**Phaåm 2: THOÏ LÖÔÏNG**

Baáy giôø ôû trong thaønh Vöông xaù coù Ñaïi Boà-taùt teân laø Tín Töôùng ñaõ töøng cuùng döôøng voâ löôïng öùc na-do-tha traêm ngaøn chö Phaät quaù khöù, troàng caùc caên laønh. Boà-taùt Tín Töôùng suy nghó nhö vaày: “Vì nhaân duyeân gì maø Ñöùc Nhö Lai Thích-ca thoï maïng ngaén nguûi, chæ môùi taùm möôi tuoåi?”

Laïi coøn nghó raèng: “Nhö Phaät ñaõ noùi, coù hai nhaân duyeân ñöôïc soáng laâu daøi. Nhöõng gì laø hai?

1. Khoâng saùt sinh.
2. Boá thí thöùc aên cho chuùng sinh aên.

Maø Ñöùc Theá Toân ôû trong voâ löôïng traêm ngaøn öùc na-do-tha a-taêng-kyø kieáp, tu giôùi khoâng saùt sinh, ñaày ñuû möôøi ñieàu thieän, ban cho chuùng sinh nhöõng thöùc aên uoáng khoâng theå haïn löôïng, cho ñeán xöông tuûy maùu thòt cuûa mình thí cho chuùng sinh ñoùi khaùt ñöôïc no ñuû, huoáng nöõa laø caùc thöù vaät thöïc.” Ñaïi só chí taâm nghó veà Phaät nhö theá.

Khi Boà-taùt ñang suy nghó nghóa naøy thì trong nhaø kia töï nhieân goïn gaøng, roäng raõi, trang nghieâm baèng moïi thöù löu ly xanh bieác cuûa caùc coõi trôøi, ñuû caùc thöù baùu xen laãn vôùi nhau laøm thaønh maët ñaát, cuõng nhö choã ôû caùc Ñöùc Nhö Lai nôi Tònh ñoä. Coù caùc muøi höông maàu nhieäm hôn höông cuûa caùc coõi trôøi. Khoùi maây bao phuû khaép nhaø ñoù, ôû boán maët nhaø ñieàu coù boán toøa cao baèng baûy baùu töï nhieân xuaát hieän. Toaøn duøng aùo trôøi ñeå laøm ñoà traûi. Treân nhöõng toøa baùu nhieäm maàu ñoù ñeàu coù caùc hoa baùu, do söùc thoï duïng chö Phaät hôïp thaønh. Treân hoa sen coù boán Ñöùc Nhö Lai: ÔÛ phöông Ñoâng coù vò Phaät teân laø A- suùc, ôû phöông Nam coù vò Phaät teân laø Baûo Töôùng, ôû phöông Taây coù vò Phaät teân laø Voâ Löôïng Thoï, ôû phöông Baéc coù vò Phaät teân laø Vi Dieäu Thanh. Boán Ñöùc Nhö Lai naøy ngoài treân toøa Sö töû boãng phoùng haøo quang saùng khaép thaønh Vöông xaù vaø caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, ñeán caùc theá giôùi chö Phaät möôøi phöông nhieàu nhö caùt soâng Haèng, tung caùc hoa trôøi, taáu caùc nhaïc trôøi. Luùc aáy chuùng sinh ôû trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, nhôø thaàn löïc cuûa chö Phaät maø ñöôïc nhöõng söï khoaùi laïc cuûa coõi trôøi. Nhöõng keû thieáu caên, lieàn ñöôïc ñaày ñuû. Noùi toùm laïi laø nhöõng vieäc lôïi ích trong theá gian laâu nay chöa töøng thaáy coù, nay ñeàu xuaát hieän ñaày ñuû.

Baáy giôø, Boà-taùt Tín Töôùng thaáy ñöôïc chö Phaät vaø nhöõng vieäc hy höõu aáy, vui möøng

phaán khôûi cung kính chaép tay, höôùng veà chö Phaät, taâm nieäm theá naøy: “Thích-ca Nhö Lai voâ löôïng coâng ñöùc, nhöng ñoái vôùi vieäc thoï maïng taâm con sinh nghi, taïi sao Ñöùc Nhö Lai thoï maïng ngaén nguûi môùi taùm möôi tuoåi maø laïi nhaäp Nieát-baøn?”

Luùc baáy giôø, boán Ñöùc Phaät duøng taâm Chaùnh bieán tri baûo Boà-taùt Tín Töôùng:

–Naøy thieän nam! OÂng nay khoâng neân nghó löôøng veà vieäc thoï maïng ngaén nguûi cuûa Ñöùc Nhö Lai. Vì sao? Naøy thieän nam! Chuùng ta khoâng thaáy caùc coõi Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm thieân, caùc baäc Sa-moân cuøng Baø-la-moân, Nhaân phi nhaân coù theå nghó tính veà thoï löôïng cuûa Ñöùc Nhö Lai, bieát ñöôïc haïn löôïng. Chæ tröø Ñöùc Nhö Lai môùi coù theå bieát.

Khi ñoù boán Ñöùc Nhö Lai saép noùi veà thoï maïng cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Vaên, cho neân ôû caùc coõi trôøi Saéc giôùi, Duïc giôùi, coù caùc Roàng, Quyû, Thaàn, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca-laàu- la, Khaån-na-la, Ma-haàu-la-giaø vaø coù voâ löôïng öùc na-do-tha caùc Ñaïi Boà-taùt, nhôø thaàn löïc cuûa chö Phaät ñeàu ñeán taäp trung taïi nhaø Boà-taùt Tín Töôùng. Khi aáy boán Phaät ôû trong ñaïi chuùng duøng keä toùm löôïc ví duï ñeå noùi veà thoï löôïng cuûa Ñöùc Thích-ca Nhö Lai:

*Nöôùc boán bieån lôùn* Bieát ñöôïc soá gioït

*Thoï maïng Thích Toân* Khoâng theå ñeám ñöôïc. Caùc nuùi Tu-di

*Bieát ñöôïc caân löôïng* Thoï maïng Thích toân Khoâng theå löôøng ñöôïc. Bieát soá caùc buïi

*Taát caû ñaïi ñòa*

*Thoï maïng Thích Toân* Khoâng theå tính ñöôïc. Hö khoâng coøn coù

*Bôø meù giôùi haïn*

*Thoï maïng Thích Toân* Khoâng theå keå ñöôïc. Ngaøn muoân vaïn kieáp Khoâng theå tính keå Phaät thoï voâ löôïng Voâ bieân nhö theá.

*Do nhaân duyeân aáy* Neân noùi hai duyeân Khoâng haïi maïng vaät Thí thöïc voâ löôïng.

*Theá neân Ñaïi Só* Thoï khoâng theå keå Voâ löôïng, voâ bieân

*Cuõng khoâng haïn löôïng.* Theá neân ngöôi nay Khoâng neân nghi hoaëc Veà vieäc thoï maïng

*Voâ löôïng cuûa Phaät.*

Baáy giôø, Boà-taùt Tín Töôùng nghe boán Ñöùc Phaät naøy giaûng veà vieäc thoï maïng voâ löôïng cuûa Ñöùc Thích-ca Nhö Lai, loøng tin saâu xa, vui möøng phaán khôûi.

Khi noùi ñeán phaåm Nhö Lai thoï löôïng nhö vaäy roài thì voâ löôïng, voâ bieân chuùng sinh phaùt taâm Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Khi aáy boán Ñöùc Nhö Lai boãng nhieân khoâng coøn hieän nöõa.

# M

**Phaåm 3: SAÙM HOÁI**

Boà-taùt Tín Töôùng ngay trong ñeâm aáy moäng thaáy troáng vaøng, hình daïng to lôùn, ñeïp ñeõ, aùnh saùng cuûa noù chieáu khaép cuõng nhö aùnh saùng maët trôøi. Trong aùnh saùng aáy thaáy ñöôïc voâ löôïng, voâ bieân chö Phaät Theá Toân trong möôøi phöông ngoài toøa löu ly döôùi caùc caây baùu, cuøng vôùi voâ löôïng traêm ngaøn quyeán thuoäc vaây quanh. Chö Phaät ñang vì hoï maø thuyeát phaùp. Thaáy trong ñoù coù moät ngöôøi gioáng nhö vò Baø-la-moân caàm duøi ñaùnh troáng, tieáng keâu vang reàn, tieáng aáy dieãn noùi keä tuïng Saùm hoái.

Khi aáy, Boà-taùt Tín Töôùng thöùc tænh, chí taâm nhôù nghó keä tuïng Saùm hoái ñaõ nghe trong moäng. Ñeán saùng ngaøy thì rôøi thaønh Vöông xaù maø ñi thaúng ñeán nuùi Kyø-xaø-quaät. Luùc aáy cuõng coù voâ löôïng, voâ bieân traêm ngaøn chuùng sinh cuøng vôùi Boà-taùt ñeán ngay choã Phaät. Ñi ñeán nôi roài, ñaûnh leã chaân Phaät, nhieãu quanh beân phaûi ba voøng roài lui laïi ngoài moät beân, cung kính, chaép tay chieâm ngöôõng toân nhan, maét khoâng heà rôøi, ñem vieäc troáng vaøng vaø keä Saùm hoái ñaõ thaáy trong moäng, noùi cho Phaät nghe:

*Ñeâm qua chieâm bao* Vaãn coøn nhôù roõ

*Moäng thaáy troáng vaøng* Maøu saéc röïc rôõ,

*AÙnh saùng chieáu dieäu* Saùng hôn maët trôøi

*Chieáu khaép möôøi phöông* Haèng sa theá giôùi.

*Nhaân aùnh saùng aáy* Ñöôïc thaáy chö Phaät Ngoài toøa löu ly Döôùi caùc caây baùu. Voâ löôïng ñaïi chuùng

*Vaây quanh nghe phaùp* Thaáy Baø-la-moân Ñaùnh troáng vaøng aáy. Trong tieáng troáng ñoù Noùi keä nhö vaày: Troáng vaøng lôùn naøy

*Phaùt tieáng nhieäm maàu.* Ñeàu hay döùt tröø

*Toäi khoå ba ñôøi* Toäi khoå ñòa nguïc Ngaï quyû, suùc sinh.

*Ngheøo cuøng khoán aùch* Nhieàu thöù khoå khaùc… Troáng naøy phaùt xuaát AÂm vang nhieäm maàu, Tröø caùc phieàn naõo Böùc baùch chuùng sinh Döùt moïi sôï seät

*Khieán khoâng lo sôï.* Cuõng nhö chö Phaät Chaúng heà lo sôï

*Chö Phaät Thaùnh nhaân* Ñaõ ñöôïc coâng ñöùc.

*Lìa khoûi sinh töû* Ñeán bôø Ñaïi giaùc Nhö vaäy chuùng sinh

*Cuõng ñöôïc coâng ñöùc.* Ñònh vaø trôï ñaïo Cuõng nhö bieån lôùn Troáng naøy phaùt tieáng Nhieäm maàu nhö vaäy.

*Khieán chuùng sinh ñöôïc* Phaïm aâm saâu xa Chöùng Phaät Boà-ñeà

*Voâ thöôïng thaéng quaû.* Chuyeån phaùp voâ thöôïng Thanh tònh nhieäm maàu Thoï voâ löôïng kieáp Khoâng theå nghó tính.

*Dieãn noùi chaùnh phaùp* Lôïi ích chuùng sinh Hay dieät phieàn naõo Tröø caùc ñieàu khoå.

*Tham, saân, si thaûy* Ñeàu khieán dieät tröø Hoaëc coù chuùng sinh ÔÛ taïi ñòa nguïc.

*Löûa chaùy höøng höïc* Thieâu ñoát thaân aáy Neáu nghe troáng vaøng AÂm thanh nhieäm maàu. Phaùt ra ngoân giaùo Lieàn tìm leã Phaät

*Cuõng khieán chuùng sinh* Bieát ñöôïc tuùc maïng.

*Traêm ñôøi ngaøn ñôøi* Muoân ngaøn öùc kieáp Khieán taâm chaùnh nieäm Chö Phaät Theá Toân.

*Cuõng nghe nhöõng lôøi* Voâ thöôïng nhieäm maàu Trong troáng vaøng aáy Phaùt tieáng vi dieäu.

*Laïi khieán chuùng sinh* Ñöôïc gaëp chö Phaät Xa lìa taát caû

*Caùc thöù aùc nghieäp.* Kheùo tu voâ löôïng

*Thieän nghieäp thanh tònh* Chö Thieân, ngöôøi ñôøi Vaø caùc chuùng sinh.

*Tuøy söï suy nghó*

*Caùc ñieàu nguyeän caàu* Troáng vaøng phaùt xuaát AÂm thanh nhö vaäy.

*Taát caû ñeàu hay* Thaønh töïu ñaày ñuû Neáu coù chuùng sinh Ñoïa ñaïi ñòa nguïc. Löûa döõ höøng höïc Ñoát chaùy thaân kia Khoâng ai cöùu hoä Troâi laên caùc naïn. Seõ khieán taát caû Dieät tröø khoå aùch Neáu coù chuùng sinh Caùc khoå böùc baùch. Baùo ba ñöôøng aùc Cho ñeán loaøi ngöôøi

*Troáng vaøng nhö vaäy* Phaùt xuaát aâm thanh. Ñeàu hay dieät tröø Heát caùc nghieäp khoå Keû khoâng choã nöông Khoâng ai cöùu hoä.

*Con vì taát caû* Laøm choã quy y Nay caùc Theá Toân Xin seõ chöùng tri. Vôùi con ñaõ laâu Sinh loøng ñaïi Bi Khaép caû moïi nôi

*Möôøi phöông Nhö Lai.* Ñöùc Phaät hieän taïi Ñaáng Löôõng Tuùc Toân Con voán ñaõ laøm

*Caùc nghieäp chaúng laønh.* Nay xin Saùm hoái

*Tröôùc Ñaáng Thaäp Löïc* Khoâng bieát aân Phaät Vaø aân cha meï.

*Khoâng hieåu thieän phaùp* Taïo caùc ñieàu aùc

*YÛ mình toân quyù* Vaø nhieàu tieàn baïc.

*Tuoåi treû buoâng lung*

*Laøm caùc vieäc aùc*

*Taâm nieäm chaúng laønh* Mieäng noùi lôøi döõ.

*Tuøy yù gaây taïo* Khoâng thaáy ñieàu loãi Phaøm phu ngu muoäi

*Ngaên che khoâng bieát.* Gaàn guõi baïn aùc Phieàn naõo loaïn taâm Nhaân duyeân naêm duïc Taâm sinh saân haän.

*Khoâng bieát nhaøm ñuû* Coá laøm vieäc aùc

*Gaàn keû phi Thaùnh* Nhaân sinh keo kieät.

*Nhaân duyeân ngheøo cuøng* Gian nònh laøm aùc

*Leä thuoäc keû khaùc* Neân thöôøng sôï seät. Khoâng ñöôïc töï taïi Maø phaûi laøm aùc Tham duïc ngu si Khuaáy ñoäng taâm hoàn. Khaùt aùi thuùc baùch Taïo caùc ñieàu aùc

*Do nôi côm aùo* Vaø do nhan saéc.

*Raøng buoäc thieâu ñoát* Taïo caùc ñieàu aùc Thaân, khaåu, yù nghieäp Gaây bao toäi loãi...

*Nhöõng toäi nhö theá* Nay ñeàu saùm hoái Hoaëc khoâng cung kính

*Phaät, Phaùp, Thaùnh chuùng.* Nhöõng toäi nhö theá

*Nay ñeàu saùm hoái* Hoaëc khoâng cung kính Duyeân giaùc, Boà-taùt.

*Nhöõng toäi nhö theá* Nay ñeàu saùm hoái Vì do ngu si

*Phæ baùng Chaùnh phaùp.* Khoâng bieát cung kính Cha meï toân tröôûng...

*Nhöõng toäi nhö theá* Nay ñeàu saùm hoái. Ngu hoaëc ngaên che Kieâu maïn buoâng lung Nhaân tham, saân, si Taïo caùc ñieàu aùc.

*Nhöõng toäi nhö theá* Nay ñeàu saùm hoái Con nay cuùng döôøng Voâ löôïng, voâ bieân.

*Tam thieân ñaïi thieân* Theá giôùi chö Phaät Con seõ cöùu giuùp

*Voâ löôïng chuùng sinh.* Taát caû möôøi phöông Nôi naøo coù khoå

*Con seõ cöùu ñoä* Khoâng theå nghó baøn. Voâ soá chuùng sinh Ñöôïc truù Thaäp ñòa Ñaõ ñöôïc an oån

*Truù Thaäp ñòa roài.* Ñeàu khieán ñaày ñuû Nhö Lai Chaùnh giaùc Vì moät chuùng sinh ÖÙc kieáp tu haønh.

*Khieán voâ löôïng chuùng* Thoaùt khoûi bieån khoå Con seõ vì nhöõng Chuùng sinh nhö theá.

*Dieãn noùi caùc phaùp* Thaäm thaâm maàu nhieäm Laø Kim Quang Minh Dieät tröø toäi aùc.

*Gaây taïo nhieàu kieáp* Toäi aùc raát naëng Neáu hay chí taâm Moät phen saùm hoái. Nhöõng toäi nhö theá Thaûy ñeàu dieät heát Con nay ñaõ noùi

*Phöông phaùp saùm hoái.* Kim Quang Minh naøy Thanh tònh nhieäm maàu Hay dieät tröø gaáp

*Taát caû nghieäp chöôùng.* Con seõ an oån

*ÔÛ nôi Thaäp ñòa* Möôøi moùn traân baûo Duøng laøm goùt chaân.

*Thaønh Phaät voâ thöôïng* Coâng ñöùc quang minh Ñoä caùc chuùng sinh Thoaùt khoûi ba coõi.

*Chö Phaät coù nhöõng* Phaùp taïng thaäm thaâm Khoâng theå nghó baøn Voâ löôïng coâng ñöùc.

*Nhaát thieát chuûng trí* Nguyeän ñeàu ñaày ñuû Traêm ngaøn thieàn ñònh Caên, Löïc, Giaùc ñaïo. Caùc Ñaø-la-ni

*Khoâng theå nghó baøn* Thaäp löïc Theá Toân Con seõ thaønh töïu.

*Chö Phaät Theá Toân* Coù ñaïi Töø bi

*Chöùng nhaän loøng thaønh* Con xin saùm hoái.

*Hoaëc con traêm kieáp* Gaây bao toäi loãi

*Do nhaân duyeân aáy* Sinh nhieàu buoàn khoå. Ngheøo cuøng thieáu thoán Raàu ró hoaûng hoát

*Sôï seät toäi aùc*

*Taâm thöôøng khuûng khieáp.* Baát cöù nôi ñaâu

*Khoâng chuùt an vui* Möôøi phöông hieän taïi Ñaïi bi Theá Toân.

*Hay tröø chuùng sinh* Moïi thöù sôï seät Nguyeän nhaän cho con Thaønh taâm saùm hoái. Khieán con tieâu tröø Nhöõng ñieàu sôï seät Con ñaõ coù nhöõng

*Nghieäp caáu phieàn naõo.*

*Chæ nguyeän hieän taïi* Chö Phaät Theá Toân Duøng nöôùc ñaïi Bi Röûa tröø saïch seõ.

*Toäi aùc quaù khöù* Nay ñeàu saùm hoái Nhöõng toäi hieän taïi Thaønh taâm toû baøy. Vieäc aùc chöa laøm

*Nguyeän khoâng daùm laøm* Nhöõng nghieäp ñaõ laøm Khoâng daùm che giaáu.

*Ba nghieäp cuûa thaân* Boán nghieäp cuûa mieäng Ba nghieäp cuûa yù

*Nay ñeàu saùm hoái.* Thaân mieäng taïo taùc Vaø do yù nghó

*Möôøi thöù nghieäp aùc* Saùm hoái taát caû.

*Lìa möôøi nghieäp aùc* Tu möôøi nghieäp laønh An ôû Thaäp truï

*Cho ñeán thaønh Phaät.* Ñaõ taïo aùc nghieäp Phaûi chòu aùc baùo Nay ôû tröôùc Phaät Thaønh taâm saùm hoái. Hoaëc coõi nöôùc naøy Hay theá giôùi khaùc Coù caùc phaùp laønh Ñeàu ñem hoài höôùng. Con nay tu haønh

*Ba nghieäp löông thieän* Nguyeän ôû ñôøi sau Chöùng ñaïo Voâ thöôïng. Hoaëc ôû caùc coõi

*Saùu thuù hieåm naïn* Ngu si voâ trí

*Taïo caùc ñieàu aùc.* Nay ôû tröôùc Phaät Ñeàu xin saùm hoái Theá gian coù nhöõng Sinh töû hieåm naïn. Caùc nghieäp daâm duïc

*Ngu si phieàn naõo* Nhöõng naïn nhö theá Con nay saùm hoái. Naïn taâm khinh lôøn Naïn gaàn baïn aùc Hieåm naïn ba coõi Vaø naïn ba ñoäc.

*Khoù khoâng gaëp naïn* Khoù gaëp thôøi toát Khoù tu coâng ñöùc

*Cuõng khoù gaëp Phaät...* Nhöõng naïn nhö theá Nay ñeàu saùm hoái Chö Phaät Theá Toân Choã con nöông töïa. Theá neân con nay Kính leã chö Phaät

*Saéc vaøng röïc rôõ* Nhö nuùi Tu-di. Theá neân con nay Leã Ñaáng Toân Sö

*Hình saéc voâ thöôïng* Nhö vaøng coõi trôøi. Ñoâi maét saùng ngôøi Nhö ngoïc löu ly Coâng ñöùc uy nghi Danh xöng röïc rôõ. Phaät chieáu ñaïi Bi Dieät tröø taêm toái Thieän tònh khoâng caáu Lìa nhöõng buïi muø.

*Trí Phaät tuyeät vôøi* Chieáu saùng khaép nôi Löûa döõ phieàn naõo Khieán taâm noùng ñoát. Chæ Phaät hay tröø Nhö traêng trong suoát Ba hai töôùng toát Taùm möôi veû ñeïp.

*Trang nghieâm thaân Phaät* Ngaém maõi khoâng nhaøm Coâng ñöùc huy hoaøng Saùng toûa muoân nôi.

*Nhö aùnh maët trôøi* An truù ba coõi

*Cuõng nhö löu ly* Khoâng chuùt nhô baån. Toûa saéc nhieäm maàu Ñuû thöù khaùc laï

*Saéc aáy öûng hoàng* Nhö maët trôøi moïc. Pha leâ, baïch ngoïc Xen laãn chieáu giaêng Ñuû thöù ngoïc vaøng

*Trang nghieâm thaân Phaät.* ÔÛ trong ba coõi

*Bieån lôùn sinh töû* Nöôùc ngaäp soùng doài Naõo loaïn taâm con. Vò ñoäc cay ñaéng Heát söùc thoâ nhaùm Löôùi saùng Nhö Lai Hay khieán khoâ caïn.

*Dieäu thaân ñoan nghieâm* Töôùng haûo voâ haïn

*Saéc vaøng choùi saùng* Chieáu khaép taát caû. Bieån lôùn trí tueä Ñaày ñuû ba coõi

*Theá neân con nay* Cuùi ñaàu ñaûnh leã. Nhö nöôùc bieån lôùn Khoù bieát soá löôïng Caùt buïi ñaïi ñòa Khoâng theå tính keå. Nhöõng nuùi Tu-di Khoâng theå ño löôøng Bôø meù hö khoâng

*Cuõng khoâng theå ñeán.* Chö Phaät cuõng vaäy Coâng ñöùc voâ löôïng Nhöõng keû coù taâm Khoâng theå bieát ñöôïc. Trong voâ löôïng kieáp Heát loøng suy nghó Khoâng theå bieát ñöôïc Coâng ñöùc cuûa Phaät. Nhöõng nuùi ñaïi ñòa Coøn bieát soá löôïng Coù theå ñeám bieát

*Töøng gioït nöôùc bieån.* Coâng ñöùc cuûa Phaät Khoâng theå naøo bieát Töôùng haûo ñoan nghieâm Danh xöng ñaëc bieät.

*Coâng ñöùc nhö theá* Khieán chuùng ñeàu ñöôïc Con vì nhaân duyeân

*Nhôø nhöõng thieän nghieäp.* Ñôøi sau khoâng laâu

*Seõ thaønh Chaùnh giaùc* Giaûng noùi dieäu phaùp Lôïi ích chuùng sinh. Ñoä thoaùt taát caû

*Chuùng khoå khoâng löôøng* Phaù deïp caùc ma

*Vaø baø con chuùng.* Chuyeån dieäu phaùp luaân Voâ thöôïng thanh tònh Thoï voâ löôïng kieáp Khoâng theå nghó baøn.

*Chuùng sinh ñaày ñuû* Phaùp vò cam loà Con seõ ñaày ñuû

*Saùu Ba-la-maät.* Cuõng nhö chö Phaät Quaù khöù thaønh töïu Döùt caùc phieàn naõo Tröø heát nghieäp khoå. Dieät heát tham duïc Saân, si, caùc loaïi… Con seõ nghó nhôù

*Nhöõng vieäc ñôøi tröôùc.* Traêm ñôøi ngaøn ñôøi Traêm ngaøn öùc kieáp Thöôøng seõ chí taâm Chaùnh nieäm chö Phaät. Nghe noùi caùc phaùp

*Voâ thöôïng nhieäm maàu* Con nhaân thieän nghieäp Thöôøng gaëp chö Phaät. Xa lìa ñieàu aùc

*Tu caùc nghieäp laønh* Taát caû theá giôùi Choã coù chuùng sinh.

*Khoå naõo khoâng löôøng* Con seõ tröø heát

*Neáu coù chuùng sinh* Caùc caên huûy hoaïi. Khoâng ñöôïc ñaày ñuû Ñeàu khieán ñaày ñuû Möôøi phöông theá giôùi Coù nhöõng beänh khoå. OÁm yeáu ngaët ngheøo Khoâng ngöôøi giuùp ñôõ Ñeàu khieán giaûi thoaùt Döùt caùc beänh khoå.

*Laïi ñöôïc söùc löïc* Bình phuïc nhö cuõ Hoaëc phaïm phaùp luaät Phaûi bò toäi hình.

*Sôï seät khoâng löôøng* Saàu lo khoå naõo Nhöõng ngöôøi nhö theá Ñeàu khieán giaûi thoaùt. Hoaëc bò ñaùnh ñaäp Coät troùi goâng cuøm Ñuû caùc vieäc khoå Thuùc baùch thaân hình. Voâ löôïng traêm ngaøn Raàu lo khuûng khieáp Ñuû ñieàu hoaûng hoát Roái loaïn taâm can.

*Taát caû khoå naõo* Voâ bieân nhö theá

*Nguyeän khieán taát caû* Ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. Hoaëc coù chuùng sinh Khoå naõo ñoùi khaùt Khieán ñöôïc ñuû thöù Vaät thöïc ngon ngoït. Keû muø thaáy ñöôïc

*Keû ñieác nghe ñöôïc* Keû caâm noùi ñöôïc Keû raùch coù aùo.

*Nhöõng keû ngheøo cuøng* Lieàn ñöôïc kho baùu Cuûa caûi ñaày ñuû Khoâng coøn lo thieáu.

*Ai naáy cuõng ñeàu*

*An oån khoaùi laïc* Cho ñeán khoâng coøn Moät ngöôøi khoå cöïc.

*Chuùng sinh xem nhau* Vui veû hoøa hieäp

*Hình daùng oai nghieâm* Ngöôøi öa troâng thaáy. Taâm thöôøng suy nghó Vieäc laønh cuûa ngöôøi AÙo côm no ñuû

*Coâng ñöùc vun ñaày.* Tuøy yù suy nghó

*Cuûa caùc chuùng sinh* Öôùc nguyeän ñeàu thaønh Caùc thöù ca nhaïc: Tieâu, saùo, tranh, ñòch

*Caàm, saéc, troáng, phaùch* Ñuû thöù aâm thanh Nhieäm maàu nhö theá.

*Nöôùc soâng, ao, hoà* Suoái, khe, raõnh, laïch Hoa Öu-baùt-la Xanh, vaøng nôû khaép. Tuøy söï mong öôùc Cuûa caùc chuùng sinh Lieàn ñöôïc ñaày ñuû

*Y phuïc, côm nöôùc.* Tieàn taøi, traân baûo Vaøng baïc, löu ly Traân chaâu, ngoïc bích Anh laïc xen nhau...

*Nguyeän caùc chuùng sinh* Khoâng nghe tieáng aùc Cho ñeán cuõng khoâng Thaáy caùc vieäc aùc Nguyeän caùc chuùng sinh. Saéc dieän toát ñeïp

*Ñoái xöû vôùi nhau* Dung hoøa meán thöông Nhöõng moùn caàn duøng. Coù trong theá gian

*Tuøy nôi yù nghó* Ñeàu khieán ñaày ñuû

*Nguyeän caùc chuùng sinh.* Nhöõng vieäc mong caàu

*Nhö choã hoï caàn* Vöøa nghó lieàn ñöôïc Caùc caây hoa thôm. Thöôøng ôû ba coõi Rôi boät höông mòn Vaø höông thoa mình

*Chuùng sinh thoï laõnh.* Vui veû khoaùi laïc Nguyeän caùc chuùng sinh

*Thöôøng ñöôïc cuùng döôøng* Khoâng theå nghó baøn.

*Möôøi phöông chö Phaät* Voâ thöôïng dieäu phaùp Thanh tònh khoâng löôøng Vaø caû ñaïi chuùng.

*Boà-taùt, Thanh-vaên* Nguyeän caû chuùng sinh Thöôøng ñöôïc xa lìa Ba aùc, taùm naïn.

*Gaëp choã khoâng naïn* Haàu caän chö Phaät Phaùp vöông voâ thöôïng Nguyeän caùc chuùng sinh. Thöôøng sinh toân quyù Cuûa caûi giaøu coù

*An oån vui veû*

*Hình saéc thöôïng dieäu.* Trang nghieâm thaân theå Coâng ñöùc thaønh töïu Coù ñaïi coâng danh Nguyeän caùc ngöôøi nöõ. Ñeàu thaønh thaân nam Ñaày ñuû trí tueä

*Tinh taán khoâng khaùc* Thöïc haønh taát caû.

*Ñaïo haïnh Boà-taùt* Taâm sieâng tu taäp Saùu phaùp Ba-la-maät

*Thöôøng thaáy möôøi phöông.* Voâ löôïng chö Phaät

*Ngoài toøa löu ly* ÔÛ döôùi caây baùu

*An truù thieàn ñònh.* Töï taïi an laïc

*Dieãn thuyeát chaùnh phaùp*

*Chuùng sinh öa nghe* Con ñôøi hieän taïi.

*Vaø ñôøi quaù khöù*

*Laøm nhöõng nghieäp aùc* Coù caùc hieåm naïn Khoâng ñöôïc vöøa yù.

*Nguyeän ñeàu dieät heát* Khieán khoâng coøn soùt Neáu caùc chuùng sinh Ba coõi troùi buoäc.

*Maéc löôùi sinh töû* Kieân coá khít chaët Nguyeän duøng dao trí Caét ñöùt naùt tan.

*Tröø caùc khoå naõo*

*Sôùm thaønh Chaùnh giaùc* Hoaëc coõi Dieâm-phuø Hay caùc phöông khaùc. Voâ löôïng theá giôùi

*Coù caùc chuùng sinh* Tu haønh taát caû

*Coâng ñöùc thieän dieäu.* Thaâm taâm cuûa con Vui veû theo hoï

*Nay con do bôûi* Tuøy hyû coâng ñöùc. Vaø thaân, khaåu, yù Tu caùc nghieäp laønh Nguyeän ôû ñôøi sau

*Thaønh voâ thöôïng ñaïo.* Ñöôïc quaû baùu toát Thanh tònh khoâng nhô Hoaëc coù kính thôø

*Taùn thaùn möôøi Löïc.* Tín taâm thanh tònh Khoâng caùc löôùi nghi Hay noùi nhöõng vieäc Saùm hoái nhö theá.

*Lieàn ñöôïc vöôït khoûi* Saùu möôi kieáp toäi Caùc thieän nam

*Vaø thieän nöõ.* Caùc vua Saùt-lôïi Vaø Baø-la-moân

*Neáu coù cung kính*

*Chaép tay höôùng Phaät.* Xöng taùn Nhö Lai

*Vaø caùc keä naøy*

*Nôi nôi, choán choán* Thöôøng bieát ñôøi tröôùc. Caùc caên ñaày ñuû Thanh tònh ñoan trang Taát caû coâng ñöùc

*Ñeàu ñöôïc thaønh töïu.* Nôi nôi, choán choán

*Thöôøng ñöôïc quoác vöông* Phuï töôùng, ñaïi thaàn

*Ñeàu phaûi cung kính.* Chaúng phaûi ôû moät

*Naêm, hoaëc möôøi phöông* Troàng caùc coâng ñöùc Nghe phaùp saùm aáy.

*Hoaëc ôû voâ löôïng* Traêm ngaøn muoân öùc Chö Phaät Nhö Lai Troàng caùc caên laønh Veà sau seõ ñöôïc Nghe phaùp saùm naøy.

# M