaày ñuû ñònh thaân baäc nhaát, ñaày ñuû tueä thaân baäc nhaát, ñaày ñuû giaûi thoaùt thaân baäc nhaát, ñaày ñuû giaûi thoaùt tri kieán thaân baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán thaàn thoâng roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán trí chöùng voâ dö roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán phaân choã bieät phaùp roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán phaân bieät nghóa roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán phaân bieät bieän taøi roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán söï vaéng laëng roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán söï minh ñaït roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán caên, löïc, giaùc, ñaïo roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán taâm Töø vaø ñaïi Töø roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán loøng Bi vaø ñaïi Bi roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán taâm Hyû vaø ñaïi Hyû roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán taâm Xaû vaø ñaïi Xaû roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán oai nghi khoâng nghó baøn roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán söï hoå theïn roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán töï taïi ñoái vôùi taát caû phaùp roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán trí tri kieán quaù khöù voâ ngaïi roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán trí tri kieán vò lai voâ ngaïi roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán trí tri kieán hieän taïi voâ ngaïi roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán thaân nghieäp tuøy trí tueä haønh roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán khaåu nghieäp tuøy trí tueä haønh roát raùo baäc nhaát, ñaõ ñaït ñeán yù nghieäp tuøy trí tueä haønh roát raùo baäc nhaát.

Naøy Toân giaû A-nan! Ñöùc Nhö Lai, Baäc ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc trong moät nieäm coù theå nhaän bieát moät caùch roõ raøng veà taâm, taâm haønh cuûa taát caû chuùng sinh, hoaëc thieän, hoaëc aùc, hoaëc saïch, hoaëc nhô.

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

–Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö bieån caû, vì söï tích tuï cuûa tònh giôùi thaêm thaúm nhö ñaùy bieån.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö nuùi Tu-di, vì söï tích tuï cuûa Tam-muoäi khoâng theå lay ñoäng.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö hö khoâng, vì söï tích tuï cuûa trí tueä khoâng coù bieân vöïc.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö hö khoâng, vì thu laáy taát caû chuùng sinh khoâng heà chöôùng ngaïi.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö maët trôøi, vì caùc

theá gian maø laøm saùng roõ caùc phaùp.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö khoái löûa lôùn, vì thieâu ñoát caùc cuûi phieàn naõo cuûa taát caû chuùng sinh.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö soáng, nhö haøo, nhö ao, nhö suoái, vì röûa saïch caùc thöù caáu ueá sinh, laõo, beänh, töû cuûa chuùng sinh.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân nhö baäc löông y, vì trò laønh taát caû beänh taät khoå ñau cuûa taát caû chuùng sinh.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân nhö ñaùm maây möa lôùn, vì duøng nöôùc phaùp laøm thaám öôùt söï gaày moøn cuûa chuùng sinh.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân nhö vua sö töû, vì phaù tröø söï töï cao töï maõn cuûa taát caû chuùng sinh.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö chieác thuyeàn lôùn, vì ñöa chuùng sinh qua soâng sinh töû.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö löïc só coõi trôøi, vì haøng phuïc ñöôïc taát caû löïc só cuûa theá gian.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö hoa Öu-ñaøm, vì taát caû theá gian khoù ñöôïc thaáy.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö caây hoa Ba-lôïi- chaát-ña, vì coù ba möôi hai töôùng cuûa baäc ñaïi nhaân, raát ñaùng yeâu thích.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân gioáng nhö cha meï, vì ñem laïi lôïi ích an laïc cho taát caû chuùng sinh.

Naøy Toân giaû A-nan! Chö Phaät Theá Toân luoân laøm lôïi ích, an laïc ñeå coù theå khieán cho taát caû chuùng sinh ñöôïc an truù.

Naøy Toân giaû A-nan! Neáu coù ngöôøi noùi: “Ñöùc Nhö Lai xuaát theá coù voâ löôïng bieän taøi.” Ngöôøi noùi nhö vaäy goïi laø kheùo noùi veà Ñöùc Nhö Lai.

Hoaëc noùi: “Ñöùc Nhö Lai xuaát theá coù bieän taøi khoâng theå nghó baøn”, ñoù goïi laø kheùo noùi.

Naøy Toân giaû A-nan! coù theå noùi moät caùch toùm löôïc: “Ñöùc Nhö Lai xuaát theá coù bieän taøi voâ bieân, Ñöùc Nhö Lai xuaát theá coù bieän taøi voâ ngaïi, Ñöùc Nhö Lai xuaát theá coù bieän taøi khoâng naém giöõ, tham chaáp, Ñöùc Nhö Lai xuaát theá coù bieän taøi thaéng giaûi thoaùt, Ñöùc Nhö Lai xuaát theá coù bieän taøi tuøy thuaän nghóa, bieän taøi töông öng nghóa, bieän taøi thanh tònh vi dieäu, bieän taøi kheùo hoûi, bieän taøi khoâng hoûi, bieän taøi baäc thöôïng, bieän taøi voâ thöôïng, bieän taøi Töø, bieän taøi ñaïi Töø, bieän taøi Bi, bieän taøi ñaïi Bi, bieän taøi Hyû, bieän taøi ñaïi Hyû, bieän taøi Xaû, bieän taøi ñaïi Xaû. Ñöùc Phaät xuaát theá coù

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

bieän taøi lôïi ích.”

Naøy Toân giaû A-nan! neáu coù ngöôøi noùi: “Ñöùc Nhö Lai xuaát theá taïo ñaày ñuû lôïi ích cho taát caû chuùng sinh” thì goïi ngöôøi aáy laø kheùo noùi veà Ñöùc Nhö Lai.

Naøy Toân giaû A-nan! Neáu coù ngöôøi noùi moät caùch chaân chaùnh: “Ñoàng nghóa vôùi söï bieän taøi, taïo lôïi ích cho chuùng sinh, chính laø söï xuaát hieän cuûa Ñöùc Nhö Lai ôû theá gian.” Roài laïi noùi: “Bieän taøi taïo lôïi ích cuûa Nhö Lai laø vì taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc lôïi ích, neân ngoân aâm chaân chaùnh cuûa Nhö Lai ñeàu khieán cho khaép nôi choán ñöôïc ñaày ñuû, vì vaäy neân Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän ôû theá gian”, ngöôøi aáy cuõng ñöôïc goïi laø kheùo noùi veà Ñöùc Nhö Lai.

Naøy Toân giaû A-nan! Neáu coù ngöôøi noùi: “Chuùng sinh khoâng choã nöông, chuùng sinh khoâng choã döïa, chuùng sinh khoâng ai cöùu ñoä chuùng sinh khoâng ai che chôû, chuùng sinh khoâng ai xoùt thöông. Ñöùc Nhö Lai xuaát theá laø choã nöông, choã döïa, laø söï cöùu ñoä che chôû, vì xoùt thöông chuùng sinh.” Nhö vaäy goïi laø kheùo noùi veà Ñöùc Nhö Lai.

Naøy Toân giaû A-nan! Giaû söû nay toâi traûi qua moät kieáp hay ít hôn moät kieáp, maõi ca ngôïi coâng ñöùc bieän taøi cuûa chö Phaät Theá Toân, roát cuoäc cuõng khoâng noùi ñöôïc moät phaàn. Laïi traûi qua voâ löôïng kieáp dieãn noùi ñaày ñuû veà coâng ñöùc bieän taøi cuûa Ñöùc Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Ñaúng Chaùnh Giaùc roát cuoäc cuõng khoâng noùi ñöôïc moät phaàn nhoû.

Naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi giaø beänh, oám yeáu, ñi ñeán choã ñaïi chuùng roài noùi: Moïi ngöôøi neân bieát! Toâi tuy tuoåi ñaõ giaø söùc yeáu, bò beänh hoaïn nhöng vaãn coù theå duøng ñaàu moät sôïi loâng huùt nöôùc bieån caû, laøm cho khoâ caïn töùc khaéc.

Ngöôøi aáy hoaøn toaøn khoâng coù thaàn thoâng, chuù thuaät gì caû maø daùm quaû quyeát nhö vaäy. Naøy Toân giaû! YÙ Toân giaû theá naøo? Ñieàu ngöôøi aáy noùi coù thöïc hieän ñöôïc khoâng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Khoâng ñöôïc! Thöa Ñaïi só!

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán laïi noùi:

–Lôøi cuûa ngöôøi aáy thì chö Thieân vaø loaøi ngöôøi nôi taát caû theá gian chöa theå laøm ñöôïc vieäc hy höõu naøy. Vaäy maø ngöôøi khoán khoå aáy laïi noùi coù theå duøng ñaàu moät sôïi loâng laøm khoâ heát nöôùc nôi bieån caû! coù theå suy nieäm nhö vaäy chaêng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Chaúng theå! Thöa Ñaïi só!

–Nhö vaäy, naøy Toân giaû! Vieäc aáy voán khoâng döïa vaøo ñaâu ñeå tin! Nay toâi khen noùi coâng ñöùc bieän taøi cuûa chö Phaät Theá Toân, roát cuoäc cuõng khoâng neâu ñöôïc moät phaàn nhoû. Vieäc naøy cuõng gioáng nhö vaäy.

Naøy Toân giaû A-nan! Haõy ñeå vieäc aáy laïi. Giaû söû hoâm nay Ñöùc Phaät trôû laïi chuùng hoäi, töï khen ngôïi moät phaàn nhoû veà coâng ñöùc aáy, daãu bieát traûi qua traêm ngaøn öùc na-do-tha kieáp cuõng khoâng theå heát, huoáng chi laø ngöôøi khaùc.

Naøy Toân giaû A-nan! Haõy ñeå vieäc aáy laïi. Nay toâi laïi noùi: “Giaû söû taát caû chuùng sinh hieän ôû nôi ñaïi ñòa naøy, vôùi bao nhieâu chuûng loaïi, hoaëc coù chaân, hoaëc khoâng chaân, hoaëc hai chaân, boán chaân, cho ñeán nhieàu chaân. Hoaëc coù saéc, khoâng saéc, coù töôûng, khoâng töôûng, chaúng phaûi coù töôûng, chaúng phaûi khoâng töôûng, theá giôùi nhö vaäy vaø laáy möôøi phöông voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh hieän coù trong caùc theá giôùi aáy, giaû söû taát caû trong moät luùc ñeàu thaønh Phaät, caùc Theá Toân aáy traûi qua voâ löôïng kieáp ñeàu trôû laïi khen ngôïi moät phaàn nhoû coâng ñöùc cuûa Phaät, roát cuoäc cuõng khoâng theå heát.

Naøy Toân giaû A-nan! Neân bieát, taát caû chö Phaät Theá Toân môùi coù ñaày ñuû coâng ñöùc khoâng theå nghó baøn nhö vaäy.

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán vì nhaèm laøm roõ nghóa naøy, neân noùi keä tuïng:

*Toân giaû haõy xem Phaùp Vöông ñeán Taát caû theá gian neân cuùng döôøng Coâng ñöùc oai quang raát choùi loïi Ñaày taát caû trí khoù lay ñoäng.*

*Lôøi hay toái thöôïng, Phaät chaân thuyeát Noùi thaät, noùi ñuùng, noùi khoâng khaùc Kheùo noùi Thaùnh phaùp, bieát chaân thaät Thaân, mieäng, khoâng loãi yù cuõng vaäy. Taâm khoâng nghó khaùc, döùt phaân bieät Giôùi haïnh toái thaéng, Tam-muoäi saâu Trí tueä giaûi thoaùt thaät sieâu vieät*

*Tri kieán giaûi thoaùt khoâng ai baèng. Oai nghi ñaày ñuû khoâng nghó baøn Thaàn thoâng voâ thöôïng, trí nhö thaät Lôïi ích theá gian voâ haïn löôïng Bieän taøi dieäu haïnh cuõng voâ cuøng.*

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

*Töø trôøi haï sinh nhö Ngöu vöông Nhaäp thai thaønh töïu hôn theá gian Truï thai laï thöôøng khoâng gì saùnh Sinh nhaø ñaày ñuû, meï toân quyù.*

*Caùc caên thaønh töïu toát ñeïp nhaát Töôùng toát, vieân maõn khoâng nghó baøn*

*Thöôïng dieäu, hoaøn bò raát trang nghieâm Taát caû phaân minh ñôøi chieâm ngöôõng.*

*Chôn taâm, toaøn veïn tín thanh tònh Thieàn ñònh tröø caáu, coù oai lôùn*

*Töø boû theá tuïc, thích xuaát gia Thaønh töïu Boà-ñeà ñöôïc naêm thöù. Ñaõ vöôït thaàn thoâng ñaït ñeä nhaát Trí tueä voâ ngaïi cuõng voâ bieân Vôùi Xa-ma-tha, Tyø-xaù-na*

*Phaùp vöông thoâng ñaït, ñöôïc töï taïi. Nöôùc trong bieån caû roäng vaø saâu Hoaëc duøng sôïi loâng maø do ñöôïc*

*Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, giôùi thanh tònh Tuy qua nhieàu kieáp khoâng theå bieát.*

*Tu-di tuy vöõng coù theå ñoäng*

*Duøng tay ñöa ñeán cung Phaïm thieân Khi chö Phaät môùi truï thieàn ñònh Khoâng ai coù theå loaïn ñoäng ñöôïc.*

*Hö khoâng dung chöùa vaãn cuøng taän Boán phöông tuy roäng bieát giôùi haïn*

*Troïn khoâng thaáy ñöôïc caûnh chaùnh giaùc Tö duy phaân bieät choã naøy noï.*

*Toân giaû! Ñaïi ñòa thaät roäng lôùn Nhöng vaãn bieát noù roäng bao nhieâu Nhaân Trung Toân xa lìa phieàn naõo Taâm yù thöùc Phaät khoâng cuøng taän. Maët trôøi chieáu saùng tröø taêm toái Xem caùc thieäc, aùc hoaëc thaáy saéc Theá gian sö töï taïi nhö vaäy*

*Hay xua maây voâ minh ñen toái.*

*Ví nhö traêng thu ra khoûi maây Chuùng sinh troâng thaáy ñeàu vui veû Phaùp vöông trí saùng nhö traêng raèm Nhö xem saéc ñeïp ai khoâng thích?*

*Nhö ñeøn saùng ñeâm daøi toái taêm Ñeå ngöôøi maét saùng thaáy ñöôøng ñi Ngöôøi trí theá gian tröø taêm toái*

*Thöôøng duøng phaùp saùng chieáu chuùng sinh. Baäc Töï taïi hay baøy ñuoác phaùp*

*Ñaïi sö trôøi, ngöôøi vì chuùng sinh Taát caû caùc höõu ñeàu dieät heát*

*Cho neân goïi Phaät: Vua aùnh saùng. Thaùnh trí nhö nöôùc soâng vaø suoái Röûa saïch buïi sinh, laõo, beänh, töû Nhö ñaïi y vöông cho thuoác hay Ñieàu Ngöï luoân tröø caùc beänh, khoå. Gioáng nhö Long vöông ñoå möa lôùn Laøm nöôùc traøn ñaày caùc ñaïi ñòa Chö Phaät haønh Töø bi nhö vaäy*

*Dö ñuû cho nhöõng ngöôøi öa phaùp. Khi vua Ñaïi Sö Töû gaàm leân Haøng phuïc caùc thuù aùc theá gian*

*Theá Toân cuõng vaäy, quyeát ñònh noùi Phaù tröø taâm ngaõ maïn, ngoaïi ñaïo. Nhö thuyeàn beø lôùn thöôøng qua laïi Ñöa chôû nhöõng ngöôøi ñeán vaø ñi Chö Phaät cuõng vaäy hieän cuøng khaép*

*Cöùu chuùng sinh chìm trong boán doøng. Hoa Öu-ñaøm-baùt ñôøi hieám coù*

*Dieâm-phuø-ñeà caøng khoù ñöôïc xem Theá Toân trôøi ngöôøi raát khoù gaëp Laø choã quy y caû theá gian.*

*Nhö khi hoa caây Ba-lôïi nôû*

*Trôøi Tam thaäp tam raát vui möøng Töôùng toát ñaïi nhaân hieän ôû ñôøi*

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

*Chuùng sinh xem thaáy ñeàu vui veû. Thaàn bieán Theá Toân khoù cuøng taän Nhö hieän nay toâi ñang noùi roõ Toâi ñaõ khen coâng ñöùc chö Phaät Roát raùo lôïi ích caùc chuùng sinh.*

