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

Baáy giôø, Ñaïi Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi vôùi Toân giaû A-nan:

–Kyø laï thay! Chö Phaät Nhö Lai, thaät laø hy höõu, ñaõ nhaän bieát moät caùch saâu xa ñaày ñuû söï qua laïi cuûa sinh töû, nhôù hieåu veà choã sinh cuøng thaân thích quyeán thuoäc, kheùo bieát veà phieàn naõo, caùc loãi laàm, xaáu aùc ñaày ñuû töôùng toát, ñaày ñuû haïnh Xaû, ñaïi Xaû ñaày ñuû yù nieäm giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán, ñaày ñuû saùu thaàn thoâng, ñaït ñeán bôø giaùc; hoaëc Töø, ñaïi Töø, hoaëc Bi, ñaïi Bi, hoaëc Hyû, ñaïi Hyû, hoaëc Xaû, ñaïi Xaû, toái thaéng khoâng ai baèng, ñaït ñeán bôø giaùc; oai nghi, thaàn thoâng, heát thaûy caùc phaùp ñeàu toái thaéng voâ ngaïi, ñaït ñeán bôø giaùc; hoaëc xöù phi xöù, chæ daãn caùc phöông, taïo lôïi ích hôn heát ñaït ñeán bôø giaùc; haønh trì Xa-ma-tha, Tyø- baø-xaù-na toái thaéng baäc nhaát ñaït ñeán bôø giaùc; taát caû thieàn ñònh, Tam- muoäi giaûi thoaùt, Tam-ma-baït-ñeà toái thaéng voâ thöôïng cuõng ñaït ñeán bôø giaùc; khoâng tham, khoâng saân, khoâng si, khoâng maïn, khoâng toái taêm, khoâng loãi laàm, khoâng coù caùc thöù kieâu maïn, khoâng meâ laàm, khoâng saân haän, thoaùt coõi naêm neûo, boán Tyø-xaù-la, luaän nghò veà nghieäp baùo nôi caên laønh cuûa chuùng sinh, toái thaéng khoâng gì, baèng ñaït ñeán bôø giaùc; taát caû chuùng sinh giôùi tuï khoâng ñoaïn, khoâng soùt, khoâng ñoäc, khoâng xen taïp, khoâng lôøi, trí tueä saùng suoát, thanh tònh duõng maõnh thuø thaéng, laø ñaïi phaùp chuû cuûa Sa-moân, Baø-la-moân, Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, taát caû theá gian, khoâng moät chuùng sinh naøo coù theå löôøng xeùt phaàn giôùi ñònh cuûa Nhö Lai duø chæ nhö sôïi loâng, coäng toùc. Laïi khoâng ai coù theå vöôït hôn Nhö Lai. Tröôûng laõo neân bieát, phaûi quaùn nhö theá, ta môùi coù theå bieát heát bieân vöïc cuûa hö khoâng, nhöng khoâng theå löôøng xeùt veà giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán cuûa chö Phaät Theá Toân. Vì sao? Vì chuùng ñeàu laø voâ bieân. Neân caùc phaùp thaàn thoâng, giôùi ñònh cuûa Nhö Lai chaúng phaûi laø choã nghó baøn nhaän bieát noâng caïn. Vì chuùng thaâm dieäu khoâng theå löôøng tính, khoâng ai coù theå cöùu xeùt cuøng taän.

Luùc naøy, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán lieàn noùi keä:

*Theá Toân döùt sinh töû Truï thai khoù nghó baøn Laáy phaùp taùnh laøm meï*

*Khoâng theå so saùnh ñöôïc. Ñaày ñuû coâng ñöùc laønh Theá gian khoâng gì hôn*

*Ba möôi hai töôùng toát Vaø taùm möôi veû ñeïp. Theá gian khoâng nghó baøn*

*Thaâu giöõ caùc nghieäp laønh Ñeïp thay! Nhaân Trung Toân Ñaày ñuû kheùo vöôït ra.*

*Hoaëc Xaû vaø ñaïi Xaû*

*Taâm giaûi thoaùt phieàn naõo Phöông tieän caùc thaéng nghieäp Goàm ñuû khoâng ai baèng.*

*Ñaày ñuû giôùi, ñònh, trí Phaàn giaûi thoaùt tri kieán Phaùp chö Phaät voâ bieân Saùu thoâng ñeán bôø giaùc. Nhö Lai ñuû Töø bi*

*Hyû xaû caùc haønh xöù*

*Môû troùi cho chuùng sinh Cöùu giuùp taát caû khoå.*

*Trí chö Phaät saâu ñaày Khoâng theå nghó baøn ñöôïc Oai nghi khoâng gì saùnh Thaàn thoâng ñeán bôø giaùc. Khoâng coøn caùc phieàn naõo Kheùo hieåu roõ chaân ñeá Hoaëc xöù vaø phi xöù*

*Lôïi ích ñeàu ñaày ñuû. Ñònh giaûi thoaùt nhö vaäy*

*Khoâng theå nghó baøn ñöôïc Kheùo hieåu Xa-ma-tha.*

*Vaø Tyø-baø-xaù-na*

*Ñaõ ñaït ñeán choã khoâng Lìa haún caùc taâm aùc*

*Kheùo hoïc ñònh giaûi thoaùt. Tröø dieät moïi ngu toái*

*Tònh giôùi khoâng ñoaïn döùt*

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

*Khoâng laäu cuõng khoâng ñoäc Kheùo hoïc giôùi khoâng maát Baäc minh trieát duõng kieän. Khoâng coù moät chuùng sinh OÂm loøng nghi huûy baùng*

*Sa-moân, Baø-la-moân*

*Trôøi, Ngöôøi vaø Ma, Phaïm. Taâm tin, khoâng nghi ngôø Thöôøng kheùo hoïc thanh tònh Ta neân bieát hö khoâng*

*Töôùng boán phöông roäng lôùn. Khoâng theå löôøng duõng maõnh Giôùi thanh tònh voâ thöôïng Coù theå thoåi moät hôi*

*Khieán nöôùc bieån khoâ caïn. Khoâng theå löôøng Nhö Lai Phaùp thanh tònh, giôùi saùng Coù theå thoåi moät hôi*

*Khieán Tu-di vuïn naùt.*

*Nuùi Chuyeån luaân lôùn nhoû Cuõng laïi thaønh buïi traàn Khoâng theå löôøng Nhö Lai Bieân vöïc cuûa Tònh giôùi. Tuy traûi bao soá kieáp Khoâng theå löôøng bieát ñöôïc.*

Luùc aáy, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán taâm sinh suy nghó: “Laønh thay, Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri! Xin Nhö Lai hieän baøy oai thaàn giaùng ñeán chuùng hoäi. Nay con nhaèm vì caùc Boà-taùt maø thöa hoûi Nhö Lai veà Tam-muoäi Nieäm Phaät.” Ñöùc Theá Toân tröôùc ôû trong ñaïi chuùng tuy coù noùi veà teân cuûa Tam-muoäi ñoù nhöng khoâng dieãn giaûng, lieàn vaøo tónh thaát, naèm nghieâng beân phaûi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân bieát ñöôïc nhöõng suy nghó ñoù, beøn duøng thaàn löïc cuûa Phaät khieán tam thieân ñaïi thieân theá giôùi naøy chaán ñoäng saùu caùch, ñuû möôøi taùm laàn bieán hoùa, cuõng nhö tröôùc ñaõ noùi. Ñöùc Theá Toân laïi phoùng aùnh saùng lôùn chieáu khaép theá giôùi Ta-baø, khieán nhöõng aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng, tinh tuù, chö Thieân, Duïc giôùi, voâ bieân haèng

haø sa chuùng Phaïm thieân ñeàu bò che khuaát khoâng coøn hieän; chæ coù haøo quang thaàn dieäu cuûa Phaät laø saùng roõ thuø thaéng. Ñöùc Phaät thöông xoùt chuùng sinh neân töø choã naèm ngoài daäy, söûa laïi y phuïc, ñi ñeán ñaïi hoäi. Luùc ñoù, haøng Trôøi, Ngöôøi, Sa-moân, Baø-la-moân, A-tu-la nôi caùc thế gian ñeàu thaáy aùnh saùng troäi baäc cuûa Nhö Lai, neân ñeàu lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñi ñeán choã Phaät, cung kính chaép tay, lui ñöùng qua moät beân.

Khi ñoù, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán töø xa thaáy Ñöùc Phaät ñeán, dung maïo ñoan nghieâm, oai nghi khoan thai, neân cung kính chieâm ngöôõng ñaày ñuû caùc töôùng toát roài noùi vôùi Toân giaû A-nan:

–Hoâm nay, Ñöùc Theá Toân töø tónh thaát ñi ñeán, aét seõ giaûng neâu chæ roõ veà Ñeä nhaát nghóa ñeá toái thaéng, seõ noùi khoâng hö voïng, seõ kheùo tuyeân noùi ñieàu vi dieäu, seõ noùi khoâng phaân bieät, kheùo coù theå löôøng xeùt, khoâng khôûi nghieäp aùc, thaân nghieäp khoâng huûy, khaåu nghieäp khoâng traùch, yù nghieäp khoâng loãi, ba nghieäp ñeàu thanh tònh. Giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán cuõng ñeàu ñaày ñuû, phöông tieän voâ thöôïng, thaàn thoâng lôïi ích, ñaày ñuû bieän taøi thuø thaéng ñaëc bieät khoâng nghó baøn, kheùo nhaän bieát veà sinh töû, khoâng theå vöôït hôn, truï nôi thai meï thanh tònh, toäc hoï haøo quyù hôn haún, caùc coâng ñöùc laønh raát laø ñaày ñuû, töôùng toát khoâng theå nghó baøn, ñaày ñuû nhaân duyeân thuôû xöa vaø yù ñaày ñuû, giaûi thoaùt phieàn naõo taâm ñöôïc ñaày ñuû, hoaëc xaû ñaïi Xaû vöôït ra khoûi ñaày ñuû, naêm thöùc khoâng chaáp giöõ lìa nhieãm ñaày ñuû, naêm phaàn Phaùp thaân thanh tònh ñaày ñuû, roát raùo ñaït ñöôïc saùu phaùp thaàn thoâng vaø taùnh töôùng cuûa phaùp ñeàu ñeán bôø giaùc; Tyø-baø-xaù-na, Xa-ma-tha, Caên, Löïc, Giaùc, Ñaïo ñeàu ñaït ñeán bôø giaùc; Töø, Bi, Hyû, Xaû khoâng theå nghó baøn; thaâm taâm hoå theïn ñaït ñeán bôø giaùc, caùc phaùp töï taïi ñaït ñeán bôø giaùc; caùc phaùp quaù khöù, hieän taïi, vò lai ñeàu thaáy bieát, khoâng ñaém, khoâng thoaùi; coù theå nhaän bieát taát caû thaân nghieäp quaù khöù, cuõng bieát moïi chuyeån bieán ñeå ñaït ñeán bôø giaùc. Hai nghieäp khaåu vaø yù cuõng laïi nhö vaäy.

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Nhö Lai Theá Toân trong khoaûng moät nieäm coù theå bieát taâm haønh thieän aùc cuûa taát caû chuùng sinh, khoâng ñieàu gì laø khoâng thoâng suoát.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán laïi noùi vôùi Toân giaû A-nan:

–Ví nhö bieån caû saâu roäng khoù qua, giôùi phaåm cuûa chö Phaät saâu roäng cuõng vaäy.

Ví nhö nuùi Tu-di, hoaøn toaøn khoâng theå laøm nghieâng ngaõ, ñònh phaåm cuûa Nhö Lai cuõng khoù lay ñoäng nhö vaäy.

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

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Ví nhö hö khoâng thanh tònh, dung naïp khoâng coù haïn löôïng, Tam-muoäi cuûa chö Phaät thaâu giöõ voâ bieân trí phaåm thanh tònh, laïi thaâu toùm taâm thanh tònh nôi heát thaûy chuùng sinh.

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Ví nhö maët trôøi saùng coù theå chieáu ñeán voâ löôïng saéc töôïng, aùnh saùng phaùp cuûa Nhö Lai khoâng choán toái taêm naøo laø khoâng soi saùng.

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Ví nhö löûa lôùn thieâu ñoát nuùi röøng vaø taát caû caùc vaät, löûa phaùp cuûa Nhö Lai cuõng thieâu ñoát voâ löôïng phieàn naõo cuûa chuùng sinh khieán ñöôïc thanh tònh.

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Ví nhö suoái nöôùc chaûy traøn khaép ra ngoaøi, trôû thaønh ao saâu, coù theå taåy röûa muoân vaät khieán cho trong saïch, nöôùc phaùp cuûa Nhö Lai cuõng tröø taát caû troùi buoäc cuûa chuùng sinh ñeå thöôøng ñöôïc an oån.

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Ví nhö y vöông kheùo chöõa trò taát caû beänh hoaïn cuûa chuùng sinh, thuoác phaùp cuûa Nhö Lai coù theå tröø dieät beänh naëng sinh töû cho chuùng sinh khieán ñeàu döùt haún.

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Nhö möa ñuùng luùc caây coû thaám nhuaàn neân ñeàu taêng tröôûng, möa phaùp cuûa Nhö Lai cuõng thaám nhuaàn taát caû caùi chuùng sinh khoâ haïn chaùnh phaùp.

Naøy Toân giaû A-nan! Nhö sö töû gaàm, khieán caùc loaøi thuù ñeàu sôï haõi, khuaát phuïc, phaùp aâm cuûa Nhö Lai huûy hoaïi caùc thöù ngaõ kieán cuûa chuùng sinh, laøm cho xa lìa haún.

Naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö thuyeàn lôùn coù theå deã sang bôø kia, thuyeàn phaùp cuûa Nhö Lai coù theå vöôït qua boán doøng sinh töû cuûa caùc chuùng sinh ñaït ñeán bôø kia.

Naøy Toân giaû A-nan! Nhö hoa Öu-ñaøm hieám coù, khoù thaáy, Nhö Lai xuaát theá cuõng laïi khoù gaëp.

Naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö caây Ba-lôïi-chaát-ña-la hoa nôû toûa ra muøi thôm thuø thaéng, töôùng ñaïi nhaân cuûa Phaät phaùt ra aùnh saùng cuõng vaäy.

Naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö cha meï coù theå nuoâi döôõng caùc con, Nhö Lai kheùo ñem laïi lôïi ích cho chuùng sinh cuõng nhö vaäy.

Naøy Toân giaû A-nan! Hoaëc ngöôøi noùi: Nhö Lai xuaát theá, giaûng noùi voâ bieân ñieàu chaân chaùnh goïi laø chaân thuyeát. Hoaëc ngöôøi noùi: Nhö Lai xuaát theá noùi bieän taøi khoâng nghó baøn goïi laø chaùnh thuyeát.

Naøy Tröôûng laõo A-nan! Löôïc noùi veà voâ bieân bieän taøi cuûa Nhö Lai: Bieän taøi khoâng chaáp tröôùc, bieän taøi khoâng trôû ngaïi, bieän taøi giaûi thoaùt

thuø thaéng, bieän taøi thaønh töïu vi dieäu, bieän taøi thöôøng tuøy thuaän, bieän taøi daàn daàn thaân caän, bieän taøi coù hoûi khoâng hoûi, bieän taøi vi dieäu thanh tònh, bieän taøi toái thaéng voâ thöôïng, bieän taøi Töø, ñaïi Töø, bieän taøi Bi, ñaïi Bi, bieän taøi Hyû, ñaïi Hyû, bieän taøi Xaû, ñaïi Xaû, bieän taøi veà Phaät ra ñôøi, bieän taøi laøm lôïi ích.

Naøy Toân giaû A-nan! Neáu ngöôøi noùi: Nhö Lai xuaát theá, ñem laïi ñaày ñuû lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, goïi laø chaùnh thuyeát.

Naøy Toân giaû A-nan! Neáu ngöôøi noùi: Chuùng sinh khoâng an, khoâng ai cöùu ñoä, khoâng choán quy kính, khoâng nôi höôùng veà, khoâng chuû, Nhö Lai xuaát theá coù theå laøm an oån, cöùu giuùp laøm chuû choã quy höôùng, goïi laø chaùnh thuyeát.

Naøy Toân giaû A-nan! Ta hoaëc moät kieáp, hoaëc ñeán traêm kieáp, noùi roäng veà coâng ñöùc trí tueä bieän taøi cuûa chö Phaät Theá Toân thì haøng öùc khoâng baèng moät. Laïi ôû voâ löôïng taát caû caùc kieáp, tuyeân baøy coâng ñöùc bieän taøi cuûa Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri cuõng khoâng theå cuøng taän.

Naøy Toân giaû A-nan! Ví nhö coù ngöôøi giaø yeáu, queø quaët, ñeán choã ngöôøi khaùc, noùi vôùi ngöôøi ñoù: “Laï thay tröôïng phu! Toâi tuy nhö vaäy nhöng coù theå duøng moät sôïi loâng thaâu laáy taát caû voâ löôïng nöôùc ñaët vaøo trong mieäng, khieán cho moïi choán ñeàu khoâ caïn.” Ngöôøi naøy khoâng coù thaàn thoâng, chuù thuaät maø coù theå laøm vieäc aáy, vaäy coù tin ñöôïc khoâng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Vieäc naøy laø khoù tin.

Boà-taùt Baát Khoâng Kieán noùi:

–Thaät khoâng theå coù, chæ laø lôøi noùi troáng roãng. Nhö vaäy, naøy Toân giaû A-nan! Ta noùi coâng ñöùc bieän taøi cuûa chö Phaät laø khoâng theå cuøng taän, gioáng nhö ngöôøi kia laøm caïn nöôùc laø ñieàu khoâng theå coù.

Naøy Toân giaû A-nan! Giaû söû ta ôû trong öùc traêm ngaøn na-do-tha kieáp, cuõng khoâng theå tuyeân noùi duø moät phaàn heát söùc nhoû veà coâng ñöùc trí tueä bieän taøi cuûa chö Phaät. Chæ Phaät vôùi Phaät môùi coù theå bieát cuøng taän.

Naøy Toân giaû A-nan! Nhö ñaïi ñòa naøy, dung naïp moïi chuùng sinh caùc loaøi coù chaân, khoâng chaân, boán chaân, nhieàu chaân, coù saéc, khoâng saéc, coù töôûng, khoâng töôûng, chaúng phaûi coù töôûng, chaúng phaûi khoâng coù töôûng, hoaëc theá giôùi naøy, hoaëc theá giôùi khaùc, hoaëc moät ngaøn theá giôùi, traêm ngaøn theá giôùi, voâ löôïng, voâ bieân taát caû theá giôùi - chuùng sinh trong

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

ñoù seõ ñöôïc thaønh Phaät. Vaäy ñoái vôùi chö Phaät Theá Toân, nôi öùc traêm ngaøn na-do-tha kieáp, noùi moät phaàn raát nhoû veà coâng ñöùc cuûa Phaät cuõng khoâng theå cuøng taän, coâng ñöùc nhö vaäy khoâng gì khoâng ñaày ñuû.

Luùc ñoù, Boà-taùt Baát Khoâng Kieán lieàn noùi keä:

*Tröôûng laõo A-nan-ñaø Phaùp vöông töø kia ñeán Heát thaûy caùc theá gian*

*Ñeàu khôûi taâm cuùng döôøng. Chuû aùnh saùng thuø thaéng Coâng ñöùc nhieàu voâ soá*

*Noùi toái thaéng, lôïi ích Noùi thaät, noùi khoâng sinh. Noùi chaéc, noùi khoâng sai*

*Noùi kheùo, noùi khoâng khaùc Phaùt aâm thanh vi dieäu Ñaït trí kheùo giaûng noùi.*

*Thaân, khaåu, yù thanh tònh Khoâng duyeân nghó caùc aùc Giôùi ñònh Phaät thuø thaéng Trí giaûi thoaùt ñeä nhaát.*

*Vaø giaûi thoaùt tri kieán*

*Oai nghi thöôøng khoù nghó Trí thaàn thoâng voâ thöôïng Lôïi ích khoâng gì hôn!*

*Kheùo ñöôïc haïnh voâ caáu Bieän toái thaéng vi dieäu Nhaân Trung Toân voâ thöôïng Bieát ñaày ñuû sinh töû.*

*Truï thai khoâng gì saùnh Maãu toäc cuõng nhö vaäy Töôùng toát khoâng nghó baøn Taùm möôi thöù veû ñeïp.*

*Dung maïo raát ñaëc bieät Ñoan nghieâm khoâng ai baèng Taâm ñaày ñuû khoâng Hoaëc Xaû, ñaïi Xaû cuõng vaäy.*

*Vöôït khoûi taát caû duïc Naêm thöùc ñeàu goàm ñuû Chöùng trí vöôït saùu thoâng Ñaày ñuû boán voâ ngaïi.*

*Ñuû voâ löôïng tri kieán Caùc thaàn bieán khoù baøn Xaù-ma, Tyø-baø-na*

*Ñeàu vöôït qua bôø giaùc. Ñöôïc xaû lìa caáu: Vua Oai nghi thöôøng töï taïi*

*Trong chuùng ñaïi thaàn vöông Töø nôi kia ñi laïi.*

*Tu-giaø-ñaø khoâng chaân Truï vaøo trí möôøi Löïc Haønh töø dieãn phaùp saùng Noùi taát caû thaéng trí.*

*Hay bieát nöôùc bieån caû Voâ bieân roäng saâu xa*

*Khoâng löôøng söùc voâ thöôïng Bieân vöïc tònh giôùi ñònh.*

*Tuy traûi öùc ngaøn kieáp Khoâng bieát soá löôïng ñoù Duøng tay ñôõ Tu-di*

*Neùm leân ñeán Phaïm thieân. Khoâng theå ñoäng Nhö Lai Ñònh ban ñaàu saâu xa Daïo khaép trong hö khoâng Coù theå bieát bôø meù.*

*Nhöng khoâng theå löôøng xeùt Trí Nhö Lai khoâng huûy*

*Coù theå ñi treân khoâng Cuøng taän haïn löôïng ñoù. Khoâng theå löôøng lìa caáu*

*Nhaân Trung Toân giaûi thoaùt Nhö maët trôøi tröø toái*

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

*Ñeàu thaáy saéc toát xaáu. Töï nhieân thaày theá gian Hay dieät tham, saân, si Ví nhö traêng troøn ñaày Taát caû ñeàu vui thích.*

*Traêng phaùp laø vua saùng Ngöôøi thaáy ñeàu hoan hyû Nhö ñeâm ñoát ñeøn saùng Ngöôøi maét saùng ñeàu thaáy. Ñieàu phuïc, ñeøn toái thöôïng Neân dieãn aùnh saùng phaùp Ñeøn phaùp cuûa Theá Toân Kheùo dieät taát caû aám.*

*Töï nhieân tuyeân noùi phaùp Nghe khaép ôû chuùng sinh Y vöông thaéng ñaïi trí*

*Gioáng nhö doøng suoái chaûy. Thuoác phaùp tieâu caùc beänh Seõ laøm taát caû vui*

*Ví nhö ñaïi Long vöông Tuoân xuoáng khaép traän möa. Hay khieán ñaïi ñòa naøy*

*Taát caû ñeàu thaám nhuaàn Ñaïi bi cuûa Theá Toân Möa phaùp cuõng nhö vaäy. Ví nhö sö töû gaàm*

*Loaøi thaân meàm sôï haõi Phaùp aâm Nhö Lai vang Haøng phuïc caùc ngoaïi ñaïo. Ví nhö thuyeàn beàn lôùn Hay chuyeân chôû taát caû Phaät ñoä nhieàu öùc chuùng Boán doøng qua bôø giaùc.*

*Ví nhö hoa Öu-ñaøm Kyø laï thay, hieám coù!*

*Nhaân Trung Toân khoù gaëp*

*Coøn khoù hôn vieäc naøy. Taát caû caùc theá gian Thöôøng ñöôïc choã quy y Nhö thaønh trôøi Hyû kieán Hoa Ba-lôïi-chaát-ña.*

*Nôû ra saùng röïc rôõ*

*Choã chö Thieân vui chôi Vöôït hôn theá gian kia Töôùng haûo raát vi dieäu. Theá Toân ñaõ vì toâi*

*Hieän ra caùc thaàn bieán Nay toâi noùi moät ít*

*Coâng ñöùc cuûa chö Phaät. Vì toâi ñaõ tu taäp*

*Thí lôïi cho chuùng sinh.*

M

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