**Phaåm 4: THOÏ KYÙ A-TU-LA VÖÔNG**

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân vì muoán giaùo hoùa phuï vöông, hieän thaàn bieán roài, trong hoäi coù caùc A-tu-la vöông thaáy töôùng toát naøy taâm ñeàu vui thích, laïi thaáy söï cuùng döôøng roäng lôùn cuûa chö Thieân saéc giôùi raát sinh hoan hyû. Luùc ñoù, coù thöôïng thuû Vó-ma, töùc Ñaùt-la A-tu-la vöông noùi lôøi nhö vaày:

–Nay ta laø ngöôøi ñaàu tieân cuùng döôøng Ñöùc Phaät.

Noùi roài lieàn duøng söùc thaàn thoâng, ngay ôû trong vöôøn hoùa thaønh saùu möôi vaïn maøn löôùi baùu coù nhieàu maøu saéc xen keõ nhau che treân hö khoâng. Döôùi maøn baùu ñoù laïi hieän saùu möôi vaïn loaïi baùu ñeå trang nghieâm treân ñaát. Treân ñaát baùu laïi hieän saùu möôi vaïn laàu gaùc vi dieäu thuø thaéng. Cöûa cuûa moãi laàu gaùc aáy ñeàu laøm baèng baùu. Nhö laàu gaùc vaøng thì duøng baïc laøm cöûa, löu ly laøm cöûa soå, xa cöø laøm truï, pha leâ laøm ñeøn, maõ naõo laøm ñaát, chaân chaâu, caùc loaïi baùu ñöôïc trang nghieâm xen nhau. Laàu baïc thì duøng vaøng laøm cöûa, löu ly laøm cöûa soå, san hoâ laøm truï, xa cöø laøm ñoøn, pha leâ laøm ñaát, chaân chaâu, caùc baùu ñöôïc trang nghieâm xen nhau. Cho ñeán laàu gaùc baèng maõ naõo, thì laáy pha leâ laøm cöûa. Nhö vaäy, baûy baùu laøm thaønh laàu gaùc, cöûa, cöûa soå, truï, ñoøn, trang nghieâm theo thöù lôùp. Trong moãi cöûa ñeàu hieän caùc toøa Sö töû baùu, hai beân toøa ñeàu coù ñoàng nam, ñoàng nöõ A-tu-la, tay caàm phaát traéng, hoaëc caàm quaït baùu ñöùng haàu beân caïnh. Treân moãi toøa coù caùc baûo caùi, ôû tröôùc laïi hieän traøng baùu caùc saéc. ÔÛ cöûa vaøng laïi hieän traøng xanh, maøu vaøng laøm ñaûnh, huyønh kim laøm caùng; ôû cöûa baïc hieän ra traøng vaøng, maøu xanh laøm ñaûnh, xích baûo laøm caùng; ôû cöûa löu ly hieän ra traøng maøu hoàng, maøu ñoû laøm ñaûnh, vaøng roøng laøm caùng; ôû cöûa ñöôïc laøm baèng nhieàu loaïi baùu hieän ra caùc maøu röïc rôõ, caùc saéc laøm ñaûnh, baïc laøm caùng, cuõng hieän nhö treân. Caùc maøn löôùi baùu, ñaøi laàu gaùc baùu, traøng phan baûo caùi quay troøn treân hö khoâng nhieãu Phaät ba voøng roài baøy ra ñöùng yeân. Nhö Tam thaäp tam thieân, Y-la- baùt-na Ñaïi Long töôïng vöông, ñi töø töø nhieãu quanh chuùa trôøi Ñeá Thích cuõng laïi nhö vaäy. Laïi möa caùc loaïi Thieân hoa vi dieäu, naøo laø hoa Maïn-ñaø-la, hoa Ma-ha maïn-ñaø-la,

hoa Maïn-thuø-sa, hoa Ma-ha maïn-thuø-sa, hoa Ba-loã-sa-ca, hoa Ma-ha ba-loã-sa-ca, hoa

Ca-rò-ca-la-phöôïc, hoa Ma-ha ca-rò-ca-la-phöôïc, hoa Baùt-tra-la, hoa Ma-ha baùt-tra-la, hoa Töùc-ñaùt-la-baùt-tra-la, hoa Ma-ha töùc-ñaùt-la-baùt-tra-la. Roài laïi möa tieáp baèng baûy baùu nhö: hoa vaøng roøng, hoa baïc, hoa xa cöø, hoa maõ naõo, hoa pheä-löu-ly, hoa pha-chi- ca, hoa traân chaâu, roài laïi möa caùc moùn trang söùc quyù nhö traân kyø ngoaïn. Khi aáy, trong hoäi muoán thöù gì ñeàu ñöôïc nhö yù. Laïi möa caùc nöôùc höông thôm, höông xoa, höông boät, höông traàm thuûy. Luùc ñoù thaønh Ca-tyø-la hoa cuùng döôøng ngaäp ñeán baûy thöôùc, roäng saùu do-tuaàn, cuøng vôùi nöôùc hoa hoøa hôïp thaønh buøn. Nhôø thaàn löïc cuûa Ñöùc Nhö Lai, neân höông xoâng khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Chuùng sinh trong theá giôùi aáy hoaëc trôøi hoaëc ngöôøi nghe höông naøy roài ñeàu phaùt taâm Chaùnh ñaúng giaùc, ñöôïc khoâng thoaùi chuyeån. A-tu-la cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, chaép tay höôùng leân Ñöùc Phaät duøng keä khen:

*Baäc toái thaéng khoâng ñoäng*

*Vieân thaønh quaû Boà-ñeà Hoùa ñoä caùc höõu tình Vöôït ra khoûi ba coõi.*

*Con vôùi taâm thanh tònh Hieän tieàn daâng cuùng döôøng Nguyeän ñöôïc nhö Theá Toân*

*Vónh vieãn thoaùt luaân hoài. Maâu-ni Ñaïi Thaùnh chuùa Lìa nhieãm tröø caùc hoaëc Kham laøm thaày trôøi ngöôøi Cöùu vôùt leân bôø giaùc.*

*Kheùo noùi phaùp vi dieäu Ñieàu phuïc caùc chuùng sinh Thoaùt khoûi aùch giaø cheát Neân con taùn thaùn leã.*

Luùc ñoù, Vó-töùc-ñaùt-la A-tu-la vöông noùi keä taùn thaùn roài laïi noùi:

–Nay con cuùng döôøng taâm coøn chöa ñuû, muoán ñem taát caû traân baùu voâ giaù nhaát trong bieån daâng leân cuùng döôøng Nhö Lai.

Noùi roài, lieàn duøng söùc thaàn thoâng hoùa thaønh saùu möôi vaïn xe baùu vi dieäu, moãi xe baùu laïi duøng ngöïa ñieàu thuaän moùc vaøo. Caùc xe aáy ñi trang trí baèng caùc vaøng baùu, treân moãi xe ñeàu coù taøn loäng vi dieäu, treo caùc linh baùu phaùt ra tieáng hoøa nhaõ. Treân moãi xe coù A-tu-la nöõ saéc töôùng tuyeät vôøi, hieán daâng nhöõng gioïng ca ñieäu muùa hay; kyõ nhaïc taáu leân, phaùt ra tieáng veùo von, laøm cho ngöôøi nghe khoâng bao giôø chaùn. Nhôø thaàn löïc cuûa Ñöùc Phaät khieán tieáng nhaïc naøy vang khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Höõu tình trong caùc theá giôùi aáy nghe tieáng nhaïc roài thaân yù thö thaùi, lìa caùc nhieãm tröôùc, taâm khoâng coøn thoaùi chuyeån ñoái vôùi Chaùnh ñaúng giaùc. A-tu-la cuùng döôøng roài, cuøng vôùi quyeán thuoäc taâm raát hoan hyû, chaép tay höôùng leân Phaät laäp laïi keä raèng:

*Con nguyeän luoân thaân caän Maâu-ni Ñaïi Ñaïo sö*

*Daâng cuùng döôøng toái thöôïng Döùt taän goác ñau khoå.*

Luùc ñoù, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Cöïc Hyû phaùt taâm thanh tònh, cuùng döôøng roäng lôùn, moãi moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Vó-ma-töùc-ñaùt-la A-tu-la vöông. Cuùng döôøng xong, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, chaép tay höôùng leân Ñöùc Phaät duøng keä khen raèng:

*Quy y Voâ Thöôïng Möôøi Löïc Toân Tu haønh voâ bieân haïnh chaân thaät Nhaát ñònh thoâng ñaït taát caû phaùp Vónh ñoaïn caùc hoaëc ñöôïc voâ uùy. Quy y Baäc Thaày trong ba coõi Thoaùt khoûi troùi buoäc cuûa höõu aùi Ñaõ qua bôø giaùc toái thaéng kia*

*Laïi hay cöùu vôùt ngöôøi chìm ñaém. Nhö Lai kheùo noùi ñaïo xuaát ly Chuùng sinh nghe roài ñeàu tin thoï Ñeàu khieán thanh tònh goät caùc nhieãm Cuõng nhö hoa sen khoâng dính nöôùc. Maâu-ni thaéng trí kheùo quaùn saùt*

*Roõ caùc phaùp khoâng cuõng voâ töôùng Khoâng tröôùc taát caû haïnh höõu vi*

*Ví nhö hö khoâng khoâng choã nöông.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Dieäu Tyù phaùt taâm thanh tònh, cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Cöïc Hyû A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài ñi xe baûy baùu nhieãu Phaät ba voøng, tay böng boät vaøng raûi leân Ñöùc Nhö Lai, roài chaép tay höôùng leân Phaät duøng keä khen raèng:

*Ñaûnh leã caùt töôøng Ñieàu Ngöï Sö Trôøi ngöôøi theá gian khoâng ai baèng Roõ bieát chuùng sinh taùnh voán khoâng Chæ coù giaû töôùng nhö soùng naéng,*

*Khoâng laøm, khoâng thoï, khoâng chuùng sinh Khoâng ngaõ, khoâng nhaân, khoâng bæ thöû Khoâng ngoân, khoâng thuyeát, töï taùnh khoâng Caùc phaùp xöa nay thöôøng vaéng laëng,*

*Tìm caàu caùc phaùp khoâng theå ñöôïc Vaâng lôøi Phaät daïy kheùo bieát roõ Ngöôøi naøy ñöôïc goïi con Phaùp vöông Tuøy thuaän sôû haønh cuûa Phaät tröôùc. Con nay cuùng döôøng leân Theá Toân Ñieàu phuïc chuùng sinh khoù ñieàu phuïc Ñem ít caên laønh taùn thaùn naøy*

*Hoài höôùng mình ngöôøi ñeàu thaønh Phaät.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Ñaïi Löïc phaùt taâm thanh tònh cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Dieäu Tyù A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, duøng caùc hoa baùu raûi leân Ñöùc Phaät, roài chaép tay höôùng ñeán Phaät duøng keä khen raèng:

*Ñaûnh leã Ñaïi Phaùp Vöông Tueä nhaõn chieáu ba coõi Vöôït qua bieån sinh töû Ñeán bôø giaùc roát raùo.*

*Daïy doã caùc höõu tình Tröø hoaëc khoâng sôï haõi*

*Thoaùt boán doøng thaùc maïnh Ñöôïc ñeán choã an oån.*

*Tueä thaäm thaâm vi dieäu Taän nguoàn cuûa theá gian Bieát chuùng sinh muoán gì Baùm chaët töôùng ñieân ñaûo. Thöôøng ñem taâm ñaïi Bi Khai thò khieán giaùc ngoä Phaù trí taø voïng aáy*

*Ñuû tri kieán chaân thaät. Thoâng ñaït taát caû phaùp Khoâng dô khoâng ñaém tröôùc Nhö soùng naéng huyeãn hoùa Nhö boùng traêng in nöôùc.*

*Maâu-ni baäc toái thaéng*

*Xem chuùng sinh nhö con Ñeàu khieán tu chaùnh haïnh Khoâng tröôùc vaøo ba ñôøi. Nhö Lai hieän theá gian*

*Roõ phaùp ñeàu giaû doái Töï taùnh khoâng sôû ñaéc*

*Tha taùnh ñeàu troáng roãng. Nhö ngöôøi ngu theá gian Trong moäng thoï duïc laïc Roát raùo khoâng theå ñöôïc Neân suy nghó ñuùng lyù.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø La-haàu, phaùt taâm thanh tònh cuùng döôøng roäng lôùn, taát caû söï cuùng döôøng khoâng khaùc gì Ñaïi löïc A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, roài laïi ñem hoa Töùc-ñaùt-la-baùt-tra-la vi dieäu toái thöôïng raûi leân Ñöùc Phaät, chaép tay höôùng ñeán Phaät duøng keä khen raèng:

*Nguy nguy Voâ Thöôïng Só Thaân quang saùng raïng ngôøi Chö Thieân vaø ngöôøi ñôøi Khoâng coù ai nhö Phaät.*

*Cuõng nhö ñem haït caûi Ñeå so nuùi Di-loâ*

*Nhö nöôùc ñoïng chaân boø So vôùi nöôùc beå lôùn.*

*Nhö Lai dieäu saéc töôùng Theá gian khoâng ai baèng*

*Moãi moãi töôùng ñoan nghieâm Nhìn maõi taâm khoâng chaùn. Dieäu töôùng khoù nghó baøn Vöôït hôn taát caû saéc*

*Nhö nhaät chieáu theá gian Che khuaát aùnh saùng khaùc. Oai Ñöùc Phaät saùng ngôøi Che khuaát caùc Thieân chuùng Nhö nguyeät giöõa hö khoâng Caùc sao ñeàu môø mòt.*

*Tueä saâu nhö bieån caû Thaân töôùng nhö nuùi vaøng Thaân Phaät trí saùng suoát Ba coõi khoâng ai baèng.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Tònh Giôùi, phaùt taâm thanh tònh, cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì La-haàu A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, laïi duøng hoa Ma-ha töùc-ñaùt-la-baùt-tra- la raûi leân Ñöùc Phaät, chaép tay duøng keä khen raèng:

*Maâu-ni thaéng trí saùng ngôøi ngôøi Phaù tröø tham nhueá ngu si aùm*

*Thaønh töïu toái thöôïng Xa-ma-tha*

*Möa xuoáng chaùnh phaùp nhuaàn chuùng sinh. Nhö Lai kim cang ngoài ñaïo traøng*

*Trí saùng röïc rôõ chieáu ba coõi*

*Thieâu saïch cuûi phieàn naõo chuùng sinh Ñoát ruïi taát caû thaønh tro taøn.*

*Voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc kieáp Tích taäp giöõ gìn dieäu phaùp taïng Thí khaép quaàn meâ ñang nhieät naõo Nghe roài ñeàu nhö uoáng cam loà.*

*Nhö Lai xuaát hieän ôû theá gian*

*Chæ Chaùnh phaùp nhaõn cho chuùng sinh Voâ minh sinh töû trong nhieàu kieáp*

*Trí tueä ma-ni chieáu roõ raøng.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Hyû Ñaáu Chieán, phaùt taâm thanh tònh, cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Tònh Giôùi A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, laïi ñem hoa Baùt-tra-la raûi leân Ñöùc Phaät chaép tay höôùng leân Ñöùc Phaät duøng keä khen raèng:

*Quy y Thaùnh chuùa Thích Sö Töû ÔÛ trong caùc phaùp ñöôïc voâ uùy*

*Cuõng nhö duõng töôùng maëc giaùp truï*

*Haøng phuïc quaân giaëc khoâng khieáp nhöôïc. Naêng Nhaân caùc caên thöôøng tòch tónh Khoâng bò phieàn naõo laøm ñoäng loaïn*

*Dieät saïch ba ñoäc taát caû nhô*

*Caùc taäp khí khaùc khoâng khôûi laïi. Nhö Lai saùu laàn quaùn chuùng sinh*

*Khoâng thöông, khoâng gheùt, khoâng phaân bieät An truï Voâ duyeân töø roäng lôùn*

*Ñoái caûnh oaùn thaân ñeàu bình ñaúng. Phaät bieát caùc töôûng cuûa chuùng sinh Moãi moãi khai thò tröø caùc voïng*

*Ñeàu khieán kheùo truï chaùnh tö duy*

*Roõ taâm nhö huyeãn khoâng ñaém tröôùc.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Dieäu Nhaõn, phaùt taâm thanh tònh cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Hyû Ñaáu Chieán A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, laïi ñem hoa Ma-ha baùt-tra-la raûi leân Ñöùc Theá Toân chaép tay höôùng ñeán Phaät duøng keä khen raèng:

*Theá Toân oai ñöùc lôùn Roõ thaät töôùng caùc phaùp Taát caû caùc phaùp aáy*

*Töø nhaân duyeân neân coù. Khoâng phaùp, khoâng phi phaùp Tìm caàu khoâng theå ñöôïc*

*Neáu coù phaùp ñeå noùi*

*Thì ñoù chæ giaû danh. Caùc thöù töôùng nhö vaäy*

*Xöa nay thöôøng vaéng laëng Khoâng danh cuõng khoâng töôùng Maâu-ni ñaõ töøng noùi.*

*Tuy noùi maø khoâng noùi Phaàn nhoû khoâng theå ñöôïc Ngöôøi noùi cuõng laø khoâng Ngöôøi nghe cuõng nhö vaäy. Kheùo ñaït nghóa nhö theá Khoâng ñaém tröôùc moïi phaùp Hay thöïc haønh ñaïi haïnh Ñaây laø chaân Phaät töû.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Vieät Tam Giôùi, phaùt taâm thanh tònh cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Dieäu Nhaõn A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, laïi duøng chaân chaâu anh laïc daâng cuùng Nhö Lai, chaép tay höôùng ñeán Phaät duøng keä khen raèng:

*Nhö Lai ñaày ñuû caùc coâng ñöùc Tònh giôùi oai nghi ñeàu vieân maõn Trí saùng phuïc tröø boán ma quaân Ba coõi khoâng ai saùnh baèng Phaät. Ñònh löïc Nhö Lai khoâng theå ñoäng*

*Ngöôøi trí keùm coûi khoâng löôøng ñöôïc Ñi ñöùng naèm ngoài ñònh töông öng Hieän caùc thaàn thoâng laøm lôïi laïc.*

*Thaéng tueä Nhö Lai khoâng ai baèng Roáng tieáng Sö töû giöõa ñaïi chuùng Kheùo noùi dieäu phaùp tröø nghi hoaëc Nhieáp hoùa taát caû caùc ngoaïi ñaïo. Thaân saéc Nhö Lai hôn ba coõi Trang nghieâm baèng caùc töôùng toát AÙnh saùng röïc rôõ nhö nuùi vaøng Roäng tu boá thí ñöôïc nhö theá.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Phoå Dieäu, phaùt taâm thanh tònh cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Vieät Tam Giôùi A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, duøng caùc traân baùu vi dieäu raûi leân Ñöùc Nhö Lai, chaép tay höôùng ñeán Phaät duøng keä khen raèng:

*Chuùng con xaû boû naêm duïc laïc*

*Laïi ñeán choã Phaät daâng cuùng döôøng Ñeàu thaáy Nhö Lai ñöùng tröôùc maët Ñöùc baát coäng naøy khoù nghó baøn.*

*Moät aâm dieãn noùi phaùp baát coäng Hoaëc thích noùi roäng hoaëc noùi löôïc Ñeàu tuøy yù muoán maø hieåu roõ*

*Ñöùc baát coäng naøy khoù nghó baøn.*

*Moät aâm dieãn noùi phaùp thanh tònh Tuøy theo töøng loaïi maø hieåu roõ Nhö Lai thieän xaûo hôïp caên cô Ñöùc baát coäng naøy khoù nghó baøn. Moät aâm dieãn noùi phaùp thanh tònh Hoaëc khieán tu taäp hoaëc ñieàu phuïc*

*Hoaëc coù ngöôøi chöùng ñöôïc quaû lôïi Ñöùc baát coäng naøy khoù nghó baøn.*

Khi aáy, trong hoäi laïi coù A-tu-la vöông teân laø Muïc-chaân-laân-ñaø, phaùt taâm thanh tònh cuùng döôøng roäng lôùn, caùc moùn cuùng döôøng khoâng khaùc gì Phoå Dieäu A-tu-la vöông. Cuùng döôøng roài, ñi xe baûy baùu nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, duøng chaân chaâu ñoû raûi leân Ñöùc Phaät, chaép tay höôùng ñeán Phaät duøng keä khen raèng:

*Nhö Lai kheùo giaùo hoùa phuï vöông Xaû tröø kieâu maïn vaø taø kieán*

*Phaùt loøng tin thanh tònh kieân coá Ñaây laø ngöôøi toái thöôïng voâ song. Phaùp khoâng töï taùnh do duyeân sinh Nhö moäng thoï vui khoâng phaûi thaät Neân bieát vui aáy tuøy töôûng khôûi*

*Ñoù laø roõ ñöôïc taùnh caùc phaùp. Ví nhö trôøi thu noåi maây bay*

*Voïng tình chaáp coù khoâng vöõng chaéc ÔÛ trong giaùo phaùp cuûa Maâu-ni Ngöôøi trí khoâng neân taêng ngaõ maïn.*

*Taâm kheùo quaùn saùt khoâng buoâng lung Nhaát ñònh khoâng tröôùc vaøo theá gian Ñoù laø an truï trong phaùp Phaät*

*Seõ chöùng Nhö huyeãn Tam-ma-ñòa.*

Cuùng döôøng xong, caùc A-tu-la vöông ñeàu chaép tay ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät, thaân yù thö thaùi, vui ñöôïc thieän lôïi, ñeàu phaùt taâm Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa caùc A-tu-la vöông, neân ôû trong ñaïi chuùng hieän töôùng vi tieáu, töùc thôøi töø nôi maët phoùng ra naêm tia saùng. AÙnh saùng aáy chieáu khaép theá giôùi Phaät, roài laïi nhieãu Ñöùc Phaät ba voøng xong nhaäp vaøo ñaûnh Phaät.

Thaáy töôùng naøy roài, Tyø-kheo Maõ Thaéng töø choã ngoài ñöùng daäy baøy vai phaûi, goái phaûi quyø saùt ñaát ñaûnh leã thöa:

–Thöa Theá Toân! Vì lyù do gì Theá Toân hieän ñieàm toát naøy? Roài laïi chaép tay höôùng leân Phaät duøng keä thöa:

*Nhaân Trung toái thaéng Thích Sö töû Hieän ñieàm toát naøy coù duyeân gì Cuùi xin ñaïi Bi vì con noùi*

*Nghe roài khieán taâm ñöôïc thö thaùi. Saùu möôi na-do A-tu-la*

*Tònh taâm roäng lôùn khôûi cuùng döôøng Roài ñaây Nhö Lai seõ thoï kyù*

*Khieán chuùng nghe roài sinh hoan hyû.*

*Khi aáy caû hoäi ñeàu suy nghó*

*Phoùng aùnh saùng naøy duyeân khoâng nhoû Cuùi xin Nhö Lai thöông chuùng con*

*Maø noùi lyù do hieän töôùng naøy. Hoaëc coù ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà Hoaëc coù ngöôøi môùi sinh tònh tín Taát caû Nhö Lai ñeàu bieát roõ*

*Giaûi quyeát caùc nghi mau neân noùi.*

Ñöùc Theá Toân duøng keä ñaùp:

*Hay thay, Maõ Thaéng ñaïi Tyø-kheo Kheùo hoûi Nhö Lai phoùng quang naøy Nay ta ôû trong chuùng hoäi naøy*

*Kyù bieät toái thöôïng quaû chaân thaät. Caùc A-tu-la höng phöôùc nghieäp Chí caàu Voâ thöôïng ñaïi Boà-ñeà*

*Tham nhueá chöôùng nhieãm ñeàu tröø saïch Nhö tay sôø khoâng, khoâng chöôùng ngaïi. Do ñoù phaùt sinh yù thanh tònh*

*Roäng phaùt voâ bieân dieäu cuùng döôøng Ñôøi sau xaû tröø thaân Tu-la*

*Sinh choã toái thaéng tueä saùng suoát. Vò lai quaù haèng haø sa kieáp*

*Thaân caän thöøa söï caùc Nhö Lai*

*Thaân sau ñöôïc laøm Phaùp Trung Vöông Keá nhau thaønh Phaät ñoàng danh hieäu, Ñeàu xöng Toái Thöôïng Ñaêng Nhö Lai Danh tieáng vang khaép möôøi phöông giôùi Giaùo hoùa saùu möôi traêm vaïn öùc*

*Chuùng sinh nghe phaùp ñeàu ñöôïc ñoä. Quoác ñoä roäng lôùn thaät nghieâm tònh Giaùp taän tam thieân ñaïi thieân giôùi Trong ñoù chuùng sinh ñöôïc thoï hoùa Ñaày ñuû phöôùc ñöùc vaø trí tueä.*

*Khoâng taïo taát caû nghieäp phi phaùp Ñeàu tu bình ñaúng haïnh an laïc Phaät aáy ñeàu noùi phaùp khoâng tranh*

*Ngöôøi nghe khoâng tröôùc cuõng khoâng ngaïi. Phaät thoï saùu möôi vaïn öùc kieáp*

*Thoï maïng chuùng sinh cuõng nhö vaäy Caùc Nhö Lai aáy hoùa duyeân xong Cô baûn cuøng nhau vaøo Nieát-baøn.*

*Thöù lôùp thieäu long ñöôïc thaønh Phaät Quoác ñoä, thoï löôïng ñeàu nhö nhau Hoùa ñoä höõu tình cuõng nhö treân*

*Thoï trì chaùnh phaùp laøm con Phaät.*

