**Phaåm 16: NOÙI VEÀ BOÁN VOÂ SÔÛ UÙY**

Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Hyû Vöông:

–Theá naøo goïi laø do thaønh Baäc Chaùnh Giaùc neân thoâng toû phaùp voâ uùy thöù nhaát vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñaït ñöôïc Phaät ñaïo thanh tònh, döùt heát moïi hoaïn naïn veà sinh, laõo, beänh, töû, ñoù laø Boá thí. Taâm an truï nôi caûnh giôùi voâ vi, doác chí thöïc hieän caùc theä nguyeän lôùn lao nhaèm ñaït ñeán neûo giaùc ngoä voâ thöôïng, ñoù laø Trì giôùi. Ñöùng ôû neûo chaân ñeá quan saùt taát caû moïi phaùp ñeàu laø khoâng, döùt moïi taø kieán, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Thaáu ñaït taát caû moïi neûo sinh dieät trong ba coõi thaûy ñeàu khoâng coäi reã neân khoâng gì laø khoâng thoâng ñaït, ñoù laø Tinh taán. Duøng Nhaát thieát trí hoùa ñoä thoâng suoát moïi chuùng nhaân, chö Thieân trong khaép ba coõi cuøng chuùng sinh nôi ba ñöôøng aùc, ñoù laø Nhaát taâm. Ñi ñeán khaép caùc boä chuùng, tuyeân giaûng neâu baøy ñaïo phaùp ñeå giaùo hoùa, khieán cho moãi ñoái töôïng ñeàu ñaït ñöôïc sôû caàu, döùt moïi neûo sôï haõi neân caùc sôû nguyeän ñeàu thaønh töïu, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc theo neûo voâ uùy thöù nhaát.

Theá naøo goïi laø theå hieän bình ñaúng, nhaän roõ caùc laäu ñaõ ñöôïc döùt saïch, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö Phaät laø baäc voâ laäu, töùc caùc laäu ñaõ ñöôïc döùt saïch neân taát caû caùc naïn cuõng khoâng coøn, ñoù laø Boá thí. Döùt moïi vöôùng maéc veà nôi choán, coõi döøng cuõng ñaõ ñoaïn, khoâng coù söï phaân bieät veà Duïc giôùi, Saéc giôùi, Voâ saéc giôùi, ñoù laø Trì giôùi. Thaáu ñaït veà nôi choán sinh dieät laø voâ sinh cuøng laø khoâng daáy khôûi phaùt trieån, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Choã trong kinh goïi laø huyeàn dieäu bao la khoâng bôø beán aáy laø khoâng theå ñaït tôùi ñaàu moái cuûa chuùng, ñoù laø Tinh taán. Chí mang theä nguyeän lôùn nhaèm vöôït qua moïi khoù khaên ñeå cöùu ñôøi theo ñuùng neûo taùm phaùp, ñoù laø Nhaát taâm. Giöõ vöõng theo con ñöôøng giaûi thoaùt, khoâng ñeå thaát taùn neân mau choùng tieáp caän ñöôïc neûo daãn tôùi coõi Chaùnh giaùc Voâ thöôïng, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc theo neûo voâ uùy thöù hai.

Theá naøo goïi laø choã Phaät thuyeát phaùp veà caùc chaân lyù thieát yeáu,

thuø thaéng cuøng thoï nhaän, phuïng haønh neûo voâ uùy thöù ba, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

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

Neûo tuaân phuïng tu taäp luoân thoâng toû heát caùc phaùp laø khoâng, bieát daáy khôûi thì seõ huûy dieät, tuï hoäi thì seõ tan lìa, ñoù laø Boá thí. Do ñaõ taän dieät ba ñoäc cuøng moïi neûo phoùng daät maø khoâng coøn bò chuùng loâi cuoán, ñoù laø Trì giôùi. Goïi laø dieät töùc laø döùt taän moïi nôi choán sinh khôûi, hoaøn toaøn khoâng coøn neûo phaùt sinh, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Nhôø tieâu dieät caùc thöù loãi laàm cuûa saùu caên nhaõn, nhó, tyû, khaåu, thaân, taâm neân moïi neûo daãn tôùi sai phaïm khoâng theå thöïc hieän ñöôïc, ñoù laø Tinh taán. Kieán laäp ñaïo phaùp nhaèm ñeå hoùa ñoä chuùng sinh döùt tröø moïi taïo taùc theá tuïc cuõng nhö ñaàu moái cuûa nhöõng haønh ñoäng voâ ích, ñoù laø Nhaát taâm. Nhö ñaït ñeán caùc cöûa giaûi thoaùt, moïi neûo sinh töû ñaõ döùt saïch, trí tueä vaãn toàn taïi, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc theo neûo voâ uùy thöù ba.

Theá naøo goïi laø noäi taâm öùng hôïp vôùi caùc phaùp maø khoâng heà laøm cho yù bò ngöng treä theå hieän neûo voâ uùy thöù tö, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc

goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö noäi taâm thöïc hieän chaùnh phaùp ñaït caùc phaùp Tam-muoäi ñònh khieán taâm an nhieân khoâng daáy khôûi, töø ñaáy coù theå khieán cho nhöõng keû baát an töï nhieân döùt heát moïi caáu ueá, ñoù laø Boá thí. Veà tính chaát “voâ sôû sinh” cuõng khoâng heà laøm döùt moïi phaùp giöõ gìn trí tueä, ñoù laø Trì giôùi. Döùt tröø caùc voïng nieäm veà voâ thöôøng, veà taát caû caùc phaùp laø khoâng thì seõ thaáy roõ ñaïo laø thöôøng coøn, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Choã goïi laø moïi dieãn bieán beân trong ñeàu khoâng coù theå che ñaäy, maø neân duøng ñeå döùt tröø saïch caùc ñaàu moái phaùt sinh toäi loãi, ñoù laø Tinh taán. Khoâng gì coù theå ngaên ngaïi, neân döùt taän moïi thöù khoâng thaønh töïu ñeå hoaøn thaønh caùc coâng vieäc, ñoù laø Nhaát taâm. Sôû dó goïi laø baäc Thaùnh minh laø vì ñaõ ñaït ñöôïc an nhieân töï taïi ñoái vôùi taát caû, khoâng gì coù theå phuû che hoaëc ngaên ngaïi. Phaät ñaïo heát söùc thaâm dieäu neân coù theå chuyeån hoùa heát thaûy moïi quyeát ñònh meàm yeáu thua keùm trung bình trôû thaønh nhöõng quyeát ñònh roõ raøng saùng suoát, töø ñaáy thaáu ñaït moïi caên nguyeân cuûa chuùng sinh, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø loøng Töø thöông lôùn lao, tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc

goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö mang taâm ñaïi Bi luoân thöông xoùt ñoái vôùi taát caû caùc loaøi chuùng sinh, khoâng heà laáy chuùt giaän döõ, ñoù laø Boá thí. Taâm luoân theå hieän söï bình ñaúng, chöa töøng coù vieäc thieân leäch theo beø nhoùm trong

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

noã löïc nhaèm hoùa ñoä chuùng sinh thoaùt khoûi caùc neûo sinh, laõo, beänh, töû, ñoù laø Trì giôùi. Nhö ñoái vôùi chuùng sinh luoân thöïc hieän vieäc giöõ gìn ñaïo phaùp, ñem taâm nhaân töø maø baùo ñaùp ñeå coù theå taïo ñöôïc moïi vui veû, an laïc, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Luoân lui tôùi khaép caùc nôi choán ñeå thöôøng xuyeân cöùu giuùp chuùng sinh döùt moïi lo aâu khoå nhoïc, ñoù laø Tinh taán. Tuøy theo choã öa thích cuûa caùc haïng thöôïng, trung, haï maø daãn daét giaùo hoùa thích hôïp, ñoù laø Nhaát taâm. Ñi ñeán khaép trong ba coõi, tröôùc sau ñaàu cuoái thaät khoâng theå löôøng tính ñeå hoùa ñoä bao nguy aùch cuûa sinh töû, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø coù ñöôïc Nhuïc nhaõn thanh tònh vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö coù theå laøm cho ñòa chuûng vaø thuûy chuûng trôû neân trong suoát thanh tònh. Taâm nhö ñòa chuûng, khoâng gì coù theå laøm cho ñoäng. Taåy tröø taâm caáu ueá cuõng gioáng nhö nöôùc ñaõ ñöôïc laøm cho trong suoát, ñoù laø Boá thí. Hay nhö coù theå taïo laäp hoûa chuûng vaø phong chuûng ñeå thieâu ñoát saïch moïi thöù xaáu aùc, ñoù laø Trì giôùi. Ví nhö duøng löûa ñeå thieâu ñoát heát moïi neûo sinh töû, khoâng coøn soùt moät chuùt naøo neân nhöõng thöù caáu ueá tyø veát thaûy bò tieâu dieät saïch nhöng taâm khoâng daáy chuùt saân haän, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Hoaëc nhö maét troâng thaáy moïi ñoái töôïng, khoâng moät nôi naøo maø khoâng nhìn thaáy aùnh saùng toûa chieáu khaép choán xa gaàn, ñoù laø Tinh taán. Con ñöôøng haønh hoùa luoân naêng noå doác taâm trong vieäc nhaän thöùc taát caû caùc ñoái töôïng, taâm döùt moïi phaân bieät thò phi, ñoù laø Nhaát taâm. Quan saùt möôøi phöông, theå hieän söï an nhieân voâ bôø, maø ñoái vôùi moïi nôi choán caàn cöùu giuùp cuõng khoâng heà chaùn naûn, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø ñaït ñöôïc Thieân nhaõn thanh tònh, tu caùc phaùp Ñoä

voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö duøng Thieân nhaõn ñeå nhaän thaáy caùc thöù thaân saéc, hoaëc ñoan chaùnh, ñeïp xaáu, daøi ngaén, roäng heïp, traéng ñen, beùo gaày, maø söû duïng caùc phöông tieän ñeå hoùa ñoä, ñoù laø Boá thí. Hoaëc nhö nhaän bieát thaân aáy haønh ñoäng, teân goïi, taâm taùnh, nôi sinh ra cuõng nhö thaáy roõ caùc nôi choán maø thaân ñaõ töøng qua laïi ñeán ñi bao löôït, ñoù laø Trì giôùi. Nhaän ra thaân haønh, phaân bieät nhaän roõ veà thò phi, hôïp tan, thaønh hoaïi, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Xem xeùt veà caùc hieän töôïng trong trôøi ñaát hoaïi dieät roài trôû laïi hôïp thaønh, cuøng söï xuaát hieän cuûa trôøi ngöôøi, muoân vaät, ñoù laø

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

Tinh taán. Hay nhö nhaän bieát veà caùc leõ baùo öùng cuûa toäi phöôùc, thieän aùc, ñaïo tuïc, saùng toái, ñoù laø Nhaát taâm. Hoaëc thaáu ñaït veà caùc neûo tröôùc sau, xa gaàn, saâu caïn, ñeå tieáp caän khoâng, voâ töôùng, sôû nguyeän ñaït tôùi ba cöûa giaûi thoaùt, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø ñaït ñöôïc Tueä nhaõn vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö do thaønh töïu ñöôïc tueä nhaõn neân coù theå nhaän roõ khaép taát caû caùc coõi chuùng sinh veà caên baûn cuõng nhö coäi nguoàn cuûa moïi neûo sinh khôûi, ñoù laø Boá thí. Hoaëc nhö coù theå hoaøn thaønh con ñöôøng tu taäp ñaït ñeán giaûi thoaùt, döùt boû moïi thöù phieàn naõo troùi buoäc, ñoù laø Trì giôùi. Hay nhö ñaõ ñaït ñöôïc söï an laäp töï taïi cuûa taâm nhaèm giöõ vöõng ñaïo phaùp, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Neûo tu taäp ñaõ ñöôïc kieân cöôøng, neân khaép moïi nôi choán, ñoái töôïng ñeàu ñöôïc kieán laäp, töø ñaáy quan saùt caû möôøi phöông thaûy ñeàu thoâng toû, ñoù laø Tinh taán. Moïi ñoái töôïng nhaän thöùc vaø laõnh hoäi cuõng nhö chaân lyù ñaõ ñöôïc chöùng ñaéc, döùt moïi hö voïng, ñoù laø Nhaát taâm. Chí luoân theå hieän tính chaát an laïc, cuõng khoâng daáy khôûi voïng ñoäng, khoâng rôi vaøo neûo lo aâu ñoái vôùi toäi loãi neân phaùt huy ñöôïc khía caïnh bao la cuûa taâm ñaïo, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh vaø tu caùc phaùp

Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö coù theå tieáp caän ñöôïc möôøi taùm phaùp Baát coäng cuûa chö Phaät, ñoù laø Boá thí. Töï thaân ñaõ ñaït ñöôïc möôøi taùm phaùp baát coäng aáy cuûa Phaät, duøng chuùng ñeå cöùu ñoä möôøi taùm neûo khoå ñoäc nôi coõi aùc, ñoù laø Trì giôùi. Hoaëc nhö nhaän ra tính chaát duyeân hôïp cuûa caùc loaïi haïnh chính phuï, cao thaáp, saâu caïn, vi teá… ñoù laø Nhaãn nhuïc. Hay nhö quan saùt heát thaûy moïi neàn taûng cuûa caùc hieän töôïng trong ba coõi thaûy ñeàu nhö nhieân, ñoù laø Tinh taán. Nhôù nghó, nhaän roõ veà moïi goác ngoïn, theo ñuùng beänh maø cho thuoác ñeå trò döùt ba thöù beänh, ñoù laø Nhaát taâm. Moïi nhaän thöùc ñeàu khoâng hö doái, ñem söï quan saùt laõnh hoäi ñuùng ñaén theå hieän tính chaát an nhieân ñeå daãn daét giaùo hoùa taát caû chuùng sinh, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø ñaït ñöôïc Phaät nhaõn thanh tònh vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö duøng Phaät nhaõn vôùi nhaän thöùc coøn bò moät chöôùng ngaïi naøo

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

ñeå thöùc tænh nhöõng chuùng sinh chöa giaùc ngoä, ñoù laø Boá thí. Töø choã xem xeùt thaáu suoát maø daáy taâm Töø bi thöông xoùt ñoái vôùi taát caû chuùng sinh coøn bò troùi buoäc trong ba neûo khoå, ñoù laø Trì giôùi. Ñoä thoaùt chuùng sinh khieán khoâng coøn gaëp phaûi nhöõng khoå naïn maø hoaøn toaøn coù ñöôïc söï an laïc laâu daøi, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Moïi ñoái töôïng nhaän thöùc, tìm hieåu thaät voâ löôïng, thaâm dieäu, saâu xa khoâng cuøng khoù coù theå duøng ví duï ñeå dieãn taû, ñoù laø Tinh taán. Quan saùt veà caên baûn cuûa caùc hieän töôïng cuõng nhö xem thaáy hoa quaû treân caønh ñaõ chín saép ruïng neân gaéng söùc keùo giöõ laïi, ñoù laø Nhaát taâm. Nhaän roõ veà moïi ngoïn nguoàn cuûa caùc phaùp thaûy ñeàu töø duyeân hôïp maø sinh khôûi, töø ñaáy thaáu ñaït dieäu lyù voán khoâng cuõng nhö “voâ sôû sinh”, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø coù ñöôïc töï taïi vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö tröôøng hôïp töø chính baûn thaân mình ñaït ñöôïc ñeå haønh ñoäng nhaèm thöïc hieän cöùu caùnh, chöù khoâng döøng laïi ôû nöûa chöøng, ñoù laø Boá thí. Moïi nôi choán mình doác söùc haønh ñoäng nhaèm ñaït ñeán lieàn ñaït ñöôïc sôû nguyeän maø khoâng traùi vôùi nhöõng neûo chính yeáu cuûa söï phaùt taâm, ñoù laø Trì giôùi. Töï taïi trong söï taïo laäp cuõng nhö haønh ñoäng ñeå ñaït ñeán neûo voâ töôûng, döùt boû moïi vöôùng chaáp, tham ñaém, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Luoân theå hieän loøng nhaân hoøa, dòu daøng thuaän hôïp ñeå phaân bieät maø laõnh hoäi heát thaûy moïi neûo aùnh saùng giaùc ngoä, ñoù laø Tinh taán. Taát caû moïi hieän töôïng ñeàu döùt taän nhöng aùnh saùng giaùc ngoä thì khoâng theå döùt taän, ñoù laø Nhaát taâm. Thaáu ñaït heát thaûy caùc phaùp theo neûo aùnh saùng cuûa Baäc Giaùc Ngoä ñeå nhaèm giaùo hoùa haïng chuùng sinh thaáp keùm, chaäm chaïp, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø töø söï an oån vui thích vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Nhö ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp boá thí cöùu giuùp luoân lìa boû moïi mong caàu veà phöôùc baùo, ví nhö töø hö khoâng hoùa hieän năm trăm chieác loïng lôùn, che phuû kín chuùng Tyø-kheo. Nhö ôû moät laøng cuûa caùc vò Phaïm chí teân laø Ñaàu-na, nöôùc ôû trong gieáng töï nhieân trong laønh vaø coù vò thôm ngoït, ñoù laø Boá thí. Hoaëc nhö ñi vaøo caùc kinh thaønh, thoân xoùm ñem laïi söï an vui cho daân chuùng khaép caùc nôi aáy, khieán cho caùc loaïi nhaïc cuï nhö ñaøn khoâng, ñaøn haàu töï nhieân hoøa taáu vang löøng, ñoù

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

laø Trì giôùi. Nhöõng haïng chuùng sinh caùc caên khoâng ñuû nhö ñui, ñieác, caâm, ngoïng, hoaëc bò caùc beänh taät nhö queø, baïi lieät… Nhôø aân cuûa aùnh saùng giaùc ngoä soi toû maø thaûy ñöôïc döùt tröø caùc tai naïn aáy, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Neâu baøy aùnh saùng giaùc ngoä röïc rôõ aáy chieáu toûa khaép voâ löôïng caùc coõi Phaät trong möôøi phöông khieán cho moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc nhôø höôûng ít nhieàu aân ích lôùn lao aáy, ñoù laø Tinh taán. Nhö taïi kinh thaønh Duy-da-ly, caû trong vaø ngoaøi thaønh, moãi moãi nôi ñeàu bieán hoùa ñeán taùm vaïn boán ngaøn thaân hình chö Phaät, ñoù laø Nhaát taâm. Hoaëc nhö luùc aáy, nhaân hoaøn caûnh thích hôïp neân vì taùm boä chuùng maø neâu baøy giaûng giaûi veà kinh ñieån giaùo phaùp khieán cho moãi ñoái töôïng ñeàu ñöôïc laõnh hoäi thaáu ñaït, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

Theá naøo goïi laø khieán cho caùc tröôøng hôïp khoù ñöôïc ñeàu töï quy

ngöôõng vaø tu caùc phaùp Ñoä voâ cöïc goàm coù saùu söï vieäc?

Oai nghi ñaùng kính, an nhieân, töï taïi, coâng ñöùc heát söùc roäng lôùn, coù theå thu giöõ caû hö khoâng, ñoù laø Boá thí. Laõnh hoäi tieáp caän neûo giaùc ngoä cuûa chö Phaät, Theá Toân, ñeå nhaän ra ñöùc aáy laø chí toân, thaâm dieäu saâu xa khoâng gì coù theå vöôït hôn ñöôïc, ñoù laø Trì giôùi. Neûo ñöôøng haønh hoùa luoân theå hieän söï maïnh meõ, kieân coá, söû duïng caùc phöông tieän thích öùng theo hoaøn caûnh, nhöng khoâng ñaùnh maát chí khí, sôû nguyeän thuaän hôïp theo leõ tuøy beänh maø cho thuoác, töø ñaáy coù theå daãn daét giaùo hoùa chuùng sinh cuøng giuùp ñôõ chæ veõ moïi haønh ñoäng taïo taùc nhö ñaõ töøng hoùa ñoä loaøi raén ñoäc. Thu phuïc loaøi raén döõ naèm yeân trong tay. Xuaát phaùt töø söï chí thaønh neân hoaøn toaøn döùt moïi söï sôï haõi, söû duïng thaàn tuùc chuù nguyeän neân moïi vieäc khoâng coù gì laø khoù khaên caû, ñoù laø Nhaãn nhuïc. Nhö Toân giaû Muïc-kieàn-lieân ñaõ mau choùng hoøa giaûi loaøi quyû, Ñöùc Phaät vaø caùc vò ñeä töû cuøng ñi qua vuøng ñaát aáy, nhöng chuùng ñeä töû khoâng moät ai hay bieát, ñeán khi trôû veà tinh xaù Kyø hoaøn, Ñöùc Phaät ñoå nöôùc trong bình baùt ra lieàn thaáy nhô baån caû moät vaït ñaát, ñoù laø Tinh taán. Hay nhö vò ñaïi ñeä töû cuûa Phaät laø Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñaõ noùi: Trong moät choác laùt, coù ñeán boán möôi chín laàn taâm daáy khôûi taïo caùc nghieäp veà sinh töû. Ñöùc Phaät noùi: Khoâng theå tính keå ñöôïc, khoâng neân chaáp vaøo söï tính toaùn so ño, ñoù laø Nhaát taâm. Hoaëc nhö Ñöùc Phaät noùi: Coù moät kinh thaønh noï, daân chuùng ôû nôi aáy thöôøng gaây ra caùc toäi aùc lôùn, chaúng keå gì ñaïo phaùp, laïi phæ baùng caùc vò cao ñöùc, Nhö Lai laø Baäc Chaùnh Giaùc chæ ñeán kinh thaønh aáy trong voøng khoâng

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

ñaày moät ñeâm thuyeát giaûng kinh ñieån giaùo phaùp, khieán daân chuùng lìa boû vieäc taïo ra caùc troïng toäi, laïi tinh taán tu hoïc thoâng ñaït ñöôïc saùu thöù thaàn thoâng, ñoù laø Trí tueä. AÁy laø goàm ñuû saùu phaùp Ñoä voâ cöïc.

M

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