KINH ÑAÏI BI

**QUYEÅN 6**

**Phaåm 21: MÖÔØI TAÙM PHAÙP BAÁT COÄNG (2)**

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân khoâng voïng töôûng, khoâng bò meâ hoaëc, nhö hö khoâng roäng lôùn, khoâng xeùt chuùng sinh nhöng tuøy thuaän taát caû, haïnh Phaät nhö phaùp giôùi, khoâng theå phaù hoaïi, trí Phaät bình ñaúng, khoâng phaân bieät caùc phaùp, khoâng duïc voïng, vôùi ngöôøi khoâng huûy giôùi caám, Nhö Lai khoâng thieân leäch, khoâng cheâ bai keû phaïm giôùi, khoâng toân kính ngöôøi tu ñaïo, khoâng boû ngöôøi khoâng tu ñaïo, khoâng chaáp giaùo, luaät laø cuûa mình, khoâng khinh khi keû soáng trong taø kieán. Nhö Lai bình ñaúng vôùi taát caû neân khoâng voïng töôûng, giaûng thuyeát giuùp chuùng sinh tröø boû phaân bieät. Ñoù laø haïnh möôøi chín cuûa Phaät.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Phaät an truï ñaïo Khoâng coøn voïng töôûng Theá Toân toái thaéng Quaùn bieát coõi Phaät.*

*Taát caû kinh phaùp Ñeàu khoâng sai khaùc Nhö Lai Theá Toân*

*Haønh haïnh bình ñaúng. Vôùi ngöôøi giöõ giôùi Hay keû huûy giôùi Khoâng thaáy sai khaùc Giaùo hoùa chuùng sinh. Nhö Lai Theá Toân*

*Taâm luoân bình ñaúng Ñoä thoaùt taát caû*

*Tröø dieät töôùng tham.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân khoâng do döï, quaùn saùt thaáy roõ nguoàn goác, khoâng caàn tö duy. Vì sao? Nhö Lai thaønh töïu taát caû caùc phaùp, laøm vieäc thaän troïng, taâm nhu thuaän, ñuû giôùi thanh tònh, trí saùng toû, khoâng chaáp, khoâng phaân bieät. Vôùi trí tueä, Phaät quaùn saùt, baûo veä, khoâng thuaän theo voâ minh, vöôït heát caùc coõi, khoâng laøm vieäc theá tuïc, Nhö Lai haønh trì haïnh Phaät, khoâng theo theá gian, chuyeån phaùp luaân thanh tònh voâ thöôïng, töï taïi, thöông yeâu chuùng sinh, ñi khaép möôøi phöông, khoâng chaïy theo keû khaùc, khoâng keát beø nhoùm, Nhö Lai an töôøng ñoä thoaùt taát caû, khoâng nhaàm laãn, khoâng laáy boû, tröø hai chaáp, vöôït boán ñoäc, duø phaûi traûi qua moät kieáp tö duy suy xeùt vaãn khoâng theå bieát heát haïnh Phaät. Taát caû vieäc laøm, khoâng laøm, nieäm, khoâng nieäm, Nhö Lai thoâng ñaït heát. Loøng Töø bi, trí quaùn saùt cuûa Phaät roäng lôùn nhö theá neân Phaät baûo hoä luoân chuùng sinh, thuyeát giaûng chaùnh phaùp. Ñoù laø haïnh hai möôi cuûa Phaät.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Nhö Lai luoân quaùn, hoä Khoâng moät nieäm treã löôøi Tu taäp caùc phaùp maàu Haïnh thuø thaéng sieâu tuyeät. Thaân taâm Phaät nhö theá Giôùi caám vaø trí tueä*

*Theá Toân Baäc Toái Thöôïng Haïnh nguyeän luoân chí thaønh. Nhö Lai khoâng chaáp tröôùc Khoâng toån haïi chuùng sinh Khoâng voïng töôûng loaïn nieäm Khoâng giaû traù hö doái hö.*

*Moïi vieäc Phaät quaùn, hoä Chaân thaät, khoâng phoâ tröông Phaät giaûng thuyeát kinh phaùp Cho taát caû chuùng sinh.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân khoâng coøn tham duïc, chæ thích phaùp laønh. Nghóa laø loøng Töø bi cuûa Phaät khoâng toån giaûm, Nhö Lai khoâng tham chaáp, thuyeát giaûng kinh ñieån, khoâng sai laàm, khoâng laøm cho chuùng sinh meâ chaáp theo taø duïc, Phaät khai hoùa chuùng sinh, khoâng meâ hoaëc, khoâng chaáp trong nhaøn tònh, khoâng boû dôû, khuyeân Boà-taùt luoân

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

laøm cho Tam baûo höng thònh, khoâng ñoaïn tuyeät, Nhö Lai soáng trong ñaïo ñöùc, giaùo hoùa chuùng sinh, giuùp chuùng ñaït trí chaân thaät. Ñoù laø haïnh hai möôi moát cuûa Phaät.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Nhö Lai khoâng tham duïc Vui soáng trong phaùp laønh Töø bi boá thí phaùp*

*Ñoä thoaùt heát moïi loaøi. Cöùu vôùt caùc chuùng sinh Tuøy thôøi cô khai hoùa Nhö Lai khoâng toån ñaïo*

*Khoâng ñeå ñoaïn Tam baûo. Khoâng tham duïc, saân haän Khoâng ngu si giöõ giôùi Vôùi trí tueä thoâng ñaït*

*Giaûng thuyeát caùc kinh phaùp. Thaáy chung sinh löôøi bieáng Nhö Lai khuyeân sieâng naêng Laøm moïi vieäc baèng trí*

*Ñoä taát caû quaàn meâ.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai luoân tinh taán. Nghóa laø Nhö Lai luoân quaùn saùt, giaùo hoùa chuùng sinh, khoâng boû moät ai, Nhö Lai giuùp ngöôøi nghe kinh hieåu roõ. Nhö Lai quaùn xeùt caên taùnh cuûa ngöôøi nghe kinh, luoân giaûng kinh phaùp cho ngöôøi ñaùng ñöôïc nghe, giaûng kinh khoâng vì tham lôïi döôõng cuûa chuùng sinh. Nhö Lai ñi khaép coõi Phaät möôøi phöông, giaùo hoùa laøm cho chuùng sinh phaùt taâm ñaïo; ba nghieäp cuûa Nhö Lai khoâng meät moûi, luoân thanh tònh, luoân ñöôïc chö Phaät khen ngôïi. Nhö Lai bình ñaúng ñoä thoaùt caùc chuùng sinh. Haïnh Phaät heát möïc roäng lôùn khoâng theå noùi heát. Ñoù laø haïnh hai möôi hai cuûa Phaät.

Nhö Lai noùi keä:

*Sö töû chuùa trong ñôøi Troïn veïn söùc tinh taán Do löïc tinh taán aáy*

*Neân luoân ñöôïc taùn thaùn. Do uy löïc ting taán*

*Chöa töøng coù toån giaûm*

*Dieãn giaûng caùc kinh phaùp Cho ngöôøi ñaùng ñöôïc nghe. Phaät an truï tinh taán*

*Khoâng ai bieát ñöôïc heát Thaân taâm khaåu cuûa Phaät Khoâng bao giôø moûi meät. Phaät tinh taán bình ñaúng Moïi vieäc khoâng loãi laàm Nhö Lai luoân Töø bi*

*Thuyeát giaûng cho chuùng sinh.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân ñuû söùc nhôù roõ, khoâng queân soùt, khoâng toån giaûm. Vì sao? Thieän nam! Töø khi thaønh ñaïo Boà-ñeà voâ thöôïng, Nhö Lai ñaõ bieát taát caû haønh nghieäp taâm taùnh cuûa moïi chuùng sinh nôi quaù khöù, vò lai, hieän taïi. Nhö Lai bieát taát caû maø khoâng caàn quaùn saùt, trí Phaät cuõng khoâng toån giaûm. Nhö Lai bieát thôøi cô, tuøy thuaän thuyeát giaûng kinh phaùp cho chuùng sinh, khoâng queân soùt. Ñoù laø haïnh hai möôi ba cuûa Phaät.

Nhö Lai noùi keä:

*Trí nhôù Theá Toân Khoâng heà sai soùt Nhö Lai toái toân Khoâng caàn suy xeùt. Rieâng mình ñi khaép*

*Thaønh töïu chaùnh giaùc Bieát taâm chuùng sinh Khoâng heà sai soùt.*

*Nhö Lai khoâng caàn Duøng thöùc quaùn bieát Vôùi trí tueä saùng*

*Bieát haïnh chuùng sinh. Giuùp chuùng tu taäp Khoâng chaáp vieäc laøm Nhö Lai Theá Toân*

*Vua cuûa caùc Phaùp.*

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

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân ñuû caùc Tam-muoäi, thaáy bieát caùc phaùp bình ñaúng. Vì sao? Vì Nhö Lai tu taäp bình ñaúng, ñoái vôùi duïc, khoâng duïc, sinh töû, Nieát-baøn Nhö Lai ñeàu quaùn xeùt bình ñaúng khoâng sai khaùc. Vì sao khen Nhö Lai laø baäc soáng trong Tam-muoäi khoâng queân? Vì Nhö Lai khoâng thoaùi chuyeån, bình ñaúng tröôùc moïi phaùp, khoâng chaáp maét, tai, muõi, löôõi, thaân, yù nhöng laïi tuøy thuaän taát caû. Tam-muoäi cuûa Phaät khoâng nöông vaøo ñaát, nöôùc, löûa, gioù, hö khoâng, khoâng chaáp vaøo coõi Duïc, Saéc, Voâ saéc, khoâng chaáp ñôøi naøy, ñôøi sau. Vì khoâng chaáp tröôùc neân khoâng toån giaûm, vì theá taâm ñònh cuûa Nhö Lai khoâng loaïn queân. Nhö Lai giaûng phaùp cho chuùng sinh, giuùp nhöõng chuùng sinh ñuû khaû naêng ñaït taâm ñònh. Ñoù laø haïnh hai möôi boán cuûa Phaät.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Nhö Lai soáng trong ñònh Taâm ñònh khoâng toån giaûm Thuaän vôùi taát caû phaùp Hôïp taâm ñònh chö Phaät. Khoâng nöông ñaát nöôùc löûa Gioù, Duïc, Saéc, Voâ saéc Nhö Lai khoâng chaáp phaùp Neân khoâng toån Tam-muoäi.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Trí tueä cuûa Nhö Lai khoâng heà toån giaûm. Vì sao? Vì Nhö Lai bieát roõ caùc phaùp, khoâng cao ngaïo, giaûng giaûi trí Phaät cho chuùng sinh, tuøy thuaän thôøi cô, khoâng sai soùt. Nhö Lai thoâng hieåu veà vaên töï, chæ töø moät caâu, Nhö Lai giaûng dieãn suoát traêm ngaøn kieáp. Nhö Lai thaûn nhieân ñaùp lôøi taát caû nhöõng vaán naïn veà ñeán ñi, tieán thoaùi. Nhö Lai thoâng hieåu ba thöøa, phaân tích höôùng veà. Vì chuùng sinh coù taùm vaïn boán ngaøn beänh, Nhö Lai phaûi cho taùm vaïn boán ngaøn thöù thuoác kinh. Ñoù laø trí tueä khoâng theå nghó baøn cuûa Phaät, duø thuyeát giaûng bao nhieâu vaãn khoâng toån giaûm. Ñoù laø haïnh hai möôi laêm cuûa Phaät.

Ñöùc Theá Toân noùi keä.

*Trí tueä cuûa Nhö Lai Toái thöôïng ôû trong ñôøi*

*Kheùo phaân bieät thuyeát giaûng Töï taïi vöôït taát caû.*

*Giaûng daïy cho chuùng sinh*

*Baèng baûn taùnh thanh tònh Chæ vôùi moät caâu chöõ*

*Nhö Lai giaûng suoát kieáp. Bieát taâm haønh chuùng sinh Trí thaáy khoâng bieân giôùi Bình ñaúng neâu giaûng caû Taùm vaïn boán ngaøn phaùp. An truï phaùp ñaõ giaûng*

*Trí Phaät khoâng toån giaûm Ñoù laø haïnh cuûa Phaät Nhö Lai Ñaáng Toái Toân.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Söï giaûi thoaùt cuûa Nhö Lai khoâng toån giaûm. Vì sao? Haøng Thanh vaên nhôø nghe phaùp neân giaûi thoaùt, haøng Duyeân giaùc quaùn möôøi hai nhaân duyeân neân giaûi thoaùt. Chö Phaät Theá Toân vöôït moïi trôû ngaïi, tröø hai chaáp neân giaûi thoaùt. Nghóa laø Nhö Lai khoâng thaáy quaù khöù, khoâng mong vò lai, bieát hieän taïi khoâng döøng, maét ñoái vôùi saéc khoâng khôûi hai thoï, tai vôùi tieáng, muõi vôùi höông, löôõi vôùi vò, thaân vôùi xuùc, taâm vôùi phaùp cuõng khoâng khôûi hai thoï, neân giaûi thoaùt. Taâm Phaät thanh tònh, bieát taát caû neân vöøa phaùt taâm laø thaønh töïu Boà-ñeà voâ thöôïng. Ñoù laø haïnh hai möôi saùu cuûa Phaät.

Ñöùc Theá Toân noùi keä.

*Caùc chuùng Thanh vaên Nghe phaùp giaûi thoaùt Duyeân giaùc quaùn duyeân Neân ñöôïc giaûi thoaùt.*

*Vöôït moïi trôû ngaïi Tònh ñòa hö khoâng Ñoù laø chö Phaät*

*Khoâng chaáp caùc phaùp. Quaù khöù, vò lai*

*Hieän taïi giaûi thoaùt Thanh tònh roát raùo Quaùn caên chuùng sinh. Giaùo hoùa taát caû*

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

*Ñoä thoaùt moïi loaøi Giaûi thoaùt Nhö Lai Khoâng heà toån giaûm.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân nhôù bieát raát roõ moïi haønh nghieäp quaù khöù. Nhö Lai tuøy thôøi ñoä thoaùt chuùng sinh, khoâng boû dôû, duø laø noùi naêng, im laëng, aên uoáng, nguû nghæ. Coù chuùng sinh nhôø thaáy ba möôi hai töôùng toát, ñöôïc giaûi thoaùt neân Phaät hieän; coù chuùng sinh nhôø thaáy taùm möôi veû ñeïp ñöôïc giaûi thoaùt neân Nhö Lai thò hieän; coù chuùng sinh mong ñöôïc thaáy töôùng ñænh cuûa Nhö Lai, Phaät phoùng aùnh saùng soi roïi, hieän thaàn thoâng, laøm chuùng an vui, ñöôïc giaûi thoaùt, coù chuùng sinh gaëp Phaät, tuøy thuaän giaùo, luaät Phaät, Phaät phoùng haøo quang chieáu saùng giuùp chuùng giaûi thoaùt; coù chuùng sinh thaáy böôùc chaân Phaät ñi maø ñöôïc giaûi thoaùt. Coù Ñöùc Phaät vaøo xoùm laøng khuyeân daïy ñeå chuùng giaûi thoaùt. Moïi vieäc laøm, oai nghi cöû chæ cuûa chö Phaät ñeàu laø taïo lôïi ích cho chuùng sinh. Ñoù laø haïnh hai möôi baûy cuûa Phaät.

Ñöùc Theá Toân noùi keä.

*Vôùi maét thaáy bieát Oai nghi cöû chæ Ñi ñöùng tôùi lui Vaøo ra naèm ngoài. Caùc töôùng toát ñeïp*

*Ñænh töôùng Nhö Lai Phaät tuøy thuaän caû Giaùo hoùa chuùng sinh. Nhö Lai Theá Toân Phoùng haøo quang saùng Voâ soá chuùng sinh*

*An oån ñoä thoaùt. Thaáy aùnh saùng Phaät Tuøy thuaän luaät, giaùo Ñoù laø haïnh nguyeän Chö Phaät Theá Toân.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Lôøi noùi cuûa Nhö Lai ñeàu xuaát phaùt töø trí tueä töï taïi. Vì sao? Vì Nhö Lai tuøy thôøi cô giaûng thuyeát. Lôøi Phaät khoâng hö doái, luoân thaønh thaät, khoâng loãi laàm, an oån, khoâng thoâ baïo, khoâng meâ hoaëc,

chaát tröïc, khoâng dua nònh, khoâng ñoäc aùc, khoâng chaáp chaët, hoøa nhaõ. Nhö Lai thuaän phaùp, khoâng phoùng tuùng, khoâng thaáp keùm, khoâng taïp laãn, an nhaøn. Lôøi Phaät eâm dòu, tieáng Phaät hay, thong thaû, töø toán, coù söùc thu huùt, khoâng thoâ, khoâng nhanh voäi, coù yù nghóa. Phaät luoân töï giöõ mình, laøm moïi vieäc hôïp vôùi oai nghi, taâm tuøy caên cô, khoâng tham, saân, si, haøng phuïc taø ma, tröø moïi taät beänh hieåm aùc, phaân tích nghóa lyù, laøm vui taát caû. Tieáng Phaät nhö tieáng chim loan, tieáng Ñeá Thích, tieáng thuûy trieàu, tieáng reàn cuûa ñaïi ñòa, tieáng chim maïng maïng. Taâm Phaät an ñònh nhö Tu-di. Tieáng Phaät hay nhö tieáng chim moû ñoû, töø hoøa nhö tieáng uyeân öông, vang xa nhö tieáng chim nhaïn, dòu daøng nhö tieáng nai chuùa goïi baày, nhö tieáng ñaøn, saùo, tieâu… hoøa nhaõ eâm aùi. Ai nghe ñöôïc lôøi Phaät seõ vui veû, tích luõy coâng ñöùc. Lôøi Phaät vang xa khoâng cuøng taän, hôïp thôøi, thuaän töøng caên taùnh. Phaät boá thí phaùp, trang nghieâm giôùi caám, giuùp chuùng sinh thanh tònh, tu nhaãn, sieâng naêng haønh haïnh Phaät, tu trí, haønh töø, khoâng boû chuùng sinh, khoâng phaân bieät, xaây döïng ba thöøa, khoâng ñoaïn Tam baûo, hieåu ba tuï, tònh ba giaûi thoaùt, thaønh thaät, khoâng bò ngöôøi trí cheâ bai, ñöôïc Hieàn thaùnh khen ngôïi, chí roäng lôùn nhö hö khoâng, ñaày ñuû coâng ñöùc. Thieän nam! Lôøi cuûa Phaät hôïp thôøi cô laø theá, sieâu tuyeät, vöôït taát caû aâm thanh, ba coõi khoâng ai saùnh, taát caû ñeàu tuøy thuaän. Ñoù laø haïnh hai möôi taùm cuûa Phaät.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Lôøi Nhö Lai luoân töø hoøa Thanh tònh ñuû moïi coâng ñöùc Moät lôøi Phaät giaûng noùi ra Vang xa tam thieân theá giôùi.*

*Haøng Thanh vaên cuøng Duyeân giaùc Ñeàu nghe ñöôïc phaùp cuûa Phaät Nhö ngöôøi coù taâm chí lôùn*

*Phaùt taâm caàu ñaït quaû Phaät.*

*Phaät luoân tuøy thuaän giaûng thuyeát Thoâng suoát, khoâng heà sai laàm Nhö Lai chæ daïy phaùp maàu*

*Taâm khoâng heà thoaùi chuyeån. Lôøi Phaät vang khaép moïi nôi Taát caû thaûy ñeàu nghe thaáy Lôøi cuûa Theá Toân laø vaäy*

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

*Laøm an vui moïi chuùng sinh.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Vôùi trí tueä, Nhö Lai bieát roõ taâm nieäm cuûa chuùng sinh, thoâng ñaït taát caû. Vì sao? Vì Nhö Lai khoâng phaân bieät taâm yù thöùc, khoâng voïng töôûng tieán thoaùi. Trí Phaät xua tan taêm toái, thaáu suoát taâm nieäm cuûa taát caû chuùng sinh, vöôït moïi söï hieåu bieát cuûa caùc loaøi. Nhö Lai ñuû chaùnh ñònh, khoâng nöông chaáp, vöôït caùi, aám, tröø möôøi hai duyeân, ñoaïn ba nieäm, khoâng nhieãm caáu, haøng phuïc quaân ma, khoâng doái gaït, khoâng chaáp ta, chaët caây voâ minh, tònh tu ñaïo nghieäp, taâm nhö hö khoâng, khoâng voïng nieäm, khoâng hoaïi phaùp giôùi. Thieän nam! Ñoù laø haïnh hai möôi chín cuûa Phaät.

Ñöùc Theá Toân noùi keä.

*Nhö Lai Baäc Toái Thaéng Ñaày ñuû caû phöôùc trí Ñöùc trí Phaät saùng soi*

*Haïnh Theá Toân thanh tònh. Phaät an truï trí tueä*

*Hieåu roõ taùnh chuùng sinh Thaâm nhaäp khaép moïi nôi Töï taïi trong phaùp giôùi.*

*Taâm ñònh Phaät laø theá Ñaày ñuû moïi phaùp laønh Ñoái vôùi taâm yù thöùc*

*Taát caû khoâng voïng nieäm. Vöôït qua coõi nöôùc ma Khoâng coù nghieäp toån haïi Töï taïi nhö hö khoâng*

*Thanh tònh khoâng chaáp tröôùc.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Nhö Lai Chí Chaân ñuû trí tueä thaáy bieát moïi vieäc trong quaù khöù nhöng trí khoâng toån giaûm. Vì sao? Vì Nhö Lai bieát roõ söï thaønh, hoaïi, höng, suy, coû caây; nuùi röøng; chuùng sinh; thaân töôùng chuûng loaïi; ngoân ngöõ aâm thanh; coân truøng; chö Phaät xuaát hieän, phaùp giaûng; chuùng Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt phaùt taâm voâ thöôïng; töôùng toát xaáu; haïnh nghieäp; chuùng Tyø-kheo tu haønh; thöùc aên; y phuïc; nôi ôû, taâm nghieäp cuûa chuùng sinh cuûa taát caû coõi Phaät thôøi quaù khöù. Vôùi trí saùng thuø thaéng Nhö Lai thaáy bieát taát caû, khoâng caàn suy xeùt, do döï, neân luoân tuøy thuaän

thuyeát phaùp cho chuùng sinh. Ñoù laø haïnh ba möôi cuûa Phaät.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thaùnh hueä saùng cuûa Phaät Khoâng haïn löôïng, trôû ngaïi Nôi coõi cuûa chö Phaät*

*Neâu giaûng caùc kinh phaùp. Chaùn caûnh giôùi chuùng sinh Khieán giuùp tin Phaät ñaïo Trong taát caû coõi Phaät*

*Moïi thöù höng hay suy. Coû caây cuøng röøng nuùi Töôùng toát xaáu sai khaùc Chuùng sinh ôû caùc coõi Taâm taùnh, chí höôùng veà. Taâm chuùng sinh quaù khöù Sôû thích cuûa moïi loaøi Trí bình ñaúng Nhö Lai*

*Thaáy bieát khoâng nhaàm laãn.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Trí tueä cuûa Nhö Lai bieát roõ taát caû moïi vieäc ôû vò lai nhöng khoâng toån giaûm. Vì sao? Vì Nhö Lai bieát roõ moïi vieäc thaønh, hoaïi, hôïp tan, kieáp soá, nöôùc, löûa… ôû ñôøi vò lai. Nhö Lai bieát roõ coõi nöôùc lôùn nhoû, xa gaàn, soá buïi cuûa caùc coõi Phaät thôøi vò lai. Nhö Lai bieát vieäc ñoä sinh cuûa chö Phaät, soá chuùng Thanh vaên, Duyeân giaùc, Boà-taùt maø Phaät ñoä vaø moïi vieäc ñi ñöùng, aên nghæ cuûa taát caû chuùng sinh cuøng vôùi taâm haønh, mong muoán cuûa chuùng, Nhö Lai luoân tuøy thuaän giaûng kinh phaùp ñeå hoùa ñoä. Ñoù laø haønh ba möôi moát cuûa Phaät.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*ÔÛ ñôøi vò lai*

*Coù bao nhieâu coõi Hình thaønh huûy hoaïi Thònh ñaït suy vong. Chuùng sinh, coõi nöôùc Soá löôïng chö Phaät Nhö Lai Chaùnh giaùc*

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

*Bieát raát chính xaùc. Taâm khoâng bao giôø Queân soùt nhaàm laãn Nhö Lai quaùn saùt Thaáy bieát vò lai.*

*Vì caùc chuùng sinh Hôïp thôøi thuyeát giaûng Ñoù laø haïnh nguyeän Cuûa Phaät Theá Toân.*

Phaät noùi:

–Thieän nam! Trí tueä cuûa Nhö Lai thaáu roõ moïi vieäc trong hieän taïi, khoâng trôû ngaïi cuõng khoâng toån giaûm. Vì sao? Vì Nhö Lai bieát roõ soá coõi Phaät, Phaät, Boà-taùt, Thanh vaên, Duyeân giaùc trong möôøi phöông hieän taïi. Nhö Lai bieát roõ hình daùng vaø söï vaän haønh cuûa caùc ngoâi sao, coû caây, röøng nuùi, hang khe, coõi xa gaàn, soá buïi trong caùc quoác ñoä, soá gioït nöôùc trong bieån, söï thieâu huûy cuûa löûa, söï toàn vong cuûa caùc nöôùc, söï thoåi döøng maïnh nheï cuûa gioù, söï roäng lôùn cuûa hö khoâng. Nhö Lai bieát roõ ba haïng chuùng sinh, caûnh giôùi, vieäc tieán thoaùi, khoù deã, nguoàn goác caïn saâu, söï laõnh thoï giaùo phaùp nhanh chaäm cuûa chuùng sinh. Phaät bieát toäi loãi cuûa chuùng sinh ôû ñòa nguïc ñaõ phaïm, nguyeân nhaân taïo toäi, caûnh giôùi thoï sinh sau khi ra khoûi ñòa nguïc, phöông tieän tröø toäi, taát caû caùc loaøi suùc sinh, keå caû nhöõng loaøi coân truøng ñang soáng trong hieän taïi, nguyeân nhaân thoï thaân suùc sinh, phöông tieän tröø toäi suùc sinh, caûnh giôùi thoï sinh sau khi heát toäi suùc sinh; soá quyû ñoùi, caûnh giôùi cuûa chuùng, nguyeân nhaân ñoïa laøm quyû ñoùi, phöông tieän tröø toäi, nôi thoï sinh sau khi heát toäi quyû ñoùi. Nhö Lai bieát roõ taâm nieäm, hoaøi baûo, beänh tham aùi, phöông phaùp tröø duïc aùi, söï thoï hoïc kinh, luaät; coù chuùng sinh khoâng hoïc luaät, giaùo nhôø bieát söï thoï sinh, thoaùi ñòa cuûa chö Thieân maø tröø duïc. Vôùi trí tueä vi dieäu khoâng hai, Phaät tuøy thuaän caùc loaøi ñeå thuyeát giaûng. Ñoù laø haïnh ba möôi hai cuûa Phaät.

Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Trí tueä Nhö Lai Bieát roõ taát caû Vöôït moïi giôùi haïn*

*Khoâng theå nghó baøn. Chaúng khaùc hö khoâng Khoâng theå ví duï*

*Taát caû theá gian Khoâng ai saùnh kòp.*

*Khaép trong möôøi phöông Heát thaûy moïi loaøi*

*Caùc nghieäp ñaõ taïo Ngay trong hieän taïi. Nhö Lai bieát roõ*

*Nguyeân nhaân nguoàn coäi Ñoù laø haïnh nghieäp Thaáy bieát cuûa Phaät.*

M

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