LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**12- Truyeän Vua Quaùn Ñaûnh Thænh Phaät**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï taïi vöôøn truùc Ca-lan-ñaø, thaønh Vöông xaù.

Baáy giôø Theá Toân höôùng daãn saùu vaïn hai ngaøn vò A-la-haùn ñeán nöôùc Caâu-tyø-la. Daân chuùng nöôùc naøy baåm tính hieàn laønh, nhaân töø hieáu thuaän, taâm hoàn roäng löôïng bao dung. Ñöùc Nhö Lai suy nghó: “Nay Ta neân xaây döïng moät giaûng ñöôøng nhieàu taàng baèng goã Ngöu ñaàu chieân-ñaøn ñeå giaùo hoùa daân chuùng.” Khi Ñöùc Phaät nghó nhö vaäy, trôøi Ñeá Thích bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa Ngaøi, lieàn cuøng Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Cöu-baøn-traø… ai naáy ñeàu mang goã Ngöu ñaàu chieân-ñaøn ñeå daâng leân Theá Toân vaø xaây döïng moät giaûng ñöôøng lôùn cuùng döôøng Ñöùc Phaät, vôùi caùc tieän nghi nhö giöôøng, gheá, ñoà naèm, meàn neäm coõi trôøi vaø thöùc aên Tu-ñaø coõi trôøi, töï nhieân ñeàu ñaày ñuû ñeå cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng.

Baáy giôø daân chuùng thaáy vieäc aáy cho laø vieäc laï chöa töøng coù, ñeàu noùi raèng: “Hoâm nay Nhö Lai coù coâng ñöùc lôùn, neân môùi caûm ñöôïc chö Thieân cuùng döôøng nhö theá.” Noùi xong, hoï cuøng nhau ñeán gaëp Phaät, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài lui laïi ngoài sang moät beân.

Luùc aáy Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp Töù ñeá cho hoï nghe, giuùp hoï môû toû taâm yù, coù ngöôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, coù ngöôøi chöùng quaû Tö-ñaø-haøm, coù ngöôøi chöùng quaû A-na-haøm, cho ñeán coù ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

Caùc Tyø-kheo thaáy chö Thieân cuùng döôøng caùc tieän nghi nhö vaäy, khen laø vieäc chöa töøng coù, beøn baïch Phaät:

–Chaúng hay ñôøi tröôùc Nhö Lai ñaõ gieo troàng phöôùc ñöùc gì, maø nay khieán chö Thieân cuùng döôøng nhö vaäy?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ raøng.

Thuôû xöa, caùch ñaây voâ löôïng kieáp, taïi nöôùc Ba-la-naïi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Phaïm Haïnh. Moät hoâm, Ñöùc Phaät höôùng daãn caùc Tyø-kheo ñi giaùo hoùa chuùng sinh, laàn hoài ñeán hoaøng cung cuûa vua Quaùn Ñaûnh. Vua nghe tin Phaät ñeán, lieàn ra khoûi thaønh ñoùn röôùc, böôùc tôùi ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài thænh Phaät vaø chuùng Taêng:

–Ngöôõng mong Theá Toân töø bi chieáu coá, chuùng con xin cung thænh Ngaøi vaøo trong vaø nhaän boán thöù cuùng döôøng cuûa chuùng con trong ba thaùng.

Ñöôïc Phaät höùa khaû, vua beøn thænh Ñöùc Phaät an truï taïi giaûng ñöôøng Truøng caùc, vôùi ñaày ñuû giöôøng ñoà naèm vaø caùc thöùc aên ngon cuùng döôøng trong ba thaùng. Ngoaøi ra vua coøn phuïng hieán cho Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng moãi vò moät chieác y baùu. Ñöùc Phaät beøn noùi phaùp baèng moïi caùch cho vua nghe, vua sinh taâm vui möøng vaø phaùt taâm Boà-ñeà. Luùc aáy Ñöùc Phaät lieàn thoï kyù cho vua: “ÔÛ ñôøi vò lai, ñaïi vöông seõ thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Maâu- ni, hoùa ñoä chuùng sinh, nhieàu khoâng theå tính löôøng.”

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, vua Quaùn Ñaûnh thôøi aáy nay chính laø Ta; coøn caùc quan luùc baáy giôø nay laø saùu vaïn hai ngaøn vò La-haùn. Nhôø coâng ñöùc cuùng döôøng Phaät luùc aáy neân trong voâ löôïng kieáp Ta khoâng bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, thöôøng sinh coõi trôøi, coõi ngöôøi thoï höôûng söï an vui. Ñeán ngaøy nay Ta ñaõ thaønh Phaät, cho neân maø trôøi, ngöôøi ñeán cuùng döôøng Ta.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M

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