PHAÄT NOÙI KINH NHAÂN DUYEÂN CUÛA VUA ÑAÛNH SINH

**QUYEÅN 6**

Luùc baáy giôø ba vò thuû hoä laø Thieân vöông Trì Man, Thieân vöông Kieân Thuû vaø Long vöông Thuûy Cö cuøng nhau hôïp söùc ñeå ñaùnh nhau vôùi A-tu-la. Ñöôïc thaéng, khi ñoù A-tu-la thua, lieàn chaïy vaøo trong cung. Neáu A-tu-la ñöôïc thaéng, ba vò thuû hoä trong coõi trôøi Ba möôi ba bò thua, töùc thì binh löïc bò baïi traän cuûa ba vò ñeàu keùo nhau vaøo taàng thöù hai cuûa nuùi chuùa Tu-di roài chaïy vaøo taàng thöù ba, giöõa choã truù nguï cuûa Thieân vöông Thöôøng Kieâu.

Khi aáy Thieân vöông Thöôøng Kieâu, Thieân vöông Trì Man, Thieân vöông Kieân Thuû vaø Long vöông Thuûy Cö cuøng hôïp löïc vôùi nhau ñeå chieán ñaáu vôùi A-tu-la bò baïi, chaïy lui vaøo cung cuûa hoï. Neáu A-tu-la ñöôïc thaéng thì boán vò thuû hoä bò thua, töùc thì binh löïc bò baïi traän cuûa boán vò thuû hoä trong coõi trôøi Ba möôi ba cuûa nuùi chuùa Tu-di, roài ñeán taàng thöù tö, giöõa choã truù nguï cuûa Töù ñaïi Thieân vöông.

Luùc aáy Töù ñaïi Thieân vöông, Thieân vöông Thöôøng Kieâu, Thieân vöông Trì Man, Thieân vöông Kieân Thuû vaø Long vöông Thuûy Cö cuøng nhau hieäp löïc ñeå chieán ñaáu vôùi A- tu-la. Neáu naêm vò thuû hoä ñöôïc thaéng, khi ñoù A-tu-la bò baïi, chaïy lui vaøo cung cuûa hoï. Neáu A-tu-la ñöôïc thaéng thì naêm vò thuû hoä bò thua, töùc thì binh löïc cuûa naêm vò thuû hoä trong coõi trôøi Ba möôi ba bò phaù tan, hoï lieàn töø taàng thöù tö cuûa nuùi chuùa Tu-di, ñeán nôi ôû cuûa Ñeá Thích ôû trong coõi trôøi Ba möôi ba, hoï muoán phaù tan quaân A-tu-la cho ñeán cuøng, neân binh löïc cuûa naêm vò thuû hoä ñaõ ñöôïc chuaån bò trôû laïi, boán ñoaøn binh keùo ñeán choã trôøi Ñeá Thích ñeå xin chieán ñaáu.

Luùc aáy Töù ñaïi Thieân vöông vaøo trong cung trôøi Ñeá Thích taâu:

–Thieân chuû, chuùng A-tu-la ñaõ ñem quaân ñeán gaây chieán vôùi boán loaïi binh cuûa chuùng toâi, naêm chuùng trong trôøi ñeàu bò phaù tan boû chaïy, hoâm nay chuùng toâi ñeán choã Thieân chuû, vì chuùng A-tu-la huøng maïnh hôn chuùng toâi. Cuùi xin Thieân chuû ban söùc cho chuùng toâi.

Thieân chuû Ñeá Thích nghe caùc vò trôøi taâu, ngaøi baûo caùc vò trôøi trong coõi trôøi Ba möôi ba raèng:

–Caùc ngaøi neân bieát, chuùng A-tu-la coù söùc maïnh chieán ñaáu, hoï ñaõ phaù tan ñöôïc naêm chuùng thuû hoä, caùc ngaøi phaûi ñeán ñaây caàu chieán vôùi ta. Ta seõ ban söùc maïnh cho caùc ngaøi.

Thieân chuû Ñeá Thích suy nghó: “Phaûi coù voi chuùa Thieän Truï chôû ta ñi”.

Voi chuùa Thieän Truï bieát yù nghó cuûa trôøi Ñeá Thích. Nhö ngöôøi traùng só co duoãi caùnh tay, chæ trong khoaûnh khaéc, töø chaâu Thieäm-boä, voi chuùa ñaõ ñeán coõi trôøi Ba möôi ba, hieän ra ba möôi hai caùi ñaàu, moãi caùi ñaàu ñeàu coù saùu ngaø, treân moãi caùi ngaø coù boán möôi chín ao hoà, moãi ao hoà coù boán möôi chín hoa sen, trong moãi hoa sen coù boán möôi chín laâu ñaøi, trong moãi laâu ñaøi coù boán möôi chín laàu gaùc, trong moãi laàu gaùc coù boán möôi chín ngöôøi baûo veä, moãi ngöôøi baûo veä coù boán möôi chín Thieân nöõ, moãi Thieân nöõ coù boán möôi chín thò nöõ, moãi thò nöõ söû duïng boán möôi chín troáng trôøi. Ñeá Thích ngoài ôû treân ñaàu chính toái thöôïng cuûa voi chuùa, coøn ba möôi hai vò trôøi khaùc thì theo thöù töï ngöï treân nhöõng ñaàu voi

hoùa ra raát an oån. Ngoaøi ra caùc vò trôøi tuøy theo ñoù maø ñöùng. Luùc voi chuùa chuyeån ñoäng coøn nhanh hôn gioù, Thieân töû, Thieân nöõ ñeàu khoâng theå thaáy ñöôïc ñaàu ñuoâi cuûa voi chuùa.

Khi voi chuùa Thieän Truï ñeán trong coõi trôøi Ba möôi ba xong, lieàn ñeán coång phía Nam vöôøn Thoâ kieân, duøng thaàn löïc hieän töôùng ngöôøi, trôøi, cuøng vôùi chö Thieân vui veû chôi ñuøa.

Khi aáy, Thieân chuû Ñeá Thích ngoài treân voi chuùa cuøng vôùi boán ñoaøn binh nghieâm chænh maëc aùo giaùp baèng boán thöù baùu, ñoaøn binh huøng maïnh, haêng haùi mang theo boán loaïi binh khí beùn nhoïn ñeå chieán ñaáu cuøng A-tu-la.

Vua Ñaûnh Sinh troâng thaáy söï kieän nhö vaäy, taâu vôùi Ñeá Thích:

–Thieân chuû, hoâm nay ngaøi ñang daøn binh boá traän toâi cuõng muoán hôïp söùc vôùi ngaøi. Thieân chuû ñaùp:

–Tuøy theo yù ngaøi, baây giôø thaät ñuùng luùc.

Vua Ñaûnh Sinh cuøng vôùi möôøi taùm caâu-chi binh chuùng huøng maïnh, bay leân hö khoâng ñieàu khieån daây cung, aâm thanh phaùt ra thaàn toác. Chuùng A-tu-la nghe thaáy aâm thanh naøy voäi hoûi:

–Ai ñaõ keùo daây cung nhö theá? Coù ngöôøi bieát ñaùp:

–Ñaây laø tieáng keùo daây cung cuûa vua Ñaûnh Sinh.

Chuùng A-tu-la nghe vaäy, trong loøng voâ cuøng kinh dò. Trong luùc caùc vò trôøi vaø chuùng A-tu-la ñaùnh nhau, binh löïc ngang nhau, khoâng phaân thaéng baïi thì ñoaøn binh cuûa vua Ñaûnh Sinh môùi xuaát hieän. Ñoaøn binh cuûa vua Ñaûnh Sinh ñöùng treân hö khoâng voâ cuøng maïnh meõ, huøng traùng hôn quaân cuûa A-tu-la. Khi aáy A-tu-la suy nghó vaø noùi:

–Töø laâu ta ñaõ nghe danh oâng vua Ñaûnh Sinh naøy trong loaøi ngöôøi, duõng maïnh, nghieâm tuùc vaø coù ñaïi phöôùc ñöùc, oai ñöùc cao vôøi khoâng ai coù theå saùnh baèng. OÂng ta ñaõ vöôït quaù hö khoâng, cao hôn chuùng ta.

A-tu-la noùi xong hoaûng sôï chaïy lui vaøo trong cung cuûa hoï. Vua Ñaûnh Sinh hoûi caùc

quan:

–Baây giôø phaàn thaéng thuoäc veà ai?

–Muoân taâu, nhaø vua ñaéc thaéng.

Nhaø vua lieàn suy nghó: “Ta ñaõ thaéng coõi trôøi Ba möôi ba, ta ñaõ thoáng trò Nam

thieäm-boä chaâu, Ñoâng thaéng thaàn chaâu, Taây ngöu hoùa chaâu, Baéc caâu-loâ chaâu. Ta coù ñuû baûy baùu vaø coù ngaøn ngöôøi con, coù saéc töôùng toái thöôïng vaø duõng maïnh, khoâng sôï bò quaân khaùc haøng phuïc. Laïi ôû trong cung ta coù möa tieàn vaøng trong baûy ngaøy. Ta ñaõ ñeán coõi trôøi Ba möôi ba vaø vaøo trong cung Ñeá Thích, ñöôïc ngoài nöûa toøa trong Thieän phaùp ñöôøng. Neáu Thieân chuû Ñeá Thích taï theá, boû laïi vöông vò naøy, ta seõ laø vua thoáng trò coõi trôøi cuõng nhö coõi ngöôøi, laø ngöôøi toái thaéng trong trôøi ngöôøi, chaúng khoaùi laém sao?”. Khi vua vöøa sinh taâm nghó nhö vaäy, töùc thì oai löïc thaàn thoâng lieàn dieät maát, bò xuoáng trôû laïi nôi cung cuõ ôû chaâu Thieäm-boä, thaân sinh caùc beänh khoå ñau ñôùn, laïi theâm gaày goø khoå nhoïc keà caän vôùi thaàn cheát.

Luùc ñoù trong caùc quan laïi coù baäc kyø laõo ñeán taâu vôùi vua:

–Thieân töû, neáu sau naøy coù ngöôøi ñeán hoûi: “Vua Ñaûnh Sinh khi saép taï theá coù noùi ñieàu gì khoâng?”. Luùc aáy seõ traû lôøi hoï theá naøo?

Nhaø vua baûo:

–Sau khi ta taï theá, neáu coù ngöôøi ñeán hoûi nhö vaäy ngöôi haõy traû lôøi: “Ñaïi vöông Ñaûnh Sinh coù oai ñöùc toái thöôïng vaø ñaày ñuû baûy baùu, laø ngöôøi duy nhaát coù ñuû boán thaàn

löïc. Nhöõng gì laø boán? Ñoù laø:

1. Vua Ñaûnh Sinh ñöôïc thoï maïng daøi laâu trong theá gian, traûi qua taát caû moät traêm möôøi laêm ñôøi Ñeá Thích. Ñoù laø thaàn löïc thöù nhaát veà thoï maïng.
2. Vua Ñaûnh Sinh coù dung nghi toát ñeïp thuø thaéng, toái thöôïng, vôùi hình daùng cuûa trôøi, vöôït hôn loaøi ngöôøi. Ñoù laø thaàn löïc thöù hai veà saéc töôùng.
3. Vua Ñaûnh Sinh ñaày ñuû caùc vaät caàn duøng, ít beänh, ít buoàn, saéc löïc khang kieän, aên uoáng hoaøn toaøn töï tieâu hoùa, khoâng beänh hoaïn, thôøi tieát töï ñieàu hoøa, khoâng laïnh khoâng noùng, tuøy theo sinh hoaït ñôøi soáng, taát caû ñeàu ñöôïc an laïc. Ñoù laø thaàn löïc thöù ba veà voâ beänh.
4. Taát caû moïi ngöôøi troâng thaáy vua Ñaûnh sinh ñeàu öa thích chieâm ngöôõng khoâng nhaøm chaùn, cuõng nhö con yeâu quyù cha. Vua Ñaûnh Sinh laïi lo laéng thöông daân, sinh taâm vui veû nhö cha yeâu con, hoaëc luùc vua ñi daïo xem khu thöôïng uyeån, noùi vôùi ngöôøi ñaùnh xe: “Ngöôi coù theå cho xe tieán tôùi töø töø ñeå cho moïi ngöôøi chieâm ngöôõng dung nhan cuûa ta”. Moïi ngöôøi laïi noùi vôùi ngöôøi ñaùnh xe: “Nhaân giaû, xin cho xe ñi chaäm laïi ñeå chuùng toâi coù theå troâng thaáy töôùng haûo cuûa vua”. Ñoù laø thaàn löïc thöù tö veà aùi laïc.

Vua Ñaûnh Sinh laø chuû cao toät, thoáng trò boán ñaïi chaâu, sau ñoù ñeán coõi trôøi Ba möôi ba ñöôïc Ñeá Thích chia nöûa toøa cuûa ngaøi. Ñaày ñuû caùc vieäc nhö theá maø ñoái vôùi naêm duïc vua vaãn caûm thaáy khoâng bieát ñuû.

Khi saép taï theá, nhaø vua noùi keä:

*Khoå thay, theá gian tham caûnh duïc Chaâu baùu tuy nhieàu khoâng bieát ñuû Nôi aáy vui ít, khoå laïi nhieàu*

*Baäc trí thaáy roõ ñieàu nhö theá. Ñeán nhö duïc laïc trong coõi trôøi*

*Taâm tham aùi neân khoâng giaûi thoaùt Ngöôøi naøo coù theå döùt coäi nguoàn? Chæ Thaùnh ñeä töû Ñaáng Töø Toân.*

*Giaû söû chaâu baùu nhieàu voâ löôïng Chaát cao baèng vôùi nuùi Tu-di Khoâng ai coù theå sinh nhaøm chaùn Baäc trí kheùo bieát roõ ñieàu naøy.*

*Neáu nghó aùi duïc laø nhaân khoå Sao ñoái caûnh duïc coøn tham aùi Tham aùi coäi nguoàn khoå theá gian Baäc trí ñieàu phuïc neân kheùo hoïc.*

Ñöùc Phaät daïy:

Ñaïi vöông, vì lyù do ñoù neân vua Ñaûnh Sinh laïi noùi: “Raát ít ngöôøi trong cuoäc ñôøi coù theå ôû trong caûnh naêm duïc hieåu roõ bieát ñuû, cuoái cuøng ñöa ñeán maïng chung. Nhieàu ngöôøi trong cuoäc ñôøi, ôû trong caûnh naêm duïc khoâng giaùc ngoä, khoâng sinh taâm nhaøm chaùn bieát ñuû, neân cuoái cuøng ñöa ñeán maïng chung”.

Laïi nöõa, vua Ñaûnh Sinh vì lôïi ích khaép caû moïi ngöôøi ñôøi sau, cho neân noùi keä:

*Cöïc aùc löu chuyeån trong sinh töû Bieát roõ thoï maïng tuøy giaûm thieåu Phaûi mau tu taäp caùc haïnh laønh Khoâng tu phöôùc haïnh neân ñau khoå.*

*Theá neân tu phöôùc laø cao toät*

*Tuøy theo haønh thí nhö phaùp nghi Trong ñôøi naøy vaø ñôøi khaùc nöûa Nhô*ø *tu phöôùc tueä ñöôïc hyû hoan.*

Luùc baáy giôø traêm ngaøn voâ soá nhaân daân trong nöôùc nghe tin nhaø vua laâm beänh ñeàu voäi vaõ ñeán thaêm vieáng, hoûi han. Vua Ñaûnh Sinh ñem caùc vaán ñeà tham duïc vaø phöông phaùp ñoái trò giaûng thuyeát roäng raõi cho moïi ngöôøi, khieán cho nhieàu ngöôøi töø giaõ gia ñình ñi xuaát gia hoïc ñaïo. Khi aáy coù voâ soá traêm ngaøn ngöôøi nghe lôøi giaûng daïy lieàn ñi xuaát gia tu boán phaïm haïnh. Laïi coù nhieàu ngöôøi ñoaïn tröø tham duïc, ñöôïc sinh ñeán coõi Phaïm thieân.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaïi vöông, vua Ñaûnh Sinh ñoù töø luùc aáu thô cho ñeán luùc laøm Thaùi töû vaø leân ngoâi vöông vò, thoáng trò caùc coõi Nam thieäm-boä chaâu, Ñoâng thaéng thaàn chaâu, Taây ngöu hoùa chaâu, Baéc caâu-loâ chaâu, ôû ngoâi vò luaân vöông trong baûy nuùi vaøng vaø ñeán coõi trôøi Ba möôi ba, traûi qua caùc ngoâi vò, trong thôøi gian aáy taát caû laø moät traêm möôøi boán ñôøi Ñeá Thích.

Ñaïi vöông neân bieát, tuoåi thoï cuûa Ñeá Thích tính baèng: Moät traêm naêm ôû nhaân gian baèng moät ngaøy ñeâm ôû coõi trôøi Ba möôi ba, ba möôi ngaøy ñeâm laø moät thaùng, moät naêm cuõng coù möôøi hai thaùng. Tuoåi thoï cuûa Ñeá Thích laø moät ngaøn naêm, töùc baèng ba öùc saùu traêm vaïn naêm ôû nhaân gian.

Ñaïi vöông, thuôû tröôùc luùc vua Ñaûnh Sinh khôûi nieäm duïc ôû coõi trôøi Ba möôi ba, luùc Thieân chuû Ñeá Thích chia cho nöûa toøa ngoài, khi aáy Tyø-kheo Ca-dieáp môùi laøm Ñeá Thích. Vua Ñaûnh Sinh laïi khôûi nieäm nhö theá naøy: “Neáu Thieân chuû Ñeá Thích ôû nôi toøa naøy taï theá, ta seõ laøm vua caû coõi trôøi, coõi ngöôøi, chaúng phaûi söôùng laém sao!”

Luùc ñoù Ca-dieáp Nhö Lai laøm Thieân chuû Ñeá Thích, vua Ñaûnh Sinh laø ngöôøi coù ñaïi danh tieáng, coù phöôùc voâ löôïng, chæ trong moät nieäm sinh taâm laàm loãi maø bò giaûm thaàn löïc vaø sa ñoïa, bò phieàn naõo taät beänh troùi buoäc phaûi qua ñôøi.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaïi vöông, vua Ñaûnh Sinh ñaâu phaûi ngöôøi naøo laï, nay chính laø Ta. Luùc ñoù Ta ban boá khaép quaàn sinh ñöôïc lôïi ích an laïc, ñaït ñeán voâ thöôïng, nhöng laïi bò caùc ma chöôùng nôi Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Do nhaân duyeân naøy maø phaûi ñöa ñeán söï kieän nhö vaäy.

Luùc ñoù ñaïi vöông Thaéng Quaân nöôùc Kieàu-taùt-la boãng coù yù nghi ngôø, ñeán tröôùc Ñöùc Phaät baïch:

–Theá Toân, vua Ñaûnh Sinh töø kieáp laâu xa, nhôø tu nhaân gì vaø haønh nghieäp gì maø ñöôïc caûm nhaän quaû trong cung vua, töï nhieân möa tieàn vaøng trong baûy ngaøy?

Ñöùc Phaät ñaùp:

–Ñaïi vöông, thôøi quaù khöù xa xöa coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu Nhaát Thieát Taêng Thöôïng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Khi aáy coù con cuûa ngöôøi tröôûng giaû ñeán nöôùc kia y theo nghi leã vaø pheùp taéc keát hoân cuøng moät coâ con gaùi. Ngöôøi vôï ñem boán thöù baùu laøm thaønh traøng hoa xinh ñeïp vaø naáu caùc moùn aên ngon ngoït cung caáp cho choàng. Ngöôøi choàng thoï nhaän xong ñem traøng hoa baùu trôû veà, giöõa ñöôøng oâng ta thaáy Ñöùc Phaät Nhaát Thieát Taêng Thöôïng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ñang khoan thai tieán böôùc. Ngöôøi con tröôûng giaû thaáy Ñöùc Phaät Theá Toân coù ba möôi hai töôùng toát trang nghieâm lieàn sinh taâm kính tin, öa thích, voâ cuøng thanh tònh. OÂng ta xuoáng xe, cung kính daâng hoa cuùng döôøng. Vì Ñöùc

Phaät Theá Toân coù söùc oai thaàn cho neân bieán hoa baùu aáy lôùn baèng baùnh xe xoay voøng treân khoâng trung, hoaëc bay khoâng ngöøng. OÂng tröôûng giaû sinh taâm thanh tònh, thuyeát keä:

*Do nhaân boá thí roäng lôùn naøy Thaønh Phaät theá gian trí töï nhieân Nguyeän con mau thoaùt doøng sinh töû Nhöõng ai chöa ñoä ñeàu ñöôïc ñoä.*

*Nhaát Thieát Taêng Thöôïng Phaät ñaïi tieân Hoa con daâng cuùng vui loøng nhaän Con nguyeän nhôø nhaân roäng lôùn naøy Vieân maõn mong caàu ñaïo Voâ thöôïng.*

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaïi vöông, vua Ñaûnh Sinh nhôø nhaân duyeân ñoù neân trong cung vua töï nhieân möa tieàn vaøng trong baûy ngaøy.

Ñaïi vöông Thaéng Quaân laïi baïch Ñöùc Phaät:

–Theá Toân, vua Ñaûnh Sinh nhôø duyeân gì maø laøm vua thoáng lónh caû boán ñaïi chaâu?

Vaø coù theå ñeán coõi trôøi Ba möôi ba?

–Ñaïi vöông, thôøi quaù khöù xa xöa coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu Tyø-baø-thi Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Chaùnh Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Ñöùc Phaät naøy ñem chaùnh phaùp giaùo hoùa chuùng sinh, daàn daàn Ngaøi ñi ñeán thaønh Maõn-ñoä-ma-ñeà. Moät hoâm Ñöùc Nhö Lai vaøo thaønh khaát thöïc, luùc ñoù coù moät thöông chuû teân Quaûng Taùc troâng thaáy Ñöùc Nhö Lai coù töôùng haûo thuø thaéng hy höõu ñang tuaàn töï ñi khaát thöïc. OÂng ta phaùt taâm thanh tònh ñem moät ít ñaäu xanh ñaët vaøo trong baùt daâng cuùng Ñöùc Theá Toân. Coù boán haït ñaäu vaøo trong baùt, coøn laïi moät haït laïi xoay voøng phaùt ra tieáng ñoäng roài rôi xuoáng ñaát, coøn laïi bao nhieâu haït ñaäu khaùc cuõng theo ñoù rôi xuoáng. Ngöôøi thöông chuû thaáy vaäy khôûi taâm thanh tònh, phaùt nguyeän:

*Do nhaân boá thí roäng raõi naøy Thaønh Phaät theá gian trí töï nhieân*

*Nguyeän con mau thoaùt doøng sinh töû Nhöõng ai chöa ñoä ñeàu ñöôïc ñoä.*

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñaïi vöông, ngöôøi thöông chuû ñoái vôùi Ñöùc Tyø-baø-thi Nhö Lai tuy chæ cuùng döôøng chuùt ít nhöng do taâm thanh tònh maø boán haït ñaäu ñöôïc vaøo trong baùt Ñöùc Nhö Lai neân veà sau ñöôïc phöôùc baùu laøm vua thoáng lónh boán ñaïi chaâu, coøn coù moät haït ñaäu rôi trong baùt phaùt ra tieáng môùi rôi xuoáng ñaát, thì ñöôïc phöôùc baùo coù theå ñeán coõi trôøi Ba möôi ba.

Laïi nöõa, naøy ñaïi vöông, haït ñaäu kia neáu khoâng rôi xuoáng ñaát maø ñöôïc ñaët vaøo trong baùt, veà sau thöông chuû chaéc chaén seõ ñöôïc laøm chuû trong coõi trôøi, nhöng vì bò rôi xuoáng ñaát neân chæ ñöôïc laøm chuû thoáng trò nhaân gian.

Ñaïi vöông, ngöôøi thöông chuû ñoù töùc laø vua Ñaûnh Sinh vaäy. Do ñoái vôùi Ñöùc Phaät, oâng ta ñaõ gieo caên laønh, ñöôïc Ñöùc Theá Toân ñaïi bi tieáp nhaän cho neân ñöôïc quaû baùu lôùn, coù ñuû oai ñöùc lôùn vaø nhieàu tieáng toát. Vì theá, baäc trí tueä nhö ñaïi vöông ñoái vôùi Ñöùc Phaät Theá Toân tuøy theo khaû naêng cuûa mình neân tu caùc haïnh boá thí. Nhöõng ñieàu Ta daïy neân hoïc taäp nhö vaäy.

