CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA DÖÔÏC SÖÏ

**QUYEÅN 9**

Luùc ñoù Phaät ñi ñeán thaønh Voi, coù moät Baø-la-moân thaáy Phaät coù 32 töôùng toát, 80 veû ñeïp trang nghieâm thaân, aùnh saùng bao quanh treân ñaûnh roäng moät taàm saùng rôõ nhö traêm ngaøn maët trôøi, böôùc ñi nhö nuùi baùu lieàn noùi keä khen ngôïi Phaät:

*“Thaân saéc maøu vaøng roøng, Maét trong vaø maøy roäng, Thaønh töïu taâm töø bi,*

*Ñaày ñuû caùc coâng ñöùc, Baäc Ñieàu ngöï tröôïng phu, Laø Trôøi trong loaøi Trôøi, Ñaõ vöôït qua bieån Höõu”.*

Phaät nghe keä roài lieàn móm cöôøi, thöôøng phaùp cuûa Phaät laø khi Phaät móm cöôøi, trong mieäng phoùng ra aùnh saùng lôùn… gioáng nhö ñoaïn vaên treân cho ñeán caâu aùnh saùng xoay quanh Phaät ba voøng roài vaøo ñaûnh ñaàu. Luùc ñoù cuï thoï A-nan-ñaø baïch Phaät: “Theá Toân Nhö Lai ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc vui veû móm cöôøi chaúng phaûi laø khoâng coù nhôn duyeân”, lieàn noùi keä thænh Phaät:

*“Treân khuoân maët Theá toân, Phaùt ra ngaøn haøo quang, Nhö maët trôøi môùi moïc, Chieáu saùng khaép 10 phöông.*

*Lìa boû taâm kieâu maïn haï lieät,*

*Chö Phaät toái thöôïng treân theá gian, Khoâng duyeân côù Phaät khoâng móm cöôøi, Ñieàu phuïc phieàn naõo caùc oaùn ñòch”.*

Theá Toân baûo A-nan-ñaø: “Ñuùng vaäy A-nan-ñaø, khoâng phaûi khoâng coù nhaân duyeân maø Nhö Lai ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc mieäng hieän móm cöôøi.

Thaày coù nghe thaáy Baø-la-moân kia noùi keä khen ngôïi Ta khoâng. Nhôø coâng ñöùc thieän caên khen ngôïi naøy, suoát trong 20 kieáp Baø-la-moân kia seõ khoâng ñoïa trong aùc ñaïo, thöôøng ñöôïc sanh trong coõi trôøi ngöôøi, khi mang thaân cuoái cuøng seõ chöùng quaû Phaät Bích chi hieäu laø Öng taùn”. Luùc ñoù caùc Bí- soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät, Phaät noùi: “caùc thaày laéng nghe, Baø-la-moân naøy khoâng phaûi chæ ngaøy nay nhôø ca ngôïi Nhö lai neân ñöôïc ta thoï kyù thaønh Phaät Bích chi, maø trong quaù khöù cuõng nhôø khen ngôïi ta maø ñöôïc vua ban cho naêm tuï laïc lôùn : Thuôû xöa ôû thaønh Baø-la-neâ-tö coù vò vua teân laø Phaïm thoï, duøng chaùnh phaùp cai trò neân ñaát nöôùc giaøu coù an vui, daân chuùng ñoâng ñuùc khoâng coù taät bònh, vua raát thích ngöôøi taøi hoïc. Luùc ñoù trong thaønh coù moät Baø-la-moân taøi hoïc, ngöôøi vôï noùi: “trôøi saép laïnh, anh haõy ñeán beânvua kheùo taùn tuïng laøm cho vua hoan hæ, vua seõ ban cho anh aùo laïnh”, Baø-la-moân lieàn ñeán choã vua, thaáy vua côûi voi töø thaønh ñi ra lieàn suy nghó: “ta neân taùn tuïng vua tröôùc hay taùn tuïng con voi tröôùc. Con voi naøy ai thaáy cuõng yeâu meán, ta neân taùn tuïng voi tröôùc”, nghó roài lieàn noùi keä khen voi:

*“Nhö voi cuûa Ñeá thích, Oai quang ñuû saéc dieäu, Maïnh meõ vaø trang nghieâm, Voi cuûa vua cuõng vaäy”.*

Vua nghe roài raát vui lieàn noùi keä ñaùp:

*“Voi yeâu quyù cuûa ta, Ai thaáy ñeàu hoan hæ,*

*Ngöôi kheùo ca ngôïi noù, Ñaùng ban naêm tuï laïc”.*

Naøy caùc Bí-soâ, voi chuùa ngaøy xöa chính laø thaân ta, Baø-la-moân ca ngôïi voi ngaøy xöa chính laø Baø-la-moân vöøa ca ngôïi ta. Xöa kia nhôø noùi keä khen ta neân ñöôïc vua ban cho naêm tuï laïc, ngaøy nay nhôø noùi keä khan ngôïi ta neân ñöôïc ta thoï kyù seõ chöùng quaû Phaät Bích chi”.

Sau ñoù Phaät ñeán moät thaønh lôùn, söï vieäc nhö trong kinh Töù Phaät toøa coù noùi roõ. Keá Phaät ñeán thaønh Toá loã yeát quaàn, trong thaønh coù moät Baø-la-moân teân laø Nhaân ñaø la, tuoåi treû hoïc roäng nghe nhieàu, töï cho mình laø thoâng minh, ñoái vôùi caùc haïng ngöôøi töøng khoâng ñeå loøng, khi nghe tin Phaät ñaõ ñeán thaønh naøy lieàn suy nghó: “ta nghe Sa moân Kieàu-ñaùp-ma coù dung maïo ñoan nghieâm, ta neân ñeán xem vò aáy coù oai nghieâm hôn ta chaêng”. Luùc ñoù Phaät ñang noùi phaùp yeáu cho ñaïi chuùng nghe, Baø-la-moân naøy ñi ñeán choã Phaät, thaáy Phaät coù 32 töôùng toát, 80 veû ñeïp trang nghieâm thaân, aùnh saùng bao quanh treân ñaûnh roäng 1 taàm, saùng rôõ nhö traêm ngaøn

maët trôøi, lieàn suy nghó: “Sa moân Kieàu-ñaùp-ma ñeïp hôn ta, nhöng khoâng cao baèng ta”, nghó roài lieàn nhìn leân ñaûnh ñaàu cuûa Phaät, nhöng nhìn khoâng thaáy ñöôïc, beøn leo leân choã cao ñeå nhìn cuõng khoâng thaáy ñöôïc. Phaät lieàn noùi: “cho duø ngöôi coù leo leân ñænh nuùi Dieäu cao cuõng khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc, ngöôi haù khoâng nghe noùi caùc trôøi, A-tu-la vaø loaøi ngöôøi ôû theá gian ñeàu khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc ñaûnh töôùng cuûa Nhö lai hay sao. Neáu ngöôi muoán bieát chieàu cao cuûa thaân Nhö lai thì haõy ôû döôùi ñaát choã thôø löûa taïi nhaø ngöôi coù moät caây Ngöu ñaàu chieân ñaøn , ngöôi haõy ruùt noù leân vaø duøng ñeå ño thì coù theå bieát ñöôïc chieàu cao cuûa thaân do cha meï sanh cuûa nhö lai”, Baø-la-moân suy nghó: “ñaây laø vieäc kyø laï ta chöa töøng nghe qua”, nghó roài lieàn veà nhaø ñaøo laáy caây Ngöu ñaàu chieân ñaøn leân thì thaáy ñuùng nhö lôøi Phaät noùi, lieàn sanh loøng tin nghó raèng: “Sa moân Kieàu-ñaùp-ma chaéc chaén laø baäc Nhaát thieát chuûng trí, ta neân ñeán thöøa söï cuùng döôøng”, nghó roài lieàn ñeán choã Phaät ca ngôïi roài ngoài moät beân. Phaät quaùn bieát yù ngaïo tuøy mieân xöùng cô noùi phaùp khieán cho Baø-la-moân naøy ñöôïc chöùng quaû Döï löu. Sau khi chöùng quaû lieàn xin quy y Tam baûo vaø thoï trì naêm hoïc xöù roài chaép tay baïch Phaät: “neáu Theá toân cho pheùp, con seõ döïng coät Ngöu ñaàu chieân ñaøn cho moïi ngöôøi ñeàu bieát”, Phaät noùi tuøy yù, Baø-la-moân lieàn ñem caây Ngöu ñaàu chieân ñaøn ôû nhaø mình ñeán choã tòch tónh döïng leân roài thieát trai hoäi cuùng döôøng, caùc Baø-la-moân cö só khaùc keát coû kieát töôøng treân coät ñeå caàu phöôùc. Do Baø-la-moân Nhaân ñaø la thieát trai hoäi naøy neân ngaøy hoäi aáy ñöôïc goïi laø ngaøy hoäi Nhaân ñaø la.

Phaät hieän ñaïi thaàn thoâng luùc naøo thì ngoaïi ñaïo thaát saéc thoái lui luùc aáy, hoï chaïy ñeán vuøng bieân ñòa hoaëc ñeán nhaø cuûa caùc caän söï Baø-la- moân. Luùc ñoù Phaät töø nöôùc Kieàu-taùt-la du haønh ñeán tuï laïc Baø-la-moân, nghe tin Phaät ñeán, caùc ngoaïi ñaïo hoát hoaûng chaïy ñeán nhaø caùc caän söï noùi raèng: “chuùc caùc vò theâm phöôùc, toâi xin töø giaû ra ñi”, hoï nghe roài lieàn hoûi nguyeân do, lieàn ñaùp: “chuùng toâi thaáy caùc vò giaøu coù, khoâng muoán caùc vò baïi vong neân môùi ra ñi”, lieàn hoûi: “vì sao chuùng toâi bò baïi vong?”, ñaùp: “caùc vò neân bieát Sa moân Kieàu-ñaùp-ma cuøng 1200 tuøy tuøng saép ñeán ñaây, hoï seõ giaùng xuoáng möa ñao möa ñaù vaø laøm cho voâ soá phuï nöõ coù con trôû thaønh khoâng con”, moïi ngöôøi noùi: “neáu nhö theá thì caùc vò haõy ôû laïi giuùp chuùng toâi, boû ñi nhö vaäy laø khoâng toát”, caùc ngoaïi ñaïo noùi: “neáu caùc vò laäp giao öôùc thì chuùng toâi seõ ôû laïi, ñoù laø laøm haïi Sa moân Kieàu-ñaùp-ma”, moïi ngöôøi nhaän lôøi roài cuøng caàm dao gaäy cung teân ra ñöùng giöõa ñöôøng, coù moät cuï giaø thuoäc doøng hoï thích thaáy vaäy lieàn hoûi: “caùc vò ñònh laøm gì?”, ñaùp laø ñi gieát keû thuø, lieàn hoûi ai laø keû thuø, ñaùp laø Sa moân Kieàu- ñaùp-ma, cuï giaø noùi: “neáu Theá toân laø keû thuø cuûa caùc oâng thì ai laø baïn

cuûa caùc oâng, haõy veà ñi”. Cuï giaø thaáy hoï khoâng chòu quay veà lieàn suy nghó: “khoâng theå noùi phaùp maø ñieàu phuïc hoï ñöôïc, phaûi duøng oai löïc môùi ñöôïc”, nghó roài lieàn vaøo laøng phoùng hoûa khaép boán phía khieán cho moïi ngöôøi trong laøng ñeáu kinh haõi keâu gaøo, nhöõng ngöôøi ñònh haïi Phaät nghe tieáng keâu gaøo lieàn noùi vôùi nhau: “Sa moân Kieàu-ñaùp-ma caùch ñaây coøn xa maø ñaõ gaây toån thaát lôùn cho chuùng ta nhö theá, chuùng ta haõy quay veà daäp taét löûa”, nhöng khi quay veà khoâng theå naøo daäp taét ñöôïc ngoïn löûa. Luùc ñoù Phaät vöøa ñeán nôi thaáy vaäy lieàn noùi: “ta seõ daäp taét löûa cho moïi ngöôøi”, vöøa noùi döùt lôøi do oai löïc cuûa Phaät löûa ñeàu taét heát, moïi ngöôøi thaáy roài ñeàu sanh loøng tin baïch Phaät: “Theá toân vì vieäc gì maø ñeán ñaây?”, Phaät noùi: “vì laøm lôïi ích cho moïi ngöôøi neân ñeán”. Luùc ñoù Phaät quaùn bieát yù ngaïo tuøy mieân xöùng cô noùi phaùp khieán cho hoï ñöôïc chöùng quaû Döï löu, caùc Bí-soâ ñeáu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, cuï giaø hoï Thích naøy vì thöông ngöôøi thaân neân ñoát laøng, do nghieäp löïc naøy coù maëc voâ löôïng toäi khoâng?”, Phaät noùi: “khoâng phaûi chæ ñôøi naøy vì thöông ngöôøi thaân maø cuï giaø aáy ñoát laøng, voâ soá ñôøi trong quaù khöù cuõng ñaõ töøng vì ngöôøi thaân maø ñoát laøng. Caùc thaày laéng nghe: Thuôû xöa trong moät tuï laïc noï coù 500 con vöôïn sinh soáng, do chuùng phaù hoaïi muøa maøng neân daân trong laøng baøn vôùi nhau: “neân laøm keá gì ñeå döùt hoïa naøy?”, moät ngöôøi noùi: “neân gieát heát baày vöôïn kia môùi döùt ñöôïc hoïa”, moät ngöôøi hoûi: “gieát chuùng baèng caùch naøo?”, moät ngöôøi noùi: “neân chaët heát caây quanh laøng, chæ chöøa laïi moät caây hoàng roài ñaët gai goùc boán phía, khi hoàng chín chuùng seõ leo leân caây haùi traùi aên, luùc ñoù chuùng ta seõ gieát heát chuùng”. Moïi ngöôøi nghe theo, ñôïi ñeán khi hoàng chín baày vöôïn leo heát leân caây lieàn caàm dao gaäy ñeán ñeå chaët caây, baày vöôïn thaáy ñeàu sôï haõi chuyeàn qua laïi treân caønh nhöng vöôïn chuùa vaãn thaûn nhieân aên traùi, baày vöôïn noùi: “chuùng ta ñang gaëp nguy khoán, vì sao vaãn thaûn nhieân aên traùi?”, Vöôïn chuùa noùi keä:

*“Taát caû ngöôøi ña söï,*

*Töï nhieân sanh chöôùng ngaïi, Caây lôùn raát khoù chaët,*

*Cöù aên chôù sôï haõi”.*

Luùc ñoù trong baày vöôïn coù moät con vöôïn con bò coät troùi trong laøng ñang raàu ró, moät con vöôïn khaùc lieàn hoûi nguyeân do, noù noùi: “ngöôøi trong laøng naøy ñònh gieát heát quyeán thuoäc cuûa toâi, toâi ñang bò troùi khoâng giuùp gì ñöôïc neân toâi lo buoàn”, vöôïn kia noùi: “toâi seõ môû troùi cho baïn”. Ñöôïc môû troùi, con vöôïn con lieàn chaïy ñi ñoát laøng, nhöõng ngöôøi ñònh chaët caây nghe tieáng keâu la lieàn baûo nhau: “nhöõng con vöôïn naøy coøn caùch chuùng ta xa, chöa theå gieát chuùng ngay ñöôïc, nhöng laøng ñang bò chaùy chuùng ta

phaûi cöùu löûa tröôùc”, noùi xong hoï boû chaïy veà laøng lo cöùu löûa, baày vöôïn treøo xuoáng ñi traùnh naïn.

Naøy caùc Bí-soâ, con vöôïn con ngaøy xöa chính laø cuï giaø doøng hoï Thích ngaøy nay, khoâng phaûi chæ ñôøi naøy vì thöông ngöôøi thaân maø ñoát laøng, quaù khöù cuõng vì thöông ngöôøi thaân maø ñoát tuï laïc”.

Sau ñoù Phaät ñeán thaønh Ca-la vaø noùi kinh Töù Phaät toøa, keá ñeán thaønh Lö heâ ñöùc ca, döøng nghæ trong cung Döôïc xoa Töôïng löïc. Luùc ñoù Döôïc xoa naøy ñang ñi tuaàn tra caùc Döôïc xoa, nghe tin Phaät ñaõ vaøo thaønh vaø döøng nghæ trong cung cuûa mình, lieàn trôû veà cung ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho Döôïc xoa ñöôïc lôïi hæ roài im laëng. Döôïc xoa Töôïng löïc chaép tay baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân haõy nghæ laïi trong cung cuûa con ñeâm nay”, Phaät im laëng nhaän lôøi, bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi, Döôïc xoa Töôïng löïc lieàn hoùa 500 phoøng ôû trong cung coù ñaày ñuû giöôøng, ngoïa cuï… ñeå cuùng döôøng cho Phaät vaø Taêng. Döôïc xoa Töôïng löïc coù moät Döôïc xoa baïn teân laø Khuaát ñeå ca ñang ôû trong nöôùc Ca thaáp di la, lieàn sai söù ñeán noùi vôùi ngöôøi baïn aáy: “toâi ñaõ thænh Phaät vaø Taêng, ôû phöông Baéc choã baïn coù traùi caây gì haõy mang ñeán ñeå cuùng döôøng”. Khuaát ñeå ca chaát ñaày nho vaøo thuøng ñöa cho söù Döôïc xoa mang veà, chaát thaønh moät ñoáng lôùn, caùc Bí- soâ nhìn thaáy khoâng bieát laø loaïi traùi gì, Phaät noùi: “ñaây laø traùi nho troàng ôû phöông Baéc, caùc Bí-soâ neân duøng löûa taùc tònh roài môùi aên”. Luùc ñoù caùc Bí-soâ taùc tònh töøng traùi keùo daøi thôøi giôø, Phaät noùi: “khoâng neân taùc tònh töøng traùi, neân ôû treân ñoáng traùi caây laáy moät ñoám löûa taùc tònh vaøo ba choã laø ñöôïc”. Döôïc xoa Töôïng löïc ñem thöùc aên uoáng daâng leân cuùng döôøng Phaät vaø Taêng… cho ñeán caâu Phaät noùi phaùp cho Döôïc xoa ñöôïc lôïi hæ roài ñöùng daäy. Luùc ñoù Phaät thaáy nho coøn dö nhieàu neân baûo caùc Bí-soâ eùp laáy nöôùc, caùc Bí-soâ eùp roài naáu, do naáu chöa chín neân nöôùc nho leân men suûi boït leân, Phaät noùi: “neân naáu cho chín roài ñem caát duøng laøm nöôùc uoáng phi thôøi cho chuùng taêng”.

Sau khi veà phoøng, Phaät suy nghó: “ta ra ñôøi tuoåi thoï ngaén, giôø nhaäp Nieát-baøn cuûa ta saép ñeán maø coøn nhieàu vieäc giaùo hoùa caàn phaûi laøm; neáu ta cuøng A-nan-ñaø ñi ñeán caùc nöôùc ôû Baéc thieân truùc thì khoù thaønh töïu vieäc giaùo hoùa, ta neân ñi cuøng Döôïc xoa Kim cang thuû”, nghó roài Phaät lieàn noùi keä goïi Döôïc xoa aáy ñeán:

*“Ngöôøi coù nieäm hieàn thieän, Ngöôøi chaùnh nieäm an oån, Ngöôøi chaùnh nieäm nguû ngon, Tö duy ñöôïc tòch tónh.*

*Ngöôøi coù nieäm nguyeän thieän, Ngöôøi chaùnh nieäm an oån, Ngöôøi chaùnh nieäm nguû ngon, Xa lìa taâm hôn thua”.*

Noùi keä roài baûo Döôïc xoa cuøng ñi ñeán Baéc Thieân truùc ñeå ñieàu phuïc Long vöông A-baùt-la baèng thaàn thoâng. Töø xa troâng thaáy röøng xanh, Phaät noùi vôùi Döôïc xoa: “sau khi ta dieät ñoä 100 naêm, ôû nôi ñoù seõ coù moät Tyø- ha-la ñöôïc döïng leân, raát toát cho ngöôøi tu Xa-ma-tha”.

Keá Phaät vaø Döôïc xoa ñeán tuï laïc Tích taäp, trong tuï laïc naøy coù Döôïc xoa Giaùc löïc raát baïo aùc, tuy daân laøng thöôøng cuùng teá nhöng vaãn bò döôïc xoa naøy laøm toån haïi. Nghe tin Phaät ñaõ ñeán, daân laøng cuøng ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho tröôûng giaû ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Hoï chaép tay baïch Phaät: “Theá toân, Döôïc xoa Giaùc löïc laø keû thuø cuûa daân laøng trong moät thôøi gian daøi thöôøng laøm toån haïi, cuùi xin Theá toân thöông xoùt chuùng con ñieàu phuïc döôïc xoa naøy”, luùc ñoù Döôïc xoa Giaùc löïc cuõng ñang coù maët, Phaät lieàn baûo neân boû taâm aùc, Döôïc xoa Giaùc löïc noùi: “con seõ boû taâm aùc khoâng laøm toån haïi nöõa”. Phaät lieàn cho Döôïc xoa quy y Tam baûo vaø thoï tònh giôùi, Döôïc xoa lieàn döïng leân moät ngoâi chuøa teân laø Xöng taäp ñöôïc nhöõng ngöôøi coù tín taâm cuùng döôøng ñaày ñuû. Khi Phaät ra ñi, Döôïc xoa Giaùc löïc ñi theo, Phaät noùi: “ngöôi haõy trôû veà giöõ gìn chuøa aáy, sau khi ta dieät ñoä ngöôi haõy ñem xöông vai cuûa ta caát giöõ, sau naøy seõ coù ngöôøi xaây thaùp thôø goïi laø thaùp tích taäp”.

Keá Phaät ñeán tuï laïc Neâ-ñöùc-laëc-ca ñeå ñieàu phuïc Döôïc xoa Phaùp löïc… Döôïc xoa naøy döïng moät ngoâi chuøa teân laø Neâ-ñöùc-laëc-ca.

Keá Phaät ñi ñeán bôø soâng Tín ñoä thò hieän thaàn bieán ñeå ñieàu phuïc ngöôøi laùi ñoø khieán ñöôïc kieán ñaïo vaø ñieàu phuïc Döôïc xoa Loâïc ñieäp, döôïc xoa naøy coøn löu laïi 1 daáu chaân goïi laø daáu chaân Loäc ñieäp.

Keá Phaät ñi ñeán truù xöù cuûa tieân nhôn ñeå ñieàu phuïc tieân nhôn Tröôïng quaùn, choã naèm ngoài cuûa tieân nhôn ñoù goïi laø choã naèm ngoài Tröôïng quaùn. Luùc ñoù Phaät cuøng Döôïc xoa Kim cang thuû vaøo trong cung cuûa Long vöông Voâ ñaïo caùn, thaáy Phaät vaøo Long vöông naøy noåi giaän khôûi taâm laøm haïi bay leân hö khoâng giaùng xuoáng möa ñaù vaø ñaát ñaù. Phaät nhaäp ñònh töø bi khieán cho möa ñaù vaø ñaát ñaù bieán thaønh caùc loaïi höông boät Chieân ñaøn… rôi xuoáng; Roàng lieàn phoùng ra caùc loaïi binh khí thì caùc thöù aáy ñeàu bieán thaønh hoa sen boán maøu rôi xuoáng ; Roàng phun ra maây khoùi, Phaät cuõng duøng thaàn löïc phoùng ra maây khoùi khieán cho taâm cuoàng maïn coáng cao cuûa roàng döùt dieät, roàng beøn vaøo trong cung naèm nghæ. Luùc ñoù

Phaät suy nghó: “coù hai caùch ñieàu phuïc roàng laø laøm cho noù sôï haõi hoaëc laøm cho noù noåi giaän, nhöng ñoái vôùi Long vöông naøy, ta neân laøm cho noù sôï haõi”, nghó roài Phaät baûo Döôïc xoa Kim cang thuû: “ngöôi haõy xuùc naõo long vöông aùc naøy”. Döôïc xoa vaâng lôøi Phaät daïy, caàm chaøy kim cang ñaäp phaù ngoïn nuùi laøm cho nuùi nghieâng ngaõ xuoáng laáp phaân nöûa ao maø roàng ñang nöông ôû, Long vöông sôï haõi ñònh troán chaïy, Phaät nhaäp ñònh Hoûa giôùi khieán 10 phöông ñeàu coù löûa. Long vöông khoâng coøn ñöôøng chaïy troán, thaáy chæ coù choã Phaät ñöùng laø khoâng coù löûa lieàn chaïy ñeán choã Phaät ñaûnh leã baïch raèng: “vì sao Theá toân naõo loaïn toâi?”, Phaät noùi: “ta laø Phaùp vöông sao laïi naõo loaïn ngöôi, neáu ta khoâng ñaït ñöôïc loøng töø thuø thaéng thì ta ñaõ dieät ñoä laâu roài vaø chæ coøn laïi caùi teân suoâng”, noùi roài Phaät duøng baøn tay voâ uùy kieát töôøng coù töôùng thieân böùc luaân xoa leân ñaûnh ñaàu cuûa Long vöông noùi raèng: “Hieàn thuû neân bieát, do cuùng döôøng thöùc aên uoáng thôm ngon vaø thí bình nöôùc saïch cho caùc Thanh vaên, ñaùng leõ ngöôi ñöôïc sanh leân coõi trôøi Tam thaäp tam; chæ vì ngöôi phaùt nguyeän taø vaïy neân nay phaûi mang thaân suùc sanh gieát haïi chuùng sanh, sau khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc”, Long vöông baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân chæ daïy cho con vieäc neân laøm”, Phaät noùi: “ngöôi neân quy y Tam baûo vaø thoï tònh giôùi roài ban söï voâ uùy cho daân chuùng ñang soáng ôû Ma-kieät-ñaø”, Long vöông noùi: “con xin nghe theo lôøi Phaät daïy”. Luùc ñoù Long vöông cuøng vôï con quyeán thuoäc ñeàu quy y Tam baûo vaø thoï tònh giôùi, keá baïch Phaät: “coøn coù Long vöông teân laø Tieãn, cuùi xin Theá toân cho thoï tònh giôùi ñeå phaùt taâm töø bi khoâng laøm haïi chuùng sanh nöõa”. Phaät ñieàu phuïc Long vöông vaø caùc quyeán thuoäc roàng xong roài ra ñi, töø xa troâng thaáy moät khu röøng maøu xanh luïc, Phaät baûo Döôïc xoa Kim cang thuû: “sau khi ta dieät ñoä 100 naêm, ôû nöôùc Ca thaáp di la naøy seõ coù ñeä töû Bí-soâ ñieàu phuïc roàng ñoäc Hoå loã traø roài xin roàng aáy moät choã ngoài kieát giaø, phöông tieän truyeàn baù chaùnh phaùp khaép nôi ñaây, ñaây laø nôi tu Tyø-baùt-xa-na toát nhaát”.

Keá Phaät ñeán tuï laïc Tuùc loâ ñeå ñieàu phuïc Tieân nhôn vaø Döôïc xoa

Baát phaùt taùc cuøng caùc quyeán thuoäc, ôû tuï laïc Kieàn ñaø ñieàu phuïc nöõ Döôïc xoa vaø caùc quyeán thuoäc ; keá ñeán thaønh Ñaïo coác laàu caùc giaùo hoùa meï cuûa vua Thaéng quaân khieán baø truï nôi boán chaân ñeá; keá ñeán thaønh Naõi lyù daät ña, trong thaønh naøy coù moät ngöôøi thôï goám yû vaøo ngheà kheùo leùo cuûa mình neân sanh ngaõ maïn, ñoà goám ñöôïc laøm ra ñeå nguyeân treân baøn quay goám, ñôïi khoâ môùi laáy xuoáng. Bieát ñaõ ñeán luùc ñieàu phuïc, Phaät hoùa thaønh moät thôï goám ñeán noùi vôùi thôï goám kia: “ñoà goám cuûa oâng sao gioáng nhö töø treân baøn quay goám môùi ñem xuoáng”, ñaùp: “ñaõ khoâ roài môùi laáy xuoáng”, hoùa thôï goám noùi: “toâi cuõng ñeå khoâ roài môùi laáy xuoáng nhö oâng,

nhöng toâi coøn coù thuaät khaùc”, lieàn hoûi laø thuaät gì, ñaùp: “khoâng nhöõng ôû treân baøn quay goám laøm ra ñoà goám ñaõ thaønh, toâi coøn coù theå laøm ra caùc vaät baèng baûy baùu”. Sau khi thaáy roài thôï goám kia tin phuïc, luùc ñoù phaät thu nhieáp thaàn bieán hieän trôû laïi boån thaân, noùi phaùp vi dieäu khieán cho ngöôøi thôï goám kia cuøng quyeán thuoäc truï nôi boán chaân ñeá.

Sau ñoù Phaät ñeán thaønh Luïc sa noùi phaùp cho Döôïc xoa Boä ña vaø caùc quyeán thuoäc, khieán hoï quy y Tam baûo vaø thoï tònh giôùi ; ôû thaønh Hoä tích ñieàu phuïc ngöôøi chaên boø vaø Long vöông Toâ giaù. Keá ñeán thaønh Taêng hyû ñieàu phuïc vua Thieân höõu vaø caùc quyeán thuoäc khieán hoï truï nôi boán chaân ñeá; keá ñieàu phuïc baûy ngöôøi con cuûa doøng hoï Chieân ñoà la vaø Döôïc xoa Hoä ao cuøng caùc quyeán thuoäc. Beân caïnh thaønh naøy coù moät caùi ao lôùn, A thaáp phöôïc ca vaø Boá naïi baø toá ñeàu thoï thaân roàng ôû trong ao naøy, sau 12 naêm chuùng môùi xuaát hieän vôùi taâm saân giaän nghó raèng: “Theá toân khoâng noùi phaùp cho ta nghe khieán chuùng ta ñoïa trong aùc ñaïo mang thaân roàng naøy, chuùng ta phaûi huûy hoaïi phaùp Phaät”, luùc ñoù Phaät suy nghó: “hai con roàng ñoäc naøy coù oai löïc lôùn, sau khi ta dieät ñoä chuùng seõ phaù hoaïi giaùo phaùp cuûa ta”, nghó roài lieàn ñeán beân ao noùi vôùi hai roàng: “ta seõ noùi phaùp cho hai ngöôi nghe”, hai roàng noùi: “chuùng toâi haù coù theå hieåu ñöôïc hay sao?”, noùi roài lieàn laën xuoáng nöôùc nghó laø duø Theá toân coù noùi phaùp chuùng cuõng khoâng hieåu ñöôïc, Phaät lieàn löu laïi boùng mình treân maët ao, thaáy boùng Phaät chuùng cho laø Phaät vaãn coøn ôû treân bôø ao. Cuõng taïi nôi ñaây Phaät ñieàu phuïc hai nöõ Döôïc xoa Na lôïi ca vaø NA-traø ñaït ña.

Sau ñoù Phaät ñeán thaønh Quaân ñeå, trong thaønh coù moät nöõ döôïc xoa teân Quaân ñeå raát baïo aùc, noù baét con trai con gaùi cuûa daân trong laøng ñeå aên thòt. Nghe tin Phaät ñeán ôû ngoaøi thaønh, daân chuùng trong thaønh ruû nhau ra khoûi thaønh ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho hoï ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Daân laøng chaép tay baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân vaø caùc Bí-soâ thoï chuùng con thænh thöïc vaøo ngaøy mai”… cho ñeán caâu sau khi Phaät thoï thöïc xong, hoï caàm bình vaøng ñeán roùt nöôùc cho Phaät vaø caàu xin raèng: “Theá toân ñaõ ñieàu phuïc roàng ñoäc vaø döôïc xoa aùc, Döôïc xoa Quaân ñeå naøy ñaõ laøm toån haïi chuùng con trong moät thôøi gian daøi, thöôøng baét con cuûa chuùng con aên thòt, cuùi xin Theá toân thöông xoùt ñieàu phuïc döôïc xoa naøy”. Luùc ñoù döôïc xoa Quaân ñeå cuõng coù maët, Phaät noùi: “ngöôi ñaõ nghe roài chöù, laâu nay ngöôi ñaõ phi phaùp taïo nghieäp toäi”, döôïc xoa baïch Phaät: “neáu moïi ngöôøi höùa laäp cho con moät ngoâi mieáu thôø thì con seõ döùt boû vieäc laøm aùc naøy”, Phaät quay qua hoûi yù kieán cuûa daân laøng, moïi ngöôøi ñeàu chaäp nhaän lôøi yeâu caàu cuûa nöõ Döôïc xoa, sau khi ñieàu phuïc xong nöõ Döôïc xoa cuøng caùc quyeán

thuoäc Phaät ñi ñeán tuï laïc Khaùt thoï la. Ñeán nôi thaáy coù moät ñoàng töû naën ñaát laøm hình thaùp ñeå chôi, Phaät noùi vôùi Döôïc xoa Kim cang thuû: “sau khi ta dieät ñoä, vua Ca-ny-saéc-ca seõ xaây moät thaùp lôùn goïi laø thaùp Ca-ny-saéc- ca ngay choã ñoàng töû naën hình thaùp vaø laøm nhieàu Phaät söï khaùc”.

Treân ñöôøng töø tuï laïc Lö heâ ñaéc cho ñeán cung cuûa Long vöông Voâ ñaïo caùn, Phaät ñaõ ñieàu phuïc ñöôïc baûy vaïn baûy ngaøn höõu tình roài trôû veà truù xöù vaøo phoøng ngoài tónh toïa, ñeán xeá chieàu xuaát ñònh baûo A-nan-ñaø cuøng ñi ñeán tuï laïc Coâ vöông, A-nan-ñaø baïch Phaät: “Theá toân tröôùc coù noùi seõ ñeán Baéc Thieân truùc ñeå ñieàu phuïc Long vöông Voâ ñaïo caùn , sao nay laïi baûo cuøng di ñeán tuï laïc Coå vöông?”, Phaät noùi: “ta ñaõ cuøng Döôïc xoa Kim cang thuû ñi ñeán Baéc Thieân truùc roài, treân ñöôøng töø tuï laïc Lö heâ ñaéc cho ñeán cung cuûa Long vöông Voâ ñaïo caùn, Ta ñaõ ñieàu phuïc ñöôïc baûy vaïn baûy ngaøn höõu tình; ôû Baéc Thieân truùc ñaát ñai goà gheà, nhieàu gai goùc, nhieàu ñaù soûi, loøng ngöôøi ñoäc aùc, phuï nöõ aùc haïnh”. Khi ñeán tuï laïc Coå vöông, Phaät baûo A-nan-ñaø: “tröôùc ñaây vua Chuùng höùa laø ngöôøi ñaàu tieân ôû nôi ñaây thoï ngoâi vò quaùn ñaûnh, do nhaân duyeân naøy maø nôi ñaây goïi laø Coå vöông”; keá ñeán tuï laïc Hieàn maõ, Phaät baûo A-nan-ñaø: “vaøo thôøi vua Chuùng höùa, nôi ñaây coù ngöïa baùu xuaát hieän neân nôi ñaây ñöôïc goïi laø Hieàn maõ”. Phaät cuøng A-nan-ñaø keá ñi ñeán Ma thoå la, töø xa troâng thaáy röøng caây maøu xanh luïc Phaät baûo A-nan-ñaø: “ñoù laø nuùi OÂ loâ moân ñoà, sau khi ta dieät ñoä 100 naêm seõ coù hai anh em Ma thoå la teân laø NA-tra vaø Baø tra, ngay nôi ñaây xaây leân moät ngoâi chuøa teân laø NA-tra baø tra laø nôi thuaän lôïi nhaát cho ngöôøi tu taäp Xa-ma-tha vaø Tyø-baùt-xa-na. ÔÛ Ma thoå la seõ coù moät ñoàng töû thuoäc hoï Thöùc döôïc nhôn teân laø Bí maät, con con trai teân laø caän maät, sau khi ta dieät ñoä 100 naêm, Caän maät seõ xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa ta, laøm nhieàu Phaät söï. Luùc ñoù ñeä töû cuûa A-nan-ñaø coù teân laø Maïc ñieàn ñòa seõ ñoä Caän maät laøm Bí-soâ vaø ñoù laø ngöôøi cuoái cuøng truyeàn baù giaùo phaùp cuûa ta. ÔÛ trong chuøa NA-tra baø tra coù moät caùi hang daøi 18 khuyûu tay, roäng 12 khuyûu tay, cao baûy khuyûu tay, nhöõng ngöôøi ñöôïc Caän maät giaùo hoùa chöùng quaû A-la-haùn roài ñeàu neùm moät caùi theû daøi boán ngoùn tay vaøo trong hang naøy. Sau khi Caän maät dieät ñoä, caùc ñeä töû gom laáy soá theû aáy laïi moät choã ñeå laøm leã traø tyø cho thaày mình”.

Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân thoï kyù cho

Caän maät vò lai seõ laøm lôïi ích caùc höõu tình nhö theá hay sao?”, Phaät noùi: “khoâng phaûi chæ ngaøy nay Caän maät seõ laøm lôïi ích maø trong quaù khöù cuõng ñaõ laøm nhieàu lôïi ích, caùc thaày haõy laéng nghe: Thuôû xöa ôû nuùi OÂ loâ moân ñoà naøy coù ba choã ôû: moät choã coù 500 vò Duyeân giaùc ôû, moät choã coù 500 Tieân nhôn ôû vaø moät choã coù 500 con vöôïn ôû. Con vöôïn chuùa voán taùnh

baïo aùc, heã coù vöôïn caùi naøo sanh con ñeàu bò noù gieát neân caùc vöôïn caùi ñeàu lo buoàn baøn tính vôùi nhau: “chuùng ta laäp öôùc, neáu trong chuùng ta coù ai mang thai thì khoâng neân baùo cho vöôïn chuùa bieát”. Sau ñoù coù moät vöôïn caùi mang thai, caùc con vöôïn kia ñem giaáu kín moät nôi vaø len haùi traùi cung caáp cho noù ñeán ngaøy sanh nôû, ñuû ngaøy thaùng sanh ra moät con vöôïn ñöïc. Chuùng leùn nuoâi döôõng cho ñeán ngaøy tröôûng thaønh, tröôûng thaønh roài noù vaøo baày ñaùnh ñuoåi vöôïn chuùa ra khoûi baày. Vöôïn chuùa lang thang ñi trong röøng daàn ñeán choã ôû cuûa caùc vò Ñoäc giaùc, tìm caùch thaân caän, haèng ngaøy haùi traùi mang ñeán cuùng döôøng, caùc vò Ñoäc giaùc aên dö ñem cho noù laïi. Thöôøng phaùp cuûa vò Ñoäc giaùc laø sau khi aên xong thì ngoài kieát giaø, vöôïn chuùa thaáy roài cuõng baét chöôùc ngoài. Thôøi gian sau caùc vò Ñoäc giaùc nghó raèng ñaõ chöùng ñöôïc phaùp neân chöùng, vieäc laøm ñaõ xong neân muoán nhaäp Nieát-baøn. Nghó nhö vaäy neân caùc vò Ñoäc giaùc lieàn bay leân hö khoâng, thaân hieän thaàn bieán, treân thaân ra löûa, döôùi thaân ra nöôùc… roài nhaäp Voâ dö Nieát-baøn. Con vöôïn naøy thaáy di theå cuûa vò Ñoäc giaùc muoán duøng tay côûi taám y treân mình vò Ñoäc giaùc, thieän thaàn sôï laøm toån haïi ñeán di theå neân ñuoåi vöôïn ra ngoaøi vaø laáp kín mieäng hang. Thaáy hang bò laäp vöôïn buoàn raàu boû ñi daàn ñeán choã ôû cuûa caùc tieân nhôn, thaáy caùc vò naøy ñang tu khoå haïnh, coù ngöôøi ñöa tay leân, coù ngöôøi ñöùng nhaác moät chaân, coù ngöôøi ñoát naêm choã treân thaân… vöôøn lieàn tìm caùch thaân caän, thöôøng haùi traùi mang ñeán cuùng döôøng, tieân nhôn aên dö cho laïi vöôïn. Sau khi thaân caän roài, vöôïn baét ñaàu phaù oai nghi cuûa tieân, baét tieân phaûi haønh theo phaùp cuûa vò Ñoäc giaùc, ngöôøi ñöa tay leân thì noù keùo xuoáng roài ra daáu baûo ngoài kieát giaø; ngöôøi ñöùng co chaân thì noù keùo chaân xuoáng ra daáu baûo ngoài kieát giaø; ngöôøi ñoát thaân thì noù daäp taét löûa roài ra daáu baûo ngoài kieát giaø… Caùc vò tieân naøy lieàn baïch vôùi thaày mình: “con vöôïn naøy ñaõ laøm chöôùng ngaïi cho vieäc tu khoå haïnh cuûa chuùng con”, vò thaày hoûi roõ nguyeân do roài noùi: “vöôïn coù theå ghi nhôù ñöôïc söï vieäc, chaéc chaén noù ñaõ töøng thaáy tieân nhôn naøo tu ñaïo coù oai nghi nhö vaäy neân môùi ra daáu baûo caùc con laøm nhö theá, caùc con cöù ngoài kieát giaø theo noù baûo thöû xem”. Vaâng lôøi thaày daïy, caùc tieân nhôn lieàn ngoài kieát giaø, cuõng do ñôøi tröôùc ñaõ gieo caên laønh neân ñôøi naøy ñöôïc quaû baùo, caùc vò tieân naøy ngay nôi 37 phaåm phaùp Boà-ñeà phaàn, khoâng thaày töï ngoä chöùng quaû Ñoäc giaùc. Luùc ñoù hoï kính troïng con vöôïn, khi coù traùi caây ngon hoï ñöa cho vöôïn aên tröôùc roài môùi aên sau, thôøi gian sau con vöôïn cheát hoï chaát cuûi vôùi höông thôm ñeå thieâu xaùc vöôïn.

Naøy caùc Bí-soâ, con vöôïn ngaøy xöa soáng chung vôùi caùc vò Ñoäc giaùc chính laø Öu-ba-

cuùc-ña ngaøy nay, do ngaøy xöa ñaõ laøm nhieäu vieäc lôïi ích neân nay ñöôïc ta thoï kyù laø seõ laøm lôïi ích cho caùc höõu tình”.