**SOÁ 161**

PHAÄT NOÙI KINH TRÖÔØNG THOÏ VÖÔNG

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, phuï vaøo saùch dòch ñôøi Taây Taán*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø, Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä. Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo:

–Ngaøy xöa, coù Boà-taùt laøm ñaïi quoác vöông teân laø Tröôøng Thoï, coù thaùi töû teân Tröôøng Sinh. Nhaø vua duøng chaùnh phaùp ñeå trò nöôùc, khoâng söû duïng hình phaït ñao gaäy ñoái vôùi daân, neân möa thuaän gioù hoøa, löông thöïc ñaày ñuû.

Coù oâng vua nöôùc laân caän taùnh tình baïo ngöôïc, khoâng bieát trò nöôùc baèng chaùnh phaùp khieán daân chuùng ñoùi ngheøo. Vua naøy baøn vôùi caän thaàn:

–Ta nghe nöôùc cuûa vua Tröôøng Thoï ôû caùch ñaây khoâng xa, giaøu coù yeân vui nhöng khoâng chuaån bò binh lính vaø vuõ khí. Ta muoán ñem quaân ñeán ñaùnh chieám nöôùc naøy, khanh thaáy nhö theá coù ñöôïc chaêng?

Quan caän thaàn ñaùp:

–Raát toát.

Vua baïo ngöôïc beøn khôûi binh ñi ñeán bôø coõi cuûa vua Tröôøng Thoï. Quan bieân phoøng cuûa nöôùc naøy chaïy veà taâu vua:

–Vua tham lam taøn baïo nöôùc kia ñang keùo binh ñeán, muoán xaâm chieám ñaát nöôùc chuùng ta. Xin ñaïi vöông sôùm chuaån bò binh maõ.

Vua Tröôøng Thoï lieàn trieäu taäp quaàn thaàn, baûo:

–Vua nöôùc laùng gieàng ñaõ ñem quaân ñeán, chæ vì chuùng tham lam muoán chieám laáy löông thöïc vaø taøi saûn cuûa muoân daân ôû ñaây. Neáu ta ñaùnh nhau vôùi hoï aét daân laønh seõ bò thöông toån. Than oâi! Vì tranh giaønh ñaát nöôùc maø gieát haïi daân chuùng, ta khoâng theå laøm nhö vaäy.

Quaàn thaàn taâu:

–Chuùng thaàn ñeàu ñaõ sôùm chuaån bò binh ñoäi chieán thuaät, chaéc chaén seõ thaéng nöôùc kia, cuõng khoâng ñeå cho binh lính cuûa Minh vöông bò keû ñòch laøm haïi.

Nhaø vua ñaùp:

–Neáu ta thaéng thì seõ coù ngöôøi töû vong, binh lính nöôùc kia vaø daân cuûa ta ñeàu ham tieác maïng soáng. Neáu vì thöông mình maø haïi ngöôøi thì baäc Hieàn giaû khoâng laøm nhö theá.

Quaàn thaàn khoâng nghe theo lôøi vua, hoï giöõ vua ôû laïi trong cung, roài cuøng nhau taäp hôïp binh ñoäi, vuõ khí, ñöa ñeán bieân giôùi boá trí, daøn traän ñeå choáng cöï.

Vua baûo thaùi töû Tröôøng Sinh:

–Nay quaàn thaàn vì ta cho neân muoán choáng laïi quaân cuûa vua baïo ngöôïc kia. Ta nghó hai beân ñaùnh nhau aét coù söï töû thöông. Nay ta muoán cuøng con boû nöôùc troán ñi.

Thaùi töû vaâng lôøi. Hai cha con beøn vöôït thaønh ñi vaøo choán nuùi röøng u tòch.

Luùc aáy, vò vua baïo ngöôïc thaéng traän neân ñem quaân vaøo nöôùc cuûa vua Tröôøng Thoï, ñoøi phaûi naïp cho oâng ta ngaøn caân vaøng vaø ngaøn vaïn tieàn.

Hoâm sau, hai cha con vua Tröôøng Thoï ñi ñeán ngoài nghæ caïnh goác caây beân ñöôøng. Coù moät ngöôøi Baø-la-moân töø phöông xa ñeán, cuõng döøng chaân taïm nghæ beân goác caây, oâng ta hoûi vua Tröôøng Thoï:

–OÂng ôû ñaâu vaø ñeán ñaây coù vieäc gì? Vua ñaùp:

–Ta laø ngöôøi trong nöôùc naøy, tình côø ñeán ñaây daïo chôi. Vua Tröôøng Thoï hoûi ngöôøi Baø-la-moân:

–Hieàn giaû töø ñaâu ñeán ñaây caàn vieäc chi?

–Toâi laø ñaïo só, ngheøo queâ muøa ôû töø vuøng xa xoâi, ñöôïc nghe vua Tröôøng Thoï cuûa nöôùc naøy coù haûo yù boá thí cho taát caû nhöõng ngöôøi baàn cuøng, vì theá toâi ñeán ñaây muoán xin nhaø vua giuùp cho phöông tieän ñeå sinh soáng, khoâng bieát vua baây giôø theá naøo? OÂng laø ngöôøi trong nöôùc chaéc coù bieát vieäc naøy, nhöng taïi sao baây giôø nhaø vua khoâng boá thí nöõa?

Vua im laëng suy nghó: “Ngöôøi naøy caàn ta giuùp ñôõ neân töø xa ñeán ñaây, gaëp luùc ta löu vong khoâng mang theo taøi saûn gì, nghó thaät ñaùng thöông!”.

Nhaø vua rôi leä noùi vôùi ngöôøi Baø-la-moân.

–Ta chính laø vua Tröôøng Thoï. Coù oâng vua baïo ngöôïc nöôùc kia mang quaân ñeán xaâm chieám nöôùc ta, ta ñaõ boû nöôùc tính seõ vaøo ôû aån nôi choán nuùi röøng kia, nay gaëp Hieàn giaû ñeán ñaây, nhaèm luùc ta chaúng coù gì khoâng bieát laáy chi ñeå giuùp Hieàn giaû!

Hai ngöôøi cuøng rôi leä, ngheïn ngaøo. Vua noùi:

–Ta nghe taân vöông ñang doác söùc truy tìm ta, oâng coù theå laáy ñaàu ta daâng leân seõ ñöôïc troïng thöôûng.

Ngöôøi Baø-la-moân noùi

–Töø phöông xa toâi ñaõ nghe ñaïi vöông luoân cöùu giuùp taát caû moïi ngöôøi, cho neân toâi tìm ñeán ñaây laø ñeå xin ngaøi, vì toâi quaù ngheøo khoå khoâng bieát laáy gì nuoâi thaân! Nhöng gaëp luùc nhaø vua bò maát nöôùc, ñoù laø do toâi baïc phöôùc, baây giôø ngaøi daïy toâi laáy ñaàu ngaøi thaät toâi khoâng daùm vaâng lôøi.

Vua noùi:

–OÂng töø xa xoâi ñeán ñaây, vì caàn coù cuûa caûi ñeå sinh soáng, nhöng gaëp luùc ta hoaøn toaøn tay traéng khoâng coù gì ñeå giuùp ñôõ. Vaû laïi, ngöôøi soáng trong ñôøi ñeàu phaûi cheát, chuùng ta cuõng seõ nhö vaäy thoâi. Nay ta xin ñem thaân cho oâng sao oâng laïi töø choái khoâng nhaän? Baây giôø neáu oâng khoâng nhaän, sau coù ngöôøi ñeán tìm, ta cuõng cho hoï, chi baèng ngöôøi nhaän tröôùc ñi.

Ngöôøi Baø-la-moân thöa:

–Toâi khoâng nôõ gieát ñaïi vöông! Taâu ñaïi vöông, neáu ngaøi coù loøng töø roäng lôùn, aét ngaøi muoán töï saùt ñeå boá thí cho hoï, song ngaøi neân cuøng toâi ñi ñeán ñoù môùi ñöôïc.

Nhaø vua beøn ñi theo ngöôøi Baø-la-moân ñeán ngoaøi coång thaønh, baûo oâng ta troùi mình laïi roài vaøo taâu vôùi vua tham. Vua tham lieàn ban thöôûng tieàn vaøng cho ngöôøi Baø-la-moân roài baûo oâng ta ñi veà. Baáy giôø, vua tham ñònh gieát vua Tröôøng Thoï roài thieâu, coøn ñaàu thì ñem beâu nôi ngaõ tö ñöôøng. Quaàn thaàn cuûa vua Tröôøng Thoï taâu vôùi vua tham:

–Chuùng toâi laø baày toâi cuõ, nay laø ngaøy cuoái nhaø vua kia phaûi chòu cheát, xin ñöôïc laøm buoåi tieäc nhoû ñeå tieãn ñöa.

Vua tham baèng loøng, ñaùm quaàn thaàn aáy ñeàu ngheïn ngaøo, ñeán choã vua Tröôøng Thoï.

Daân chuùng troâng thaáy ñeàu noùi:

–Vua bò cheát thaät oan uoång!

Muoân daân trong noäi ngoaïi thaønh ñeàu keâu trôøi.

Thaùi töû Tröôøng Sinh khi aáy ñang ôû gaàn ñöôøng loä. Nghe ngöôøi ta noùi cho bieát phuï vöông cuûa mình bò vua tham baét, thaùi töû lieàn ñi chaët cuûi gaùnh vaøo chôï baùn. Luùc ñoù vua cha ñang ñöùng giöõa caûnh huyeân naùo cuûa moïi ngöôøi, thaùi töû thaáy cha mình saép bò gieát, loøng ñau ñôùn nhö caét. Vua Tröôøng Thoï troâng thaáy Tröôøng Sinh, sôï thaùi töû seõ giaän döõ tìm caùch baùo thuø, neân ngöôùc maët leân trôøi than:

–Neáu laø ngöôøi con chí hieáu, thì haõy ñeå cho cha vui cheát maø loøng khoâng thuø haän, khoâng neân vì cha maø baùo oaùn töùc laø cha ñaõ vui loøng cheát, khoâng chuùt lo buoàn. Neáu con traùi lôøi cha daën vaãn thöïc hieän vieäc traû thuø, töùc laø con ñaõ laøm cho cha cheát vôùi noãi aân haän trong loøng.

Tröôøng Sinh khoâng nôõ troâng thaáy cha mình cheát, neân ñi vaøo nuùi. Vua Tröôøng Thoï bò ñöa ñeán choã cheùm vaø thaân xaùc bò thieâu ñoát.

Thôøi gian daøi veà sau, Tröôøng Sinh töï suy nghó: “Cha ta laø ngöôøi voâ cuøng nhaân nghóa, ñeán cheát vaãn khoâng thay ñoåi! Nhö gaõ vua tham naøy thuoäc loaïi ngöôøi khoâng bieát phaân bieät thieän aùc, ñaõ gieát oan cha ta. Vì cha ta coù taâm Töø bi, nhaân haäu, neân cheát vaãn khoâng coù loøng oaùn giaän, nhöng ta thì khoâng theå nhaãn nhö theá ñöôïc! Ta maø khoâng ra tay gieát teân vua tham baïo naøy, ta thaät söï khoâng xöùng ñaùng soáng treân coõi ñôøi naøy nöõa!”

Nghó vaäy, Tröôøng Sinh beøn ñi laøm thueâ trong nöôùc. Coù vò quan ñaïi thaàn ñi khaép caùc vöôøn ngoaøi phoá ñeå thueâ ngöôøi, gaëp Tröôøng Sinh neân thueâ veà lo coâng vieäc troàng rau. Tröôøng Sinh troàng rau raát toát. Moät hoâm, quan ñaïi thaàn ñi xem ruoäng rau, thaáy rau töôi toát beøn goïi ngöôøi troâng vöôøn hoûi. Ngöôøi troâng vöôøn thöa:

–Tröôùc ñaây ngaøi coù thueâ moät ngöôøi lo vieäc troàng rau neân nay môùi töôi toát nhö vaäy. Nhaân ñoù quan ñaïi thaàn goïi Tröôøng Sinh ñeán hoûi:

–Ngöôi coù theå laøm coâng vieäc naáu aên ñöôïc khoâng?

–Thöa ñöôïc.

Quan lôùn sai Tröôøng Sinh naáu aên vaø Tröôøng Sinh ñaõ laøm coâng vieäc naøy raát kheùo leùo, ngon laønh. Quan ñaïi thaàn nhaân ñaáy beøn thænh vua ñeán nhaø mình duøng côm, thaáy thöùc aên vöøa kheùo vöøa ngon nhaø vua môùi hoûi:

–Ai naáu thöùc aên naøy? Ñaïi thaàn taâu:

–Tröôùc ñaây thaàn coù thueâ moät ngöôøi, chính anh ta ñaõ naáu caùc moùn aên naøy.

Nhaø vua cho goïi Tröôøng Sinh veà cung, sai lo vieäc naáu thöùc aên cho vua. Maáy ngaøy sau, vua hoûi Tröôøng sinh:

–Ngöôi coù bieát taäp luyeän veà binh phaùp khoâng? Tröôøng Sinh taâu:

–Thöa coù bieát.

Luùc ñoù, vua ngoài qua moät beân vaø noùi:

–Ta coù moái thuø oaùn saâu ñaäm laø con cuûa vua Tröôøng Thoï, neân luoân lo sôï veà chuyeän traû thuø cuûa haén. Nay coù ngöôi laøm keû haàu caän thì thaät laø may maén cho ta.

Tröôøng Sinh ñaùp:

–Thöa vaâng, thaàn nguyeän seõ heát söùc baûo veä taùnh maïng cuûa ñaïi vöông. Hoâm sau, vua hoûi Tröôøng Sinh:

–Ngöôi raønh vieäc saên baén khoâng?

–Thaàn chæ bieát chuùt ít.

Nhaø vua ra leänh cho keû taû höõu chuaån bò xa giaù, roài cuøng vôùi Tröôøng Sinh ñi saên. Vöøa ñeán choán nuùi röøng, hoï ñaõ thaáy coù thuù chaïy, neân hai ngöôøi cuøng ñuoåi theo, chaïy maõi vaøo nuùi saâu queân maát loái ra. Hai ngöôøi laïc ñöôøng ñeán ba ngaøy, khoâng tìm ñöôïc neûo veà ñeán noãi ñoùi khaùt, khoán khoå. Vua xuoáng ngöïa, môû kieám trao cho Tröôøng Sinh noùi:

–Ta raát meät nhoïc, ngöôi haõy ngoài xuoáng cho ta naèm goái ñaàu leân ñuøi ngöôi.

Tröôøng Sinh taâu vaâng. Nhaø vua naèm xuoáng vaø nguû ngon, Tröôøng Sinh suy nghó: “Ta ñaõ laàn löõa coá coâng tìm cho ñöôïc ngöôi, nay quaû laø ñaõ ñaït sôû nguyeän!”, lieàn ruùt kieám muoán gieát teân vua tham taøn, nhöng laïi nhôù ñeán lôøi phuï vöông tröôùc giôø cheát ñaõ aân caàn caên daën doø, neân töï traùch: “Sao ta laïi ngu toái muoán laøm traùi lôøi daïy tröôùc khi qua ñôøi cuûa ngöôøi cha hieàn?”. Tröôøng Sinh beøn tra kieám laïi, khoâng gieát.

Vua tham baøng hoaøng thöùc giaác, hoûi Tröôøng Sinh:

–Ta vöøa naèm moäng thaáy vöông töû cuûa vua Tröôøng Thoï ñeán ñaây muoán gieát ta, khieán ta voâ cuøng kinh sôï. Sao laïi nhö theá naøy?

Tröôøng Sinh thöa:

–Chaéc laø nôi röøng nuùi naøy coù loaïi quyû thaàn hung döõ thaáy ñaïi vöông tôùi ñaây neân tìm ñeán quaáy phaù khuûng boá. Ñaõ coù thaàn hoä veä, ñaïi vöông cöù an nghæ, chôù coù lo sôï.

Nhaø vua laïi naèm xuoáng. Tröôøng Sinh tuoát kieám laàn nöõa, muoán gieát vua, nhöng roài nhôù ñeán lôøi vua cha neân döøng tay.

Vua tham laïi kinh hoaøng tænh giaác, noùi vôùi Tröôøng Sinh:

–Ta laïi naèm moäng thaáy vöông töû cuûa vua Tröôøng Thoï ñeán ñaây muoán gieát ta. Ta raát sôï, laøm theá naøo baây giôø?

Tröôøng Sinh ñaùp:

–Haún laø Thaàn nuùi ñaõ doïa daãm ñaáy thoâi, xin ñaïi vöông chôù lo sôï!

Nhaø vua yeân taâm naèm nguû. Tröôøng Sinh laïi ruùt kieám muoán gieát oâng ta, nhöng roài nhôù ñeán lôøi cha, ñaønh thoâi. Tröôøng Sinh beøn boû kieám xuoáng ñaát, khoâng coøn yù muoán gieát vua nöõa.

Nhaø vua laïi kinh haõi tænh giaác, baûo Tröôøng Sinh:

–Ta laïi naèm moäng thaáy vöông töû cuûa vua Tröôøng Thoï töï baøy toû taâm yù cuûa mình vaø khoâng gieát ta nöõa.

Luùc ñoù Tröôøng Sinh noùi:

–Ta chính laø thaùi töû Tröôøng Sinh, con cuûa vua Tröôøng Thoï. Ta thaät coá yù ñeán ñaây nhaèm gieát ñaïi vöông ñeå baùo thuø cho phuï vöông ta. Nhöng ta nhôù laïi lôøi cha ta tha thieát daën doø tröôùc khi cheát, ngöôøi khoâng muoán ta baùo oaùn, do vì ta ngu toái neân môùi laøm traùi lôøi cha mình. Vì nhôù raát roõ lôøi daïy aân caàn tha thieát aáy maø ta ñaõ do döï khoâng theå haønh ñoäng theo yù mình. Baây giôø ta ñaõ quaêng kieám xuoáng ñaát ñeå chöùng toû laø ñaõ hoaøn toaøn vaâng theo lôøi cha ta daïy. Tuy nhieân, ta vaãn coøn sôï sau naøy do meâ muoäi khoâng bieát suy tính maø ta coù theå laïi laøm hö lôøi daïy ngaøy tröôùc. Nay ta xin ñaïi vöông haõy gieát ta cho sôùm ñeå dieät tröø yù aùc cuûa ta, choùng giuùp ta chaám döùt thaân xaùc naøy.

Vua tham töï aên naên noùi:

–Ta laø keû hung aùc, baïo ngöôïc khoâng bieát ñaâu laø thieän aùc. Cha cuûa ngöôi laø baäc Hieàn nhaân luoân theå hieän loøng nhaân haäu cho ñeán luùc cheát vaãn khoâng thay ñoåi, maø ta thì tham taøn neân môùi khoâng hieåu bieát. Hoâm nay maïng soáng cuûa ta nhö vaäy laø ñaõ thuoäc veà tay ngöôi, ngöôi vì nhôù lôøi cha daïy maø khoâng haïi ta, ta chaân thaønh caûm nhaän taám loøng

thuaàn haäu aáy. Baây giôø muoán veà nöôùc thì neân ñi ñöôøng naøo?

Tröôøng sinh ñaùp;

–Toâi bieát ñöôøng ñi, nhöng maáy hoâm tröôùc, do coá tình ñeán ñaây nhaèm khieán cho ñaïi vöông laïc ñöôøng, chæ vì muoán baùo thuø cho cha toâi maø thoâi.

Tröôøng Sinh daãn vua ra khoûi khu röøng. Hoï troâng thaáy ñaùm quaàn thaàn ñang ñöùng ngoài raûi raùc khaép ven röøng. Vua lieàn ngoài nghæ vaø baûo doïn thöùc aên uoáng. Vua hoûi quaàn thaàn:

–Caùc khanh coù bieát vöông töû con vua Tröôøng Thoï khoâng?

Trong soá caùc quan naøy, ngöôøi khoâng bieát thì traû lôøi laø khoâng bieát. Coù ngöôøi bieát nhöng vì tröôùc kia hoï ñaõ thoï aân cuûa Tröôøng Sinh, sôï thaùi töû bò haïi neân hoï cuõng ñaùp laø khoâng bieát. Vua chæ tay noùi: “Ñaây laø vöông töû Tröôøng Sinh.” Vua noùi tieáp:

–Keå töø hoâm nay, ta trôû veà baûn quoác, xin giao ñaát nöôùc naøy laïi cho thaùi töû, töø ñaây veà sau khanh laø em ta. Neáu coù nöôùc khaùc ñeán xaâm chieám, ta seõ ñeán trôï löïc cuøng khanh.

Roài vua cuøng quan quaân trôû veà nöôùc cuõ. Trong nöôùc nhaø vua coù saûn vaät gì quyù giaù cuõng ñeàu sai söù ñem sang daâng taëng.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Vua Tröôøng Thoï luùc aáy nay chính laø Ta, thaùi töû Tröôøng Sinh töùc laø A-nan, vua tham taøn laø Ñieàu-ñaït. Ñieàu-ñaït cuøng Ta ñôøi ñôøi coù oaùn thuø. Ta tuy luoân coù taâm thieän ñoái vôùi Ñieàu-ñaït, nhöng oâng aáy vaãn muoán laøm haïi Ta. A-nan voán cuøng Ta khoâng coù aùc yù, cho neân gaëp Ta vôùi taâm hieåu bieát thuaän hoøa.

Boà-taùt caàu ñaïo luoân tinh caàn, khoå nhoïc nhö vaäy, ñeán noãi bò giaëc laøm haïi vaãn khoâng coù taâm oaùn giaän. Nhôø theá, Ta ñaït ñeán quaû vò Phaät, laø Ñaáng Chí Toân trong ba coõi.

Caùc Tyø-kheo hoan hyû ñaûnh leã Ñöùc Phaät.

*Phaät laø Haûi thuyeàn sö Caàu phaùp ñöa qua soâng Xe chôû ñaïo Ñaïi thöøa Ñoä taát caû trôøi ngöôøi.*

*Cuõng töï môû troùi buoäc Ñeán beán bôø giaùc ngoä Khieán cho caùc ñeä töû Giaûi thoaùt ñaït Nieát-baøn.*

*Kính thænh Phaùp vöông ñeán Taâm ngay ñaïo löïc an*

*Toái thaéng hieäu laø Phaät Cao toät hôn nuùi Tuyeát. Nhö hoa saïch voâ ngaàn Toûa ngaùt höông töôi ñeïp*

*Moïi ngöôøi xem khoâng chaùn Toûa aùnh saùng linh dieäu.*

*Chöùng ñaéc taùm Chaùnh giaùc Khoâng lìa, khoâng bò nhieãm Döùt aùi phaù löôùi duïc*

*Töï nhieân khoâng thaày daïy. Töï soáng, khoâng thaày lo Ñoäc haønh khoâng beø baïn,*

*Tích tuï thaønh quaû Phaät Töø ñoù thoâng ñaïo Thaùnh.*

*Thaúng tieán khoâng thoaùi chuyeån Huyeàn vi chaân thanh dieäu Khoâng sinh vaø khoâng töû*

*Ñoù goïi laø Nieát-baøn. Caàu tòch tónh voâ thöôïng Roát raùo khoâng thoï khoå Coõi trôøi tuy xöù thieän*

*Vaãn khoâng baèng Nieát-baøn. Baäc Thaày trôøi trong trôøi Ba coõi khoâng ai saùnh Töôùng toát, thaân tröôïng saùu Thaàn thoâng daïo hö khoâng. Giaùc ngoä boû naêm aám*

*Döùt haún möôøi hai caên Khoâng tham ngoâi trôøi ngöôøi Taâm tònh môû cöûa phaùp.*

*Phaùp laø Phaät voâ thöôïng Ñaïo haønh neûo thanh tònh Tam baûo ñoái ñôøi sau Dieät heát caùc duïc tình Lìa khoå ñaït giaûi thoaùt Thöôøng, laïc vaø an, tònh*

*Nguyeän luoân ñöôïc gaëp Phaät Bình ñaúng ñoä quaàn sinh.*

*Phaät nôi baûn haïnh nguyeän Tinh taán hôn traêm kieáp Boá thí haønh Töù ñaúng Möôøi phöông thoï aân saâu. Trì giôùi tònh döùt nhieãm Loøng Töø giuùp chuùng sinh Trí tueä nhaäp thieàn ñònh Ñaïi bi roäng giaûng kinh.*

*Laø nôi ngöôøi trí ngöôõng Choã caùc Thaùnh toân thôø Thích, Phaïm toân laøm thaày Môùi bieát Phaät toái thöôïng. Khoù gaëp vaø khoâng saùnh Cao toät vöôït taát caû*

*Ñem coâng ñöùc ban boá Con nay xin ñaûnh leã.*

*Nghe möôøi phöông ca tuïng Phaù meâ, thieàn ñònh tónh Saùng thaáu baûy coõi trôøi*

*Höông ñöùc hôn Chieân-ñaøn. Thieân ñeá thaàn dieäu ñeán Taùn ngöôõng Ñaáng Toái Toân Thích, Phaïm ñeàu cung kính Cuùi ñaàu xin thoï hoïc.*

*Theá neân Phaät ñoä ñôøi Phöôùc thí khaép muoân loaøi Thuyeát phaùp daïy giôùi haïnh Nôi nôi thaûy phaân minh Cuõng ñem phaùp haønh hoùa Ñeä töû doác phuïng trì*

*Khieán trôøi, ngöôøi, quyû, roàng. Thaûy ñeàu cung kính leã.*

