**Phaåm 8: PHAÂN BIEÄT DANH**

Khi Ñöùc Phaät noùi baøi keä veà chöông cuù naøy, quyeán thuoäc cuûa Haûi Long vöông goàm moät vaïn ba ngaøn roàng ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Hoï laïi baïch raèng:

–Ngaøi tuyeân noùi roäng raõi lôøi noùi naøy, kính Baïch Theá Toân! Chuùng con cuõng seõ ñaït ñöôïc Taïng toång trì Voâ taän naøy. Chuùng con seõ vì taát caû moïi loaøi chuùng sinh noùi kinh phaùp roäng noùi.

Baáy giôø, Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát baïch Ñöùc Phaät:

–Thaät chöa töøng coù, baïch Theá Toân! Neân môùi khieán cho caùc roàng phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Con ngöôøi ngöôïc laïi chaúng theå phaùt khôûi ñaïi ñaïo vaäy.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

–Moät vaïn ba ngaøn roàng ñoù, vaøo thôøi Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñeàu laøm Sa-moân, theo Ñöùc Nhö Lai Ca-dieáp moät laàn nghe noùi haïnh Boà-taùt, ñoàng thôøi vui möøng khen: “Hay thay, hay thay! Ñöùc Phaät noùi vieäc Ñaïi thöøa chaúng theå nghó baøn! Chuùng cuøng vôùi doøng hoï, baïn beø ñeàu ñi khaát thöïc nhöng vì tham lôïi chaúng thaän troïng, chaúng hoä trì caám giôùi. Do ñoù sau khi maïng chung bò ñoïa vaøo trong loaøi roàng.” Luùc ñoù, theo Ñöùc Phaät Ca-dieáp nghe lôøi daïy Ñaïi thöøa, khen ngôïi Ñöùc Phaät Ca-dieáp. Do duyeân cuûa coäi goác ñöùc baùo öùng neân nay nghe ta noùi, khen ngôïi Ñaïi thöøa vaø giaûng veà Taïng toång trì Voâ taän, hoï ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Naøy Xaù-lôïi-phaát! OÂng haõy quan saùt söï chí taâm ñaëc bieät kyø laï ñoù! Nay ta thoï kyù cho hoï raèng, haèng haø sa soá kieáp cuùng döôøng caùc Ñöùc Phaät, tích luõy ñaïo phaåm, töï thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân hieäu laø Tueä Thöôïng, Trí Thöôïng, Phaùp Thöôïng, Phaïm Thöôïng. Khi ñöôïc thaønh Phaät, do boán vieäc ñoù neân hieäu theá giôùi laø Voâ caáu taïng, kieáp teân laø Ñaïi haân. Caùc roàng aáy ñeàu ñoàng moät kieáp ñöôïc thaønh ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân Toái chaùnh giaùc, gioáng nhö ôû kieáp Hieàn seõ coù ngaøn Ñöùc Phaät ra ñôøi.

M

**Phaåm 9: THOÏ KYÙ**

Ñeán ñaây, Haûi Long vöông baïch Ñöùc Phaät:

–Con töø kieáp ñaàu tieân ôû bieån lôùn, töø Ñöùc Nhö Lai Caâu-laâu-taàn ra ñôøi ñeán nay, quyeán thuoäc theâ töû cuûa caùc roàng trong bieån lôùn raát ít. Hoâm nay thì vôï con, quyeán thuoäc xa gaàn cuûa chuùng roàng nhieàu laém, giaû söû muoán tính toaùn cuõng chaúng theå cuøng taän. Baïch Theá Toân! Vieäc naøy theá naøo? Coù gì bieán ñoåi kyø laï?

Ñöùc Phaät baûo Long vöông:

–AÁy laø nhöõng ngöôøi ôû trong Phaät phaùp xuaát gia giöõ luaät, haønh giôùi chaúng ñuû, hieän taïi thaønh töïu giôùi, vi phaïm giôùi haïnh maø chaúng boû chaân kieán, chaúng ñoïa ñòa nguïc. Nhöõng loaïi ngöôøi nhö theá, sau khi maïng chung roài ñeàu sinh trong loaøi roàng.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Thôøi Ñöùc Phaät Caâu-laâu-taàn coù chín möôi taùm öùc ngöôøi taïi gia vaø xuaát gia traùi phaïm caám giôùi neân ñeàu sinh trong loaøi roàng.

Thôøi Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni coù taùm möôi öùc ngöôøi taïi gia vaø xuaát gia huûy phaïm caám giôùi, buoâng thaû taâm neân sau khi maïng chung ñeàu sinh ra trong loaøi roàng.

Thôøi Ñöùc Phaät Ca-dieáp coù saùu möôi tö öùc ngöôøi taïi gia vaø xuaát gia phaïm giôùi neân sau khi maïng chung ñeàu sinh trong loaøi roàng.

ÔÛ trong ñôøi cuûa ta coù chín traêm chín möôi öùc ngöôøi taïi gia vaø xuaát gia vôùi bieát bao söï ñaáu tranh, quen bieát bao haønh ñoäng, baøi baùng kinh ñieån, giôùi luaät neân sau khi maïng chung ñeàu sinh trong loaøi roàng. Nhö hoâm nay cuõng coù ngöôøi sinh ra!

Ñöùc Phaät noùi vôùi Long vöông:

–Do ñoù ôû trong bieån lôùn cuûa oâng, vôï con quyeán thuoäc cuûa caùc roàng nhieàu chaúng theå tính keå. Sau khi ta vaøo Neâ-hoaøn coù nhieàu aùc Tyø-kheo, aùc Öu-baø-taéc traùi phaïm caám giôùi seõ sinh trong loaøi roàng, hoaëc ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Haûi Long vöông baïch Ñöùc Phaät:

–Ñeán nay, Tyø-kheo boû nhaø tu ñaïo maø phaïm giôùi bò ñoïa vaøo trong loaøi roàng thì coù gì ñaëc thuø?

Ñöùc Phaät daïy:

–Boû nhaø tu haønh, tôùi nay Tyø-kheo phaïm giôùi bò ñoïa vaøo trong

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

loaøi roàng, hoï tu haønh vôùi phöông tieän chaúng theå thanh tònh nhöng laïi raát coù loøng tin ôû Phaät phaùp. Do söùc chí taâm, hoï ôû trong loaøi roàng, sau khi maïng chung ñöôïc sinh leân trôøi vaø nhaân gian, seõ gaëp caùc Ñöùc Phaät ra ñôøi cuûa kieáp Hieàn. Hoï ñeàu seõ gaëp! Giaû söû coù ngöôøi chaúng ñöôïc giaûi thoaùt thì ñeàu ôû trong kieáp Baït-ñaø vaøo Neâ-hoaøn ngoaïi tröø ngöôøi coù chí nguyeän Ñaïi thöøa. Naøy Long vöông! Haõy xem söï roäng lôùn cuûa lôøi Phaät daïy! Nhaân duyeân khaùc laï xuaát gia, boû caùc phaùp aùc ñöôïc vöôït qua caùc loaøi khaùc.

Baáy giôø, coù con cuûa Long vöông hieäu laø Uy Thuû baïch Ñöùc

Phaät:

–Thaät chöa töøng coù, baïch Theá Toân! Loaøi roàng thaân caän Ñöùc

Nhö Lai, thaät khoù gaëp, khoù nghe! Tuy coù taïo taùc moïi toäi chöôùng nhöng neáu khôûi leân moät yù thieän, taâm nghó ñeán Phaät phaùp thì nhaát ñònh chaúng maát ñöùc vaø nhôø haïnh ñoù maø ñöôïc dieät ñoä. Nay con nguyeän phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân! Do Ñöùc Phaät Theá Toân khoù gaëp khoù nghe neân khieán cho haønh ñoäng Boà-taùt khoâng coù sai traùi khuyeát ñieåm, ñi deán ñaïo traøng, khoâng khieán trong loøng queân maát coäi goác ñöùc, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû. Baát cöù ôû ñaâu cuõng thöôøng gaëp caùc Ñöùc Phaät, ñöôïc nghe kinh phaùp, cuùng döôøng chuùng Taêng vaø khai hoùa chuùng sinh.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Long vöông töû Uy Thuû:

–Hay thay, hay thay! Nhöõng ñieàu oâng hoûi laø môùi phaùt taâm cöùu hoä taát caû. Hoâm nay oâng chí taâm khôûi Bi voâ cöïc maø daáy leân yù ñaïo. Nhôø coäi goác ñöùc naøy, Nhö Lai khen ngôïi oâng! Baûy ngaøy, baûy thaùng hoaëc ñeán moät naêm laøm coâng ñöùc maø phöôùc chaúng theå cuøng taän, nhôø gieo troàng haïnh thieän môùi nhö vaäy.

Ñöùc Phaät thaáy ñöôïc yù nghó trong loøng cuûa con vua roàng Uy Thuû, lieàn cöôøi raïng rôõ. Pheùp cöôøi cuûa chö Phaät coù voâ öông soá maøu saéc, maø töøng saéc töøng saéc ñeàu khaùc. AÙnh saùng töø mieäng Ñöùc Phaät phaùt ra soi chieáu theá giôùi chö Phaät nhieàu chaúng theå keå xieát. AÙnh saùng aáy nhieãu quanh thaân Ñöùc Phaät ba voøng roài theo ñænh ñaàu maø vaøo.

Baáy giôø, Hieàn giaû A-nan duøng keä khen Ñöùc Phaät: *Traêm phöôùc coâng ñöùc trang nghieâm thaân Theå ñuû ba möôi hai töôùng toát*

*Trong saïch khoâng baån nhö aùnh traêng*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Ngaøi cöôøi hoâm nay, vui ñieàu gì? Lìa ba caáu khoâng buïi saïch trong Nhö traêm laù hoa, haønh khoâng meät*

*Ñöôïc trôøi, ngöôøi, thaàn roàng cung kính An truï, nay vì sao Ngaøi cöôøi?*

*Hay thay! Raêng ñeàu baèng saïch trong Maët Ñaáng Thaäp Löïc saùng thôm saïch Do tröø caên nguyeân cuûa töû sinh*

*Nay Theá Toân cöôøi vì ñieàu gì? Khoâng tyø veát, taâm nhö hö khoâng YÙ bình ñaúng baïn laønh, keû oaùn*

*Giöõ chí nhö ñaát, khoâng gheùt thöông Nguyeän Theá Toân sao vui cöôøi vaäy? Lôøi giaûng aâm thanh nhö Phaïm thieân Nhö saám chim Ai loan vi dieäu*

*Lôøi noùi nhu nhuyeán ai chaúng möøng Sao Ngaøi cöôøi? Nguyeän Theá Toân noùi! Taâm ñoái Thaùnh tueä, khoâng chaáp tröôùc Bieát vaän haønh taâm caû ba ñôøi*

*Hieåu caên moïi ngöôøi ñöôïc vui möøng Nay Ñaïo sö cöôøi, caûm gì vaäy?*

*Vì laø thaønh Y vöông*

*Trò lieäu beänh chuùng sinh Hay thí yeân roát raùo Duyeân gì cöôøi? Theá Toân! Hoä ñöùc vì con noùi*

*Chö Thieân vaø nhaân gian Nghe ñeàu seõ vui söôùng Chí ôû caùc thoâng tueä!*

Ñöùc Phaät baûo Hieàn giaû A-nan:

–OÂng coù thaáy con vua roàng Uy Thuû ñöùng ôû tröôùc Phaät chí taâm phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân chaêng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Thöa vaâng, con ñaõ thaáy!

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

Ñöùc Phaät daïy:

–Con vua roàng Uy Thuû ñoù, traûi qua taùm traêm laàn chaúng theå keå voâ öông soá kieáp seõ ñöôïc laøm Phaät hieäu laø Tueä Kieán Nhö Lai Chí Chaân Ñaúng Chaùnh Giaùc, theá giôùi teân laø Tònh truï, kieáp teân laø Minh saùt. Con vua roàng ñoù chí thaønh phuïng haønh ñaïo Boà-taùt, gaëp voâ öông soá caùc Ñöùc Phaät cuùng döôøng phuïng söï, thöôøng tu phaïm haïnh, khai hoùa ñoä thoaùt voâ löôïng chuùng sinh, khieán hoï an truï ba thöøa.

Theá giôùi Tònh truï cuûa Ñöùc Nhö Lai Tueä Kieán giaøu coù thuaàn thuïc, naêm gioáng luùa doài daøo, an laïc khoâng löôøng, trôøi ngöôøi ñoâng ñuùc, quaàn aùo, ñoà aên thöùc uoáng gioáng nhö treân coõi trôøi Vieâm. Ñöùc Phaät aáy seõ soáng laâu ñeán traêm vaïn naêm, coù saùu möôi öùc Hieàn thaùnh chuùng Taêng Thanh vaên, moät traêm hai möôi vaïn öùc Boà-taùt. Nhöõng vò thaân caän Ñöùc Nhö Lai Tueä Kieán aáy ñeàu ñöôïc Tam-muoäi Töø haïnh. Ñöùc Nhö Lai Tueä Kieán noùi kinh, neáu haønh giaû Thanh vaên laàn ñaàu thaáy Phaät thì ñöôïc Ñaïo tích, thaáy laàn thöù hai thì ñöôïc Vaõng lai, thaáy laàn thöù ba thì ñöôïc Baát hoaøn, thaáy laàn thöù tö thì ñöôïc Voâ sôû tröôùc. Ngöôøi coù chí Ñaïi thöøa thì vöøa ñeán haàu haï Ñöùc Nhö Lai Tueä Kieán lieàn ñöôïc Nhaãn nhu thuaän, thaáy laàn nöõa thì ñöôïc thaàn thoâng, thaáy laàn thöù ba thì ñöôïc Bieän taøi toång trì, thaáy laàn thöù tö thì ñöôïc phaùp Nhaãn baát khôûi. Theá giôùi Tònh truï khoâng coù ngöôøi huûy phaïm giôùi, yù thanh tònh khoâng taø ñeàu truï ôû chaùnh kieán. Ngöôøi ôû ñoù sau khi maïng chung khoâng coù ñöôøng aùc ñeàu sinh leân trôøi hay coõi Phaät thanh tònh...

Con vua roàng Uy Thuû nghe Ñöùc Phaät thoï kyù raát ñoãi vui möøng,

loøng laønh phaùt sinh. OÂng daâng traêm ngaøn chuoãi ngoïc ñeå tung leân treân Ñöùc Phaät, chaép tay noùi keä khen:

*Nhaân Toân thanh tònh nhö aùnh traêng Uy thaàn, voâ löôïng chuùng toân kính Naêng löïc Toång trì aáy khoâng löôøng Nguyeän cuùi leã Ñaáng Voâ Bieân Tueä! Thaùnh töø chaúng theå haïn löôøng Chaúng theå baøn trí saùng khoâng veát Caám giôùi roäng, ñònh truï khaép cuøng Cuùi ñaàu Nhaân Toân nhö hö khoâng! Khoâng löôøng khoâng haïn öùc kieáp soá Khoâng gì chaúng vaøo, haïnh roát cuøng*

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

*Do vaäy hieåu bieát nhöõng chuùng sinh Choã veà taâm taùnh caùc coäi goác.*

*Dung nhan Theá Toân, ngöôøi nhìn thaáy Moät loøng quan saùt khoâng nhaøm chaùn Chaúng bò meâ hoaëc cuûa traàn tuïc*

*Baån dô aùi duïc ñeàu dieät tan. Ai loan, Caâu-di caùc thaàn, quyû*

*Cuõng nhö vaäy, tieáng cuûa Phaïm thieân Tieáng nghe möôøi phöông raát vi dieäu Saùnh tieáng Nhö Lai sieâu vieät hôn.*

*Giaû nhö maët trôøi rôi xuoáng ñaát Nöôùc bieån phaûi khoâ, Tu-di tan Hö khoâng coøn naùt, ñaát laät ngöôïc*

*Troïn khoâng khaùc, lôøi noùi Theá Toân. Theá Toân chí thaønh noùi chaéc chaén Ñem Ñaïi Thaùnh Tueä trao cho con Con khoâng hoà nghi, tröø löôùi keát Ñöôïc Phaät töï taïi laøm Chuùng Höïu. Möôøi phöông voâ löôïng öùc vaïn nöôùc Ñaày traân baûo cuùng thaày daãn ñöôøng Giaû söû coù ngöôøi phaùt taâm ñaïo*

*So troàng ñöùc tröôùc thì ñaây hôn.*

*Cuùng döôøng Chaùnh Giaùc, ñöùc ñeä nhaát Neáu ngöôøi phaùt chí Ñaïo Phaät Toân*

*Laø ñaõ baùo aân Ñaáng Thaäp Löïc Maïng Ñaïo Sö naøy chaúng ñoaïn tan.*

Con vua roàng noùi baøi keä khen Ñöùc Phaät naøy roài, möôøi ngaøn ngöôøi ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân vaø ñeàu noùi leân:

–Khi Ñöùc Nhö Lai Tueä Kieán chöùng ñöôïc Toái chaùnh giaùc thì chuùng con ñoàng loøng nguyeän sinh veà theá giôùi Tònh truï ñeå phuïng trì lôøi daïy chaùnh phaùp cuûa Ñöùc Nhö Lai ñoù, ñoàng thôøi cuùng döôøng Ñöùc Phaät ñoù. Sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, chuùng con laàn löôït boå xöù vaøo coõi aáy, ñöôïc Toái chaùnh giaùc.

Ñöùc Phaät thoï kyù cho hoï ñeàu seõ sinh veà theá giôùi Tònh truï.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)