Goàm saùu chuyeän:

KINH TAÏP BAÛO TAÏNG

**QUYEÅN 6**

1. Chuyeän Ñeá Thích hoûi vieäc.
2. Chuyeän Ñöùc Phaät ñoä A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö vaø nhieàu ngöôøi trong quaù khöù.
3. Chuyeän con cuûa Sai-ma bò beänh maét quy y Tam baûo ñöôïc nhaõn tònh.
4. Chuyeän baûy loaïi phaùp boá thí.
5. Chuyeän vua nöôùc Ca-boä luùc trôøi haïn haùn taém Phaät neân ñöôïc möa.
6. Chuyeän tröôûng giaû thænh Xaù-lôïi-phaát vaø Ma-ha-la.

# 

**73- CHUYEÄN ÑEÁ THÍCH HOÛI VIEÄC**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû phía Nam thaønh Vöông xaù taïi nöôùc Ma-kieät-ñeà. Coù tuï laïc cuûa Baø-la-moân teân laø Yeâm-ba-la-laâm, ôû phía Baéc cuûa tuï laïc naøy coù moät hang nuùi ñaù teân laø Tyø-ñeà-heâ.

Baáy giôø Ñeá Thích nghe Ñöùc Phaät ôû taïi ñoù, lieàn baûo vöông töû Kieàn-thaùt-baø Baøn-xaø- thöùc-xí:

–Ñöùc Theá Toân ñang ôû trong hang nuùi Tyø-ñeà-heâ veà phía Baéc cuûa tuï laïc Baø-la-moân, teân laø Yeâm-ba-la-laâm thuoäc nöôùc Ma-kieät-ñeà. Nay ta cuøng ngöôi haõy ñeán ñoù.

Vöông töû Kieàn-thaùt-baø Baøn-xaø-thöùc-xí ñaùp:

–Thöa vaâng, vieäc naøy raát toát.

Vöông töû vui möøng hôùn hôû oâm ñaøn löu ly theo Ñeá Thích ñi ñeán choã Ñöùc Phaät.

Baáy giôø chö Thieân nghe Ñeá Thích cuøng vöông töû Kieàn-thaùt-baø... muoán ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, caû ñoaøn töï trang nghieâm ñi theo Ñeá Thích vaø bieán maát nôi coõi trôøi hieän ñeán nuùi Tyø-ñeà-heâ.

Khi aáy trong nuùi naøy aùnh saùng röïc rôõ, nhöõng ngöôøi ôû nuùi naøy ñeàu baûo nhau:

–Löûa chaùy.

Ñeá Thích lieàn baûo vöông töû Kieàn-thaùt-baø:

–Nôi naøy thanh tònh, xa lìa caùc aùc, laø choã vaéng veû, an oån ñeå toïa thieàn. Nay ôû beân Ñöùc Phaät coù nhieàu baäc Toân thaéng, chö Thieân bít loái, ñöùng ñaày hai beân Ngaøi. Nay chuùng ta laøm sao ra maét Ñöùc Theá Toân ñöôïc?

Ñeá Thích lieàn baûo vöông töû Kieàn-thaùt-baø:

–Ngöôi haõy vì ta ñeán choã Ñöùc Phaät noùi leân yù muoán cuûa chuùng ta laø muoán ñeán gaàn Ngaøi ñeå thaân caän thaêm hoûi.

Vöông töû Kieàn-thaùt-baø vaâng lôøi ñi ñeán moät choã khoâng xa cuõng khoâng gaàn ñeå chieâm ngöôõng toân nhan, roài oâm ñaøn Tyø-baø maø khaûy ñeå cho Ñöùc Phaät nghe tieáng.

Vöông töû laøm baøi keä raèng:

*Loøng duïc sinh luyeán tröôùc Nhö voi bò luùn buøn*

*Cuõng nhö voi ñieân chaïy Maø khoâng coù moùc xích Gioáng nhö A-la-haùn Luyeán moä nôi dieäu phaùp Cuõng nhö ta tham saéc Cung kính laïy cha naøng*

*Nhôø sinh choã quyù thaéng Sinh aùi laïc boäi phaàn.*

*AÙi duïc loøng ta theâm sinh tröôûng Tôï nhö noùng böùc gaëp gioù maùt Nhö khaùt döõ doäi, ñöôïc nöôùc trong Daùng maïo cuûa naøng thaät khaû aùi.*

*Gioáng nhö La-haùn meán Chaùnh phaùp Cuõng nhö ngöôøi beänh gaëp thuoác hay Nhö ngöôøi ñang ñoùi gaëp côm ngon Nöôùc maùt tröø heát côn noùng khaùt Nay ta tham tröôùc muoán rong ruoãi Nhö ta bò buoäc khoâng ñöôïc ñi.*

Ñöùc Phaät noùi:

–Laønh thay! Naøy Baøn-xaø-thöùc-xí, nay taáu leân aâm thanh naøy, ñaøn saùo hoøa ñieäu.

Ngöôøi ñang ôû gaàn hay xa maø taïo ra ca khuùc naøy?

Vöông töû lieàn baïch Phaät:

–Thuôû tröôùc con gaëp moät hieàn nöõ teân laø Tu-lôïi-baø-chieát-tö laø con gaùi cuûa vua Kieàn-thaùt-baø Traân-phuø-laâu. Thieân töû Ma-ña-la teân laø Thöùc-kieån-nhaõ, laàn ñaàu caàu thaân vôùi naøng, luùc aáy taâm con vui söôùng, yeâu meán, lieàn ñeán choã naøng, noùi leân baøi keä naøy. Nay con ôû tröôùc Ñöùc Phaät, laïi noùi baøi keä naøy.

Ñeá Thích nghó: “Ñöùc Phaät ñaõ duøng ñònh löïc maø bieát, nay ñang noùi chuyeän vôùi Baøn- xaø-thöùc-xí.” Ñeá Thích laïi noùi vôùi Thöùc-xí:

–Nay ngöôi haõy nhaân danh ta xin ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, thaêm hoûi Ñöùc Theá Toân coù ít beänh ít naõo, ñi ñöùng nheï nhaøng, aên uoáng deã tieâu hoùa, khí löïc an laïc, khoâng coù gì trôû ngaïi chaêng? Ñang soáng an laïc chaêng?

Vöông töû lieàn ñaùp:

–Thöa vaâng.

Roài theo lôøi daïy cuûa Ñeá Thích, vò aáy lieàn ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, ñem lôøi cuûa Ñeá Thích thaêm hoûi Ñöùc Theá Toân.

Ñöùc Phaät hoûi laïi:

–Ñeá Thích vaø chö Thieân ñeàu an laïc chöù? Vöông töû laïi baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân, Ñeá Thích vaø chö Thieân coõi trôøi thöù Ba möôi ba muoán ra maét Ñöùc Phaät, Ngaøi coù cho pheùp chaêng?

Ñöùc Phaät traû lôøi:

–Nay ñaõ ñuùng thôøi.

Ñeá Thích vaø chö Thieân coõi trôøi thöù Ba möôi ba nghe Ñöùc Phaät daïy nhö vaäy lieàn ñeán choã Ngaøi, ñaûnh leã döôùi chaân Ngaøi, roài ñöùng qua moät beân, baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân, chuùng con neân ngoài ôû choã naøo? Ñöùc Phaät baûo:

–Haõy ngoài leân choã naøy. Ñeá Thích baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, hang ñoäng naøy quaù nhoû maø chö Thieân laïi quaù ñoâng!

Khi noùi lôøi aáy xong thì Ñeá Thích thaáy hang ñoäng roäng lôùn. Ñöùc Phaät duøng thaàn löïc khieán cho hang ñoäng coù theå chöùa taát caû.

Ñeá Thích lieàn ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, roài ngoài ôû phía tröôùc, baïch Ñöùc Phaät:

–Con luoân luoân muoán gaëp Ñöùc Phaät, muoán ñöôïc nghe phaùp. Thuôû tröôùc Ñöùc Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä ñang nhaäp Hoûa quang tam-muoäi. Ngay luùc ñoù coù thò nöõ cuûa Tyø-sa-moân teân laø Boä-xaø-baït-ñeà, Boä-xaø-baït-ñeà ñang chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät. Khi aáy con noùi vôùi caùc thò nöõ cuûa Tyø-sa-moân aáy: “Nay Ñöùc Phaät ñang ôû trong ñònh, ta khoâng daùm laøm naùo loaïn. Ngöôi haõy thay ta ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, noùi teân cuûa ta thaêm hoûi Ngaøi.” Coâ gaùi aáy coù thay lôøi Ñeá Thích ñeán leã baùi, hoûi thaêm Ngaøi chaêng?

Ñöùc Phaät noùi vôùi Ñeá Thích:

–Ngay khi aáy Ta nghe tieáng caùc ngöôøi, sau ñoù khoâng bao laâu thì Ta xuaát ñònh. Ñeá Thích baïch Ñöùc Phaät:

–Ngaøy xöa con coù theo caùc baäc Toân tuùc, nghe raèng chö Nhö Lai, Baäc A-la-haùn, Tam-mieäu-tam-phaät-ñaø xuaát hieän ôû theá gian thì chuùng chö Thieân taêng tröôûng, chuùng A-tu-la bò giaûm bôùt. Ngaøy nay con ñích thaân töï sinh ôû coõi trôøi, chuùng chö Thieân taêng tröôûng, chuùng A-tu-la giaûm thieåu. Nay con thaáy ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coù ba söï troäi hôn chö Thieân: Ñoù laø troäi hôn veà thoï maïng, troäi hôn veà aùnh saùng, troäi hôn veà danh xöng.

Khi aáy con gaùi Cuï-tyø-da-baûo, sinh ôû coõi trôøi Ñao-lôïi, tröôùc kia laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät, nay laøm con cuûa Ñeá Thích, teân laø Thieân töû Cöø Hoaëc. Laïi coù ba vò Tyø-kheo, tröôùc ñaây theo Phaät ñeå tu haønh phaïm haïnh, nhöng taâm chöa lìa duïc, neân khi thaân hoaïi maïng chung, sinh vaøo nhaø Caøn-thaùt-baø, ngaøy ngaøy ba buoåi bò chö Thieân sai baûo. Thieân töû Cöø Hoaëc thaáy ba vò aáy ñeán ñeå Thieân töû sai baûo, lieàn noùi:

–Taâm ta khoâng vui, khoâng chaáp nhaän ñöôïc. Ngaøy xöa khi ta ôû nhaân gian thì ba ngöôøi thöôøng ñeán nhaø ta ñeå nhaän söï cuùng döôøng cuûa ta. Ngaøy nay bò chö Thieân sai khieán, ta khoâng nôõ nhìn caùc ngöôi. Ba vò trôøi aáy voán laø haøng ñeä töû Thanh vaên cuûa Ñöùc Phaät, luùc ta laøm ngöôøi ñaõ nhaän söï cuùng döôøng cung kính, aåm thöïc, y phuïc cuûa ta, ngaøy nay laïi trôû thaønh haï tieän. Caùc ngöôi nghe phaùp töø mieäng cuûa Ñöùc Phaät, nhôø Phaät maø khai giaûi. Taïi sao ngaøy nay laïi sinh vaøo choán khoå sôû naøy? Tröôùc ñaây ta phuïng söï cuùng döôøng caùc ngöôi. Song ta theo Phaät nghe phaùp, tu boá thí, tin nhaân quaû, cho neân ngaøy nay laøm con cuûa Ñeá Thích, coù ñaïi oai ñöùc, theá löïc töï taïi. Chö Thieân ñeàu goïi ta laø Cöø Hoaëc. Caùc ngöôi ñaõ ñöôïc thaéng phaùp cuûa Ñöùc Phaät, taïi sao laïi khoâng noã löïc tu haønh, laïi sinh vaøo choã ñeâ tieän naøy? Nay ta khoâng nôõ nhìn thaáy söï xaáu aùc naøy. Nhöõng vieäc nhö vaäy ta khoâng muoán nhìn. Taïi sao cuøng trong moät phaùp laïi sinh nôi haï tieän naøy, maø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät thì khoâng neân sinh vaøo ñoù?

Thieân töû Cöø Hoaëc noùi leân lôøi hieàm traùch aáy, caû ba vò aáy, töï mình heát söùc xaáu hoå,

sinh taâm nhaøm chaùn, chaép tay noùi vôùi Cöø Hoaëc:

vaäy.

–Nhö lôøi Thieân töû noùi, ñuùng laø loãi cuûa chuùng toâi, nay neân tröø boû nhöõng duïc aùc nhö

Hoï lieàn sieâng naêng tinh taán, tu taäp ñònh tueä, caû ba ngöôøi nhôù nghó ñeán phaùp cuûa

Cuø-ñaøm, thaáy duïc laø toäi loãi tai hoïa, lieàn ñoaïn söï troùi buoäc cuûa duïc. Gioáng nhö voi lôùn böùt ñöùt daây troùi, hoï ñoaïn tröø tham duïc cuõng laïi nhö theá.

Khi aáy Ñeá Thích cuøng Nhaát-thöông-na thieân, chö Thieân khaùc vaø Hoä theá Töù Thieân vöông ñeàu ñeán ngoài ôû toøa naøy. Ba vò aáy ñaõ ñoaïn tröø heát duïc, ôû tröôùc chö Thieân lieàn bay leân hö khoâng.

Ñeá Thích baïch Ñöùc Phaät:

–Ba vò aáy ñaõ ñaéc ñöôïc phaùp gì maø coù theå laøm caùc thöù thaàn bieán nhö vaäy? Con ñeán gaëp Ñöùc Theá Toân muoán hoûi nhöõng vò aáy ñaõ chöùng ñaéc ñöôïc nhöõng gì?

Ñöùc Theá Toân traû lôøi:

–Caû ba vò aáy ñaõ boû choã aáy ñöôïc sinh coõi trôøi Phaïm thieân. Ñeá Thích thöa:

–Cuùi mong Ñöùc Theá Toân noùi cho con nghe phaùp hoï ñöôïc sinh coõi Phaïm thieân. Ñöùc Phaät baûo:

–Laønh thay! Naøy Ñeá Thích, Ta seõ phaân bieät, giaûi thích nhöõng nghi vaán cuûa ngöôi.

Khi aáy Ñöùc Phaät suy nghó: “Ñeá Thích laø ngöôøi khoâng nònh bôï, doái traù, chaân thaät hoûi nhöõng ñieàu nghi ngôø, khoâng laøm naõo loaïn Ta.” Ngaøi noùi:

–Neáu ngöôi coù hoûi ñieàu gì Ta seõ phaân bieät giaûi thích. Ñeá Thích hoûi Ñöùc Phaät:

–Keát söû naøo coù theå troùi buoäc Ngöôøi, Trôøi, Roàng, Daï-xoa, Caøn-thaùt-baø, A-tu-la, Ca- laàu-la, Ma-haàu-la-giaø?

Khi aáy Ñöùc Phaät traû lôøi:

–Hai thöù keát söû tham lam vaø taät ñoá troùi buoäc Ngöôøi, Trôøi, A-tu-la, Caøn-thaùt-baø... taát caû loaøi ngöôøi ñeàu bò tham lam vaø taät ñoá maø töï troùi buoäc.

Ñeá Thích thöa:

–Vieäc naøy ñuùng nhö vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, vì nhaân duyeân tham lam, taät ñoá coù theå troùi buoäc taát caû. Nay con nhôø theo Phaät hieåu roõ nghóa naøy, löôùi nghi lieàn tröø, caøng theâm hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi nhöõng vaán ñeà khaùc:

–Do ñaâu sinh ra tham lam, ganh gheùt? Caùi gì laø nhaân, caùi gì laø duyeân maø sinh ra tham lam, ganh gheùt? Do nhaân duyeân gì maø sinh? Do nhaân duyeân gì maø dieät?

Ñöùc Phaät ñaùp:

–Naøy Kieàu-thi-ca, tham lam taät ñoá laø do loøng thöông gheùt sinh ra, do thöông gheùt laøm duyeân; coù thöông, gheùt thì coù tham lam taät ñoá, khoâng coù thöông gheùt thì tham lam taät ñoá lieàn maát.

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi. Nay con nhôø Phaät ñöôïc nghe hieåu nghóa naøy, löôùi nghi lieàn tröø, caøng theâm hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi nhöõng nghóa khaùc:

–Thöông vaø gheùt do nhaân duyeân gì sinh? Do nhaân duyeân gì dieät? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Thöông gheùt laø do söï ham muoán maø sinh, khoâng coù loøng ham muoán, thì thöông gheùt lieàn tieâu dieät.

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, con nhôø theo Phaät ñöôïc nghe, tin vaø

hieåu nghóa naøy neân löôùi nghi lieàn döùt caøng theâm hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi:

–Duïc do nhaân gì phaùt sinh? Do duyeân gì maø taêng tröôûng? Laøm sao coù theå ñoaïn

dieät?

Ñöùc Phaät daïy:

–Duïc voïng do giaùc quan sinh ra, duyeân theo giaùc quan maø duïc taêng tröôûng, coù giaùc

quan thì coù duïc, khoâng coù giaùc quan thì duïc tieâu dieät.

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, nay con nhôø Phaät, nghe, hieåu nghóa naøy, neân löôùi nghi lieàn döùt, caøng theâm hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi:

–Giaùc quan do nhaân gì maø phaùt sinh? Do duyeân gì maø taêng tröôûng? Laøm sao ñeå tieâu dieät?

Ñöùc Phaät daïy:

–Giaùc quan do ñuøa giôõn maø phaùt sinh, do ñuøa giôõn maø taêng tröôûng. Khoâng ñuøa giôõn thì giaùc quaùn lieàn tieâu dieät.

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, nay con nhôø Phaät nghe hieåu nghóa naøy, neân löôùi nghi lieàn heát, caøng theâm hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi:

–Ñuøa giôõn do ñaâu sinh tröôûng, laøm sao ñeå tieâu dieät? Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Kieàu-thi-ca, muoán dieät tröø ñuøa giôõn phaûi tu Baùt chaùnh ñaïo: Thaáy bieát chaân chaùnh; Haønh nghieäp chaân chaùnh; Lôøi noùi chaân chaùnh; Ñôøi soáng chaân chaùnh; Phöông tieän chaân chaùnh; Suy tö chaân chaùnh; Nhôù nghó chaân chaùnh; Ñònh chaân chaùnh.

Ñeá Thích nghe xong baïch Ñöùc Phaät:

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, ñuøa giôõn quaû thaät phaûi nhôø Baùt chaùnh ñaïo maø dieät tröø. Nay con nhôø Phaät ñöôïc nghe nghóa naøy neân löôùi nghi lieàn tröø.

Ñeá Thích hoan hyû laïi hoûi:

–Muoán dieät tröø ñuøa giôõn thì phaûi tu Baùt chaùnh ñaïo. Baùt chaùnh ñaïo naøy, Tyø-kheo laïi nhôø phaùp gì maø taêng tröôûng?

Ñöùc Phaät noùi:

–Coù ba phaùp:

1. Söï muoán chaân chaùnh.
2. Sieâng naêng chaân chaùnh.
3. Hay taäp luyeän nhieáp taâm. Ñeá Thích thöa:

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, chuùng con nghe nghóa naøy maø löôùi nghi lieàn heát. Tyø-kheo hay tu haønh chaùnh ñaïo phaàn, thaät söï chính nhôø ba vieäc naøy maø taêng tröôûng.

Ñeá Thích nghe xong hoan hyû laïi hoûi:

–Tyø-kheo muoán dieät tröø ñuøa giôõn, phaûi hoïc bao nhieâu phaùp? Ñöùc Phaät daïy:

–Phaûi hoïc ba phaùp. Phaûi hoïc taêng tröôûng ñaày ñuû taâm giöõ giôùi, phaûi hoïc taêng tröôûng ñaày ñuû taâm thieàn ñònh, phaûi hoïc taêng tröôûng ñaày ñuû taâm trí tueä.

Ñeá Thích nghe roài thöa:

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, con nghe nghóa naøy neân löôùi nghi ñöôïc

tröø, voâ cuøng hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi nghóa khaùc:

–Muoán dieät tröø ñuøa giôõn caàn phaûi hieåu thaáu maáy nghóa lyù? Xin Ñöùc Phaät noùi cho con nghe.

Ñöùc Phaät noùi:

–Caàn phaûi hieåu thaáu saùu nghóa lyù:

1. Maét bieát saéc.
2. Tai bieát tieáng.
3. Muõi bieát höông.
4. Löôõi bieát vò.
5. Thaân bieát trôn mòn.
6. YÙ bieát caùc phaùp.

Ñeá Thích nghe xong thöa:

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng trôøi, con nghe nghóa naøy neân löôùi nghi ñöôïc tröø voâ cuøng hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi nghóa khaùc:

–Taát caû chuùng sinh coù cuøng moät söï tham lam, moät söï duïc voïng, moät söï höôùng ñeán, moät söï theo ñuoåi chaêng?

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ñeá Thích, taát caû chuùng sinh cuõng khoâng ñoàng moät söï tham lam, moät loøng ham muoán, moät söï höôùng ñeán, moät söï theo ñuoåi. Chuùng sinh voâ löôïng, theá giôùi voâ löôïng, yù muoán vaøo söï theo ñuoåi caøng sai bieät khoâng ñoàng, hoï ñeàu chaáp theo choã thaáy cuûa hoï.

Ñeá Thích nghe xong, thöa:

–Thaät vaäy, thöa Ñaáng Trôøi trong haøng Trôøi, con nhôø nghe nghóa naøy neân löôùi nghi ñöôïc tröø, voâ cuøng hoan hyû.

Ñeá Thích laïi hoûi nghóa khaùc:

–Taát caû Sa-moân, Baø-la-moân ñeàu ñöôïc moät choã roát raùo, ñöôïc söï khoâng dô baån, ñöôïc phaïm haïnh hoaøn toaøn chaêng?

Ñöùc Phaät traû lôøi:

–Taát caû Sa-moân, Baø-la-moân khoâng theå ñeàu ñöôïc choã roát raùo choã khoâng dô baån, cuõng khoâng ñöôïc phaïm haïnh hoaøn toaøn. Neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân naøo ñöôïc söï giaûi thoaùt voâ thöôïng vì ñaõ ñoaïn tröø ñöôïc söï troùi buoäc cuûa aùi duïc, ñöôïc chaùnh giaûi thoaùt thì ngöôøi aáy troïn ñöôïc choã roát raùo, choã khoâng dô, choã phaïm haïnh ñaày ñuû.

Ñeá Thích laïi hoûi:

–Nhö lôøi Phaät daïy, ai ñöôïc söï giaûi thoaùt toái thöôïng vì ñaõ ñoaïn tröø ñöôïc söï troùi buoäc cuûa aùi duïc, ñöôïc chaùnh giaûi thoaùt thì ngöôøi aáy môùi troïn ñöôïc choã roát raùo, choã khoâng dô, choã phaïm haïnh ñaày ñuû. Nay con nhôø Phaät nghe hieåu nghóa naøy, ñöôïc roõ phaùp naøy, ñöôïc thoaùt khoûi nghi, ñeán bôø kia, ñöôïc nhoå muõi teân ñoäc taø kieán, ñaõ tröø ñöôïc chaáp ngaõ vaø taâm chaúng thoaùi chuyeån.

Khi Ñöùc Phaät noùi kinh naøy, Ñeá Thích vaø taùm vaïn boán ngaøn chö Thieân xa lìa traàn caáu, ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh. Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Kieàu-thi-ca, coù phaûi ngöôi ñaõ töøng ñem caâu hoûi naøy hoûi Sa-moân, Baø-la-moân roài chaêng?

Ñeá Thích thöa:

–Baïch Theá Toân, con nhôù thuôû xöa, con ñaõ töøng cuøng chö Thieân tuï taäp taïi Thieän

phaùp ñöôøng, hoûi chö Thieân: “Coù Phaät xuaát theá chöa?” Chö Thieân ñeàu ñaùp: “Chöa coù Phaät xuaát theá.”

Chö Thieân nghe Phaät chöa xuaát theá lieàn töï giaûi taùn. Chö Thieân coù ñaïi oai ñöùc khi heát phöôùc maïng chung. Khi aáy con lo sôï, thaáy coù Sa-moân, Baø-la-moân naøo ôû choã nhaøn tònh, con lieàn ñeán choã vò aáy. Vò Sa-moân, Baø-la-moân kia hoûi con: “OÂng laø ai?” Con ñaùp: “Toâi laø Ñeá Thích.”

Con khoâng ñaûnh leã hoï, ngöôïc laïi hoï ñaûnh leã con. Con cuõng khoâng hoûi hoï, maø hoï laïi hoûi con. Bieát hoï khoâng coù trí cho neân con khoâng quy y hoï. Nay con töø ñaây quy y Phaät, laøm ñeä töû cuûa Phaät.

Ñeá Thích lieàn noùi baøi keä:

*Tröôùc con thöôøng hoaøi nghi YÙ töôûng khoâng thoûa maõn Maõi mong caàu baäc Trí Phaân bieät caùc nghi naøy*

*Tìm kieám Ñöùc Nhö Lai Thaáy caùc choã nhaøn tònh Sa-moân, Baø-la-moân Töôûng ñoù laø Theá Toân Lieàn ñeán ngay choã aáy Leã baùi vaø hoûi thaêm, Con môùi hoûi nhö vaày:*

*“Sao laø tu Chaùnh ñaïo?” Taát caû Sa-moân aáy Khoâng hieåu ñaïo, phi ñaïo Nay con thaáy Theá Toân Löôùi nghi ñeàu dieät saïch Ngaøy nay laïi coù Phaät Ñaïi Luaän Sö theá gian Phaù tan caùc ma oaùn*

*Heát phieàn naõo, Toái Thaéng; Theá Toân hieän ôû ñôøi*

*Hy höõu khoâng ai baèng*

*Nôi chö Thieân, Ma chuùng... Khoâng coù ai baèng Phaät.*

Baïch Theá Toân, con ñaõ ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Con ñaõ ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Ñöùc Theá Toân noùi:

–Laønh thay! Laønh thay! Naøy Kieàu-thi-ca, neáu ngöôøi khoâng phoùng daät seõ ñöôïc quaû Tö-ñaø-haøm.

Ñöùc Phaät baûo Ñeá Thích:

–Ngöôi ôû choã naøo maø ñöôïc söï chaúng ñaùnh maát ñöùc tin naøy? Ñeá Thích baïch:

–Con ôû ngay choã naøy, beân Ñöùc Theá Toân maø ñöôïc, con ôû ngay nôi ñaây laïi ñöôïc thoï

maïng nhö chö Thieân. Ñöùc Phaät noùi:

–Chæ mong oâng khi ñaõ giaùc ngoä phaûi nhôù giöõ vieäc naøy. Ñeá Thích thöa:

–Baïch Theá Toân, nay con suy nghó: “Con nguyeän ñöôïc sinh ôû nhaân gian, trong nhaø haøo quyù, caùc söï ñaày ñuû, khi aáy con seõ xaû boû theá tuïc, xuaát gia, höôùng ñeán Thaùnh ñaïo, hoaëc ñaéc Nieát-baøn, ñöôïc vaäy thì raát toát. Neáu khoâng ñöôïc vaäy con nguyeän sinh coõi trôøi Tònh cö.

Khi aáy Ñeá Thích taäp hôïp caùc Thieân chuùng laïi baûo:

–Ta ñoái vôùi ba thôøi cuùng döôøng Phaïm thieân, töø nay veà sau, ta seõ khoâng laøm nhö vaäy nöõa. Ta seõ ñoái vôùi ba thôøi cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân.

Khi aáy Ñeá Thích baûo Caøn-thaùt-baø töû Baøn-xaø-thöùc-xí:

–Nay ngöôi ñoái vôùi ta coù aân raát lôùn. Nhôø ngöôi coù theå bieát ñöôïc Ñöùc Phaät Theá Toân neân môùi khieán cho ta ñöôïc nghe phaùp thaâm saâu. Khi trôû veà coõi trôøi ta seõ ñem Traân-phuø- laâu nöõ Hieàn-tu-lôïi Baø-chieát-tö cho ngöôi laøm vôï, laïi cho ngöôi thay theá cha naøng laø Caøn- thaùt-baø vöông.

Baáy giôø, Ñeá Thích ñem caùc Thieân chuùng nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, roài lui ra, ñeán choã vaéng veû, taát caû ñeàu xöng nieäm: “Nam-moâ Phaät-ñaø”, roài trôû veà coõi trôøi.

Khi Ñeá Thích ra ñi chöa bao laâu, thì Phaïm Thieân vöông laïi nghó nhö vaày: “Ñeá Thích ñaõ ñi, nay ta seõ ñeán choã Ñöùc Phaät. Trong khoaûnh khaéc gioáng thôøi gian traùng só co duoãi caùnh tay, Phaïm Thieân vöông lieàn ñi ñeán ñöôïc choã Ñöùc Phaät, laïy döôùi chaân Phaät xong, roài ngoài qua moät beân. AÙnh haøo quang cuûa Phaïm thieân saùng ngôøi caû nuùi Tyø-ñeà-heâ. Baáy giôø Phaïm thieân lieàn noùi keä:

*Ñöôïc nhieàu lôïi ích, Hieån hieän nghóa naøy Xaù-chí-ba ñòa*

*Ma-giaø-baø*

*Chaâu traùp ñeàu hieàn Hay hoûi vaán naïn Sa-baø-baø.*

Laïi noùi:

–Ñeá Thích ñaõ hoûi xong, lieàn trôû veà Thieân cung. Vaøo saùng sôùm, Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Phaïm thieân vöông hoâm qua laïi ñeán choã Ta noùi keä treân xong lieàn trôû veà coõi trôøi. Caùc Tyø-kheo vui möøng cung kính ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät roài lui ra.

# 