KINH TÖ ÍCH PHAÏM THIEÂN SÔÛ VAÁN

**QUYEÅN 2**

**Phaåm 4: HIEÅU ROÕ CAÙC PHAÙP (Phaàn 2)**

Phaät baûo Phaïm thieân:

–Laøm sao oâng coù theå neâu baøy coâng ñöùc cuûa ngöôøi aáy cuõng nhö Nhö Lai duøng trí tueä voâ ngaïi ñeå nhaän bieát? Coâng ñöùc cuûa ngöôøi aáy coù ñöôïc coøn hôn nhö vaäy. Neáu ngöôøi coù theå ñoái vôùi vaên töï, ngoân ngöõ, caâu chöõ cuûa Nhö Lai ñaõ giaûng thuyeát maø thoâng ñaït, tuøy thuaän khoâng traùi nghòch, hoøa hôïp thaønh moät, tuøy theo nghóa lyù maø khoâng tuøy theo lôøi leõ, vaên töï ñeå bieát roõ veà töôùng thích öùng cuûa ngoân töø, bieát Nhö Lai duøng ngoân ngöõ gì ñeå thuyeát phaùp, tuøy theo nghi thöùc naøo ñeå thuyeát phaùp, duøng phöông tieän gì ñeå thuyeát phaùp, duøng phaùp moân naøo ñeå thuyeát phaùp, duøng taâm ñaïi Bi ra sao ñeå thuyeát phaùp.

Naøy Phaïm thieân! Neáu Boà-taùt coù theå bieát roõ Nhö Lai duøng naêm löïc ñeå thuyeát giaûng thì Boà-taùt aáy coù theå thöïc haønh caùc Phaät söï.

Phaïm thieân thöa:

–Naêm löïc ñöôïc Nhö Lai söû duïng laø gì? Ñöùc Phaät baûo:

1. Ngoân thuyeát.
2. Tuøy nghi.
3. Phöông tieän.
4. Phaùp moân.
5. Ñaïi Bi.

Ñoù laø naêm löïc ñöôïc Nhö Lai söû duïng, maø taát caû haøng Thanh vaên, Bích-chi-phaät khoâng theå ñaït tôùi.

–Baïch Theá Toân! Theá naøo laø ngoân thuyeát? Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Phaïm thieân! Nhö Lai thuyeát giaûng veà phaùp quaù khöù,

phaùp hieän taïi, phaùp vò lai, phaùp caáu, phaùp tònh, phaùp theá gian, phaùp xuaát theá gian, phaùp coù toäi, phaùp khoâng coù toäi, phaùp höõu laäu, phaùp voâ laäu, phaùp höõu vi, phaùp voâ vi, phaùp ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï maïng, phaùp chöùng ñaéc, phaùp sinh töû, phaùp Nieát-baøn. Phaïm thieân neân bieát! Ñoù laø nhöõng thöù ngoân thuyeát. Gioáng nhö lôøi noùi cuûa ngöôøi huyeãn hoùa khoâng chaéc chaén, lôøi noùi trong moäng giaû doái, lôøi noùi nhö tieáng vang töø hö khoâng phaùt ra, lôøi noùi nhö aûnh do caùc duyeân hôïp thaønh, lôøi noùi nhö boùng trong göông nhöng vaät khoâng theå vaøo göông; lôøi noùi nhö dôïn naéng, do nhaän thöùc ñieân ñaûo; lôøi noùi nhö hö khoâng, khoâng sinh dieät. Neân bieát, lôøi noùi aáy laø khoâng coù ñoái töôïng ñeå noùi, töôùng cuûa caùc phaùp khoâng theå neâu baøy.

Naøy Phaïm thieân! Neáu Boà-taùt coù theå bieát nhöõng ngoân thuyeát nhö theá, thì tuy coù taát caû ngoân thuyeát maø ñoái vôùi caùc phaùp khoâng tham chaáp, do khoâng tham chaáp neân ñöôïc bieän taøi voâ ngaïi, duøng bieän taøi voâ ngaïi naøy maø traûi qua haèng haø sa soá kieáp thuyeát phaùp khoâng cuøng taän, khoâng ngaên ngaïi. Moïi ngoân thuyeát söû duïng khoâng huûy hoaïi phaùp taùnh, cuõng khoâng vöôùng chaáp nôi phaùp taùnh.

Naøy Phaïm thieân! Ñoù goïi laø ngoân thuyeát cuûa Nhö Lai. Phaïm thieân thöa:

–Baïch Theá Toân! Theá naøo laø tuøy nghi? Ñöùc Phaät daïy:

–Nhö Lai ñoái vôùi phaùp caáu thì thuyeát giaûng veà phaàn tònh, ñoái vôùi phaùp tònh thì thuyeát giaûng veà phaàn caáu. Boà-taùt neân bieát, Nhö Lai ñaõ tuøy nghi thuyeát phaùp nhö vaäy.

Naøy Phaïm thieân! Theá naøo laø phaùp caáu maø thuyeát giaûng veà phaàn tònh? Vì chuùng sinh khoâng hieåu ñöôïc taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng heà caáu nhieãm. Theá naøo laø phaùp tònh maø thuyeát giaûng veà phaàn caáu? Laø giaûng veà phaàn tham chaáp vaøo phaùp tònh.

Naøy Phaïm thieân! Ta noùi boá thí töùc laø Nieát-baøn. Haøng phaøm phu khoâng trí tueä khoâng theå hieåu roõ veà choã tuøy nghi thuyeát phaùp. Boà-taùt neân suy nghó nhö vaày: Boá thí veà sau seõ ñöôïc phöôùc ñöùc giaøu sang. ÔÛ trong ñoù khoâng coù phaùp ñeå coù theå thuû ñaéc, vì chuùng luoân luoân chuyeån bieán töø nieäm naøy ñeán nieäm khaùc. Neáu chaúng töø nieäm naøy ñeán nieäm khaùc töùc laø thaät töôùng cuûa caùc phaùp, thaät töôùng cuûa caùc phaùp töùc laø Nieát-baøn. Trì giôùi laø Nieát-baøn vì khoâng taïo taùc, khoâng

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

sinh khôûi. Nhaãn nhuïc laø Nieát-baøn, vì nieäm nieäm lieàn dieät. Tinh taán laø Nieát-baøn, vì khoâng coù ñoái töôïng ñöôïc chaáp giöõ. Thieàn ñònh laø Nieát- baøn, vì khoâng tham vöôùng nôi thieàn vò. Trí tueä laø Nieát-baøn vì khoâng chaáp töôùng. Tham duïc laø thaät teá, vì taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng tham. Saân giaän laø thaät teá, vì taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng saân giaän. Ngu si laø thaät teá, vì taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng si. Sinh töû laø Nieát-baøn, vì khoâng thoaùi chuyeån, khoâng sinh khôûi. Nieát-baøn laø sinh töû, vì do coù tham chaáp. Lôøi noùi thaät laø hö voïng, vì phaùt sinh kieán chaáp nôi ngoân ngöõ. Hö voïng laø thaät ngöõ, vì ñoù laø keû taêng thöôïng maïn.

Laïi nöõa, naøy Phaïm thieân! Nhö Lai vì tuøy nghi neân hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà thöôøng kieán, hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà ñoaïn kieán, hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà voâ taùc, hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà taø kieán, hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà baát tín, hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà choã khoâng bieát baùo aân, hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà choã khoâng dung naïp, hoaëc töï neâu: Ta giaûng noùi veà choã khoâng thoï nhaän. Nhö Lai thaät söï khoâng coù caùc söï vieäc nhö vaäy, neân bieát ñoù laø tuøy nghi thích hôïp ñeå thuyeát giaûng phaùp cuûa Nhö Lai, nhaèm khieán cho chuùng sinh xaû boû taêng thöôïng maïn. Neáu Boà-taùt kheùo thoâng ñaït veà choã tuøy nghi thuyeát phaùp cuûa Nhö Lai, hoaëc nghe Phaät ra ñôøi lieàn tin töôûng, thoï trì, chæ daïy cho chuùng sinh veà quaû baùo cuûa thaân do nghieäp thieän. Hoaëc nghe Phaät khoâng ra ñôøi cuõng tin töôûng thoï trì vì bieát ñoù laø thaân phaùp taùnh cuûa chö Phaät. Hoaëc nghe Phaät thuyeát phaùp cuõng tin töôûng thoï trì, vì öa thích vaên töï nôi chuùng sinh. Hoaëc nghe Phaät khoâng thuyeát phaùp cuõng tin töôûng thoï trì, vì bieát taùnh cuûa caùc phaùp laø khoâng theå thuyeát giaûng. Hoaëc nghe coù Nieát-baøn cuõng tin töôûng thoï trì, vì dieät tröø moïi ñieân ñaûo do phieàn naõo sinh ra. Hoaëc nghe khoâng coù Nieát-baøn cuõng tin töôûng thoï trì vì caùc phaùp khoâng coù töôùng sinh dieät. Hoaëc nghe coù chuùng sinh cuõng tin töôûng thoï trì, vì hoäi nhaäp nôi laõnh vöïc theá ñeá. Hoaëc nghe khoâng coù chuùng sinh cuõng tin töôûng thoï trì, vì hoäi nhaäp vaøo laõnh vöïc Ñeä nhaát nghóa ñeá.

Naøy Phaïm thieân! Boà-taùt kheùo bieát veà choã tuøy nghi thuyeát phaùp

cuûa Nhö Lai nhö vaäy, ñoái vôùi moïi aâm thanh khoâng coøn nghi ngôø, khoâng coøn lo sôï, cuõng coù theå taïo lôïi ích cho voâ löôïng chuùng sinh.

Phaïm thieân thöa:

–Baïch Theá Toân! Theá naøo laø phöông tieän?

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

Ñöùc Phaät daïy:

–Nhö Lai vì chuùng sinh maø thuyeát giaûng veà boá thí seõ ñaït ñöôïc phöôùc ñöùc giaøu sang, thuyeát giaûng veà trì giôùi ñöôïc sinh nôi coõi trôøi, thuyeát giaûng veà nhaãn nhuïc ñöôïc thaân töôùng ñoan nghieâm, thuyeát giaûng veà tinh taán ñöôïc ñaày ñuû coâng ñöùc, thuyeát giaûng veà thieàn ñònh ñöôïc phaùp hyû, thuyeát giaûng veà trí tueä taát xaû boû ñöôïc caùc phieàn naõo, thuyeát giaûng veà hoïc roäng ñaït ñöôïc trí tueä; thuyeát giaûng veà vieäc thöïc haønh möôøi ñieàu thieän ñaït ñöôïc phöôùc baùo an laïc nôi coõi trôøi, ngöôøi; thuyeát giaûng veà Töø, Bi, Hyû, Xaû ñöôïc sinh vaøo coõi Phaïm thieân; thuyeát giaûng veà thieàn ñònh ñaït ñöôïc trí tueä nhö thaät, coù ñöôïc trí tueä nhö thaät thì chöùng ñaéc ñaïo quaû; thuyeát giaûng veà baäc Höõu hoïc thì ñaït ñöôïc baäc Voâ hoïc, thuyeát giaûng veà quaû vò Bích-chi-phaät thì ñöôïc caùc söï cuùng döôøng, thuyeát giaûng veà quaû vò Phaät thì coù ñöôïc trí tueä voâ löôïng, thuyeát giaûng veà Nieát-baøn thì dieät tröø ñöôïc taát caû khoå naõo.

Naøy Phaïm thieân! Nhö Lai duøng phöông tieän nhö vaäy ñeå thuyeát

giaûng cho chuùng sinh. Nhö Lai thaät khoâng chaáp ngaõ, nhaân, chuùng sinh, thoï maïng, cuõng khoâng thuû ñaéc veà boá thí, cuõng khoâng thuû ñaéc veà keo kieät, khoâng chaáp trì giôùi cuõng khoâng chaáp phaù giôùi, khoâng chaáp nhaãn nhuïc cuõng khoâng chaáp saân giaän, khoâng chaáp tinh taán cuõng khoâng chaáp löôøi bieáng, khoâng chaáp thieàn ñònh cuõng khoâng chaáp taâm taùn loaïn, khoâng chaáp trí tueä cuõng khoâng chaáp quaû vò cuûa trí tueä, khoâng chaáp Boà-ñeà cuõng khoâng chaáp Nieát-baøn, khoâng chaáp khoå cuõng khoâng chaáp vui.

Naøy Phaïm thieân! Neáu chuùng sinh naøo nghe phaùp naøy maø chuyeân caàn thöïc haønh tinh taán thì ngöôøi aáy ñaït ñöôïc lôïi ích gì? Neáu sieâng naêng thöïc haønh tinh taán maø khoâng chaáp vaøo caùc phaùp aáy, hoaëc chaáp nôi quaû vò Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, A-la-haùn, Bích- chi-phaät vaø quaû vò Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, cho ñeán Nieát- baøn Voâ dö cuõng khoâng chaáp, khoâng thuû ñaéc.

Naøy Phaïm thieân! Ñoù goïi laø phöông tieän thuyeát phaùp cuûa Nhö Lai. Boà-taùt ñoái vôùi phöông tieän thuyeát phaùp naøy, neân sieâng naêng tinh taán khieán caùc chuùng sinh ñoái vôùi phaùp aáy ñaït ñöôïc nhieàu lôïi ích.

Phaïm thieân thöa:

–Baïch Theá Toân! Theá naøo laø phaùp moân cuûa Nhö Lai? Ñöùc Phaät daïy:

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

–Maét laø moân giaûi thoaùt, tai, muõi, löôõi, thaân, yù laø moân giaûi thoaùt. Vì sao? Vì maét laø khoâng, khoâng ngaõ, khoâng ngaõ sôû, taùnh cuûa noù laø nhö nhieân. Tai, muõi, löôõi, thaân, yù cuõng laø khoâng, khoâng ngaõ, khoâng ngaõ sôû, taùnh cuûa chuùng cuõng laø nhö nhieân.

Naøy Phaïm thieân! Neân bieát caùc nhaäp ñeàu nhaäp vaøo moân giaûi thoaùt naøy, thöïc haønh chaân chaùnh thì khoâng hö doái. Saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp cuõng laïi nhö vaäy, taát caû caùc phaùp ñeàu nhaäp vaøo phaùp moân naøy. Ñoù laø phaùp moân khoâng, voâ töôùng, voâ taùc, phaùp moân khoâng sinh, phaùp moân khoâng dieät, phaùp moân khoâng töø ñaâu ñeán, phaùp moân khoâng ñi veà ñaâu, phaùp moân khoâng thoaùi chuyeån, phaùp moân khoâng daáy khôûi, phaùp moân taùnh thöôøng thanh tònh, phaùp moân xa lìa töï theå.

Naøy Phaïm thieân! Nhö Lai ôû nôi taát caû caùc thöù vaên töï ñaõ chæ baøy phaùp moân giaûi thoaùt. Vì sao? Vì caùc thöù vaên töï ngoân ngöõ khoâng hoøa hôïp, khoâng öùng duïng, taùnh voán saâu kín.

Naøy Phaïm thieân! Neân bieát Nhö Lai ôû nôi taát caû caùc thöù vaên töï ñaõ giaûng thuyeát veà boán Thaùnh ñeá veà phaùp moân giaûi thoaùt. Nhö Lai ñaõ thuyeát giaûng phaùp khoâng coù caáu ueá, taát caû caùc phaùp ñeàu hoäi nhaäp nôi giaûi thoaùt, khieán an truï vaøo Nieát-baøn. Ñoù goïi laø söï thuyeát phaùp cuûa Nhö Lai hoäi nhaäp nôi phaùp moân. Boà-taùt ñoái vôùi phaùp moân naøy caàn phaûi tu hoïc.

Phaïm thieân thöa:

–Baïch Theá Toân! Theá naøo laø ñaïi Bi? Ñöùc Phaät daïy:

–Nhö Lai duøng ba möôi hai thöù ñaïi Bi ñeå cöùu ñoä chuùng sinh.

Nhöõng gì laø ba möôi hai?

1. Taát caû caùc phaùp laø voâ ngaõ maø chuùng sinh khoâng tin khoâng hieåu cho laø coù thaät ngaõ. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
2. Taát caû caùc phaùp laø khoâng chuùng sinh, maø chuùng sinh cho laø coù chuùng sinh. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
3. Taát caû caùc phaùp laø khoâng thoï maïng maø chuùng sinh cho laø coù thoï maïng. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
4. Taát caû caùc phaùp laø khoâng coù ngöôøi, maø chuùng sinh cho raèng coù ngöôøi. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.

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

1. Taát caû caùc phaùp laø khoâng thaät coù, maø chuùng sinh cho laø thaät coù. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
2. Taát caû caùc phaùp laø voâ truï, maø chuùng sinh cho raèng coù truï. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
3. Taát caû caùc phaùp laø khoâng coù nôi quay veà, maø chuùng sinh öa thích coù choã quay veà. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
4. Taát caû caùc phaùp laø khoâng coù ngaõ sôû, maø chuùng sinh chaáp coù ngaõ sôû. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
5. Taát caû caùc phaùp laø khoâng coù raøng buoäc, maø chuùng sinh cho laø coù raøng buoäc. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
6. Taát caû caùc phaùp laø khoâng coù chaáp giöõ veà töôùng, maø chuùng sinh cho raèng coù chaáp giöõ laáy töôùng. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
7. Taát caû caùc phaùp laø khoâng sinh, maø chuùng sinh cho raèng coù sinh. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
8. Taát caû caùc phaùp laø khoâng sinh trôû laïi, maø chuùng sinh cho laø coù sinh trôû laïi. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
9. Taát caû caùc phaùp laø khoâng caáu ueá, maø chuùng sinh cho raèng coù caáu ueá. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
10. Taát caû caùc phaùp laø xa lìa nhieãm oâ, maø chuùng sinh cho raèng coù nhieãm oâ. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
11. Taát caû caùc phaùp laø xa lìa giaän döõ, maø chuùng sinh cho raèng coù giaän döõ. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
12. Taát caû caùc phaùp laø xa lìa ngu si, maø chuùng sinh cho raèng coù ngu si. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
13. Taát caû caùc phaùp laø khoâng töø ñaâu ñeán, maø chuùng sinh cho raèng coù nôi ñeå ñeán. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
14. Taát caû caùc phaùp laø khoâng ñi veà ñaâu, maø chuùng sinh cho raèng coù choã ñeå veà. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
15. Taát caû caùc phaùp laø khoâng sinh khôûi maø chuùng sinh cho raèng coù sinh khôûi. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
16. Taát caû caùc phaùp laø khoâng hyù luaän, maø chuùng sinh cho raèng coù hyù luaän. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
17. Taát caû caùc phaùp laø khoâng, maø chuùng sinh cho raèng coù. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.

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

1. Taát caû caùc phaùp laø voâ töôùng, maø chuùng sinh cho raèng coù töôùng. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
2. Taát caû caùc phaùp laø khoâng taïo taùc, maø chuùng sinh cho raèng coù taïo taùc. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
3. Theá gian thöôøng lieân keát vôùi giaän döõ ñeå tranh chaáp. Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
4. Theá gian do taø kieán, ñieân ñaûo maø thöïc haønh theo ñaïo taø. Muoán khieán cho hoï an truù nôi ñaïo chaân chaùnh, neân Nhö Lai nhaân ñoù maø phaùt khôûi ñaïi Bi.
5. Theá gian hung döõ, tham lam khoâng bieát ñuû, neân chieám ñoaït laãn nhau. Vì muoán cho chuùng sinh an truù vaøo baûy Thaùnh taøi: Tín, giôùi, ña vaên, boá thí, trí tueä... Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
6. Chuùng sinh luoân bò raøng buoäc vaøo taøi saûn, gia ñình, söï nghieäp, aân aùi, ñoái vôùi nhöõng vaät mong manh deã tan vôõ naøy maø sinh töôûng chaéc chaén. Nhaèm khieán cho chuùng sinh nhaän roõ taát caû ñeàu laø voâ thöôøng, Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
7. Thaân cuûa chuùng sinh laø oaùn thuø maø laïi tham ñaém, nuoâi döôõng thaân aáy, cho laø baïn laønh. Nhaèm khieán cho chuùng sinh coù söï nhaän thöùc ñuùng ñaén ñeå dieät heát caùc khoå, ñaït ñeán cöùu caùnh laø Nieát- baøn, Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
8. Chuùng sinh thích noùi löøa doái, ñôøi soáng khoâng chaân chaùnh. Nhaèm khieán cho chuùng sinh thöïc haønh ñôøi soáng chaân chaùnh, Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
9. Chuùng sinh tham ñaém nôi caùc khoå, ôû nhaø theá tuïc khoâng thanh tònh. Nhaèm khieán cho chuùng sinh ra khoûi ba coõi, Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân daáy khôûi ñaïi Bi.
10. Taát caû caùc phaùp ñeàu töø nhaân duyeân maø coù, nhöng chuùng sinh ñoái vôùi phaùp giaûi thoaùt cuûa baäc Thaùnh laïi sinh bieáng nhaùc. Nhaèm giaûng thuyeát phaùp tinh taán khieán cho hoï öa thích phaùp giaûi thoaùt, Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.
11. Chuùng sinh xaû boû trí tueä voâ ngaïi toái thöôïng, chæ caàu phaùp Nhò thöøa. Nhaèm daãn daét chuùng sinh khieán hoï phaùt taâm roäng lôùn ñeå duyeân vaøo Phaät phaùp, Nhö Lai ñoái vôùi ñieàu aáy neân phaùt khôûi ñaïi Bi.

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

Naøy Phaïm thieân! Nhö Lai ñoái vôùi caùc chuùng sinh naøy maø phaùt khôûi ba möôi hai loaïi taâm ñaïi Bi, cho neân goïi Nhö Lai laø ngöôøi thöïc haønh ñaïi Bi. Neáu Boà-taùt ñoái vôùi muoân loaøi thöôøng coù theå tu taäp taâm ñaïi Bi aáy, töùc laø ñaõ hoäi nhaäp vaøo quaû vò khoâng thoaùi chuyeån, laø ruoäng phöôùc lôùn, ñaày ñuû oai ñöùc, thöôøng laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh.

Khi giaûng thuyeát phaåm Phaùp moân ñaïi Bi naøy thì coù ba vaïn hai ngaøn ngöôøi ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, taùm ngaøn Boà-taùt chöùng ñöôïc phaùp Nhaãn voâ sinh.

M

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