PHAÄT THUYEÁT HAÛI LONG VÖÔNG KINH

**QUYEÅN 4**

**Phaåm 16: KIM SÍ ÑIEÅU (CHIM CAÙNH VAØNG)**

Baáy giôø, coù caùc vua roàng, moät teân Haáp Khí, hai teân laø Ñaïi Haáp Khí, ba teân laø Huøng Bi, boán teân laø Voâ Löôïng Saéc, baïch Ñöùc Theá Toân raèng:

–Voâ soá loaøi roàng ôû trong bieån naøy, vôùi ngaàn aáy chuûng loaïi do quaû baùo cuûa nhaân duyeân haønh ñoäng maø laïi sinh ñeán ñaây. Hoaëc coù loaøi lôùn, hoaëc coù loaøi nhoû, hoaëc coù loaøi oám yeáu... nhìn thaáy ñaõ khinh nhôøn. Coù boán gioáng chim caùnh vaøng thöôøng aên thòt loaøi roàng aáy vaø vôï con cuûa loaøi roàng. Caùc chuûng loaïi roàng trong bieån sôï seät, nguyeän xin Ñöùc Phaät uûng hoä, khieán cho caùc roàng bieån ñöôïc yeân oån, chaúng sôï seät.

raèng:

Ñeán ñaây, Ñöùc Theá Toân côûi y treân ngöôøi vaø baûo vua roàng bieån

–OÂng haõy laáy y cuûa Nhö Lai phaân chia cho caùc vua roàng, laøm

sao cho ñeàu cuøng khaép. Vì sao? Vì ôû trong bieån lôùn naøy chæ ñaët moät sôïi cuûa y naøy thì vua chim caùnh vaøng cuõng chaúng theå xuùc phaïm. Vì sôû nguyeän cuûa ngöôøi trì caám giôùi thì nhaát ñònh phaûi ñöôïc.

Luùc aáy, caùc vua roàng lôùn ñeàu oâm loøng lo sôï. Hoï ñeàu nghó raèng: “Y cuûa Ñöùc Phaät raát nhoû nhoi maø chia khaép heát caùc roàng trong bieån lôùn thì ñaâu coù ñöôïc?”

Ñöùc Phaät bieát ñöôïc söï hoaøi nghi lo sôï cuûa caùc vua roàng neân baûo vua roàng bieån raèng:

–Giaû söû nhaân daân trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu ñöôïc chia phaàn y cuûa Nhö Lai thì nhaát ñònh y aáy chaúng giaûm, chaúng heát. Hoï muoán laáy y thì ví nhö hö khoâng, tuøy theo öôùc muoán cuûa hoï maø töï nhieân sinh ra. Söï kieán laäp cuûa Phaät chaúng theå nghó baøn! Coâng ñöùc loàng loäng, y aáy nhö vieäc naøy vaäy.

Vua roàng bieån lieàn nhaän laáy y cuûa Ñöùc Phaät maø töï chia laøm voâ

öông soá traêm ngaøn maûnh. Moãi moät phaàn ñeàu chia cho caùc vua roàng. Cung vua roàng tuøy theo nôi aáy roäng heïp, lôùn nhoû töï nhieân caáp cho maø y aáy vaãn nhö cuõ, nhaát ñònh chaúng heát. Ñeán ñaây, vua roàng bieån baûo caùc vua roàng raèng:

–Caùc oâng phaûi kính y naøy nhö kính Ñöùc Theá Toân, nhö kính thaùp, chuøa. Vì sao? Vì hoâm nay, y naøy laø ñoà maëc cuûa Ñöùc Nhö Lai. Do ñoù, neân noùi laø nhö kính thaùp chuøa vaäy. Giaû söû, taát caû cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai so vôùi vieäc phuïng thôø y naøy thì ngang baèng, khoâng sai khaùc.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo vua roàng bieån raèng:

–Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy! Ñuùng nhö lôøi noùi cuûa oâng! Ngöôøi phuïng thôø y naøy töùc laø cuùng döôøng Nhö Lai! OÂng haõy xem caùc roàng vaø vôï con loaøi roàng, taát caû ñeàu coù ñöôïc phaàn y cuûa Nhö Lai khoâng?

Ñaùp laïi raèng:

–Thöa vaâng, con ñaõ thaáy! Ñöùc Phaät daïy raèng:

–Ta ñeàu thoï kyù thì hoï lieàn thoaùt khoûi thaân roàng. ÔÛ kieáp Hieàn naøy, tröø ngöôøi coù chí Ñaïi thöøa, coøn caùc roàng khaùc ñeàu khoâng vöôùng maéc seõ vaøo Nieát baøn. Nhö vaäy, naøy Long vöông! Nhö Lai coøn taïi theá thì taát caû chuùng sinh phaùt moät taâm thieän, nhaân duyeân seõ ñaït ñeán quaû Phaät, chöa töøng coù maát ñi.

Baáy giôø, caùc roàng vaø vôï con loaøi roàng ôû trong bieån hôùn hôû vui möøng, kính leã tröôùc Ñöùc Phaät ñoàng thanh noùi raèng:

–Lôøi noùi cuûa Ñöùc Nhö Lai khoâng coù hai, raát thaønh thaät, chaúng hö doái! Ngaøi ñaõ thoï kyù cho chuùng con, ñaït ñeán giaûi thoaùt voâ vi. Chuùng con hoâm nay ôû bieån lôùn, quy y Phaät, Phaùp vaø caùc Thaùnh chuùng, thoï trì caám giôùi, kính thuaän Ñöùc Nhö Lai, laø yù nghóa cuûa söï quay veà.

Ñöùc Nhö Lai coøn ôû ñôøi, chuùng con luoân luoân ñi ñeán yeát kieán Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu, laéng nghe, thaâu nhaän nghóa phaùp. Sau khi Ñöùc Phaät vaøo Neâ-hoaøn thì chuùng con cuùng döôøng xaù-lôïi. Chuùng con ñem taát caû moïi thöù ñeå phuïng söï xaù-lôïi cuûa Ñöùc Theá Toân!

Ñeán ñaây, vua boán loaøi chim caùnh vaøng nghe söï kieán laäp cuûa Ñöùc Phaät, sôï haõi mau choùng ñi ñeán tröôùc choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu döôùi chaân keâu raèng:

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

–Taïi sao Ñöùc Theá Toân ñoaït maát phaàn aên cuûa chuùng con? Ñöùc Phaät daïy raèng:

–Toùm laïi coù boán thöù aên buoäc phaûi ñeán ba nôi. Nhöõng gì laø boán?

1. Chaêng löôùi saên caàm thuù, taøn haïi baày vaät nuoâi, saùt sinh haïi maïng duøng laøm ñoà aên thöùc uoáng thì ñoù laø ñeán choã aùc.
2. Caàm ñeo gaäy goäc, dao, xaø maâu... chaët ñaâm, böùc baùch, xoâ xaùt baén gieát ñeå cöôùp ñoaït cuûa caûi ngöôøi khaùc maø aên uoáng thì ñoù laø ñeán choã aùc.
3. Tham tieác, dua nònh, roái loaïn, phaïm caám giôùi, taø kieán, kheùo löøa doái ñeå ñöôïc aên thì ñoù laø ñeán choã aùc.
4. Chaúng phaûi thaày xöng laø thaày, chaúng phaûi Theá Toân xöng laø Theá Toân, rôi vaøo taø xöng laø chaùnh, chaúng phaûi tòch tónh xöng laø tòch tónh, chaúng phaûi thanh tònh xöng laø thanh tònh, chaúng phaûi phaïm haïnh xöng laø phaïm haïnh... Töï xöng doái traù ñeå caàu maø ñöôïc aên.

Ñoù laø boán thöù aên buoäc phaûi ñeán ba choã aùc laø ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Lôøi noùi phaùp cuûa ta laø tröø dieät boán thöù aên naøy. Chaúng phaûi vì nuoâi döôõng taám thaân naøy maø haïi maïng cuûa chuùng sinh. Vì sao? Vì taát caû chuùng sinh ñeàu töï yeâu thaân maïng, khoâng ai töï gheùt. Cho neân, muoán töï hoä trì thaân thì phaûi hoä trì ngöôøi khaùc, laøm yeân oån chuùng sinh. Nhö vaäy, ngöôøi thoâng minh chaúng duøng nguy haïi böùc baùch ngöôøi, ñieàu chaúng neân laøm, thaän troïng chôù laøm vaäy.

Baáy giôø, vua cuûa boán loaøi chim caùnh vaøng ñeàu cuøng vôùi haøng ngaøn quyeán thuoäc, baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Hoâm nay chuùng con töï quy y Phaät, Phaùp vaø Taêng chuùng. Baét ñaàu töø ñaây, chuùng con saùm hoái toäi loãi ñaõ phaïm töø tröôùc vaø phuïng trì caám giôùi. Baét ñaàu töø hoâm nay, chuùng con thöôøng duøng voâ uùy boá thí cho taát caû roàng, uûng hoä chaùnh phaùp ñeán chöøng naøo Phaät phaùp coøn truï, töông thuaän ñaïo phaùp cho ñeán dieät taän, chaúng traùi lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät baûo boán vua chim caùnh vaøng raèng:

–Thaân caùc oâng, thôøi Ñöùc Phaät Kim Nhaân laø boán Tyø-kheo teân laø Haân Laïc, Ñaïi Haân Laïc, Thöôïng Thaéng, Thöôïng Höõu. Boán vò Tyø- kheo ñoù traùi phaïm giôùi phaùp, tham ñoà cuùng döôøng, chí say meâ hoaëc, theo thaân höõu truïc lôïi giaøu sang, yù loaïn ngaõ, ngaõ sôû, rôi vaøo taø kieán, khinh caùc Tyø-kheo, böùc baùch naõo haïi hoï, chaúng hoä trì thaân, mieäng, yù,

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

laøm nhieàu vieäc aùc. Nhöng caùc oâng cuùng döôøng Ñöùc Phaät Kim Nhaân cuõng nhieàu chaúng theå keå. Do ñoù, neân caùc oâng chaúng bò ñoïa vaøo ñòa nguïc maø ñoïa vaøo loaøi caàm thuù naøy. Tröôùc sau, caùc oâng saùt sinh nhieàu chaúng theå keå xieát, bò nhieàu söï sôï haõi vì chaúng töï hoä trì.

Ngay töùc thôøi, Ñöùc Theá Toân lieàn nhö hình daùng aáy maø hieän thaàn tuùc khieán cho boán vua chim caùnh vaøng bieát ñöôïc ñôøi tröôùc maø hoï ñaõ cuùng döôøng Ñöùc Phaät Kim Nhaân vaø caùc ñeä töû, vieäc laøm phöôùc toäi ñeàu nhôù ra ñöôïc heát, maét nhìn ñeàu thaáy vieäc laøm cuûa ñôøi tröôùc, hoï baïch Ñöùc Theá Toân raèng:

–Taâm aáy cöùng coûi khoù coù theå ñieàu phuïc, buoäc loøng tham lam ghen gheùt taïo nhieàu ñieàu nguy haïi traùi lôøi daïy toân quyù cuûa Ñöùc Phaät Kim Nhaân. Chuùng con hoâm nay baét ñaàu nguyeän, thaø maát thaân maïng chaúng daùm phaïm ñieàu aùc!

Ñöùc Phaät vì hoï noùi Kinh vaø thoï kyù cho hoï raèng:

–Thôøi Ñöùc Phaät Di-laëc, caùc oâng ñeàu seõ ñöôïc ñoä taïi phaùp hoäi thöù nhaát.

M

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