**Phaåm 17: XAÙ-LÔÏI**

Baáy giôø, vua roàng bieån vaø taát caû roàng baïch Ñöùc Phaät raèng:

–Baïch Theá Toân, thaät chöa töøng coù! Nhöõng ñieàu thuyeát giaûng cuûa Ñöùc Nhö Lai laøm yeân oån khaép taát caû, Ngaøi ñaõ thoï kyù cho caùc roàng vaø khai hoùa quyeán thuoäc ñeàu phaùt yù ñaïo. Ngaøi laïi gia aân boá thí y cho caùc roàng. Caùc roàng ñeàu ñem ñoà cuùng döôøng cuùi ñaàu phuïng söï. Nhôø ñoù ñöôïc hoä trì, roài nhaân ñoù phaùt yù ñaïo, thöông xoùt chuùng sinh, tu theo boán Ñaúng taâm Töø, Bi, Hyû, Xaû, höng long boán aân, boá thí, nhaân aùi, lôïi ngöôøi lôïi cho taát caû, cöùu teá tuï hôïp. Do haïnh ñöùc naøy maø caùt chaúng truùt xuoáng thaân, lìa khoûi moïi hoaïn naïn.

Laïi khi yù tòch tónh chaúng maát thaân trôøi, bieán laøm loaøi raén, ñeán böõa aên sau cuøng, chaúng gaëp ñöôïc eãnh öông, vua chim caùnh vaøng chaúng baét aên thòt. Ñöùc Phaät giaùo hoùa boán loaøi chim ñeàu hieåu bieát ñôøi tröôùc.

Thôøi Ñöùc Phaät Kim Nhaân laøm boán Tyø-kheo, haønh ñoäng hung baïo, chaúng thuaän chaùnh phaùp, böùc baùch ngöôøi ñoàng hoïc, neân ñoïa laøm chim caùnh vaøng, töï baét ñaàu hoái loãi, ñoåi loøng, thay haïnh, phaùt yù ñaïo lôùn, haønh boán Ñaúng taâm, chaúng haïi quaàn sinh. Do ñöôïc hoä trì toát neân chuùng con maõi ñöôïc yeân oån, chaúng bò aên thòt nöõa, chí chaúng mang lo sôï, ñeâm daøi khoâng naïn ñeàu laø nhôø aân Ñöùc Phaät.

Hoâm nay Ñöùc Nhö Lai nhaän lôøi môøi cuûa vua roàng, ñaõ dieãn baøy söï che chôû roäng raõi. Ví nhö hö khoâng, khoâng ñaâu chaúng che. Ñeán ñaây, Ñöùc Theá Toân trôû laïi coõi Dieâm-phuø-lôïi thì caùc roàng ôû trong bieån khoâng nôi quy ngöôõng. Kính xin Ngaøi gia theâm ñaïi Bi, sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä, xin Ngaøi löu laïi toaøn thaân xaù-lôïi ôû taïi bieån naøy ñeå cho taát caû moïi loaøi ñeàu ñöôïc cuùng döôøng hoa höông, aâm nhaïc, quaàn aùo, côø phöôùn... maø chuyeån theâm coâng ñöùc, mau thoaùt khoûi thaân roàng, choùng ñöôïc ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân, tieáp tuïc ñöôïc cöùu teá.

Xin Ñöùc Phaät ruû loøng ban aân, taêng theâm uy ñöùc ñeå öôùc nguyeän chuùng con ñöôïc keát quaû!

Ñöùc Phaät daïy raèng:

–Hay thay! Ta theo chí nguyeän cuûa caùc ngöôi!

Luùc aáy, Toân giaû Tu-boà-ñeà noùi vôùi caùc con cuûa roàng:

–Naøy caùc oâng! Caùc oâng chôù kieán laäp taám loøng naøy! Noù laøm phöông haïi, pheá boû taát caû moïi ñöùc! Vì sao? Vì sau khi Ñöùc Phaät vaøo Neâ-hoaøn thì xaù-lôïi ñöôïc phaân boá cho taùm phöông vaø phöông treân phöông döôùi. Trôøi, roàng, quyû, thaàn, taát caû nhaân daân... nhöõng loaøi ngöôøi, vaät ñi, boø, hít thôû ñeàu seõ cuùng döôøng höông hoa, aâm nhaïc, cuùi ñaàu töï quy y. Xaù-lôïi aáy bieán hoùa hieän aùnh haøo quang ngöôøi nhìn thaáy vui möøng, bieát ñöôïc uy thaàn Ñöùc Phaät loàng loäng voâ cöïc. Nhôø loøng tin ñoù, hoï ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Roài hoaëc thaønh Duyeân giaùc, hoaëc thaønh Thanh vaên, hoaëc sinh leân coõi trôøi hay trôû laïi ñöôïc laøm thaân ngöôøi, hoï cuøng vôùi phaùp gaëp nhau, ñôøi ñôøi ñöôïc ñoä. Xeùt nhö vaäy thì khaép nôi nhôø ñöôïc cöùu teá.

Hoâm nay, caùc oâng ñeàu töï caàu nguyeän khieán Ñöùc Theá Toân ôû taïi bieån caû maø dieät ñoä, cung caáp cho caùc oâng toaøn thaân xaù-lôïi ñeå ñoäc quyeàn phuïng haàu, thoûa loøng mong muoán, coøn taát caû chuùng sinh thì nhôø vaøo ñaâu maø ñöôïc ñoä? Hoï vónh vieãn bò khoán cuøng aùch naïn, khoâng moät laàn cöùu hoä. Vì vaäy ta noùi raèng, chôù phaùt taám loøng naøy, khieán Ñöùc Phaät Theá Toân ôû trong bieån dieät ñoä ñeå ñoäc quyeàn phuïng söï toaøn thaân xaù-lôïi maø cuùng döôøng ö?

Caùc roàng ñaùp raèng:

–Thöa Toân giaû Tu-boà-ñeà! Toân giaû chôù noùi leân lôøi noùi aáy! Khoâng laáy caùi trí giôùi haïn ngaên ngaïi cuûa thaân mình ñeå giôùi haïn trí voâ cöïc cuûa Nhö Lai. Ñaïo Thaùnh coâng ñöùc Nhö Lai töï taïi, khoâng gì chaúng bieán hieän, khoâng xa, khoâng gaàn, khoâng ñoù, khoâng ñaây, ñi khaép möôøi phöông.

Ñaïo thaùnh aáy nhö hö khoâng. Trong khoaûnh khaéc phaùt yù coù theå khieán cho cung ñieän cuûa caùc roàng thaàn trong bieån, khu vöïc, quaän nöôùc, huyeän aáp, goø ñoáng, trong loaøi ngöôøi, ñoàng troáng, treân trôøi, theá gian cuûa tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, moãi moãi ñeàu hoùa hieän ra toaøn thaân xaù-lôïi cuûa Ñöùc Phaät cho taát caû ñöôïc cuùng döôøng maø ôû thaân theå Ñöùc Phaät chaúng taêng chaúng giaûm. Ñöùc Phaät phaân thaân ôû voâ soá coõi Phaät trong möôøi phöông maø cuõng khoâng phaân thaân, hieän khaép taát caû maø chaúng ñi chaúng laïi. Ví nhö boùng maët trôøi hieän ôû trong nöôùc, Ñöùc Phaät cuõng chaúng sinh ra, cuõng chaúng dieät ñoä thì laøm sao muoán giôùi haïn tueä cuûa Nhö Lai ö? Muoán giôùi haïn tueä cuûa Nhö Lai laø giôùi haïn hö khoâng?

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

Toân giaû Tu-boà-ñeà nghe caùc Long töû khen ngôïi ñöùc cuûa Nhö Lai voâ cuøng voâ cöïc, chaúng theå ví duï, laëng thinh khoâng noùi.

Caùc roàng trong bieån, chö Thieân treân hö khoâng vaø caùc quyû thaàn raát ñoãi vui möøng ñeàu phaùt yù ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân.

Ñöùc Phaät khen ngôïi caùc roàng con raèng:

–Hay thay, hay thay! Caùc oâng laø göông soi saùng! Thaät ñuùng nhö lôøi noùi khoâng coù khaùc vaäy. Phaät ñaïo cao dieäu khoâng bôø khoâng coõi, khoâng vuoâng khoâng troøn, khoâng roäng khoâng heïp, khoâng xa khoâng gaàn... ví nhö hö khoâng khoâng theå laøm ví duï.

M

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