**Phaåm 25: ÑAÏI PHAÏM THIEÂN VÖÔNG KHUYEÁN THÆNH**

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Khi môùi thaønh ñaïo Chaùnh giaùc, Nhö Lai ñaõ tónh toïa moät mình trong röøng Ña dieãn, taâm an truï vaøo caûnh thieàn ñònh saâu xa vi dieäu, quan saùt khaép theá gian roài khôûi leân suy nieäm naøy: “Phaùp maø Ta ñaõ chöùng ñöôïc thaäm thaâm vi dieäu, tòch tónh baäc nhaát, raát khoù laõnh hoäi thaáu ñaït, khoâng theå lyù giaûi theo con ñöôøng tö duy phaân bieät, chæ coù chö Phaät môùi coù theå thoâng toû. Phaùp ñoù daïy con ñöôøng vöôït qua naêm uaån ñeå ñi vaøo chaân lyù ñeä nhaát töùc theå taùnh thanh tònh voâ xöù, voâ haønh, baát thuû, baát xaû; khoâng theå hieåu heát baèng tri kieán bình thöôøng, khoâng theå chæ baøy roõ ñöôïc voâ vi, voâ taùc, lìa xa saùu caûnh; chaúng phaûi laø phaùp maø taâm coù theå öôùc löôïng ñöôïc hay dieãn ñaït baèng ngoân töø ñöôïc, khoâng theå hieåu theo caûm quan nghe thaáy vaø cuõng khoâng theå quaùn töôûng maø hieåu ñöôïc vì noù dung thoâng voâ ngaïi, lìa moïi con ñöôøng saün coù ñeå vöôn tôùi choán cöùu caùnh, laø phaùp Khoâng, Voâ sôû ñaéc, Nieát-baøn tòch tónh. Neáu truyeàn daïy phaùp aáy cho con ngöôøi thì chaéc haún hoï khoâng theå thaáu hieåu ñöôïc, chæ uoång coâng maø chaúng ñem laïi lôïi ích gì. Vì vaäy Ta cöù maëc nhieân an truï”. Baáy giôø Theá Toân ñoïc baøi keä:

*Ta chöùng phaùp cam loä voâ vi Thaâm dieäu tòch tónh lìa caáu nhieãm Taát caû chuùng sinh khoù laõnh hoäi Vì theá ta yeân laëng tòch truù*

*Phaùp aáy xa lìa moïi ngoân töø*

*Ví nhö hö khoâng khoâng oâ nhieãm Taâm yù tö duy ñeàu chaúng ñaït Neáu ngöôøi thaáu ñaït thaät ít coù Taùnh cuûa phaùp aáy lìa vaên töï*

*Ai thaâm nhaäp ñöôïc dieäu lyù aáy*

*Nhôø traûi nhieàu kieáp cuùng döôøng Phaät Neân môùi nghe qua sinh tin hieåu Chaúng theå noùi Höõu hoaëc noùi Voâ*

*Khoâng Höõu khoâng Voâ cuõng chaúng ñöôïc Ta xöa voâ löôïng kieáp tu haønh*

*Chöa ñaït cöùu caùnh Voâ sinh nhaãn Nay ñaõ ñaït phaùp cöùu caùnh aáy*

*Thöôøng quaùn caùc phaùp khoâng sinh dieät Taát caû caùc phaùp baûn taùnh Khoâng Nhieân Ñaêng Nhö Lai thoï kyù Ta*

*OÂng ôû ñôøi sau thaønh Chaùnh giaùc Thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Vaên Tuy vaøo luùc aáy chöùng phaùp tònh Nay Ta môùi ñaït ñeán cöùu caùnh Thaáy chuùng sinh trong coõi sinh töû*

*Khoâng phaân chaùnh phaùp vaø phi phaùp Chuùng sinh theá gian coù theå ñoä*

*Neân khôûi ñaïi Bi maø ñoä chuùng*

*Phaïm vöông neáu ñeán khuyeán thænh Ta*

*Ta seõ chuyeån baùnh xe dieäu phaùp.*

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Nhö Lai noùi xong baøi keä aáy lieàn töø choøm loâng traéng giöõa hai haøng loâng maøy phoùng ra luoàng haøo quang lôùn chieáu saùng khaép Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi. Baáy giôø vò Thieân chuû theá giôùi Ta-baø laø Loa Keá Phaïm vöông, nhôø oai thaàn cuûa Phaät maø bieát ñöôïc Thaùnh yù trong söï im laëng cuûa Nhö Lai, neân suy nghó: “Ta phaûi mau ñeán choã Phaät khuyeán thænh Ngaøi khôûi chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp”. OÂng lieàn goïi chuùng Phaïm thieân ñeán noùi:

–Naøy caùc vò, chuùng sinh trong theá gian ñoái vôùi phaùp laønh coù theå giaûm suùt, ñoái vôùi phaùp aùc coù theå taêng leân. Vì sao theá? Laø vì Phaät ñaõ ñaéc quaû vò Voâ thöôïng Boà-ñeà roài nhöng chæ im laëng an truï chöù khoâng chuyeån baùnh xe phaùp. Chuùng ta phaûi ñeán ñaáy ñeå khuyeán thænh Ngaøi chuyeån baùnh xe phaùp giaùo hoùa chuùng sinh.

Theá roài Phaïm vöông cuøng vôùi saùu möôi taùm caâu-chi vò Phaïm thieân ñeán choã Phaät, ñaûnh leã ngang chaân Phaät, cung kính ñi nhieãu quanh theo phía phaûi ba voøng roài ñöùng sang moät beân thöa:

–Baïch Theá Toân, hieän nay chuùng sinh trong theá gian ñoái vôùi phaùp laønh ñang bò giaûm suùt. Vì sao theá? Nhö Lai ñaõ vì chuùng sinh maø xuaát gia caàu ñaïo Boà-ñeà. Nay thaønh Phaät roài laïi im laëng an truï khoâng chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp, do vaäy maø chuùng sinh ñoái vôùi phaùp laønh khoâng ñöôïc taêng tröôûng. Laønh thay Theá Toân, laønh thay Thieän Theä! Xin Theá Toân vì chuùng sinh maø khôûi taâm ñaïi Bi chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp. Nhieàu chuùng sinh coù naêng löïc laõnh hoäi ñöôïc phaùp thaâm dieäu. Chæ mong Theá Toân chuyeån baùnh xe phaùp.

Baáy giôø Ñaïi phaïm Thieân vöông ñoïc baøi keä taùn thaùn Phaät:

*Thaéng trí Nhö Lai Vieân maõn toái thöôïng Phoùng haøo quang lôùn Chieáu khaép theá gian Duøng maët trôøi tueä Nôû hoa coõi ngöôøi*

*Vì sao lìa boû An truï voâ thanh*

*Phaät ñem phaùp baùu Ban cho muoân loaøi Nôi traêm ngaøn kieáp Ñaõ töøng thu nhaän Gaàn guõi coõi ñôøi Naøo boû chuùng sinh Cuùi mong Theá Toân Thoåi loa phaùp vang*

*Gioùng troáng phaùp lôùn Thaép ñeøn phaùp ngôøi Tuoân möa phaùp ñöôïm Döïng cao côø phaùp Ñöa heát chuùng sinh Qua bieån sinh töû Beänh naëng phieàn naõo Ñeàu ñöôïc dieät tröø*

*Löûa phieàn naõo döõ Laøm cho döøng taét Chæ roõ Nieát-baøn Ñöôøng khoâng öu naõo Noùi phaùp chaân thaät Môû cöûa giaûi thoaùt Khieán bao keû muø Ñeàu ñöôïc phaùp nhaõn Döùt heát moïi lo*

*Sinh laõo beänh töû Khoâng phaûi trôøi ngöôøi Khoâng phaûi Ñeá Thích Maø ñoaïn tröø saïch Sinh töû phieàn naõo*

*Con cuøng Thieân chuùng Kính thænh Nhö Lai Chuyeån baùnh xe phaùp Nguyeän ñem coâng ñöùc Vieäc khuyeán thænh naøy Ñoàng mong Theá Toân Chuyeån xe chaùnh phaùp Giaùo hoùa muoân loaøi.*

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Luùc baáy giôø Theá Toân yeân laëng an truï, Ñaïi phaïm Thieân vöông cuøng vôùi chö Thieân duøng boät höông chieân-ñaøn vaø traàm thuûy coõi trôøi cuùng döôøng Phaät xong lieàn bieán maát.

Ñöùc Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo:

–Luùc ñoù Nhö Lai vì muoán cho theá gian toân troïng chaùnh phaùp, vì muoán cho dieäu phaùp thaäm thaâm ñöôïc khai môû, truyeàn baù khaép theá gian neân ñaõ truï vaøo thieàn ñònh quan saùt khaép coõi vaø suy nghó: “Phaùp maø Ta ñaõ chöùng ñöôïc thaäm thaâm vi dieäu, tòch tónh baäc nhaát raát khoù laõnh hoäi thaáu ñaït, khoâng theå lyù giaûi theo con ñöôøng tö duy phaân bieät, chæ coù chö Phaät môùi coù theå thoâng toû. Phaùp ñoù daïy con ñöôøng vöôït qua naêm uaån ñeå ñi vaøo chaân lyù ñeä nhaát töùc theå taùnh thanh tònh voâ xöù, voâ haønh, baát thuû, baát xaû, khoâng theå hieän baèng tri kieán bình thöôøng, khoâng theå chæ baøy roõ ñöôïc voâ vi, voâ taùc, lìa xa saùu caûnh, chaúng phaûi laø phaùp maø taâm coù theå öôùc löôïng ñöôïc hay dieãn ñaït baèng ngoân töø ñöôïc, khoâng theå hieåu theo caûm quan nghe thaáy vaø cuõng khoâng theå quaùn töôûng maø hieåu ñöôïc vì noù dung thoâng voâ ngaïi, lìa moïi con ñöôøng saün coù ñeå vöôn tôùi choán cöùu caùnh, laø phaùp Khoâng, Voâ sôû ñaéc, Nieát-baøn tòch tónh. Neáu truyeàn daïy phaùp aáy cho con ngöôøi thì chaéc haún hoï khoâng theå thaáu hieåu ñöôïc, chæ uoång coâng maø chaúng ñem laïi lôïi ích gì. Vì vaäy ta cöù maëc nhieân an truï.

Baáy giôø Ñaïi phaïm Thieân vöông nhôø uy thaàn cuûa Phaät, neân laïi bieát Nhö Lai vaãn coøn giöõ yù töôûng im laëng, beøn ñeán choã Thích Ñeà-hoaøn Nhaân noùi:

–Kieàu-thi-ca, oâng nay neân bieát chuùng sinh nôi theá gian bò cuoán trong röøng raäm sinh töû, phaùp laønh hieän ñang giaûm suùt coøn phaùp aùc laïi taêng leân. Vì sao theá? Vì Nhö Lai khoâng chòu chuyeån xe phaùp. Kieàu-thi-ca, chuùng ta phaûi cuøng nhau ñeán choã Phaät khuyeán thænh Ngaøi, vì chö Phaät Nhö Lai khi ñaéc ñaïo thöôøng phaûi ñöôïc aân caàn khuyeán thænh thì môùi

chuyeån xe phaùp, neáu khoâng thì caùc Ngaøi cöù yeân laëng an truï. Do vaäy chuùng ta phaûi ñeán khuyeán thænh Nhö Lai chuyeån phaùp luaân cuõng laø ñeå cho theá gian bieát toân troïng chaùnh phaùp.

Luùc aáy Ñaïi phaïm Thieân vöông cuøng Thích Ñeà-hoaøn Nhaân vaø chö Thieân ôû caùc coõi, Töù Thieân vöông thieân, Tam thaäp tam thieân, Daï-ma thieân, Ñaâu-suaát-ñaø thieân, Laïc bieán hoùa thieân, Tha hoùa töï taïi thieân, Phaïm chuùng thieân, Phaïm phuï thieân, Quang aâm thieân, Quaûng quaû thieân, Bieán tònh thieân, Tònh cö thieân cho ñeán A-ca-ni-traù thieân, taát caû ñeàu uy nghi röïc rôõ vaøo khoaûng nöûa ñeâm cuøng vaân taäp ñeán röøng Ña dieãn leã Phaät roài ñi nhieãu quanh theo phía tay phaûi ba voøng vaø ñöùng sang moät beân.

Baáy giôø Thích Ñeà-hoaøn Nhaân chaép tay höôùng veà choã Phaät ñoïc baøi keä thænh Nhö Lai chuyeån xe chaùnh phaùp:

*Theá Toân haøng phuïc caùc ma oaùn Taâm luoân thanh tònh nhö traêng troøn Nguyeän vì chuùng sinh ra khoûi ñònh Ñem trí tueä saùng chieáu theá gian.*

Thích Ñeà-hoaøn Nhaân ñoïc baøi keä xong maø Phaät vaãn cöù yeân laëng. Loa Keá Phaïm vöông noùi vôùi Thích Ñeà-hoaøn Nhaân:

–Naøy Kieàu-thi-ca, khoâng theå khuyeán thænh nhö vaäy maø ñöôïc ñaâu.

Theá roài Ñaïi phaïm Thieân vöông lieàn rôøi toøa ngoài, veùn vaït aùo ñeå loä vai beân phaûi, ñaàu goái phaûi quyø chaïm saùt ñaát, chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät noùi baøi keä khuyeán thænh:

*Nhö Lai nay ñaõ haøng phuïc ma*

*Trí tueä saùng ngôøi chieáu khaép choán Theá gian caên cô ñaõ thuaàn thuïc Cuùi mong Theá Toân rôøi ñònh caûnh.*

Khi aáy Theá Toân noùi vôùi Ñaïi phaïm Thieân vöông:

–Phaùp maø Ta ñaõ chöùng ñöôïc thaäm thaâm vi dieäu, tòch tónh baäc nhaát, raát khoù laõnh hoäi thaáu ñaït, khoâng theå lyù giaûi theo con ñöôøng tö duy phaân bieät, chæ coù chö Phaät môùi coù theå thoâng toû. Phaùp ñoù daïy con ñöôøng vöôït qua naêm uaån ñeå ñi vaøo chaân lyù ñeä nhaát töùc theå taùnh thanh tònh voâ xöù, voâ haønh, baát thuû, baát xaû, khoâng theå hieåu heát baèng tri kieán bình thöôøng, khoâng theå chæ baøy roõ ñöôïc voâ vi, voâ taùc, lìa xa saùu caûnh; chaúng phaûi laø phaùp maø taâm coù theå öôùc löôïng ñöôïc hay dieãn ñaït baèng ngoân töø ñöôïc, khoâng theå hieåu theo caûm quan nghe thaáy vaø cuõng khoâng theå quaùn töôûng maø hieåu ñöôïc vì noù dung thoâng voâ ngaïi, lìa moïi con ñöôøng saün coù ñeå vöôn tôùi choán cöùu caùnh, laø phaùp Khoâng, Voâ sôû ñaéc, Nieát- baøn tòch tónh. Neáu truyeàn roäng phaùp aáy cho moïi ngöôøi thì chaéc haún hoï seõ khoâng theå thaáu hieåu ñöôïc. Vì theá maø Ta thöôøng suy nieäm hai baøi keä sau:

*Ñaïo Ta chöùng ngöôïc doøng Thaâm dieäu khoù nhaän bieát Keû muø toái khoâng hieåu*

*Neân im laëng voâ ngoân Chuùng sinh nôi coõi theá Ñaém theo naêm caûnh, traàn Thaät khoù toû phaùp Ta*

*Neân Ta im laëng maõi.*

Luùc ñoù Phaïm vöông, Ñeá Thích cuøng hoäi chuùng chö Thieân nghe Phaät noùi keä nhö vaäy

loøng raát lo buoàn, bieán maát khoûi nôi aáy. Ñöùc Phaät noùi vôùi chö vò Tyø-kheo:

–Vaøo moät hoâm noï, Ñaïi phaïm Thieân vöông nhaän thaáy nhieàu nhoùm ngoaïi ñaïo taïi nöôùc Ma-giaø-ñaø ñeà xöôùng caùc thuyeát veà ñaát, nöôùc, löûa, gioù roài tranh bieän, giaûi thích theo taø kieán maø cho laø chaùnh ñaïo. Chuùng sinh ôû ñaáy caàn ñöôïc hoùa ñoä, maø Ñöùc Phaät vaãn coøn yeân laëng nhö tröôùc, neân ñaõ thaân haønh ñeán choã Phaät, ñaûnh leã ngang chaân Phaät, nhieãu quanh ba voøng, quyø goái beân phaûi chaïm saùt ñaát, chaép tay cung kính ñoïc baøi keä khuyeán thænh:

*Nöôùc Ma-giaø-ñaø Nhieàu ñaùm ngoaïi ñaïo Thaûy ñeàu rao truyeàn Gieo raéc taø kieán*

*Cuùi mong Maâu-ni Môû phaùp cam loä Thanh tònh baäc nhaát Ñeå chuùng ñöôïc nghe Phaùp cuûa Phaät chöùng Thanh tònh döùt nhieãm Ñöa ñeán bôø giaùc*

*Chaúng taêng chaúng giaûm ÔÛ trong ba coõi*

*Toân quyù hôn heát Nhö nuùi Tu-di Hieän roõ treân bieån Vì khaép muoân loaøi*

*Khôûi loøng xoùt thöông Teá ñoä chuùng sinh Sao laïi töø boû*

*Nhö Lai goàm ñuû Moïi thöù coâng ñöùc Duõng löïc voâ uùy Cuùi xin tröø taän*

*Khoå naõo chuùng sinh Trôøi ngöôøi theá gian Bò phieàn naõo beänh Böùc baùch muoân neûo Xin Phaät töø bi*

*Xoùt thöông teá ñoä Chæ coù Nhö Lai*

*Laø choán quy ngöôõng Trôøi ngöôøi töø xöa Ñöôïc theo Nhö Lai Neûo thieän ñaõ thuaàn Ñeàu caàu giaûi thoaùt Neáu ñöôïc nghe phaùp Ñuû söùc nhaän laõnh*

*Cuùi mong Nhö Lai Neân mau truyeàn baù Vì vaäy con nay*

*Xin Baäc Tinh Taán Khai baøy phaùp dieäu Khieán thaáy neûo chaùnh Ví nhö maây daøy*

*Möa tuoân khaép choán Möa phaùp Nhö Lai Laïi cuõng nhö vaäy Thaám nhuaàn taát caû Chuùng sinh khaùt khao. Coøn bao nhieâu keû*

*Taø kieán buûa vaây Trong röøng sinh töû Troâi laên bao kieáp Chöa ñöôïc cöùu ñoä Muø khoâng maét tueä Neân sa haàm saâu Duy nguyeän Ñaïo Sö*

*Khai roõ ñöôøng chaùnh Thí phaùp cam loä.*

*Phaät ñaâu deã gaëp Nhö hoa Öu-ñaøm Cuùi mong ñoä thoaùt Bao keû laïc loaøi.*

*Nhö Lai töø xöa*

*Phaùt nguyeän roäng lôùn Töï ñoä hoaøn taát*

*Seõ ñoä chuùng sinh Xin ñem phaùp saùng Tröø moïi toái taêm Chæ Phaät ñaïi Töø*

*Naøo queân baûn nguyeän. Nhö Sö töû roáng*

*Nhö saám reàn vang Xin vì chuùng sinh*

*Chuyeån baùnh xe phaùp.*

Baáy giôø, Theá Toân duøng Phaät nhaõn quan saùt caên tính thöôïng, trung, haï cuûa taát caû chuùng sinh, nhaän thaáy coù theå goàm vaøo ba nhoùm laø chaùnh, taø vaø baát ñònh. Cuõng nhö moãi ngöôøi ñeán moät ao nöôùc trong treûo thaáy trong ao coù nhieàu caây coû, hoaëc coøn chìm döôùi maët nöôùc, hoaëc vöøa nhuù leân ngang maët nöôùc, hoaëc vöôn leân khoûi maët nöôùc, ba loaïi ñoù ñeàu phaân bieät raát roõ raøng. Nhö Lai quan saùt caên tính baäc thöôïng, trung vaø baäc haï cuûa taát caû chuùng sinh cuõng gioáng nhö vaäy. Khi aáy Nhö Lai suy nghó: “Neáu ta thuyeát phaùp hoaëc khoâng thuyeát phaùp thì ñoái vôùi loaïi chuùng sinh taø kieán hoï cuõng chaúng bieát

gì; coøn ñoái vôùi chuùng sinh coù chaùnh kieán neáu ta thuyeát phaùp hoaëc khoâng thuyeát phaùp thì hoï cuõng ñeàu thoâng toû. Chæ coøn ñoái vôùi loaïi chuùng sinh baát ñònh, neáu ta thuyeát phaùp thì hoï thoâng toû, coøn khoâng thuyeát phaùp thì hoï khoâng bieát ñaâu nöông töïa. Naøy caùc Tyø- kheo, khi ñoù Nhö Lai chuù yù ñeán loaïi chuùng sinh baát ñònh aáy neân khôûi taâm ñaïi Bi, tuyeân boá:

–Ta seõ vì loaïi chuùng sinh ñoâng ñaûo naøy chuyeån xe phaùp khieán cho phaùp baûo coù maët trong coõi ñôøi vaø cuõng vì Ñaïi phaïm Thieân vöông ñaõ heát loøng khuyeán thænh.

Theá Toân ñoïc baøi keä noùi vôùi Phaïm vöông:

*Ta nay vì oâng thænh Seõ möa Phaùp cam loä*

*Xuoáng khaép coõi theá gian Trôøi ngöôøi cuøng roàng thaàn Nhöõng ngöôøi taâm ñònh tín Neân laõnh hoäi chaùnh phaùp.*

Luùc ñoù Ñaïi phaïm Thieân vöông nghe Phaät noùi baøi keä xong thì vui möøng toät ñoä cho laø ñieàu chöa töøng coù, lieàn ñeán tröôùc ñaûnh leã ngang chaân Phaät ñi nhieãu quanh voâ soá voøng roài bieán maát.

Naøy caùc Tyø-kheo, baáy giôø Ñòa thaàn goïi thaàn Hö khoâng vaø noùi lôùn:

–Nhö Lai nay ñaõ nhaän lôøi khuyeán thænh cuûa Ñaïi phaïm Thieân vöông saép chuyeån baùnh xe phaùp. Nhö Lai vì taâm ñaïi Töø bi thöông xoùt muoán hoùa ñoä taát caû chuùng sinh ñem laïi lôïi ích cuøng moïi an laïc cho hoï, vì muoán laøm taêng tröôûng coõi trôøi ngöôøi, giaûm thieåu caùc coõi aùc cuõng nhö chæ cho chuùng sinh ñaït ñeán giaûi thoaùt neân ñaõ chòu chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp.

Ñòa thaàn noùi xong thì chæ trong moät nieäm thaàn Hö khoâng ñaõ nghe roõ vaø truyeàn ñi khaép choán ñeán taän coõi trôøi A-ca-ni-traù.

Naøy caùc Tyø-kheo, khi aáy coù boán vò Thieân töû baûo veä caây Boà-ñeà teân laø AÙi Phaùp, Quang Minh, Laïc Phaùp vaø Phaùp Haønh cuøng ñeán tröôùc choã Phaät, ñaûnh leã ngang chaân Phaät vaø thöa:

–Baïch Theá Toân, Ngaøi seõ choïn nôi naøo ñeå chuyeån phaùp luaân? Nhö Lai ñaùp:

–Ta seõ ôû vöôøn Loäc daõ töùc choán Tieân nhaân ñoïa xöù thuoäc nöôùc Ba-la-naïi ñeå chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp.

Caùc vò Thieân töû laïi hoûi:

–Baïch Theá Toân, caûnh trí trong vöôøn Loäc daõ thuoäc nöôùc Ba-la-naïi aáy keùm phaàn töôi ñeïp, caây röøng khe suoái cuõng khoâng noåi tieáng laém, chæ coù ñaát ñai phì nhieâu, daân cö ñoâng ñuùc, thaønh aáp cuõng nhieàu, ao hoà trong saïch maùt meû, vaäy vì lyù do gì maø Nhö Lai choïn nôi aáy ñeå chuyeån phaùp luaân?

Khi aáy Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Thieân töû:

–Caùc oâng khoâng neân noùi nhö theá. Vì sao vaäy? Ta nhôù laïi töø kieáp xa xöa, ñaõ töøng laàn löôït cuùng döôøng ñeán saùu möôi ngaøn öùc na-do-tha chö Phaät, Nhö Lai taïi thaønh Ba-la- naïi vaø coù tôùi chín vaïn moät ngaøn caâu-chi Ñöùc Phaät ñaõ choïn nôi ñoù ñeå chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp. Taát caû phaùp vi dieäu thaäm thaâm ñöôïc chö Phaät giaûng taïi ñoù. Do vaäy ñaát naøy luoân ñöôïc Trôøi, Roàng, Daï-xoa, La-saùt, Caøn-thaùt-baø hoä trì. Ñoù laø lyù do khieán Nhö Lai choïn vöôøn Loäc daõ laøm nôi chuyeån baùnh xe chaùnh phaùp vaäy.

