CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ

**QUYEÅN 13**

Khi Phaät ôû trong vöôøn Ni caâu ñaø thaønh Kieáp-tyû-la, ñoä naêm traêm Thích töû vaø Öu-ba-ly xuaát gia ; caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Öu-ba-ly ñôøi tröôùc ñaõ taïo nghieäp gì maø nay laøm ngöôøi caïo toùc cho vua?”, Phaät noùi: “caùc thaày laéng nghe: Thuôû xöa coù moät ngöôøi thôï hôùt toùc cuûa vua, luùc ñoù coù moät vò Phaät Bích chi ñeán tröôùc nhaø oâng ta noùi raèng: “naøy thieän nam, haõy caïo toùc cho ta, oâng seõ ñöôïc quaû baùo thieän”, ngöôøi thôï naøy coù moät ngöôøi chaùu keâu baèng caäu neân oâng baûo ngöôøi chaùu: “caäu laø thoï hôùt toùc cho vua, vaäy chaùu haõy caïo toùc cho vò naøy nhö laø caïo cho vua vaäy”, ngöôøi chaùu nghe roài suy nghó: “caïo toùc cho vò naøy seõ ñöôïc coâng ñöùc thieän”, nghó roài lieàn chuù taâm caïo toùc nhö phaùp cho Phaät Bích chi naøy. Luùc ñoù Phaät Bích chi suy nghó: “ngöôøi naøy caïo toùc cho ta nhö phaùp, ta neân laøm lôïi ích”, nghó roài lieàn bay leân khoâng hieän caùc thaàn bieán. Ngöôøi chaùu thaáy roài lieàn sanh taâm hi höõu, ñaûnh leã roài phaùt nguyeän: “hoâm nay con caïo toùc cho vò naøy nhö caïo cho vua, nguyeän trong ñôøi vò lai con thöôøng ñöôïc caïo toùc cho vua gioáng nhö caäu con”.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “ngöôøi chaùu thuôû xöa chính laø Öu-ba-ly ngaøy nay, do lôøi nguyeän xöa neân nay laøm ngöôøi caïo toùc cho caùc vua. Ñôøi tröôùc Öu-ba-ly coøn coù nguyeän khaùc, caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa trong moät ngoâi laøng coù moät tröôûng giaû cöôùi vôï sanh ñöôïc hai trai, ngöôøi thôï hôùt toùc cho vua laø baïn thaân cuûa tröôûng giaû tuy coù nhieàu tieàn cuûa nhöng khoâng coù con. Ngöôøi thôï hôùt toùc naøy suy nghó: “ta coù nhieàu tieàn cuûa nhöng khoâng coù con, neáu ta cheát ñi, cuûa caûi seõ sung vaøo quan khoá”, nghó roài neân buoàn raàu khoâng vui. Tröôûng giaû hoûi roõ nguyeân do roài noùi: “toâi coù hai ñöùa con, toâi seõ cho ñöùa nhoû laøm con cuûa baïn”, sau ñoù tröôûng giaû daãn ñöùa con nhoû ñeán cho ngöôøi thôï hôùt toùc naøy nhaän laøm con. Thôøi gian sau tröôûng giaû maéc bònh qua ñôøi, con lôùn cuûa tröôûng giaû khi chôi cuøng caùc baïn, nhaân luùc tranh caõi chuùng noùi: “anh

khoâng thuoäc doøng quyù toäc, vì sao, vì em cuûa anh laøm con cuûa ngöôøi thôï hôùt toùc”. Ngöôøi con lôùn nghe roài suy nghó: “neáu em ta khoâng laøm con cuûa ngöôøi thôï hôùt toùc thì hoâm nay ta khoâng bò huûy nhuïc nhö theá, ta phaûi ñoaït laïi ngöôøi em”, nghó roài lieàn ñeán ñoaït laïi. Ngöôøi thôï hôùt toùc buoàn baõ, taäp hoïp nhöõng ngöôøi thôï hôùt toùc trong gia toäc noùi raèng: “toâi nuoâi ñöùa beù ñaõ nhieàu naêm, nay ngöôøi anh ñeán ñoaït laïi. Töø nay doøng hoï chuùng ta khoâng hôùt toùc cho hoï nöõa”. Hai anh em do khoâng ñöôïc caïo toùc neân toùc, moùng tay, moùng chaân ñeàu ra daøi vaø baån thæu ; baát chôït vua troâng thaáy lieàn hoûi nguyeân do, vua nghe roài lieàn noùi: “cha ñaõ cho thì con khoâng ñöôïc ñoaït laïi”. Nghe vua phaùn nhö vaäy, ngöôøi anh ñem ngöôøi em ñeán giao laïi cho ngöôøi thôï hôùt toùc, sau ñoù noùi vôùi caùc baïn: “do em ta laøm con cuûa ngöôøi thôï hôùt toùc neân ta thöôøng bò huûy nhuïc. Ta seõ gieát ngöôøi em ñeå khoûi bò huûy nhuïc nöõa”. Coù ngöôøi nghe ñöôïc lôøi naøy lieàn ñeán noùi vôùi ngöôøi em, ngöôøi em noùi vôùi ngöôøi thôï hôùt toùc: “anh con muoán gieát con, xin cha cho con xuaát gia hoïc ñaïo tieân”, ngöôøi cha suy nghó: “neáu ta coá giöõ thì seõ bò ngöôøi anh gieát, chi baèng cho noù xuaát gia”, nghó roài baèng loøng cho con xuaát gia vaø noùi: “neáu con ñaéc phaùp tieân thì haõy trôû veà daïy cha”, ngöôøi con noùi: “laønh thay, xin vaâng lôøi cha daïy”. Ngöôøi con tìm ñeán choã tieân nhaân trong nuùi röøng nhöng khoâng gaëp, anh lieàn ngoài tö duy, khoâng bao laâu sau chöùng ñöôïc quaû Phaät Bích chi. Sau khi chöùng quaû, nghó ñeán lôøi ngöôøi cha nuoâi neân ñi ñeán choã ngöôøi cha, bay leân khoâng trung hieän caùc thaàn bieán. Ngöôøi cha thaáy roài raát vui möøng chaép tay phaùt nguyeän: “xin cho con ñôøi ñôøi ñöôïc laøm thôï hôùt toùc cho vua”, sau ñoù gaëp naêm vò Phaät Bích chi khaùc, ngöôøi cha cuõng phaùt nguyeän nhö vaäy.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “ngöôøi thôï hôùt toùc thuôû xöa chính laø Öu-ba-ly ngaøy nay, do lôøi nguyeän xöa neân nay laøm ngöôøi thôï hôùt toùc cho vua”, caùc Bí-soâ laïi coù nghi thænh hoûi Phaät: “Öu-ba-ly ñôøi tröôùc taïo nghieäp laønh gì maø nay ñöôïc chöùng quaû A-la-haùn vaø laø baäc trì luaät thöù nhaát?”, Phaät noùi: “caùc thaày laéng nghe nhaân duyeân cuûa Öu-ba-ly:

Quaù khöù Hieàn kieáp khi loaøi ngöôøi thoï hai vaïn tuoåi, coù Phaät Ca- dieáp ba ra ñôøi ñaày ñuû 10 hieäu Nhö lai, Baïc giaø phaïm, ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc, Minh haïnh tuùc, Thieän theä, Theá gian giaûi, Voâ thöôïng só, Ñieàu ngöï tröôïng phu, Thieân nhôn sö, Phaät, Theá Toân. Phaät coù moät ñeä töû laø laø A-la-haùn trì luaät baäc nhaát, Öu-ba-ly laø ñeä töû cuûa vò aáy tuy troïn ñôøi tu phaïm haïnh nhöng khoâng ñaéc quaû neân khi laâm chung lieàn phaùt nguyeän: “nguyeän nhôø caên laønh trì giôùi naøy, ôû ñôøi vò lai luùc con ngöôøi thoï 100 tuoåi, coù Phaät Thích ca maâu ni ra ñôøi ñaày ñuû 10 hieäu, con seõ ñöôïc xuaát gia laøm vò ñeä töû trì luaät baäc nhaát trong giaùo phaùp cuûa vò Phaät aáy, gioáng

nhö thaày cuûa con khoâng khaùc”.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “ngöôøi ñeä töû ñoù chính laø Öu-ba-ly ngaøy nay, do lôøi nguyeän xöa neân nay ñöôïc nhö nguyeän aáy … Caùc thaày neân boû nghieäp ñen vaø taïp, neân tu taäp nghieäp traéng”.

Khi Phaät ôû döôùi coäi caây Boà-ñeà haøng phuïc ma quaân chöùng Voâ thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc, Ma vöông lieàn ñeán trong thaønh Kieáp- tyû-la noùi vôùi moïi ngöôøi trong thaønh laø ñeâm nay Sa moân Kieàu-ñaùp-ma seõ cheát, khieán cho moïi ngöôøi ñeàu buoàn raàu than khoùc. Vua trôøi Tònh cö quaùn thaáy vieäc naøy lieàn ôû trong hö khoâng noùi cho moïi ngöôøi bieát Sa moân Kieàu-ñaùp-ma khoâng coù cheát maø ôû döôùi coäi Boà-ñeà ñaõ thaønh ñaïo quaû. Moïi ngöôøi nghe lôøi naøy ñeàu raát vui möøng, luùc ñoù phu nhaân cuûa Cam loä vöông haï sanh moät trai, do sanh vaøo ngaøy moïi ngöôøi ñeàu hoan hæ neân ñaët teân cho beù laø A-nan-ñaø. Cam loä vöông giao con cho taùm baø nhuõ maãu nuoâi döôõng vaø môøi töôùng sö ñeán xem töôùng, töôùng sö noùi: “ñöùa beù sau naøy seõ laø thò giaû cuûa Phaät Thích ca Maâu ni “, Cam loä vöông nghe roài lieàn suy nghó: “ta phaûi khoâng cho Phaät nhìn thaáy ñöùa beù naøy”, vì nguyeân nhaân naøy neân khi Phaät trôû veà thaønh Kieáp-tyû-la, Cam loä vöông lieàn ñem A-nan-ñaø giaáu ôû thaønh Quaûng nghieâm, ñôïi Phaät ñi môùi ñem trôû veà. Phaät quaùn bieát taâm chuùng sanh neân suy nghó: “ñoàng töû A-nan-ñaø thoï thaân naøy laø thaân sau cuøng neân ôû trong phaùp cuûa ta xuaát gia vaø thích hôïp laøm thò giaû, vì phaùp ta noùi ra A-nan ñeàu coù theå laõnh thoï khoâng soùt; sau khi ta nhaäp Nieát-baøn, A-nan môùi ñöôïc chöùng A-la-haùn. Ñeå ñoä A-nan, ta neân baát ngôø vaøo trong cung cuûa Cam loä vöông”, nghó roài Phaät lieàn duøng thaàn thoâng löïc vaøo trong cung cuûa Cam loä vöông, ñeán choã ngoài ngoài nhö phaùp. Cam loä vöông voäi ñem A-nan giaáu trong moät caên phoøng, Phaät duøng thaàn löïc laøm cho cöûa phoøng môû, A-nan ñeán ñaûnh leã Phaät roài ñöùng sau löng Phaät quaït haàu ; Cam loä vöông vaø phu nhaân cuõng ñeán ñaûnh leã roài ngoài moät beân, Phaät giaûng noùi dieäu phaùp roài ñöùng daäy ñi. Do nhaân duyeân ñôøi tröôùc, A-nan lieàn ñi theo Phaät; Cam loä vöông, phu nhaân vaø caùc theå nöõ ñeàu khoâng giöõ laïi ñöôïc, Phaät noùi: “ñoàng töû A-nan thoï thaân naøy laø thaân sau cuøng, caùc vò khoâng theå giöõ ñöôïc haõy ñeå cho A-nan ñi”, Cam loä vöông noùi: “neáu Theá toân muoán ñoä thì xin cho toâi môû hoäi cuùng döôøng, sau ñoù seõ nhö phaùp daãn ñeán”, Phaät nhaän lôøi. Luùc ñoù Cam loä vöông môøi taát caû quyeán thuoäc noäi ngoaïi, thænh caùc Sa moân, Baø-la-moân ñeán cuùng döôøng vaø boá thí y thöïc cho nhöõng ngöôøi ngheøo khoå. A-nan töø bieät cha meï baø con, thaân ñeo chuoãi anh laïc, côõi voi ñöôïc trang nghieâm baèng baûy baùu cuøng nhieàu thò veä ñi ñeán choã Theá toân trong röøng Ni-caâu-ñaø. Khi ñeán cöûa thaønh, thaáy trong haøo coù hoa sen töôi ñeïp, voi cuûa A-nan ñang côõi

lieàn ñeán duøng voøi cuoán laáy hoa sen. Töôùng sö thaáy vieäc naøy roài lieàn noùi vôùi Cam loä vöông: “laàn ñi du hoïc naøy, vöông töû chæ nghe qua moät laàn thì khoâng bao giôø queân”. Ñeán nôi, A-nan töø treân löng voi böôùc xuoáng ñi boä ñeán choã Phaät, ñaûnh leã roài ngoài moät beân, Phaät baûo Thaäp löïc Ca-dieáp : “thaày haõy nhö phaùp ñoä A-nan-ñaø”, Thaäp löïc Ca-dieáp vaâng lôøi Phaät daïy nhö phaùp ñoä A-nan xuaát gia thoï giôùi cuï tuùc.

Phaät töø thaønh Kieáp-tyû-la ñi ñeán Truùc laâm ôû thaønh Vöông xaù, luùc ñoù treân löng cuûa A-nan boãng moïc moät ung nhoït, Phaät baûo Thò-phöôïc- ca chöõa trò cho A-nan. Luùc Thò-phöôïc-ca ñang chöõa trò, Phaät ñang ngoài treân toøa sö töû noùi phaùp yeáu cho ñaïi chuùng, cuï thoï A-nan cuõng coù maët, Thò-phöôïc-ca suy nghó: “chöõa trò luùc naøy thaät laø ñuùng luùc, vì sao, vì thaày aáy ñang chuyeân taâm nghe phaùp, ta moå ung nhoït seõ khoâng thaáy ñau”, nghó roài lieàn duøng thuoác hay thoa leân ung nhoït laøm cho ung nhoït muoài, keá duøng dao moå ung nhoït naën maùu muû roài duøng loaïi cao ñaëc bieät thoa leân, nhôø vaäy bònh ñöôïc laønh. Khi Thò-phöôïc-ca laøm vieäc naøy, A-nan chuyeân taâm nghe phaùp neân khoâng bieát ñau; sau khi Phaät thuyeát phaùp xong, Thò-phöôïc-ca ñem vieäc moå ung nhoït baïch Phaät vaø noùi: “do A-nan chuyeân taâm nghe phaùp neân khoâng hay bieát”, A-nan noùi: “khi ñang nghe phaùp, duø thaân con bò caét naùt nhö daàu meø, con cuõng khoâng bieát ñau”, Thò-phöôïc-ca thaáy vieäc naøy roài sanh taâm hi höõu. Luùc ñoù caùc Bí-soâ coù nghi thænh hoûi Phaät: “cuï thoï A-nan ñôøi tröôùc ñaõ taïo nghieäp gì maø nay treân löng sanh ung nhoït nhö vaäy?”, Phaät noùi: “caùc thaày haõy laéng nghe nghieäp ñôøi tröôùc cuûa A-nan”, keá noùi keä:

*“Duø traûi qua traêm kieáp, Nghieäp ñaõ taïo khoâng maát, Khi nhaân duyeân hoäi hoïp, Töï thoï laáy quaû baùo”.*

Thuôû xöa taïi moät nöôùc teân Keâ lA-tra coù moät vò vua cai trò, luùc ñoù khoâng coù Phaät, chæ coù vò Ñoäc giaùc xuaát hieän ôû ñôøi. Vò naøy vaøo thaønh tôùi cung vua khaát thöïc, vua noåi giaän lieàn caàm vieân bi ñaùnh vaøo xöông soáng cuûa vò Ñoäc giaùc. Voán ñaõ haøng phuïc ñöôïc taâm cao ngaïo, laïi bieát vua khoâng phaûi laø phaùp khí neân vò Ñoäc giaùc boû ñi.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “nhaø vua thuôû xöa chính laø A-nan ngaøy nay, do thuôû xöa caàm vieân bi ñaùnh vaøo xöông soáng cuûa vò Ñoäc giaùc vôùi taâm saân neân traûi qua naêm traêm ñôøi thöôøng bò ung nhoït treân löng. Nay thoï thaân sau cuøng vaãn coøn bò ung nhoït. Naøy caùc Bí-soâ, neáu taïo nghieäp ñen, traéng hay xen taïp ñeàu seõ chòu quaû baùo töông öng”.

Cuï thoï A-nan coù thöôøng phaùp laø khi ñi cuøng vôùi chaân thaân Phaät thì

taâm thöôøng cung kính, khi ñi cuøng vôùi hoùa thaân Phaät thì taâm ít cung kính hôn. Luùc ñoù coù moät tröôûng giaû thænh Phaät vaø caùc Bí-soâ ñeán nhaø cuùng döôøng, ñeán giôø Phaät ñaép y mang baùt cuøng caùc Bí-soâ ñi ñeán nhaø tröôûng giaû, thoï thöïc xong lieàn cuøng ñaïi chuùng trôû veà. Caùc Bí-soâ hoûi A-nan: “hoâm nay thaày theo Phaät thoï thænh thöïc laø theo Phaät chaân thaân hay laø hoùa thaân?”, ñaùp laø chaân thaân khoâng phaûi hoùa thaân, laïi hoûi laøm sao bieát ñöôïc, ñaùp: “khi toâi ñi vôùi chaân thaân Phaät thì töï nhieân taâm toâi cung kính, trong loøng coù hoå theïn ; coøn ñi vôùi hoùa thaân Phaät thì khoâng nhö vaäy”, caùc Bí-soâ noùi vôùi nhau: “A-nan thaät laø hi höõu, coù theå phaân bieät caùc töôùng sang heøn khaùc nhau giöõa chaân thaân vaø hoùa thaân Phaät”, do nhaân duyeân naøy moïi ngöôøi ñeàu bieát A-nan coù theå phaân bieät caùc töôùng. Luùc ñoù Phaät töø thaønh Vöông xaù ñi ñeán thaønh Thaát-la-phieät truï trong röøng Theä ña, cuï thoï A-nan ñaép y vaøo thaønh khaát thöïc. Coù moät Baø-la-moân giöõa ñöôøng gaëp A-nan lieàn suy nghó: “ta nghe noùi ñeä töû naøy cuûa Sa moân Kieàu-ñaùp- ma coù theå phaân bieät caùc töôùng, ta neân thöû thaày aáy”, nghó roài lieàn ñeán hoûi A-nan : “trong röøng Thaéng dieäp ba coù chöøng bao nhieâu chieác laù ?”, ñaùp: “coù khoaûng traêm, ngaøn, vaïn, öùc ngaàn aáy chieác laù”, noùi roài lieàn boû ñi. Baø-la-moân naøy lieàn hoát moät ñoáng laù trong röøng ñem ñeám coù khoaûng baûy traêm baûy möôi chieác laù, ñeám roài ñem ñoáng laù naøy boû beân ngoaøi röøng roài ñöùng ñôïi A-nan. Sau khi khaát thöïc xong, A-nan trôû veà laïi treân con ñöôøng cuõ, Baø-la-moân lieàn hoûi: “Thaùnh giaû, baây giôø trong röøng coù khoaûng bao nhieâu chieác laù?”, ñaùp: “trong röøng naøy coù khoaûng traêm, ngaøn, vaïn, öùc ngaàn aáy chieác laù nhöng baây giôø laïi thieáu maát khoaûng baûy traêm baûy möôi chieác laù”, Baø-la-moân nghe roài lieàn khen laø hi höõu, raát thoâng ñaït toaùn soá. Caùc Bí-soâ nghe bieát vieäc naøy lieàn khôûi nghi thænh hoûi Phaät: “cuï thoï A-nan ñôøi tröôùc ñaõ taïo nghieäp gì maø coù theå thoâng ñaït caùc töôùng vaø toaùn soá?”, Phaät noùi: “thaày aáy ñaõ taïo nghieäp laønh…”, keá noùi keä:

*“Duø traûi qua traêm kieáp,*

*Nghieäp ñaõ taïo khoâng maát, Khi nhaân duyeân hoäi hoïp, Töï thoï laáy quaû baùo”.*

Thuôû xöa taïi thaønh Baø-la-neâ-tö coù moät Baø-la-moân laáy moät ngöôøi vôï vaø sanh ñöôïc moät con, ñeán hai möôi moát ngaøy oâng môû tieäc aên möøng vaø ñaët teân cho con laø Ñaïi baïch. Ñeán khi tröôûng thaønh, Ñaïi baïch du haønh trong nhaân gian hoïc thoâng saùu vaïn baøi tuïng veà toaùn soá vaø daïy laïi cho ngöôøi khaùc, nhö theá traûi qua naêm traêm ñôøi, ñeán nay laø thaân sau cuøng môùi coù söï thoâng ñaït nhö vaäy. Ñaïi baïch laø tieàn thaân cuûa A-nan.

Luùc ñoù cuï thoï A-nan ñeán trong cung cuûa vua Ba tö naëc (vua Thaéng

quaân), thaáy A-nan ñeán vua vui möøng ñaûnh leã roài baïch raèng: “töø luùc toâi ra ñôøi ñeán nay, do nghieäp chieâu caûm neân moãi khi toâi aên côm, töï nhieân coù côm naáu baèng gaïo thôm vôùi hai con chim tró nöôùng vaø moät khuùc mía töø treân khoâng trung rôi vaøo maâm, nhöng coù moät con chim tró laïi rôi ra ñaát”, A-nan nghe roài khen laø hi höõu, trôû veà tinh xaù keå laïi cho moïi ngöôøi nghe, caùc Bí-soâ ñem vieäc naøy baïch Phaät, Phaät noùi: “thuôû xöa ôû thaønh Baø-la- neâ-tö coù moät tröôûng giaû haøo phuù, nhieàu chaâu baùu vaø ruoäng vöôøn, trong vöôøn oâng baùn luùa gaïo thôm, chim tró vaø mía. Luùc ñoù khoâng coù Phaät, chæ coù Phaät Bích chi ra ñôøi giaùo hoùa chuùng sanh, vò naøy ñeán nhaø tröôûng giaû khaát thöïc. Thaáy vò naøy töôùng maïo ñoan nghieâm, gioïng noùi dòu daøng neân tröôûng giaû sanh hoan hæ, naáu gaïo luùa thôm, nöôùng hai con chim tró vaø laáy moät khuùc mía cuùng döôøng cho Phaät Bích chi. Khi vò naøy ñöa baùt ra thoï thì coù moät con chim tró rôi xuoáng ñaát. Tröôûng giaû thuôû xöa chính laø vua Thaéng quaân ngaøy nay, do thuôû xöa cuùng döôøng Phaät Bích chi nhö theá neân traûi qua voâ löôïng ñôøi thöôøng sanh ôû coõi trôøi thoï höôûng dieäu laïc; sau ñoù sanh trong coõi ngöôøi laøm vua chieâu caûm quaû baùo naøy. Vì theá khi cuùng döôøng thöùc aên, caùc thaày neân caån thaän chôù ñeå rôi xuoáng ñaát”. Luùc ñoù vua Thaéng quaân nghe Phaät noùi nhaân duyeân xöa cuûa mình lieàn sanh hoan hæ, phaùt loøng tín kính Phaät phaùp taêng vaø suy nghó: “do ñôøi tröôùc ta cuùng döôøng Phaät Bích chi neân ñöôïc quaû baùo nhö theá, nay ta neân cuùng döôøng Phaät phaùp taêng ñeå ñôøi sau ñöôïc lôïi ích lôùn”, coù moät töôùng sö ñeán taâu vua: “ñuùng ra ngaøy mai laø ngaøy A-nan ñöôïc leân ngoâi quaùn ñaûnh, ñöôïc quaán khaên baùu leân ñaàu”, vua nghe roài im laëng khoâng noùi. Ñeâm ñoù, treân traùn cuûa A-nan boãng sanh moät ung nhoït ñoäc, saùng hoâm sau vua nghe tin naøy lieàn suy nghó: “cuùng döôøng ngöôøi coù ñöùc seõ ñöôïc nhieàu phöôùc, ta neân ñích thaân cuùng döôøng”, nghó roài lieàn ra lònh caùc danh y trong nöôùc ñeán tuï hoïp trong cung roài baûo hoï ñeán chöõa trò cho A-nan. Caùc thaày thuoác vaâng lònh vua ñeán choã A-nan, hoï tuyeån ra moät vò gioûi nhaát duøng kim chaâm laáy maùu ñoäc ra. Vua ñích thaân caàm loïng coù töôùng thieân böùc luaân che phía treân cho A-nan, sau khi chích heát maùu ñoäc ra, duøng thuoác hay ñaép vaøo veát thöông thì vua laïi ñích thaân duøng luïa quaán quanh treân ñaàu cho A-nan, ñaûnh leã roài ra veà. Caùc Bí-soâ thaáy vieäc naøy roài ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, A-nan ñôøi tröôùc ñaõ taïo nghieäp laønh gì maø nay vua ñích thaân haàu haï?”, Phaät noùi: “thuôû xöa ôû thaønh Baø-la-neâ-tö coù moät thaày thuoác, coù moät Phaät Bích chi ñeán caàu trò bònh, thaày thuoác cung kính baïch raèng: “Thaùnh giaû, con xin cuùng döôøng taát caû y thöïc vaø thuoác men maø Thaùnh giaû caàn duøng cho ñeán khi laønh bònh”, noùi roài thaày thuoác cung caáp cho Phaät Bích chi ñeán khi laønh bònh. Naøy caùc Bí-soâ, thaày thuoác thuôû

xöa chính laø A-nan ngaøy nay, do phöôùc cuùng döôøng Phaät Bích chi thuôû xöa neân trong voâ löôïng ñôøi thöôøng sanh ôû coõi trôøi thoï höôûng phöôùc baùo vaø trong naêm traêm ñôøi sanh ôû coõi ngöôøi thoï quaû baùo thuø thaéng, ñöôïc caùc quoác vöông, Baø-la-moân… ñích thaân cuùng döôøng. Nay thoï thaân sau cuøng vaãn ñöôïc vua Thaéng quaân ñích thaân caàm loïng che vaø haàu haï”.

Luùc ñoù Phaät töø thaønh Thaát-la-phieät du haønh ñeán thaønh Ba la döøng ôû trong moät thoân ôû ngoaøi thaønh, thoân teân laø Baø-la-moân. Chuùng Thanh vaên vaây quanh ngoài khoâng xa Theá toân goàm coù Thöôïng toøa A nhaõ Kieàu- traàn-nhö, Maõ thaéng, Hieàn töû, Tröôøng khí, Ñaïi danh xöng, Da-xaù, Vieân maõn… Sau giôø ngoï, Bí-soâ Dieäu chaåm, A-nan cuøng chuùng Thanh vaên ñeán ñaûnh leã Phaät roài ngoài theo thöù lôùp, Phaät baûo caùc Bí-soâ: “ta nay ñaõ giaø, söùc khoûe ngaøy caøng yeáu, khoâng coøn ñuû söùc thuyeát phaùp cho boán chuùng”. Luùc ñoù toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Ñaïi Muïc-kieàn-lieân khuyeán thænh A-nan laøm thò giaû cho Phaät, A-nan vaâng theo lôøi hai toân giaû, Phaät khen ngôïi A-nan thoâng minh trí hueä ña vaên baäc nhaát. Caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân, A-nan ñôøi tröôùc ñaõ tu phöôùc nhieäp gì maø nay laøm em chuù baùc vôùi Phaät, laïi laøm thò giaû vaø ñöôïc Phaät khen laø thoâng minh trí hueä, chæ nghe qua lôøi Phaät daïy lieàn khoâng queân maát?”, Phaät noùi: “caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa taïi thaønh Baø-la-neâ-tö coù vua teân laø Nhaät dieäu, vua cheá leã khieán cho daân chuùng ñöôïc an vui, trong nöôùc khoâng coù suy naïn. Thôøi gian sau, hoaøng haäu sanh ñuôïc moät trai, ñeán hai möôi moát ngaøy vua môû tieäc aên möøng vaø ñaët teân cho beù, quaàn thaàn taâu vua: “vua teân laø Nhaät dieäu, vaäy neân ñaët teân cho ñöùa beù laø Ñaïi nhaät dieäu”, Ñaïi nhaät dieäu lôùn leân ñöôïc phong laøm Thaùi töû ; sau ñoù hoaøng haäu laïi sanh theâm moät trai vaø ñöôïc ñaët teân laø Nhaät trí.Thaùi töû voán thích xuaát gia, thaáy vua cha haønh phi phaùp lieàn suy nghó: “sau naøy khi ta leân ngoâi cuõng seõ theo quoác phaùp haønh phi phaùp, aét seõ bò ñoïa ñòa nguïc, ta nay neân xin cha cho xuaát gia”, nghó roài lieàn ñeán xin vua cha cho xuaát gia, vua noùi: “caùc tieân nhaân ngoaïi ñaïo thôø löûa tu khoå haïnh trì giôùi ñeàu laø caàu ñöôïc sanh laøm vua hay vöông töû ñeå höôûng thoï khoaùi laïc. Con nay ñaõ ñöôïc taát caû, sao laïi muoán boû maø ñi xuaát gia?”, Thaùi töû vaãn ai caàu xin vua cha cho xuaát gia, vua bieát Thaùi töû khoâng thích thuù vui theá tuïc neân baèng loøng cho xuaát gia. Thaùi töû lieàn ñeán choã caùc tieân nhaân ôû trong nuùi ñeå tu ñaïo, vua phong cho Nhaät trí laøm Thaùi töû. Ñaïi nhaät dieäu chuyeân taâm tu ñaïo, khoâng bao laâu sau chöùng quûa Ñoäc giaùc, sau ñoù maéc bònh naëng neân trôû veà thaønh Baø-la-neâ-tö. Quaàn thaàn taâu vua: “Thaùi töû Ñaïi nhaät dieäu vaøo nuùi tu ñaïo ñaõ chöùng quaû Ñoäc giaùc, nay ñaõ vaøo thaønh”, vua lieàn ra nghinh ñoùn ñaûnh leã vaø baïch raèng:

“Thaùnh giaû caàn y thöïc coøn toâi caàu phöôùc ñöùc, xin haõy ôû laïi trong vöôøn ñeå toâi tuøy thôøi cung caáp caùc vaät caàn duøng”, Ñoäc giaùc im laëng nhaän lôøi. Vua bieát Ñoäc giaùc nhaän lôøi lieàn baûo Thaùi töû Nhaät trí thöøa söï cuùng döôøng. Moät hoâm, Ñoäc giaùc nhaäp ñònh quaùn bieát Nhaät trí sau baûy ngaøy nöõa seõ maïng chung lieàn baûo Nhaät trí : “vì sao em khoâng caàu xuaát gia”, Nhaät trí lieàn muoán xuaát gia, Ñoäc giaùc baûo ñeán taâu vua cha, Nhaät trí ñeán xin vua cha cho xuaát gia, vua noåi giaän noùi: “Ñaïi nhaät dieäu anh con ñaõ xuaát gia, ta coøn con laø ngöôøi keá vò, con khoâng theå xuaát gia”. Ñoäc giaùc nghe bieát vua cha khoâng cho em xuaát gia lieàn ñeán choã vua noùi keä:

*“Nhaät dieäu thaû Nhaät trí, Cho theo toâi xuaát gia, Xuaát gia laø hôn heát,*

*Ñöôïc chö Phaät ngôïi khen”.*

Vua noùi: “Thaùnh giaû ñaõ xuaát gia, theo quoác phaùp phaûi coù ngöôøi keá vò, nay toâi chæ coøn coù Nhaät trí. Xin haõy ñeå noù noái ngoâi vua, taïi gia tu phöôùc cuõng ñuû, khoâng caàn xuaát gia”, Ñoäc giaùc noùi keä:

*“Vua nghó moät ñaøng, Vieäc ra moät neõo, Chæ baûy ngaøy sau,*

*Nhaät trí maïng chung”.*

Vua hoûi: “baûy ngaøy sau Nhaät trí seõ mang chung sao?”, ñaùp laø phaûi, vua lieàn noùi: “neáu vaäy thì ta cho xuaát gia”. Sau khi xuaát gia, Nhaät trí phaùt taâm thieän cuùng döôøng Ñoäc giaùc, do Ñoäc giaùc maéc bònh phong neân tay caàm baùt run raåy khoâng yeân, Nhaät trí duøng chieác voøng baèng vaøng ñeå ñôõ baùt cho baùt ñöùng yeân vaø phaùt nguyeän: “nguyeän cho ñôøi sau khi nghe phaùp, phaùp vaøo taâm con cuõng khoâng lay ñoäng gioáng nhö vaäy”. Vò Ñoäc giaùc naøy tuy chöùng quaû nhöng khoâng thuyeát dieäu phaùp, Nhaät trí yeâu caàu noùi dieäu phaùp, Ñoäc giaùc noùi: “ta khoâng theå noùi dieäu phaùp”, laïi hoûi ai coù theå noùi, ñaùp: “khi baäc ÖÙng chaùnh ñaúng giaùc ra ñôøi, vò aáy seõ tuyeân thuyeát dieäu phaùp”, Nhaät trí lieàn phaùt nguyeän : “nguyeän nhôø caên laønh naøy ôû ñôøi vò lai con seõ ñöôïc laøm em Phaät, laïi ñöôïc xuaát gia, ñöôïc ñích thaân cuùng döôøng, nghe phaùp lieàn ghi nhôù ñöôïc Ñaïi toång trì”, Ñoäc giaùc nghe roài lieàn noùi: “sau baûy ngaøy nöõa em seõ mang chung, vaäy haõy thöôøng giöõ taâm naøy ñöøng cho queân maát”. Traûi qua baûy ngaøy Nhaät trí vaãn chöa theå ñaéc quaû lieàn ñeán töø taï anh vaø phaùt laïi lôøi nguyeän tröôùc.

Phaät baûo caùc Bí-soâ: “Nhaät trí thuôû xöa chính laø A-nan ngaøy nay, do nguyeän xöa neân nay A-nan laøm em thuùc baù, ñöôïc xuaát gia vaø laøm thò giaû cho ta laïi ñöôïc ta khen ngôïi laø thoâng minh trí hueä ña vaên baäc nhaát,

nghe phaùp lieàn nhôù nhö roùt nöôùc vaøo bình”, caùc Bí-soâ laïi coù nghi thænh hoûi Phaät: “A-nan ñôøi tröôùc ñaõ taïo nghieäp laønh gì maø nay ôû trong ñaïi chuùng ñöôïc Phaät ngôïi khen laø ña vaên baäc nhaát, coù söùc toång trì ghi nhôù khoâng boû soùt?”, Phaät noùi: “caùc thaày laéng nghe:

Quaù khö Hieàn kieáp luùc höõu tình thoï hai vaïn tuoåi coù Phaät Ca-dieáp ba ra ñôøi taïi vöôøn Thi loäc, choã Tieân nhôn ñoïa xöù thuoäc thaønh Baø-la- neâ-tö. Phaät coù moät ñeä töû thoâng minh baäc nhaát, nghe phaùp lieàn ghi nhôù khoâng queân; vò naøy laïi coù moät ñeä töû tuy thöôøng tu phaïm haïnh nhöng vaãn chöa ñöôïc chöùng quaû. Khi laâm chung vò naøy phaùt nguyeän: “nguyeän nhôø caên laønh naøy ôû ñôøi vò lai luùc con ngöôøi thoï 100 tuoåi, coù Phaät Thích ca maâu ni ra ñôøi ñaày ñuû 10 hieäu, con seõ ñöôïc xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa vò Phaät aáy vaø ñöôïc Phaät thoï kyù laø baäc ña vaên ñeä nhaát gioáng nhö thaày con ngaøy nay”.

Naøy caùc Bí-soâ, ngöôøi ñeä töû aáy chính laø A-nan ngaøy nay, do dôøi tröôùc phaùt nguyeän vôùi taâm thieän neân ngaøy nay ñöôïc ta khen ngôïi laø baäc ña vaên ñeä nhaát trong soá ñeä töû cuûa ta.

Naøy caùc Bí-soâ, taïo nghieäp ñen, traéng hay xen taïp ñeàu coù quaû baùo töng öùng; caùc thaày haõy boû nghieäp ñen vaø nghieäp xen taïp, haõy tu traéng. Phaät truï trong Truùc Laâm Yeát lan Ñaïc Ca ôû thaønh Vöông Xaù cuøng naêm traêm Bí-soâ ñeàu laø A-la-haùn, chæ rieâng coù Ñeà-baø-ñaït-ña chöa chöùng Thaùnh quaû. Luùc ñoù thôøi theá maát muøa ñoùi keùm khaát thöïc khoù ñöôïc, cho neân caùc Bí-soâ ñaéc thaàn thoâng coù ngöôøi ñeán röøng Thieäm Boä ôû Nam Thieäm Boä chaâu ñeå haùi quaû Thieäm Boä vôùi ñuû saéc höông vò mang veà truù xöù, töï ñöôïc no ñuû vaø chia ñeàu cho caùc Bí-soâ; coù ngöôøi ñeán Baéc cu loâ chaâu laáy luùa thôm töï nhieân mang veà cuøng chia nhau aên…; coù ngöôøi leân coõi trôøi Töù Ñaïi vöông chuùng, hoaëc trôøi Tam Thaäp Tam laáy dieäu thöïc cuûa coõi trôøi mang veà cuøng chia nhau aên; coù ngöôøi ñeán caùc phöông khaùc nhöõng nôi truø phuù sung tuùc ñeå laáy thöùc aên ngon mang veà cuøng chia nhau aên. Ñeà-baø-ñaït-ña thaáy caùc Bí-soâ coù thaàn thoâng töï taïi nhö vaäy lieàn suy nghó: “Hieän nay gaëp luùc maát muøa ñoùi keùm khaát thöïc khoù ñöôïc, caùc Bí- soâ ñaéc thaàn thoâng ñeàu ñeán röøng thieäm Boä… gioáng nhö ñoaïn vaên treân. Neáu ta ñaéc thaàn thoâng ta cuõng coù theå ñi ñöôïc nhö theá. Nhöng ai coù theå daïy ta phaùp thaàn thoâng, ta neân ñeán choã Theá Toân hoûi veà ñieàu naøy, Phaät daïy theá naøo ta phuïng trì theá naáy”. Nghó roài v Ñeà-baø-ñaït-ña rôøi khoûi choã ngoài ñi ñeán choã Theá Toân, ñaûnh leã Phaät roài ngoài moät beân baïch Phaät: “Theá Toân, xin haõy daïy cho con phaùp thaàn thoâng”. Luùc ñoù Theá Toân quaùn bieát Ñeà-baø-ñaït-ña sanh nieäm taø seõ taïo toäi nghòch neân noùi raèng: “thaày neân thoï trì giôùi taêng thöôïng tröôùc, keá sieâng tu Ñònh Hueä taêng thöôïng thì

seõ ñöôïc thaàn thoâng”. Nghe Phaät noùi roài Ñeà-baø-ñaït-ña lieàn nghó laø Theá Toân khoâng muoán daïy cho mình phaùp thaàn thoâng neân lui veà, sau ñoù ñeán choã A Nhaõ Kieàu-traàn-nhö baïch raèng: “cuùi xin Thöôïng Toïa daïy cho toâi phaùp thaàn thoâng”. Cuï thoï A Nhaõ Kieàu-traàn-nhö lieàn quaùn taâm Phaät bieát ñöôïc do Phaät quaùn bieát Ñeà-baø-ñaït-ña sanh nieäm taø seõ taïo toäi nghòch neân khoâng daïy thaàn thoâng cho Ñeà-baø-ñaït-ña , quaùn bieát roài lieàn noùi raèng: “thaày neân sieâng tu taäp taâm taêng thöôïng, quaùn nôi saéc… thì seõ ñöôïc thaàn thoâng”. Ñeà-baø-ñaït-ña nghe roài nghó laø A Nhaõ Kieàu-traàn-nhö khoâng muoán daïy cho mình neân boû ñi. Sau ñoù laàn löôït ñeán choã caùc vò thöôïng toïa nhö Maõ Thaéng, Hieàn töû, Ñaïi danh Xöng, Vieân Maõn, Voâ Caáu, Ngöu Vöông, Dieäu Tyù… taát caû laø 500 vò thöôïng toïa ñeå xin hoïc phaùp thaàn thoâng, nhöng taát caû vò thöôïng toïa naøy ñeàu quaùn taâm Phaät bieát ñöôïc do Phaät quaùn bieát Ñeà-baø-ñaït-ña sanh nieäm taø seõ taïo toäi nghòch neân ñaõ khoâng daïy phaùp thaàn thoâng cho Ñeà-baø-ñaït-ña, quaùn bieát roài noùi raèng: “thaày neân tu taäp taâm taêng thöôïng, quaùn nôi saéc… cho ñeán quaùn Thoï, töôûng, haønh thöùc cuõng nhö vaäy, thì seõ ñöôïc thaàn thoâng vaø caùc phaùp khaùc”. Ñeà-baø-ñaït-ña nghe thaáy 500 vò thöôïng toïa ñeàu noùi gioáng nhö nhau lieàn bieát laø khoâng muoán daïy phaùp thaàn thoâng cho mình lieàn suy nghó: “khoâng leõ khoâng coøn ai daïy phaùp thaàn thoâng cho ta sao?”. Luùc ñoù Ñeà-baø-ñaït-ña lieàn nghó ñeán cuï thoï Thaäp Löïc Ca-dieáp ñang ôû trong hang Tieân tieân nhaân ca thaønh Vöông Xaù: “Thaäp Löïc Ca-dieáp taùnh khoâng doái nònh, noùi lôøi chôn thaät, laø OÂ-ba-ñaø-da cuûa A-nan-ñaø em ta, coù theå daïy ta phaùp thaàn thoâng”. Nghó roài lieàn ñi ñeán choã Thaäp Löïc Ca-dieáp ñaûnh leã roài baïch raèng: “cuùi xin thöôïng toïa daïy cho toâi phaùp thaàn thoâng”. Cuï thoï Thaäp Löïc Ca-dieáp do khoâng quaùn taâm Phaät vaø taâm cuûa naêm traêm Thöôïng toøa, cuõng khoâng bieát Ñeà-baø-ñaït-ña sanh nieäm taø seõ taïo toäi ng- hòch, neân daïy phaùp thaàn thoâng cho Ñeà-baø-ñaït-ña. Ñeà-baø-ñaït-ña nghe roài lieàn sieâng naêng tu taäp ñeán sau ñeâm nöông theo ñaïo theá tuïc maø chöùng ñöôïc Sô tónh löï, phaùt ra thaàn thoâng, chuyeån moät thaân thaønh nhieàu thaân, chuyeån nhieàu thaân thaønh moät thaân, hoaëc hieän hoaëc aån, coù theå ñi xuyeân qua nuùi, ñaù, vaùch nhö ñi trong hö khoâng khoâng coù ngaên ngaïi; vaøo trong ñaát nhö ñi trong nöôùc, ñi treân maët nöôùc nhö ñi treân maët ñaát, ngoài kieát giaø trong hö khoâng nhö chim bay, hoaëc duøng tay sôø maët trôøi, maët traêng … Coù ñöôïc thaàn thoâng roài Ñeà-baø-ñaït-ña suy nghó: “nay caùc Bí-soâ khaát thöïc khoù ñöôïc, ta tröôùc ñeán trong röøng Thieäm Boä haùi quaû thôm ngon ñeå aên roài chia cho caùc vò khaùc, keá ñeán caùc chaâu Ñoâng, Taây, Baéc, coõi trôøi Töù Ñaïi vöông chuùng, Tam thaäp tam vaø caùc nôi truø phuù khaùc laáy laáy thöùc aên cho mình vaø chia cho caùc vò khaùc”. Ñeà-baø-ñaït-ña laïi nghó: “ta neân nghó

caùch giaùo hoùa vua nöôùc Ma-kieät-ñaø, neáu ngöôøi naøy ñöôïc giaùo hoùa roài ta coù theå thu phuïc nhieàu ngöôøi khoâng khoù. Thaùi töû A-xaø-theá sau khi vua cha qua ñôøi seõ laøm quoác vöông, coù ñaïi töï taïi, ta neân giaùo hoùa ngöôøi naøy tröôùc, sau môùi thu phuïc nhieàu ngöôøi khoâng khoù”. Nghó roài Ñeà-baø-ñaït-ña lieàn hoùa laøm thaân voi traéng töø cöûa lôùn vaøo roài ñi ra cöûa nhoû, laïi töø cöûa nhoû ñi vaøo roài ñi ra cöûa lôùn; hoaëc hoùa laøm ngöôøi ñang côûi ngöïa ra vaøo caùc cöûa gioáng nhö treân; hoaëc laøm Bí-soâ caïo boû raâu toùc, ñaép y nhö phaùp mang baùt ra vaøo caùc cöûa nhö treân. Luùc ñoù Ñeà-baø-ñaït-ña hoùa laøm ñoàng töû trang söùc baèng caùc chuoãi anh laïc röïc rôõ ngoài treân ñaàu goái cuûa Thaùi töû, hoaëc ñöùng ñi… Thaùi töû bieát laø do Ñeà-baø-ñaït-ña hieän thaàn thoâng bieán hoùa neân oâm hoân ñoàng töû, nöôùc mieáng cuûa Thaùi töû chaûy vaøo mieäng cuûa ñoàng töû. Do Ñeà-baø-ñaït-ña coù taâm tham caàu lôïi döôõng neân nuoát nöôùc mieáng naøy, Thaùi töû khôûi taâm taø cho laø ñöùc cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña thuø thaéng hôn ñöùc Phaät. Ñeà-baø-ñaït-ña hieän trôû laïi thaân chaân thaät, Thaùi töû sanh taâm tín kính ñaûnh leã vaø cho chôû caùc moùn cuùng döôøng treân naêm traêm xe baùu ñeå tieãn Ñeà-baø-ñaït-ña ra veà. Keå töø ngaøy hoâm ñoù moãi ngaøy hai laàn saùng chieàu, Thaùi töû ñeàu duøng xe baùu ñeán choã Ñeà-baø-ñaït-ña kính leã, moãi böûa aên daâng cuùng naêm traêm choõ thöùc aên thöôïng dieäu cho Ñeà-baø-ñaït-ña vaø naêm traêm Bí-soâ tuøy thuaän Ñeà-baø-ñaït-ña. Luùc ñoù caùc Bí-soâ saùng sôùm vaøo thaønh khaát thöïc nghe bieát söï vieäc nhö treân neân sau khi khaát thöïc xong trôû veà boån xöù, aên xong röûa baùt, röûa tay chaân roài lieàn ñeán choã Phaät, ñaûnh leã Phaät roài ñem söï vieäc nghe bieát ñöôïc veà Ñeà-baø-ñaït-ña baïch Phaät, Phaät nghe roài lieàn baûo caùc Bí-soâ: “caùc thaày ñöøng neân haâm moä vieäc Ñeà-baø- ñaït-ña thoï nhaän söï cuùng döôøng thöôïng dieäu ñoù, vì sao? Vì Ñeà-baø-ñaït-ña seõ bò söï cuùng döôøng thöôïng dieäu naøy gieát haïi, nhö caây chuoái troå buoàng, nhö caây truùc Vó coù traùi, nhö con La mang thai ñeàu töï haïi thaân. Ñeà-baø- ñaït-ña cuõng nhö theá, thoï nhaän söï cuùng döôøng thöôïng dieäu cuûa ngöôøi aét töï haïi mình. Naøy caùc Bí-soâ, neáu khi Ñeà-baø-ñaït-ña ñöôïc lôïi döôõng thì ngöôøi ngu naøy coù theå ñeâm daøi thoï laõnh vieäc khoâng lôïi ích, khoå naõo”. Luùc ñoù Ñeà-baø-ñaït-ña sau khi ñöôïc söï cung kính cuùng döôøng nhö vaäy roài lieàn khôûi nieäm taø aùc: “Theá Toân nay ñaõ giaø yeáu, neáu giaùo thoï cho boán chuùng raát nhoïc meät. Nay ñeán luùc neân giao phoù ñaïi chuùng cho ta, ta seõ giaùo thoï cho hoï, Theá Toân neân ít lo nghó, thoï hieän phaùp laïc truï trong tòch tónh”. Ñeà-baø-ñaït-ña vöøa sanh nieäm taø aùc naøy lieàn thoái maát thaàn thoâng maø khoâng töï bieát. Luùc ñoù coù moät Bí-soâ ñeä töû cuûa Phaät teân laø Ca-caâu-la töøng ôû beân Phaät sieâng tu tònh haïnh, ñoái duïc tröø duïc neân sau khi maïng chung ñöôïc sanh leân coõi trôøi Phaïm. Ca-caâu-la duøng Thieân nhaõn quaùn thaáy Ñeà-baø-ñaït-ña do khôûi nieäm taø aùc maø thoái maát thaàn thoâng lieàn aån

thaân ôû Phaïm cung, nhö traùng só co duoãi caùnh tay hieän ñeán choã cuï thoï Muïc Kieàn Lieân ôû trong röøng Khuûng boá loäc nuùi Giao ngö, ñaûnh leã roài baïch raèng: “Ñaïi ñöùc bieát chaêng, Ñeà-baø-ñaït-ña do tham lôïi döôõng ñaõ khôûi leân nieäm taø aùc… gioáng nhö ñoaïn vaên treân. Vöøa khôûi nieäm taø aùc naøy lieàn thoái maát thaàn thoâng. Laønh thay, ñaïi ñöùc Muïc Kieàn Lieân neân ñeán choã Phaät baïch roõ vieäc naøy”. Cuï thoï Muïc Kieàn Lieân im laëng nhaän lôøi, Ca caâu la bieát cuï thoï Muïc Kieàn Lieân ñaõ nhaän lôøi roài lieàn aån thaân trôû veà Phaïm cung. Sau khi Phaïm thieân Ca caâu la ñi roài, cuï thoï Muïc Kieàn Lieân lieàn nhaäp Thaéng ñònh, nhö traùng só co duoãi caùnh tay aån thaân ôû nuùi Giao ngö hieän ñeán Truùc Laâm, choã Theá Toân ñang ôû, ñaûnh leã Phaät roài ngoài moät beân roài ñem lôøi cuûa Phaïm thieân Ca caâu la vöøa noùi baïch Phaät, Phaät nghe roài noùi raèng: “Thaày ñôïi Phaïm thieân Ca caâu la ñeán noùi môùi bieát Ñeà-baø- ñaït-ña coù nieäm taø aùc hay sao?”. Muïc Lieân baïch Phaät: “Theá Toân con ñaõ bieát tröôùc”. Luùc ñoù Ñeà-baø-ñaït-ña cuøng boán Bí-soâ beø ñaûng ñi ñeán choã Phaät: 1. Laø Coâ ca Lôïi Ca. 2. Laø Khieân Ñoà Ñaït Phieâu.

3. Laø Yeát Tra Moâ Laïc Ca Ñeå Saùi. 4. Laø Tam Moät Ñaït La Ñaït Ña. Phaät töø xa troâng thaáy lieàn baûo Muïc Lieân: “Thieân Thoï saép ñeán, ngöôøi ngu si naøy ñích thaân ñeán tröôùc ta khoaùc laùc, thaày neân kheùo hoä lôøi noùi”. Cuï thoï Muïc Kieàn Lieân lieàn ñaûnh leã Phaät roài nhaäp ñònh, nhö traùng só co duoãi caùnh tay, aån thaân ôû Truùc laâm trôû veà nuùi Giao ngö. Luùc ñoù Ñeà-baø-ñaït-ña ñeán ñaûnh leã Phaät roài baïch raèng: “Theá Toân nay ñaõ giaø yeáu, giaùo thoï cho 4 chuùng raát nhoïc meät. Theá Toân neân giao phoù ñaïi chuùng cho con, con seõ giaùo thoï hoï. Theá Toân neân ít lo nghó, thoï hieän phaùp laïc truï trong tòch tónh”. Theá Toân noùi: “Ñaïi trí baäc nhaát nhö Xaù-lôïi-töû, thaàn thoâng baäc nhaát nhö Muïc Kieàn Lieân trong soá caùc ñeä töû ñaõ chöùng quaû A-la-haùn, ta coøn khoâng phoù chuùc Bí-soâ taêng giaø cho hoï, huoáng chi thaày laø ngöôøi ngu si nuoát ñaøm daõi cuûa ngöôøi khaùc”. Ñeà-baø-ñaït-ña nghe roài lieàn suy nghó: “hoâm nay Theá Toân khen ngôïi Xaù-lôïi-töû, Muïc Kieàn Lieân maø goïi ta laø ngöôøi ngu si nuoát ñaøm daõi cuûa ngöôøi khaùc”, nghó roài lieàn phaùt sanh baûy loaïi taâm nghòch ñoái vôùi Theá toân.

■