KINH ÑAÏI BAÛO TÍCH

# QUYEÅN 63

*Haùn dòch: Ñôøi Baéc Teà, Tam taïng Phaùp sö Na-lieân-ñeà-da-xaù.*

**Phaùp hoäi 16: BOÀ-TAÙT THAÁY THAÄT (Phaàn 3)**

# Phaåm 4: BAÛN SÖÏ

Baáy giôø Tueä maïng Ma-ha Ca-dieáp thaáy caùc A-tu-la vöông cuùng döôøng Ñöùc Phaät roài, sinh taâm hy höõu töï nghó: “Luùc Ñöùc Theá Toân tu haïnh Boà-taùt, taïo caên laønh gì maø nay ñöôïc quaû baùo aáy?” roài lieàn nhaäp nhö thaät Tam-muoäi, do söùc Tam-muoäi trang nghieâm nôi taâm neân nhôù bieát thuôû quaù khöù voâ soá a-taêng-kyø kieáp taát caû coâng ñöùc maø Nhö Lai ñaõ tu taäp, trong caùc loaøi aáy, trong caùc ñôøi aáy tu taäp caên laønh ñeàu ñaày ñuû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Do caùc caên laønh aáy maø ñöôïc baâïc khoâng thoaùi chuyeån, caùc caên laønh aáy ñeàu nhôù bieát.

Luùc Ma-ha Ca-dieáp nhôù caên laønh lôùn cuûa Ñöùc Nhö Lai, nghó raèng nhö Phaät ñaõ tu taäp caên laønh roäng lôùn, caên laønh moãi moãi laàn phaùt taâm cuûa Nhö Lai, ví nhö haèng sa theá giôùi coõi nöôùc möôøi phöông taát caû chuùng sinh trong aáy ñeàu ñöôïc thaân ngöôøi, roài trong haèng sa kieáp cuùng döôøng chö Phaät nhö A-tu-la vöông. Moãi moãi chuùng sinh aáy trong haèng sa kieáp cuùng döôøng Phaät roài chaúng baùo ñaùp ñöôïc caên laønh moät laàn phaùt taâm cuûa Ñöùc Nhö Lai.

Tueä maïng Ma-ha Ca-dieáp töø Tam-muoäi daäy noùi keä taùn thaùn:

*Moãi moãi Nhö Lai Ñaáng Maâu-ni Phaùt taâm roäng lôùn höôùng Boà-ñeà Söï cuùng döôøng Phaät cuûa Tu-la Cuõng chaúng baèng moät phaàn ca-la.*

*Theá Toân ÖÙng Cuùng, Thaày Trôøi Ngöôøi Nhö khoái chieân-ñaøn baèng nuùi chuùa Choã cuùng döôøng thuø thaéng trôøi, ngöôøi Do nôi coâng ñöùc ñeán bæ ngaïn.*

*Ñaáng Thaày Trôøi Ngöôøi ñaùng thoï cuùng Hôn soá haèng haø sa ñaõ thoï*

*Ví nhö bieån caû ñaày nöôùc trong*

*Nöôùc thôm hoøa hôïp maø cuùng döôøng. Ñaày ñuû coâng ñöùc neân thoï cuùng Nhieàu hôn caû soá haèng haø sa*

*Chöùa ñaày khoái hoa maø cuùng döôøng Gioáng nhö nuùi Chöôùc-ca-baø-la*

*Töï nhieân Ñaïi só ñaùng thoï cuùng. Ngoïn ñeøn saùng nhö nuùi Tu-di Bieån caû duøng laøm bình ñöïng duø Ñem ñeøn cuùng döôøng chö Theá Toân*

*Ñaáng oai theá ñaùng thoï cuùng döôøng.*

*Nhieàu hôn caû soá haèng haø sa*

*Taïo laäp thaùp mieáu maø cuùng döôøng Do nôi coâng ñöùc ñeán bæ ngaïn*

*Nhaân Thieân Ñaïo Sö ñaùng thoï cuùng. Ñem nhöõng loïng baùu lôùn ñeïp laï Moãi loïng che khaép coõi ñaïi thieân Traûi suoát soá kieáp na-do-tha,*

*Ñaáng Theá Toân thöông xoùt theá gian Coâng ñöùc voâ bieân ñaùng thoï cuùng. Ñem nhöõng traøng baùu ñeå cuùng döôøng Ñaày khaép theá giôùi trong möôøi phöông Nôi soá kieáp öùc chaúng nghó baøn*

*Ñem phan roäng lôùn maø cuùng döôøng Ñaày haèng haø sa caùc theá giôùi*

*Traûi qua voâ löôïng öùc kieáp soá*

*Cuùng döôøng Nhö Lai Thieân Nhaân Sö. Phaùt khôûi phaân bieät laøm thí duï*

*Ñaïi chuùng, con cuûa Ñaïi Luaän Sö Laéng nghe, laéng nghe! Caùc trôøi, ngöôøi Con cuøng moïi ngöôøi taïi chuùng naøy*

*Soá ñoâng nhö soá haèng haø sa*

*Bao nhieâu ñaïi chuùng ôû möôøi phöông Taát caû ñeàu seõ ñöôïc laøm Phaät*

*Ñaày ñuû möôøi Löïc Ñaïi Ñaïo Sö. Soá chö Phaät aáy nhö haèng sa Moãi moãi ñeàu coù haèng sa ñaàu Nôi moãi moãi ñaàu nhö haèng sa Ñeàu coù ñuû caû haèng sa mieäng Nôi moãi moãi voâ löôïng mieäng aáy Ñeàu coù voâ löôïng, voâ soá löôõi Duøng löôõi ca ngôïi Ñöùc Nhö Lai. Chö Nhö Lai aáy noùi chaúng heát*

*Coâng ñöùc bôø kia chaúng ñeán ñöôïc Nhaát thieát chuûng trí chaúng löôøng ñöôïc Do coâng ñöùc ñeán bôø kia vaäy.*

Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Laønh thay, laønh thay! Naøy caùc Tyø-kheo! Chuùng Thanh vaên cuûa ta loøng ñoan tröïc coù trí, coù phaùp nhö Phaïm thieân môùi ñöôïc vaøo trong bieån coâng ñöùc cuûa Phaät. Vì sao? Vì Nhö Lai ñaày ñuû voâ löôïng coâng ñöùc, ñaày ñuû coâng ñöùc chaúng nghó baøn. Khoái coâng ñöùc cuûa Nhö Lai khoâng theå nghó baøn.

Naøy caùc Tyø-kheo! Khoái coâng ñöùc cuûa Nhö Lai neáu laø hình saéc, thì coâng ñöùc moãi moãi laàn phaùt taâm aáy, haèng sa theá giôùi chaúng dung chöùa ñöôïc. Vì sao? Naøy caùc Tyø-kheo! Coâng ñöùc moãi moãi laàn phaùt taâm cuûa Nhö Lai laø choã phan duyeân cuûa Nhaát thieát trí, nhö haèng sa chö Phaät, nhö haèng sa kieáp, chaúng theå suy löôøng, chaúng theå noùi heát. Vì sao? Vì luùc Nhö Lai tu haïnh Boà-taùt thuôû xöa khoâng moät phaùt taâm naøo laø chaúng vì lôïi ích taát caû

chuùng sinh, nhieáp thuoäc chuùng sinh, khoâng moät phaùt taâm naøo laø chaúng vì taát caû chuùng sinh, chuùng sinh giôùi khoâng ngaèn meù, chuùng sinh trong ñoù cuõng khoâng ngaèn meù, coâng ñöùc moãi moãi laàn phaùt taâm cuûa Nhö Lai cuõng khoâng ngaèn meù. Vì sao? Nhö chuùng sinh giôùi khoâng ngaèn meù, nhö chuùng sinh giôùi chaúng löôøng ñöôïc, khoái coâng ñöùc moãi moãi laàn phaùt taâm cuûa Nhö Lai chaúng theå cuøng taän, ñeàu vì thöông xoùt lôïi ích an laïc taát caû chuùng sinh maø phaùt taâm. Giaû söû taát caû chuùng sinh ñeàu cuùng döôøng chaúng theå baùo ñaùp ñöôïc coâng ñöùc moät laàn phaùt taâm cuûa Nhö Lai. Vì sao? Vì caùc chuùng sinh aáy cuùng döôøng Nhö Lai ñeàu vì hy voïng quaû baùo theá gian taïp thöïc. Boà-taùt phaùt taâm rôøi lìa nôi taâm taïp thöïc caàu baùo theá gian maø vì lôïi ích an laïc chuùng sinh, muoán khieán chuùng sinh döùt sinh töû maø höôùng ñeán Nieát-baøn.

Luùc Nhö Lai tu haïnh Boà-taùt, thuôû xöa vì lôïi ích an laïc chuùng sinh, rôøi lìa taïp thöïc chaúng caàu baùo theá gian.

Ñöùc Phaät baûo chuùng Tyø-kheo:

–Thuôû quaù khöù, voâ löôïng, voâ bieân löu chuyeån sinh töû voâ soá chaúng theå nghó baøn trong voâ thæ theá giôùi khoâng theå noùi heát soá kieáp coù Ñöùc Phaät hieäu Nhaân Ñaø Traøng Vöông xuaát theá ñuû möôøi ñöùc hieäu Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Baïc- giaø-phaïm.

Naøy caùc Tyø-kheo! Luùc Ñöùc Nhaân Ñaø Traøng Vöông Nhö Lai thaønh Phaät, haèng sa theá giôùi ñoàng moät coõi nöôùc trang nghieâm thanh tònh khoâng coù caùc aùc ñaïo vaø taùm naïn, chuùng sinh trong ñoù ñeàu an truï chaùnh ñònh tuï. Hoaøn toaøn khoâng coù chuùng sinh taø ñònh, taêng thöôïng maïn. Taát caû ñeàu khoâng coù thaân nghieäp baát tònh, khaåu nghieäp baát tònh, yù nghieäp baát tònh, cuõng khoâng coù aùc thuù phieàn naõo, taïo nghieäp aùc ñaïo. Vì sao? Vì Ñöùc Nhaân Ñaø Traøng Vöông Nhö Lai giaùo hoùa chuùng sinh aáy cho hoï phaùt taâm döùt taát caû aùc, ñem phaùp laønh daïy cho hoï tu hoïc.

Trong coõi nöôùc cuûa Ñöùc Nhaân Ñaø Traøng Vöông Nhö Lai coù naêm thöù vui: Moät laø ñöôïc duïc laïc; hai laø ñöôïc vui xuaát gia; ba laø ñöôïc vui thieàn ñònh; boán laø ñöôïc vui Tam- ma-ñeà; naêm laø ñöôïc vui Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Caùc chuùng sinh ôû coõi nöôùc aáy duø thoï laïc maø chaúng nhieãm tröôùc. Nhö ong maät chæ laáy maät hoa maø chaúng laáy saéc hoa, nhö chim bay ñi treân khoâng maø chaúng döøng dính hö khoâng, chuùng sinh aáy cuõng vaäy duø thoï laïc maø chaúng nhieãm laïc. Caùc chuùng sinh aáy khoâng coù lo khoå chæ coù vui söôùng, cuõng khoâng baát khoå baát laïc thoï vì khoâng ngu si, chæ coù söï vui thích vöøa loøng. Vì sao? Vì caùc chuùng sinh aáy voán ñaõ tu caên laønh. Do vì Ñöùc Phaät aáy luùc tu haïnh Boà-taùt hieän caùc töôùng toát khieán caùc chuùng sinh aáy chaúng laøm aùc maø ñaët ñeå cho hoï tu taäp phaùp laønh, hoï laàn löôït rôøi lìa aùc ñaïo ôû choã laønh vui, taát caû thöù nghieäp baát thieän hoï ñeàu khoâng haún. Luùc hoï taïo nghieäp laønh ñöôïc quaû baùo an vui maø hoï chaúng tham luyeán vaø khoâng bao giôø sinh khoå thoï, vì chaúng taïo nghieäp aùc neân chaúng thoï quaû khoå. Vì khoâng ngu si neân cuõng khoâng baát khoå baát laïc thoï.

Trong coõi nöôùc aáy taát caû thôøi gian thöôøng khoâng coù cuoàng phong baõo taùp, cuõng khoâng coù ñoäc nhieät, chuùng sinh coõi aáy khoâng coù khoå vì thôøi tieát thay ñoåi.

Luùc Ñöùc Nhaân Ñaø Traøng Vöông Nhö Lai tu haïnh Boà-taùt, taát caû thaân nghieäp trí thöôïng thuû, trí thuaän chuyeån dieãn thuyeát khai thò chaùnh hieån, taát caû khaåu nghieäp trí thöôïng thuû, trí thuaän chuyeån dieãn thuyeát khai thò chaùnh hieån, taát caû yù nghieäp trí thöôïng thuû, trí thuaän chuyeån dieãn thuyeát khai thò chaùnh hieån, taát caû chuùng sinh trong quoác ñoä aáy theo Boà-taùt nghe phaùp roài taát caû ba nghieäp thaân, khaåu, yù nghieäp trí thöôïng thuû, trí thuaän

chuyeån hoài höôùng. Do nôi nghieäp laønh neân baùo ngu si chaúng sinh. Do vì khoâng ngu si neân chuùng sinh aáy khoâng coù khoå thoï vaø baát khoå baát laïc thoï. Caùc chuùng sinh aáy luùc sinh coõi nöôùc kia, Ñöùc Nhaân Ñaø Traøng Vöông Nhö Lai giaùo hoùa roài, hoï kính troïng nôi phaùp; neáu luùc du haønh hoï suy löôøng nôi phaùp, yeâu thích nôi phaùp, nhieãm tröôùc nôi phaùp. Luùc du haønh do hoï yeâu thích nhieãm tröôùc nôi phaùp neân khoâng coù khoå thoï, ñi ñöùng, ngoài naèm, nguû thöùc ñeàu khoâng coù moät chuùt khoå veà oai nghi. Caùc chuùng sinh trong quoác ñoä aáy khoâng coù aùc ñeå thuaän theo. Do vì khoâng aùc neân khoâng coù khoå sinh vaø khoâng chaáp nôi thieän. Do côù aáy neân caùc chuùng sinh kia kheùo thuaän nôi khoâng maø khoâng coù bieán dòch khoå. ÔÛ trong caùc phaùp chaúng sinh tham tröôùc neân chaúng coù hoaïi khoå. Quoác ñoä aáy cuõng khoâng coù caùi khoå oaùn gheùt maø cöù phaûi gaëp gôõ. Vì sao? Vì caùc chuùng sinh aáy ôû trong taát caû chuùng sinh ñöôïc taâm an truï bình ñaúng hieän tieàn neân khoâng coù khoå do oaùn gheùt. Cuõng khoâng coù aùi bieät ly khoå. Vì sao? Vì caùc chuùng sinh aáy khoâng aùi tröôùc taát caû phaùp. Khoå aùi bieät ly do nôi aùi maø sinh. Chuùng sinh aáy khoâng aùi nhieãm neân khoâng coù aùi bieät ly khoå. Cuõng khoâng coù khoå khoå. Vì sao? Vì ñoái vôùi laïc thoï chaúng luyeán tröôùc vaäy, chæ coù haønh khoå thoâi, ñoù laø voâ thöôøng khoå. Vì sao? Ñöùc Phaät aáy chæ noùi ñeä nhaát nghóa ñeá. Ñöùc Phaät aáy thoï haèng sa kieáp. Trong coõi Phaät aáy khoâng coù moät chuùng sinh naøo tranh luaän vôùi Phaät maø sinh trong coõi aáy. Vì sao? Vì luùc laøm Boà-taùt ñaõ thaønh thuïc xong chuùng sinh vaäy.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Naøy caùc Tyø-kheo! YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng caên laønh thaáp, ít caên laønh, nhöõng caên laønh chaúng tích taäp gioûi, nhöõng caên laønh chaúng töông öng, caên laønh chaúng phaûi ñaïi tinh taán, caên laønh chaúng phaûi thieän thuù, chaúng phaûi thieän phaùt, chaúng phaûi thieän hoài höôùng maø coù theå laøm lôïi ích caùc chuùng sinh aáy hay ban vui tröø khoå khoâng? Coù theå nghieâm tònh coõi nöôùc roäng lôùn aáy khoâng? Coù theå thaønh thuïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy khoâng?

Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng taâm haï lieät, taâm khieáp nhöôïc, taâm töông öng baát thieän, taâm chaúng phaûi tinh taán, taâm chaúng phaûi kheùo taäp caên laønh, taâm chaúng phaûi thieän thuù, taâm chaúng phaûi thieän phaùt, taâm chaúng phaûi thieän hoài höôùng maø laøm lôïi ích an laïc ñöôïc caùc chuùng sinh aáy, ban vui cöùu khoå vaø nghieâm tònh ñöôïc coõi Phaät roäng lôùn nhö vaäy, thaønh thuïc ñöôïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy chaêng?

Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng nieàm tin haï lieät, nieàm tin ít, nieàm tin keùm, nieàm tin khieáp nhöôïc, nieàm tin töông öng baát thieän, nieàm tin chaúng phaûi tinh taán, nieàm tin chaúng phaûi kheùo tích taäp caên laønh, nieàm tin chaúng phaûi thieän thuù, nieàm tin chaúng phaûi thieän phaùt, nieàm tin chaúng phaûi thieän hoài höôùng maø lôïi ích ñöôïc caùc chuùng sinh aáy, coù theå ban vui cöùu khoå vaø nghieâm tònh ñöôïc coõi Phaät roäng lôùn nhö vaäy, thaønh thuïc ñöôïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy chaêng?

Caùc Tyø-kheo baïch Phaät:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng giôùi haï lieät, giôùi ít, giôùi keùm, giôùi chaúng phaûi

tinh taán, giôùi chaúng phaûi kheùo tích taäp caên laønh, giôùi chaúng phaûi thieän thuù, giôùi chaúng phaûi thieän phaùt, giôùi chaúng phaûi thieän hoài höôùng maø lôïi ích ñöôïc caùc chuùng sinh aáy, coù theå ban vui cöùu khoå vaø nghieâm tònh ñöôïc coõi Phaät roäng lôùn nhö vaäy, thaønh thuïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy chaêng?

Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng tinh taán haï lieät, tinh taán ít, tinh taán keùm, tinh taán khieáp nhöôïc, tinh taán chaúng töông öng, tinh taán chaúng phaûi tinh taán, tinh taán chaúng phaûi kheùo tích taäp caên laønh, tinh taán chaúng phaûi thieän thuù, thieän phaùp, thieän hoài höôùng maø lôïi ích ñöôïc caùc chuùng sinh aáy, coù theå ban vui cöùu khoå vaø nghieâm tònh ñöôïc coõi Phaät roäng lôùn nhö vaäy, thaønh thuïc ñöôïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy chaêng?

Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng nieäm haï lieät, nieäm ít, nieäm keùm, nieäm khieáp nhöôïc, nieäm chaúng töông öng caên laønh, nieäm chaúng tinh taán, nieäm chaúng kheùo tích taäp caên laønh, nieäm chaúng phaûi thieän thuù, thieän phaùt, thieän hoài höôùng maø lôïi ích ñöôïc caùc chuùng sinh aáy, coù theå ban vui cöùu khoå vaø nghieâm tònh ñöôïc coõi Phaät roäng lôùn nhö vaäy, thaønh thuïc ñöôïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy chaêng?

Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng ñònh haï lieät, ñònh ít, ñònh keùm, ñònh khieáp nhöôïc, ñònh chaúng töông öng caên laønh, ñònh chaúng tinh taán ñònh chaúng kheùo tích taäp caên laønh, ñònh chaúng phaûi thieän thuù, thieän phaùt, thieän hoài höôùng maø lôïi ích ñöôïc caùc chuùng sinh aáy, coù theå ban vui cöùu khoå vaø nghieâm tònh ñöôïc coõi nöôùc roäng lôùn aáy, thaønh thuïc ñöôïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy chaêng?

Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–YÙ caùc oâng theá naøo? Coù theå duøng tueä haï lieät, tueä ít, tueä keùm, tueä khieáp nhöôïc, tueä chaúng töông öng caên laønh, tueä chaúng tinh taán, tueä chaúng kheùo tích taäp caên laønh, tueä chaúng phaûi thieän thuù, thieän phaùp, thieän hoài höôùng maø lôïi ích ñöôïc caùc chuùng sinh aáy, coù theå ban vui cöùu khoå vaø nghieâm tònh ñöôïc coõi Phaät roäng lôùn aáy, thaønh thuïc ñöôïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy chaêng?

Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chaúng theå ñöôïc.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Ñuùng nhö vaäy! Naøy caùc Tyø-kheo, thaät chaúng phaûi duøng ít caên laønh, ít giôùi, ít tín, ít tinh taán, ít nieäm, ít ñònh, ít tueä maø coù theå lôïi ích ñöôïc caùc chuùng sinh vaø coù theå ban vui cöùu khoå, nghieâm tònh ñöôïc coõi Phaät roäng lôùn, thaønh thuïc, ñöôïc nhieàu chuùng sinh nhö vaäy.

Naøy caùc Tyø-kheo! YÙ caùc oâng theá naøo? Caùc oâng coù bieát Ñöùc Phaät Nhaân Ñaø Traøng Vöông thuôû quaù khöù xa xöa aáy laø ai chaêng?

Ñöùc Phaät hoûi roài maø caùc vò Tyø-kheo ñeàu nín laëng chaúng ñaùp.

Ngay khi aáy, quaù haèng sa theá giôùi veà phöông Ñoâng coù moät theá giôùi teân Nguyeät quang trang nghieâm, hieän taïi coù Ñöùc Phaät hieäu Cao Oai Ñöùc Vöông Nhö Lai. Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ôû taïi chuùng hoäi aáy bieát taâm nieäm cuûa Phaät Thích-ca Maâu-ni lieàn baïch Ñöùc Cao Oai Ñöùc Vöông Nhö Lai:

–Baïch Theá Toân! Nay Phaät Thích-ca Maâu-ni thuyeát phaùp taïi theá giôùi Ta-baø. Con muoán qua ñoù ñaûnh leã cuùng döôøng cung kính nghe phaùp*.*

Ñöùc Cao Oai Ñöùc Vöông Nhö Lai noùi vôùi Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi:

–OÂng ñi tuøy yù, nay ñaõ phaûi luùc.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi ñaàu maët leã Ñöùc Cao Oai Ñöùc Vöông Nhö Lai, ñi nhieãu Phaät ba voøng roài nhö thôøi gian traùng só co duoãi caùnh tay töø coõi Nguyeät quang trang nghieâm hieän ra tröôùc Ñöùc Thích-ca Maâu-ni Nhö Lai laïy chaân Phaät roài ngoài moät beân maø baïch:

–Baïch Theá Toân! Ñöùc Nhaân Ñaø Traøng Vöông Nhö Lai thuôû xöa aáy töùc laø Theá Toân hieän nay vaäy. Vì sao? Do Theá Toân ñaày ñuû chaúng nghó baøn caùc phöông tieän kheùo leùo coù theå thaønh thuïc chuùng sinh vaø nghieâm tònh coõi Phaät luoân chaúng moûi meät cuõng chaúng nhaøm chaùn. Theá Toân an trí chuùng sinh nôi Boà-taùt thöøa cuõng chaúng moûi nhaøm. Neáu coù ngöôøi chaân thaät ngöõ noùi lôøi chaùnh ñaùng: “Thuø thaéng trong thuø thaéng, vi dieäu trong vi dieäu, thöôïng thuû trong thöôïng thuû, toái thaéng trong toái thaéng”, noùi Ñöùc Phaät laø nhö vaäy, thì neân bieát raèng Thích-ca Maâu-ni Phaät chaân thaät khoâng khaùc.

Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi noùi keä raèng:

*Huøng maõnh phöông tieän kheùo Thöông xoùt caùc theá gian Hieän ñaïi oai thaàn löïc*

*Ñeå thaønh thuïc chuùng sinh. Ñaõ ôû thuôû quaù khöù*

*Töøng laøm taùm öùc Phaät Nhö töï coù thaàn löïc*

*Voâ taâm chöùng Chaùnh giaùc. Saùu möôi moát tam thieân, Thanh tònh coõi nöôùc Phaät Trí caïn chaúng bieát Phaät Maâu-ni phöông tieän kheùo Chaúng boû sô phaùt taâm*

*Caùc nôi choã kia hieän Laïi ôû ñôøi vò lai*

*Thò hieän voâ löôïng Phaät.*

M