**Phaåm 8: THOÏ KYÙ LONG VÖÔNG**

Khi aáy, Nan-ñaø OÂ-ma-nan-ñaø Long vöông cuøng quyeán thuoäc chín möôi öùc long chuùng thaáy caùc long nöõ cuùng döôøng Nhö Lai vaø ñöôïc Phaät thoï kyù, thaân yù thö thaùi thaät chöa töøng coù, neân ñaõ taùn thaùn Nhö Lai roát raùo ñaày ñuû, oai ñöùc to lôùn thaàn thoâng voâ ngaïi, bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa chuùng sinh, moïi söï nghieäp thaûy ñeàu nghe bieát, moãi moãi hieän chöùng, khoâng vieäc gì laø khoâng bieát. Ñöùc Nhö Lai ñaïi Bi taêng thöôïng, hoaëc khoâng ñôïi thænh maø vì noùi phaùp, hoaëc khoâng phaûi thôøi noùi phaùp, taát caû ñeàu laø vì giaùo hoùa thaønh thuïc höõu tình, tröø phieàn naõo thieâu ñoát, ñöôïc vui Nieát-baøn, tuøy caên cô maø trao truyeàn giaùo phaùp, nhaát ñònh ñöôïc quaû. Cho ñeán ngöôøi nöõ chí yù ñoäng loaïn, ñoái vôùi vieäc daâm duïc, saân haän, si meâ, töï taùnh taêng thöôïng, giaù nhö nghe phaùp yeáu maø khoâng hieåu cuõng ñöôïc Nhö Lai hoùa ñoä. Nhö saùu möôi öùc Long nöõ kia cuõng ñöôïc Phaät thoï kyù, huoáng nöõa laø chuùng ta ñaây khoâng mong ñöôïc lôïi ích.

Long vöông noùi lôøi nhö vaäy roài, ôû choã Theá Toân sinh yù töôûng khoù gaëp, lieàn duøng söùc thaàn thoâng noåi leân maây thôm lôùn khaép caû Dieâm-phuø-ñeà, che phuû taát caû caùc nuùi bieån caû, möa nöôùc höông thôm, boät höông chieân-ñaøn, höông aáy lan xa khaép theá giôùi Phaät. Laïi nöõa, möa chaân chaâu ñoå xuoáng thaønh Ca-tyø-la cao ñeán ngang goái, ngang roäng saùu möôi do-tuaàn. Laïi ôû trong röøng Ni-caâu-luaät-ñaø raûi khaép voâ löôïng hoa Long töï taïi, raûi roài laïi raûi nöõa bieán thaønh ñieän hoa, löôïng aáy cuõng roäng saùu möôi do-tuaàn, truï laøm baèng baûy baùu xen nhau. Laïi duøng ñaù Baùn noa cam-maït-la ñeå loùt ñaát, ñaù aáy meàm maïi, sôø vaøo caûm thaáy maùt laïnh, ai naáy cuõng thích xem, thaät hieám coù treân ñôøi. Laïi hieän chín möôi öùc caùc voøng hoa baùu xung quanh ruû xuoáng. Laïi coøn treo caùc y phuïc noåi tieáng coù nhieàu maøu saéc. Laïi hieän caùc loaïi phan loïng tinh xaûo vi dieäu, traøng höông, voøng baùu, voøng traân chaâu trang nghieâm khaép moïi nôi thanh tònh thuø thaéng vi dieäu. Laïi tung ra voâ soá baûo taïng, saép xeáp trong cung ñieän ñeå daâng leân cuùng döôøng. Laïi xuaát hieän göông laøm baèng chaâu Ma-ni baùu voâ giaù toái thöôïng, trong saùng voâ ngaøn, khoâng choã naõo laø khoâng chieáu ñeán. Ñaïi chuùng hoäi trong thaønh Ca-tyø-la cuùng döôøng caùc moùn trang nghieâm thuø thaéng vi dieäu cuõng ñeàu hieän roõ trong göông aáy. Laïi coù chín möôi öùc Long maõ, daøm ngöïa laøm baèng caùc traân baùu vi dieäu, coå ngöïa ñöôïc treo voâ soá linh baùu, khi noù chaïy phaùt ra tieáng vang. Caùc Long vöông ñeàu côõi ngöïa naøy, bay trong hö khoâng nhieãu Ñöùc Phaät ba voøng, laïi taáu leân voâ löôïng aâm nhaïc cuûa Long cung vaø möa caùc loaïi traân baùu vi dieäu thuø thaéng raûi leân Nhö Lai cuøng chuùng Thanh vaên. Cuùng döôøng roài, laïi ñaûnh leã saùt chaân Ñöùc Nhö Lai, chieâm ngöôõng Theá Toân maét khoâng taïm rôøi, nguyeän ñem coâng ñöùc thieän caên ñaõ ñöôïc tích taäp cuøng vôùi chuùng sinh ñoàng thaønh Phaät ñaïo, chaép tay höôùng leân Ñöùc Phaät duøng keä tuïng:

*Ñaõ tu töø nhaãn haïnh ñaïi Töø*

*Thaønh töïu traêm phöôùc töôùng trang nghieâm Xuaát gia vöôït thaønh Ca-tyø-la*

*Coá chí vì caàu ñaïo Voâ thöôïng Saùu naêm thò hieän tu khoå haïnh*

*Nhieáp hoùa ngoaïi ñaïo khoâng meät moûi Ñeán thaúng Boà-ñeà toøa Kim cang*

*Thí phaùp cam loà khaép quaàn sinh. Thuôû xöa Nhö Lai Ñieàu Ngöï Sö Vöùt boû vöông cung cuøng duïc laïc Caét toùc treân ñaûnh ôû nuùi röøng*

*Taâm khoâng ñoaùi töôûng ñeán phuø vinh Maâu-ni xöa ñaõ boû ñaàu maét*

*Tích coâng ñaày ñuû nhaân Boà-ñeà*

*Phaøm phu nghe thaáy coøn khoâng thích Huoáng nöõa hoïc tu taäp khoå haïnh.*

*Nhö Phaät xöa laøm Tieân nhaãn nhuïc Bò vua Ca-lôïi voâ côù haïi*

*Caét xeûo tai muõi vaø thaân phaàn Khoâng sinh nhueá naõo taâm hoan hyû. Thôøi coù Baø-la-moân ngu si*

*Ñeán caân thòt thaân laïi treo ngöôïc Khi noùi khoå haïnh khoù laøm naøy Chuùng con nghe roài sinh aùo naõo. Nhaân gì Nhö Lai khoâng noåi saân*

*Thöông nhôù chuùng sinh nhö con mình Do noåi yù haïi ñoïa Neâ-leâ*

*Luùc ñoù Töø taâm hay cöùu giuùp. Nhö Lai ñaày ñuû tueä voâ thöôïng Duø ai haïi mình khoâng baùo laïi Xöa tu nhaân an laïc to lôùn*

*Neân thaân bình phuïc laïi nhö cuõ. Chuùng con ñeàu sinh taâm tònh tín Khen ngôïi Nhö Lai haïnh chaân thaät Nhö Ñöùc Maâu-ni lôïi höõu tình*

*Ñeàu nguyeän mau leân Voâ thöôïng giaùc.*

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân bieát caùc Long vöông tin hieåu kieân coá phaùt theä nguyeän lôùn, neân lieàn töø maët phoùng caùc tia saùng. Caùc aùnh saùng aáy chieáu ñeán Phaïm thieân roài laïi nhaäp vaøo ñaûnh Nhö Lai.

Luùc ñoù, Toân giaû Maõ Thaéng chaép tay quyø goái baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Phaùp thöôøng cuûa chö Phaät heã phoùng aùnh saùng nhaát ñònh laø coù lyù do. Cuùi xin Nhö Lai phöông tieän dieãn noùi. Toân giaû lieàn noùi keä raèng:

*Laønh thay, Voâ uùy Thích Sö Töû*

*Vì nhaân duyeân gì phoùng quang naøy Töø moân quaûng lôïi caùc trôøi ngöôøi Cuùi xin Nhö Lai vì con noùi.*

*Caùc Long vöông naøy vaø quyeán thuoäc Taát caû chuùng hoäi ñeàu im laëng*

*Cuùi xin Maâu-ni chaán phaùp aâm*

*Noùi vieäc phoùng quang hieám coù naøy. Ai ôû trong phaùp Phaät Thích-ca*

*Môùi phaùt ñaïi taâm caûm ñieàm naøy Ai hay phaù tröø caùc quaân ma*

*Khieán chuùng hoaûng sôï ñeàu bieán maát. Töø laâu long chuùng ñaõ tu haønh*

*Ñaõ ñöôïc caùc coâng ñöùc voâ taän*

*Nguyeän nghe lyù do hieän ñieàm naøy Ñoaïn tröø nghi hoaëc taâm thanh tònh*

Khi aáy Ñöùc Theá Toân duøng keä ñaùp:

*Ta ñem coâng ñöùc thaät toái thöôïng Taùm thöù Phaïm aâm tieáng saâu xa Ñaõ noùi chaân thaät lôïi chuùng sinh*

*OÂng neân laéng nghe vieäc phoùng quang. Caùc Long vöông naøy tin thanh tònh Thieát cuùng döôøng lôùn thaät hieám coù Chí taâm nguyeän chöùng Phaät Boà-ñeà*

*Vì muoán hoùa ñoä caùc quaàn sinh. Thöôøng duøng Bi taâm quaùn theá gian Khieán heát chuùng sinh thoaùt khoå aùch Taâm chöa luùc naøo sinh meät moûi Tinh taán kieân coá khoâng thoaùi chuyeån Tu taäp thanh tònh Xa-ma-tha*

*Ñaày ñuû trí löïc khoâng khuaát phuïc An truï vaøo ba giaûi thoaùt moân*

*Laø Khoâng, Voâ töôùng vaø Voâ nguyeän, Thaønh Phaät voâ thöôïng tueä thaäm thaâm Roõ taát caû phaùp ñeàu hö giaû*

*Ñaïi Bi thöông nhôù caùc höõu tình Lìa töôûng oaùn thaân ñeàu bình ñaúng. Quaù hôn haèng haø sa kieáp soá*

*Laàn löôït thaønh Phaät hieän theá gian Ñoàng teân Tòch Tónh Tueä Nhö Lai Ñaày ñuû möôøi hieäu, coõi nghieâm tònh. Thöôøng noùi phaùp cam loà voâ ngaõ Khoâng caùc ngoaïi ñaïo vaø ma oaùn Phöông tieän kheùo leùo öùng quaàn cô Khoâng traùi theá tuïc noùi chaân ñeá, Caùc chuùng sinh naøy nghe phaùp roài Roõ töï taùnh phaùp thaûy ñeàu khoâng Ñaïi Bi phöông tieän dieãn ba thöøa*

*Trong phaùp thaéng nghóa khoâng ngoân thuyeát. Phaùp naøy phi xuaát ñoái töï nhieân*

*Caàu moät phaàn nhoû cuõng khoâng ñöôïc Cho ñeán khoâng coù moät chuùng sinh Nghe Phaät chæ daïy maø khoâng hieåu. Do uoáng vò giaûi thoaùt cam loà*

*Nhaát ñònh thoaùt khoûi sinh, giaø, cheát Cho ñeán côø ngaõ maïn lo buoàn*

*Ñeàu nhôø nghe Phaïm aâm cuûa Phaät. Thích Toân voâ uùy Thích Sö Töû*

*Noùi yù Long vöông ñaùp caâu hoûi*

*Phaät töû thöôøng laøm theo trí tueä Choùng ñöôïc Boà-ñeà quaû Voâ thöôïng. Nhö Lai thoï kyù caùc Long chuùng Khi chuùng nghe roài sinh vui thích Thaûy ñeàu quy y Maâu-ni Toân*

*ÔÛ trong phaùp Phaät taâm vaéng laëng.*

