**Phaåm 4: HIEÅU ROÕ CAÙC PHAÙP (Phaàn 1)**

Phaät laïi baûo Phaïm thieân Tö Ích:

–Nhö Lai vöôït khoûi theá gian cuõng thuyeát giaûng veà khoå, taäp, dieät, ñaïo cuûa theá gian.

Naøy Phaïm thieân! Naêm aám goïi laø khoå cuûa theá gian, tham ñaém vaøo naêm aám goïi laø taäp cuûa theá gian. Naêm aám dieät goïi laø dieät cuûa theá gian. Duøng phaùp khoâng hai ñeå caàu ñaït veà naêm aám goïi laø dieät ñaïo cuûa theá gian.

Naøy Phaïm thieân! Noùi veà naêm aám chæ laø ngoân töø, ôû trong ñoù giöõ laáy töôùng phaân bieät, sinh kieán chaáp, goïi laø Khoå cuûa theá gian. Khoâng xaû boû kieán chaáp aáy goïi laø Taäp cuûa theá gian. Thaáy ñöôïc töï töôùng cuûa kieán chaáp aáy goïi laø Dieät cuûa theá gian. Tuøy theo choã duøng con ñöôøng naøo maø khoâng giöõ laáy kieán chaáp aáy goïi laø Dieät ñaïo cuûa theá gian.

Naøy Phaïm thieân! Do nhaân duyeân naøy, neân ta ñaõ töøng vì haøng Tieân nhaân ngoaïi ñaïo maø giaûng thuyeát: Naøy Tieân nhaân, trong thaân cuûa oâng, ta ñaõ noùi coù ñuû khoå, taäp, dieät, ñaïo cuûa theá gian.

Khi aáy, Phaïm thieân Tö Ích baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Boán Thaùnh ñeá ñaõ giaûng noùi, nhöõng gì laø Thaùnh ñeá ñích thaät?

–Naøy Phaïm thieân! Khoå chaúng goïi laø Thaùnh ñeá, khoå taäp chaúng goïi laø Thaùnh ñeá, khoå dieät chaúng goïi laø Thaùnh ñeá, khoå dieät ñaïo chaúng goïi laø Thaùnh ñeá. Vì sao? Vì neáu khoå laø Thaùnh ñeá thì taát caû nhöõng loaøi suùc sinh nhö boø, löøa... ñeàu phaûi coù Khoå thaùnh ñeá. Neáu taäp laø Thaùnh ñeá thì taát caû chuùng sinh ñöôïc sinh ra ôû choã naøo ñeàu phaûi coù Taäp thaùnh ñeá. Vì sao? Vì do taäp cho neân sinh ra trong caùc ñöôøng. Neáu khoå dieät laø Thaùnh ñeá thì quan saùt dieät, noùi veà ñoaïn dieät ñeàu phaûi coù Dieät thaùnh ñeá. Neáu ñaïo laø Thaùnh ñeá thì döïa vaøo taát caû phaùp höõu vi ñeàu phaûi coù Ñaïo thaùnh ñeá.

Naøy Phaïm thieân! Do nhaân duyeân naøy, oâng neân bieát Thaùnh ñeá chaúng phaûi laø khoå, taäp, dieät, ñaïo. Goïi Thaùnh ñeá laø nhaän bieát veà khoå khoâng sinh, ñoù laø Khoå thaùnh ñeá. Bieát veà taäp khoâng hoøa hôïp, ñoù laø Taäp thaùnh ñeá. ÔÛ trong phaùp dieät hoaøn toaøn, nhaän bieát laø khoâng sinh, khoâng dieät, ñoù laø Dieät thaùnh ñeá. Ñoái vôùi taát caû caùc phaùp ñeàu

bình ñaúng, duøng phaùp khoâng hai maø chöùng ñaéc ñaïo, ñoù laø Ñaïo thaùnh ñeá.

Naøy Phaïm thieân! Thaùnh ñeá ñích thöïc laø khoâng hö voïng, hö voïng laø chaáp vaøo ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï maïng, chaáp vaøo söï nuoâi döôõng, chaáp coù, chaáp khoâng, chaáp sinh, chaáp dieät, chaáp sinh töû, chaáp Nieát-baøn.

Naøy Phaïm thieân! Neáu haønh giaû cho raèng: Ta thaáy bieát veà khoå laø hö voïng, ta ñoaïn ñöôïc taäp laø hö voïng, ta chöùng ñöôïc dieät laø hö voïng, ta tu ñöôïc ñaïo laø hö voïng. Vì sao? Vì ngöôøi aáy ñaõ boû maát söï hoä nieäm cuûa chö Phaät, do ñoù goïi laø hö voïng. Theá naøo laø ñöôïc chö Phaät hoä nieäm? Ñoù laø khoâng nhôù nghó veà taát caû caùc phaùp. Neáu haønh giaû truï trong nieäm aáy thì khoâng truï trong taát caû töôùng. Neáu khoâng truï trong taát caû töôùng thì truï nôi thaät teá. Neáu truï nôi thaät teá goïi laø chaúng truï nôi taâm. Neáu chaúng truï nôi taâm, ngöôøi aáy goïi laø ngöôøi noùi lôøi chaân thaät, chaúng phaûi noùi lôøi doái voïng.

Naøy Phaïm thieân! Nhö vaäy oâng neân bieát, neáu chaúng phaûi laø Phaät, chaúng phaûi laø hö voïng thì goïi laø Thaùnh ñeá.

Naøy Phaïm thieân! Thaät laø hoaøn toaøn chaân thaät, neáu coù Phaät hay khoâng coù Phaät thì phaùp taùnh vaãn thöôøng truï, nghóa laø taùnh cuûa sinh töû, taùnh cuûa Nieát-baøn thöôøng chaân thaät. Vì sao? Vì chaúng phaûi lìa sinh töû maø ñaït ñöôïc Nieát-baøn neân goïi laø Thaùnh ñeá. Neáu ngöôøi chöùng ñaït boán Thaùnh ñeá nhö vaäy thì goïi laø lôøi noùi chaân thaät cuûa theá gian.

Naøy Phaïm thieân! ÔÛ ñôøi vò lai, coù Tyø-kheo khoâng tu thaân, giôùi, taâm, trí tueä, ngöôøi aáy noùi töôùng sinh töû laø khoå ñeá, caùc duyeân hoøa hôïp laø taäp ñeá, noùi phaùp dieät laø dieät ñeá, duøng hai phaùp ñeå caàu töôùng laø ñaïo ñeá, cho ñoù laø Phaät noùi, thì Nhö Lai baûo raèng ñoù laø keû ngu si, thuoäc veà beø ñaûng cuûa ngoaïi ñaïo, Nhö Lai chaúng phaûi laø thaày cuûa ngöôøi aáy. Ngöôøi aáy chaúng phaûi laø ñeä töû cuûa ta, ñaõ rôi vaøo taø ñaïo, boû maát chaùnh phaùp, neân noùi laø höõu ñeá.

Naøy Phaïm thieân! OÂng xem khi ta an toïa nôi ñaïo traøng khoâng chöùng ñaéc moät phaùp naøo laø thaät hay hö voïng. Neáu ta khoâng chöùng ñaéc phaùp thì coù phaùp naøo ñeå ôû trong chuùng hoäi coù theå ñem ra luaän baøn, thuyeát giaûng, giaùo hoùa chaêng?

Phaïm thieân thöa:

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

–Baïch Theá Toân, khoâng!

–Naøy Phaïm thieân! Vì caùc phaùp khoâng thuû ñaéc, neân caùc phaùp lìa töï taùnh. Vaø söï giaùc ngoä cuûa Nhö Lai laø töôùng khoâng tham aùi.

Baáy giôø, Phaïm thieân Tö Ích baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Neáu Nhö Lai ñoái vôùi phaùp khoâng thuû ñaéc thì coù lôïi ích gì ñeå noùi Nhö Lai ñaõ chöùng ñaéc Boà-ñeà, goïi laø Phaät.

Phaät baûo:

–Naøy Phaïm thieân! YÙ oâng nghó sao, veà choã thuyeát phaùp cuûa Nhö Lai, hoaëc höõu vi hoaëc voâ vi, phaùp aáy laø chaân thaät hay laø hö voïng?

Phaïm thieân thöa:

–Phaùp aáy laø hö voïng, chaúng phaûi laø thaät. Phaät baûo:

–Naøy Phaïm thieân! YÙ oâng nghó sao? Neáu phaùp laø hö voïng, khoâng thaät thì phaùp ñoù laø coù hay laø khoâng?

Phaïm thieân thöa:

–Baïch Theá Toân! Neáu phaùp laø hö voïng, thì phaùp ñoù chaúng neân noùi laø coù, cuõng chaúng neân noùi laø khoâng.

Phaät hoûi:

–Naøy Phaïm thieân! YÙ oâng nghó sao? Neáu phaùp chaúng phaûi laø coù, chaúng phaûi laø khoâng thì phaùp aáy coù theå chöùng ñaéc chaêng?

Phaïm thieân ñaùp:

–Khoâng coù ngöôøi chöùng ñaéc. Phaät baûo:

–Naøy Phaïm thieân! Khi Nhö Lai an toïa nôi ñaïo traøng chæ chöùng ñaéc taùnh khoâng moät caùch troïn veïn cuûa phieàn naõo phaùt khôûi töø ñieân ñaûo, hö voïng. Duøng voâ sôû ñaéc ñeå chöùng ñaéc, do voâ sôû tri cho neân nhaän bieát. Vì sao? Vì phaùp cuûa ta chöùng ñaéc khoâng theå thaáy, khoâng theå nghe, khoâng theå bieát, khoâng theå hieåu, khoâng theå giöõ laáy, khoâng theå chaáp tröôùc, khoâng theå neâu baøy, khoâng theå vaán naïn, vöôït quaù taát caû phaùp töôùng, khoâng ngoân ngöõ, khoâng lôøi noùi, khoâng vaên töï, cuõng khoâng coù ñaïo ñeå thuyeát giaûng.

Naøy Phaïm thieân! Phaùp aáy nhö vaäy cuõng nhö hö khoâng, oâng muoán ôû nôi phaùp nhö theá maø ñaït ñöôïc lôïi ích chaêng?

Phaïm thieân noùi:

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

–Thöa khoâng, baïch Theá Toân! Chö Phaät Nhö Lai thaät laø hy höõu, ñaõ thaønh töïu phaùp chöa töøng coù, hoäi nhaäp saâu xa nôi ñaïi Töø, ñaïi Bi, chöùng ñöôïc phaùp vôùi töôùng tòch dieät nhö vaäy, roài duøng vaên töï, ngoân ngöõ daïy baûo cho ngöôøi khaùc chöùng ñaéc.

Baïch Theá Toân! Neáu coù ngöôøi nghe phaùp naøy maø coù theå tin hieåu, neân bieát ngöôøi aáy khoâng phaûi töø nôi coâng ñöùc keùm coõi maø ñeán.

Baïch Theá Toân! Phaùp aáy ñoái vôùi taát caû theá gian ñeàu laø khoù tin. Vì sao? Vì theá gian chaáp vaøo thaät coù maø phaùp aáy thì khoâng thaät, khoâng giaû doái. Theá gian tham chaáp maø phaùp aáy thì khoâng phaûi phaùp cuõng khoâng phaûi phi phaùp. Theá gian chaáp vaøo Nieát-baøn maø phaùp aáy thì khoâng sinh töû, khoâng Nieát-baøn. Theá gian chaáp vaøo phaùp thieän maø phaùp aáy thì khoâng thieän cuõng khoâng phi thieän. Theá gian tham chaáp vaøo phaùp vui maø phaùp aáy thì khoâng khoå, khoâng vui. Theá gian tham chaáp vaøo Phaät xuaát hieän ôû ñôøi maø phaùp aáy thì khoâng coù Phaät ra ñôøi, cuõng khoâng coù Nieát-baøn, tuy coù thuyeát phaùp maø phaùp aáy khoâng coù töôùng ñeå thuyeát giaûng, tuy coù taùn thaùn choã noùi veà Taêng maø Taêng töùc laø voâ vi. Vì theá phaùp aáy ñoái vôùi taát caû theá gian laø khoù tin nhaän.

Ví nhö trong nöôùc hieän ra löûa, trong löûa hieän ra nöôùc, khoù coù

theå tin ñöôïc. Nhö vaäy trong phieàn naõo coù Boà-ñeà, trong Boà-ñeà coù phieàn naõo cuõng laø khoù tin. Vì sao? Vì Nhö Lai ñaõ ñaït ñöôïc taùnh cuûa phieàn naõo hö voïng aáy, neân khoâng coù phaùp naøo laø khoâng chöùng ñaéc. Phaùp ñaõ thuyeát giaûng cuõng khoâng coù hình töôùng, tuy coù choã nhaän bieát cuõng khoâng phaân bieät, tuy chöùng ñaéc Nieát-baøn maø cuõng khoâng dieät ñoä.

Baïch Theá Toân! Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo coù theå tin hieåu veà nghóa lyù cuûa phaùp naøy, thì neân bieát ngöôøi aáy ñaõ thoaùt khoûi caùc thöù kieán chaáp.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ gaàn guõi vôùi voâ löôïng chö Phaät.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ töøng cuùng döôøng voâ löôïng chö Phaät. Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc söï hoä nieäm cuûa baäc Thieän tri thöùc. Neân bieát ngöôøi aáy yù chí roäng lôùn.

Neân bieát ngöôøi aáy thieän caên saâu daøy.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ giöõ gìn taïng phaùp cuûa chö Phaät. Neân bieát ngöôøi aáy kheùo tö duy ñeå phaùt khôûi nghieäp thieän.

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

Neân bieát ngöôøi aáy thuoäc chuûng taùnh toân quyù, sinh vaøo nhaø cuûa Nhö Lai.

Neân bieát ngöôøi aáy thöïc haønh ñaïi xaû, xaû boû caùc thöù phieàn naõo.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa vieäc trì giôùi, chaúng phaûi laø söùc maïnh cuûa phieàn naõo.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa nhaãn nhuïc, chaúng phaûi laø söùc maïnh huûy hoaïi cuûa saân giaän.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa tinh taán, khoâng coøn bieáng nhaùc.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa thieàn ñònh, döùt tröø caùc taâm xaáu aùc.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa trí tueä, xa lìa moïi thöù taø kieán, aùc kieán.

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng coøn bò taát caû ma aùc quaáy nhieãu. Neân bieát ngöôøi aáy khoâng bò taát caû giaëc oaùn phaù hoaïi.

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng doái gaït theá gian.

Neân bieát ngöôøi aáy laø ngöôøi noùi lôøi chaân thaät, kheùo thuyeát giaûng veà töôùng cuûa caùc phaùp.

Neân bieát ngöôøi aáy laø ngöôøi noùi lôøi chaéc thaät, kheùo neâu giaûng veà ñeä nhaát nghóa.

Neân bieát ngöôøi aáy luoân ñöôïc chö Phaät hoä nieäm.

Neân bieát ngöôøi aáy luoân dòu daøng, hoøa nhaõ, theå hieän moïi söï an

laïc.

Neân bieát ngöôøi aáy goïi laø baäc giaøu sang coù ñuû Thaùnh taøi.

Neân bieát ngöôøi aáy thöôøng hay tri tuùc, thöïc haønh ñeå phaùt huy

chuûng taùnh cuûa Phaät.

Neân bieát ngöôøi aáy deã ñöôïc ñaày ñuû, deã nuoâi döôõng vì lìa moïi tham chaáp.

Neân bieát ngöôøi aáy taâm ñöôïc an oån ñeán bôø beân kia. Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ hoùa ñoä ngöôøi chöa ñöôïc hoùa ñoä.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ giaûng giaûi cho ngöôøi chöa hieåu bieát. Neân bieát ngöôøi aáy taïo moïi an laïc cho ngöôøi chöa ñöôïc an laïc.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ ñem phaùp tòch dieät chæ daïy cho ngöôøi chöa tòch dieät.

Neân bieát ngöôøi aáy coù theå chæ baøy chaùnh ñaïo.

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

Neân bieát ngöôøi aáy coù theå thuyeát giaûng veà phaùp giaûi thoaùt.

Neân bieát ngöôøi aáy laø baäc Ñaïi y vöông, bieát roõ taát caû caùc loaïi thuoác.

Neân bieát ngöôøi aáy gioáng nhö phöông thuoác hay, gioûi ñieàu trò caùc beänh taät.

Neân bieát ngöôøi aáy coù trí tueä vöõng chaéc.

Neân bieát ngöôøi aáy coù dieäu löïc hoaøn toaøn kieân coá.

Neân bieát ngöôøi aáy coù söùc maïnh cuûa tinh taán, khoâng tuøy thuoäc nôi lôøi chæ daãn cuûa ngöôøi khaùc.

Neân bieát ngöôøi aáy gioáng nhö sö töû, khoâng heà sôï haõi.

Neân bieát ngöôøi aáy gioáng nhö voi chuùa, taâm ñöôïc ñieàu phuïc. Neân bieát ngöôøi aáy nhö voi töøng traûi taâm ñaõ tuøy thuaän.

Neân bieát ngöôøi aáy nhö boø chuùa coù theå daãn daét ñaøn boø cuûa mình.

Neân bieát ngöôøi aáy laø baäc ñaït ñöôïc söùc maïnh lôùn, coù theå phaù tröø ma oaùn.

Neân bieát ngöôøi aáy laø baäc Ñaïi tröôïng phu, ôû nôi ñoâng ñaûo khoâng heà sôï haõi.

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng sôï hoaïn naïn, vì ñöôïc phaùp voâ uùy.

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng coøn sôï nguy hieåm, thuyeát giaûng phaùp chaân ñeá.

Neân bieát ngöôøi aáy coù ñuû phaùp baïch tònh, nhö maët traêng troøn

ñaày. saùng.

nöôùc.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaït trí tueä chieáu saùng nhö aùnh maët trôøi.

Neân bieát ngöôøi aáy tröø boû moïi toái taêm nhö ngöôøi caàm ñuoác

Neân bieát ngöôøi aáy thích thöïc haønh taâm xaû, xa lìa söï yeâu gheùt. Neân bieát ngöôøi aáy nuoâi döôõng chuùng sinh nhö ñaïi ñòa.

Neân bieát ngöôøi aáy röûa saïch moïi thöù buïi baëm caáu ueá, gioáng nhö

Neân bieát ngöôøi aáy gioáng nhö löûa ñoát chaùy moïi ñoäng nieäm.

Neân bieát ngöôøi aáy ñoái vôùi phaùp khoâng bò chöôùng ngaïi cuõng nhö

gioù thoåi.

Neân bieát ngöôøi aáy taâm khoâng lay ñoäng nhö nuùi Tu-di. Neân bieát ngöôøi aáy taâm luoân kieân coá nhö nuùi Kim cang.

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

Neân bieát ngöôøi aáy tranh luaän vôùi ngoaïi ñaïo khoâng gì coù theå laøm cho dao ñoäng.

Neân bieát ngöôøi aáy ñoái vôùi haøng Thanh vaên, Bích-chi-phaät ñeàu khoâng theå saùnh kòp.

Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc nhieàu phaùp chaân thaät gioáng nhö bieån

lôùn.

Neân bieát ngöôøi aáy phieàn naõo khoâng theå hieän baøy nhö Ba-ñaø-la. Neân bieát ngöôøi aáy caàu phaùp khoâng heà nhaøm chaùn.

Neân bieát ngöôøi aáy duøng trí tueä ñeå bieát ñuû.

Neân bieát ngöôøi aáy coù theå chuyeån phaùp luaân nhö chuyeån luaân

vöông.

Neân bieát ngöôøi aáy saéc thaân toát ñeïp nhö trôøi Ñeá Thích. Neân bieát ngöôøi aáy taâm ñöôïc töï taïi nhö vua Phaïm thieân.

Neân bieát ngöôøi aáy aâm thanh thuyeát phaùp nhö tieáng saám ñoäng. Neân bieát ngöôøi aáy röôùi phaùp cam loä gioáng nhö möa tuoân.

Neân bieát ngöôøi aáy coù theå taêng tröôûng caùc phaùp giaùc phaàn, caên, löïc voâ laäu.

Neân bieát ngöôøi aáy vöôït qua coõi buøn nhô sinh töû. Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ hoäi nhaäp nôi trí tueä cuûa Phaät.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ gaàn vôùi choã giaùc ngoä cuûa Phaät.

Neân bieát ngöôøi aáy coù theå hoïc roäng bieát nhieàu khoâng ai saùnh baèng.

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng theå löôøng tính, do ñaõ vöôït quaù soá löôïng.

Neân bieát ngöôøi aáy trí tueä bieän taøi khoâng coù chöôùng ngaïi. Neân bieát ngöôøi aáy ñaït söï öùc nieäm kieân coá, ñöôïc Ñaø-la-ni.

Neân bieát ngöôøi aáy bieát ñöôïc taâm haønh saâu xa cuûa chuùng sinh.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaït ñöôïc dieäu löïc cuûa trí tueä ñeå quaùn xeùt ñuùng caùc phaùp, thaáu ñaït nghóa lyù saâu xa.

Neân bieát ngöôøi aáy luoân chuyeân caàn tinh taán, ñem laïi lôïi ích an laïc cho theá gian.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ vöôït khoûi theá gian.

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng heà bò caáu nhieãm nhö hoa sen. Neân bieát ngöôøi aáy khoâng bò phaùp theá gian ngaên che.

Neân bieát ngöôøi aáy luoân ñöôïc haøng lôïi caên öa thích.

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

moä.

Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc baäc hoïc roäng toân kính.

Neân bieát ngöôøi aáy luoân ñöôïc caùc baäc trí nhôù nghó ñeán. Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc haøng trôøi, ngöôøi cuùng döôøng.

Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc ngöôøi toïa thieàn cung kính, ñaûnh leã. Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc caùc baäc Hieàn thieän quyù troïng.

Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc haøng Thanh vaên, Bích-chi-phaät haâm

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng öa haïnh nhoû.

Neân bieát ngöôøi aáy khoâng che giaáu toäi, cuõng khoâng phoâ baøy

coâng ñöùc.

Neân bieát ngöôøi aáy oai nghi luoân ñaày ñuû, laøm cho ngöôøi khaùc sinh taâm thanh tònh.

Neân bieát ngöôøi aáy saéc thaân ñoan nghieâm, khieán moïi ngöôøi ñeàu öa thích.

Neân bieát ngöôøi aáy coù oai ñöùc lôùn ñöôïc moïi ngöôøi kính ngöôõng.

Neân bieát ngöôøi aáy duøng ba möôi hai töôùng ñeå trang nghieâm thaân mình.

Neân bieát ngöôøi aáy coù theå tieáp noái haït gioáng Phaät. Neân bieát ngöôøi aáy coù theå hoä trì Phaùp baûo.

Neân bieát ngöôøi aáy coù theå cuùng döôøng chuùng Taêng. Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc thaáy chö Phaät.

Neân bieát ngöôøi aáy chöùng ñaéc phaùp nhaãn.

Neân bieát ngöôøi aáy do ñaït trí tueä cuûa Phaät maø ñöôïc thoï kyù. Neân bieát ngöôøi aáy ñaày ñuû ba nhaãn.

Neân bieát ngöôøi aáy ñöôïc an truï nôi ñaïo traøng. Neân bieát ngöôøi aáy phaù tröø ñöôïc quaân ma.

Neân bieát ngöôøi aáy chöùng ñaéc nhaát thieát chuûng trí. Neân bieát ngöôøi aáy chuyeån ñöôïc phaùp luaân.

Neân bieát ngöôøi aáy ñaõ thöïc haønh raát nhieàu Phaät söï.

Neáu ngöôøi tin hieåu veà nghóa cuûa phaùp nhö vaäy thì khoâng sôï, khoâng nghi, khoâng lo, ñaït ñöôïc coâng ñöùc nhö theá thì ngöôøi aáy ôû nôi ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc cuûa chö Phaät, heát söùc saâu xa, khoù hieåu, khoù tin, khoù bieát, khoù hoäi nhaäp maø coù theå tin töôûng thoï nhaän, haønh trì, ñoïc tuïng, laõnh hoäi thoâng suoát, vì ngöôøi maø giaûng thuyeát roäng khaép, theo ñuùng nhö lôøi noùi ñeå tu taäp, cuõng giaùo hoùa cho

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

ngöôøi khaùc tu taäp nhö lôøi Phaät daïy, ñoái vôùi ngöôøi nhö vaäy, Nhö Lai duøng moät kieáp hay ít hôn moät kieáp ñeå thuyeát giaûng veà coâng ñöùc cuûa hoï cuõng khoâng cuøng taän.



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