KINH BOÀ-TAÙT BAÛN HAÏNH

**QUYEÅN HAÏ**

Khi Ñöùc Nhö Lai noùi lôøi chaân chaùnh vi dieäu nhö vaäy, thì ñaùm quyû gaây beänh taät ñeàu chaïy veà höôùng nöôùc Ma-kieät-ñaø, nhôø vaäy dòch beänh trong nöôùc Tyø-xaù-ly ñeàu ñöôïc tieâu tröø. Ñöùc Phaät phaûi quay trôû veà nöôùc Ma-kieät-ñaø, thì ñaùm quyû gaây beänh taät aáy laïi chaïy sang nöôùc Tyø-xaù-ly. Do ñoù, Ñöùc Theá Toân phaûi qua laïi hai nöôùc ñeán baûy laàn, cuoái cuøng laïi noùi:

–Ta töø voâ soá kieáp ñeán nay, taïo ñöôïc bao nhieâu coâng ñöùc, ñeàu nhaèm ñeå phaùt ñaïi nguyeän. Nay Ta ñem vieäc laøm chaân chaùnh naøy ñeå tröø taâm beänh vaø thaân beänh cho taát caû chuùng sinh.

Ñöùc Phaät keå:

–Khi Ta laøm vua teân laø Thi-tyø, vì moät con boà caâu maø töï caét thòt treân thaân mình, Ta ñaõ phaùt lôøi theä nguyeän tröø dieät taän moïi nguy hieåm cho taát caû chuùng sinh.

Khi Ta laøm thaùi töû teân laø Ma-ha-taùt-ñoûa, vì hai meï con coïp ñoùi maø ta xaû boû thaân maïng cho coïp ñöôïc soáng.

Khi Ta laøm vua teân laø Xaù-thi, töï laáy thòt nôi thaân mình hieán cho ngöôøi beänh traûi qua möôøi hai naêm.

Khi Ta laøm vua teân laø A-di-ñaø-da-löông, bò beänh, töï cheá thuoác ñeå uoáng, luùc aáy coù moät vò Bích-chi-phaät maéc beänh ñoàng nhö nhaø vua, ñeán choã nhaø vua xin thuoác. Nhaø vua nhòn khoâng uoáng thuoác, ñem phaàn thuoác cuûa mình cuùng cho Bích-chi-phaät, roài phaùt ñaïi nguyeän: Nguyeän cho taát caû beänh chuùng sinh ñeàu ñöôïc dieät tröø.

Khi Ta laøm vua teân laø Tu-ñaø-toá-di, Ta cöùu ñöôïc maïng soáng cho moät traêm vua saép cheát vaø ñaõ caûi hoùa vua Ca-ma-sa-baït khieán oâng ta ñaït ñöôïc chaùnh kieán, lôøi theà aùc cuûa Ca-ma-sa-baït trong möôøi hai naêm ñeàu ñöôïc tieâu tröø.

Khi Ta laøm thaùi töû teân laø Tu-ñaïi-noa ñaõ ñem boá thí caû vôï laãn hai con.

Khi Ta laøm thaùi töû Ma-höu-sa-ñaø, ñaõ ñem thuoác chöõa beänh cho taát caû chuùng sinh, laïi vaøo trong bieån lôùn tìm ñöôïc ngoïc Ma-ni, ñem veà giuùp ñôõ cho daân chuùng khoûi caûnh ñoùi ngheøo.

Khi Ta laøm vua teân laø Ma-ha-baø-lôïi, traûi qua hai möôi boán ngaøy ñem thòt thaân mình cung caáp cho ngöôøi beänh.

Khi Ta laøm Tieân nhaân teân laø San-ñeà-baø-la bò caét ñöùt tay chaân maø taâm khoâng heà khôûi saân haän.

Khi Ta laøm vua teân laø Ca-thi, daân chuùng trong nöôùc bò taät beänh, nhaø vua thoï baùt quan trai giôùi, phaùt taâm ñaïi töø bi ñeán taát caû chuùng sinh, neân taát caû daân chuùng trong nöôùc ñeàu ñöôïc laønh beänh.

Khi Ta laøm thaày giaûi tröø chuù thuaät teân laø Tyø-baø-phuø, daân chuùng bò beänh dòch hoaønh haønh, ta ñem maùu thòt cuûa mình cho loaøi quyû gaây beänh aên ñeå duøng vaøo vieäc giaûi tröø, taát caû daân chuùng ñeàu ñöôïc laønh beänh.

Khi Ta laøm Phaïm thieân vöông, vì moät baøi keä, ñaõ töï loät da treân thaân mình laøm giaáy cheùp keä.

Khi Ta laøm vua teân laø Tyø-laêng-kieät-leâ, vì moät baøi keä, treân thaân chòu ñoùng moät

ngaøn ñinh.

Khi Ta laøm Tieân nhaân teân laø Öu-ña-leâ, vì moät baøi keä maø Ta töï loät da laøm giaáy, cheû xöông laøm vieát, laáy maùu laøm möïc.

Khi Ta laøm vua teân laø Baït-di, daân chuùng trong nöôùc bò beänh gheû lôû, nhaø vua ñang ñi, thaáy moät caây ñoäc, laù caây ñoäc naøy ruïng vaøo doøng nöôùc, ngöôøi naøo uoáng nhaèm nöôùc aáy thì sinh ra beänh. Nhaø vua lieàn ra leänh chaët caønh, ñaøo goác reã roài duøng löûa ñoát ruïi, thì moät nöûa daân chuùng ñöôïc laønh beänh, coøn moät nöûa thì beänh vaãn nhö cuõ, khoâng thuyeân giaûm. Vua hoûi quan ngöï y:

–Vì côù gì moät soá daân chuùng maéc beänh khoâng bôùt? Quan ngöï y ñaùp:

–Beänh gheû naøy quaù traàm troïng caàn aên caù môùi bôùt.

Vua nghe lôøi quan ngöï y, lieàn ñeán treân caây beân bôø soâng, nguyeän laøm caù, nguyeän

raèng:

–Ta ngaøy nay ñem thaân tröø beänh cho muoân loaøi, nguyeän ñem coâng ñöùc naøy caàu

thaønh Phaät ñaïo, ñeå dieät tröø voâ löôïng taâm beänh, thaân beänh cho khaép taát caû chuùng sinh, ñeàu nhö sôû nguyeän. Neáu coù chuùng sinh naøo ñöôïc aên thòt cuûa ta, thì taát caû beänh taät ñeàu ñöôïc laønh khoûi.

Phaùt lôøi theä nguyeän roài lieàn töø treân caây gieo mình xuoáng doøng nöôùc, thaân nhaø vua bieán thaønh caù, bieát noùi tieáng ngöôøi. Caù noùi:

–Heã ai coù beänh, ñeán baét caù naøy veà aên thòt seõ ñöôïc laønh beänh.

Daân chuùng nghe lôøi noùi aáy, ñeàu ñeán baét caù veà aên thòt, nhôø vaäy taát caû beänh ñeàu ñöôïc laønh heát.

Ñöùc Theá Toân ñaõ töï keå veà vieäc laøm nôi ñôøi tröôùc cuûa mình nhö vaäy, taát caû nhöõng lôøi nguyeän aáy ngaøy nay ñeàu ñöôïc thaønh töïu. Ñöùc Phaät noùi:

–Nay Ta duøng giaùo phaùp chaân chaùnh ñeå tröø dieät tai hoïa cho taát caû chuùng sinh. Khi aáy, Ñöùc Phaät lieàn töï hoùa moät thaân thaønh hai ñaàu, moät ñaàu ngoù veà nöôùc Tyø-xaù-ly, moät ñaàu ngoù veà nöôùc Ma-kieät-ñaø, taát caû ñaùm quyû gaây beänh ñeàu chaïy ra xa taän bieån khôi. Daân chuùng hai nöôùc, moïi thöù taät beänh ñeàu ñöôïc laønh khoûi, luùa thoùc hoa maøu ñöôïc muøa, muoân daân an laïc. Ngaøi ñem Phaät phaùp giaùo hoùa, khieán moïi taâm beänh duïc voïng nôi moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc thanh tònh, truï trong chaùnh phaùp, taát caû ngöôøi daân ñeàu heát söùc vui möøng.

Luùc ñoù, caùc vò Tyø-kheo khaùc mieäng ñoàng lôøi cuøng taùn thaùn:

–Coâng ñöùc Nhö Lai thaät laø voâ löôïng, voâ cuøng vi dieäu khoâng theå nghó baøn. Ñöùc Phaät laïi baûo chö vò Tyø-kheo:

–Ta chaúng nhöõng tröø dieät nhöõng tai hoïa, ñoùi khaùt, beänh taät cho chuùng sinh trong ñôøi nay, maø trong thôøi quaù khöù cuõng laïi nhö vaäy.

Veà thôøi quaù khöù voâ soá kieáp xa xöa, taïi coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy coù vò vua cuûa moät nöôùc lôùn teân laø Phaïm thieân, taùm vaïn boán ngaøn vua tieåu quoác thuoäc coõi Dieâm-phuø-ñeà. Nhaø vua coù hai vaïn phu nhaân, moät vaïn theå nöõ, laïi khoâng coù thaùi töû. Ngaøy ñeâm öu saàu, neân caàu khaån nôi caùc ñeàn thôø thaàn linh: Phaïm thieân, Ñeá Thích, Ma-ha Baù-leâ thieân, caàu trôøi ñaát, caàu maët traêng, maët trôøi… nhaân ñoù môùi sinh ñöôïc thaùi töû. Thaùi töû sinh ra, hình dung ñoan nghieâm, ñeïp ñeõ laï thöôøng, coù töôùng ñaïi nhaân, quyù danh laø Ñaïi Töï Taïi Thieân. Thaùi töû laø ngöôøi nhaân töø, thoâng minh, trí tueä, taát caû saùch vôû cuûa theá gian, moïi söï chuyeån bieán cuûa tinh tuù, nhaät thöïc, nguyeät thöïc vaø taát caû kyõ thuaät ngoaøi ñôøi khoâng moät ngheà naøo laø khoâng thoâng ñaït. Thaùi töû laïi hoïc ngheà thaày thuoác vaø caùch baøo cheá döôïc phaåm, laïi ra leänh cho taát caû beänh nhaân trong nöôùc: “Heã ai coù beänh thì haõy ñeán ñaây ta seõ cung caáp

thuoác men, thöïc phaåm vaø chaêm soùc.” Daân chuùng ñöôïc tin naøy, bao nhieâu ngöôøi beänh ñeàu ñoå xoâ veà choã ôû cuûa thaùi töû. Taát caû ngöôøi lôùn, keû nhoû trong nöôùc ñeàu vui veû, khoâng moät ai laø khoâng ca ngôïi coâng ñöùc naøy. Beänh nhaân khoâng ñeán caùc thaày thuoác khaùc, trong ñoù coù moät soá thaày thuoác toû ra khinh maïn, haàu heát ñaùm naøy ñeàu oâm loøng oaùn haän, ganh tî vôùi thaùi töû.

Thôøi gian naøy, daân chuùng coõi Dieâm-phuø-ñeà bò beänh dòch lan traøn, laïi theâm caûnh cuûi queá gaïo chaâu. Nhaø vua ñaõ taäp trung taát caû danh y maø khoâng chöõa khoûi beänh, daân chuùng bò beänh cheát töøng ngaøy, töøng ngaøy taêng leân raát nhieàu. Nhaø vua raát ñoãi öu saàu, beøn ra chieáu chæ môøi caùc danh y veà trieàu ñeå hoûi phöông thuoác cöùu chöõa.

Luùc aáy, coù moät thaày thuoác saün loøng ñoá kî vôùi thaùi töû, trong taâm suy nghó: “Thaùi töû naøy laø oan gia cuûa ta, nay ñuùng laø gaëp dòp may hieám coù”, lieàn taâu leân nhaø vua:

–Thaàn nhôù coù moät phöông thuoác xin thöû veà xem laïi cho töôøng taän.

Nhaø vua ñoàng yù, oâng ta lieàn ñi, saùng hoâm sau môùi trôû laïi, ñeán tröôùc ñaïi vöông taâu:

–Taâu ñaïi vöông, thaàn tìm ñöôïc moät phöông thuoác, neáu nhö ñaïi vöông ñoàng yù thì taát caû beänh taät ñeàu ñöôïc tröø laønh.

Vua lieàn hoûi:

–Phaûi caàn nhöõng döôïc lieäu gì? Khanh cöù noùi thöû xem! Thaày thuoác ñaùp:

–Phaûi tìm cho ñöôïc moät ngöôøi töø khi sinh ra cho ñeán ngaøy nay luoân ñaày loøng Töø bi, thöông xoùt taát caû chuùng sinh vaø chöa bao giôø khôûi taâm saân haän, seõ duøng maùu cuûa ngöôøi aáy hoøa vôùi thuoác ñeå uoáng, moùc hai troøng con maét cuûa ngöôøi aáy ñeå tröø quyû, thì caùc chöùng beänh môùi heát ñöôïc.

Nhaø vua baûo:

–Con ngöôøi töø khi môùi sinh cho ñeán hoâm nay chöa töøng sinh taâm saân haän, ñaây laø vieäc khoù coù, vieäc naøy thaät khoù voâ cuøng, coù leõ khoâng theå naøo tìm ñöôïc ñaâu!

Thaùi töû nghe lôøi noùi nhö vaäy, lieàn taâu phuï vöông:

–Vieäc naøy deã thoâi, khoâng coù gì laø khoù caû! Thaùi töû laïi thöa:

–Con laø con cuûa phuï vöông, töø khi sinh ra cho ñeán ngaøy nay chöa töøng khôûi taâm saân haän vaø cuõng khoâng heà coù taâm ñoäc aùc ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi, luoân ñem loøng Töø bi thöông xoùt taát caû chuùng sinh, töø tröôùc tôùi giôø chöa coù moät nieäm aùc. Thaân con voâ thöôøng khoâng coù gì beàn chaéc, chaúng bao laâu roài cuõng daãn ñeán caùi cheát. Cuùi xin ñaïi vöông ñoàng yù ñem thaân con laøm thuoác ñeå tröø beänh cho chuùng sinh.

Vua cha lieàn than:

–Ta khoâng coù con caùi, ñi caàu thaàn linh nôi caùc ñeàn thôø thaàn maët trôøi, maët traêng, thaàn tinh tuù, naêm ñænh nuùi cao, boán quaû nuùi lôùn, do ñoù môùi sinh ñöôïc con. Ta nay daàu boû thaân maát nöôùc, nhaát ñònh khoâng chìu theo yù con ñöôïc.

Thaùi töû laïi naøi næ phuï vöông:

–Con nay caàu Phaät ñaïo, ñem maùu boá thí cho chuùng sinh, nguyeän ñem coâng ñöùc naøy ñeå hieåu roõ taát caû kinh ñieån cuûa Nhö Lai. Con nay ñem nhuïc nhaõn naøy boá thí cho chuùng sinh, nguyeän ñem coâng ñöùc aáy ñeå ñöôïc con maét trí tueä cuûa Nhö Lai, con seõ vì taát caû chuùng sinh nguyeän laøm baäc Ñaïo sö chaân chaùnh. Ñaïi vöông tuy khoâng coøn thaùi töû maø vaãn ñöôïc laøm vua. Giaû söû quoác ñoä naøy khoâng coù muoân daân thì phuï vöông laøm vua vôùi ai? Coøn nhö taát caû daân chuùng ñöôïc laønh beänh, phuï vöông taát seõ truùt khoûi noãi öu saàu.

Nhaø vua laïi buoàn khoùc noùi vôùi thaùi töû:

–Ta nay thaø boû ngoâi vua chöù ñöùa con ñaùng yeâu quyù naøy thaät khoâng theå boû. Thaùi töû laïi quyø moïp, chaép tay thöa:

–Con nay doác caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Neáu nhö luyeán tieác caùi thaân nhô nhôùp hoâi thoái naøy, thì laøm sao toû ngoä ñöôïc giaùo phaùp cao saâu vi dieäu trí tueä cuûa Nhö Lai! Laøm sao coù theå ñaït ñöôïc taát caû tueä nhaõn! Cuùi xin phuï vöông chôù khöôùc töø taâm caàu ñaïo voâ thöôïng cuûa con.

Phuï vöông im laëng khoâng noùi moät lôøi. OÂng thaày thuoác lieàn taâu:

–Thaàn thöû laáy moät ít maùu hoøa vôùi thuoác ñem cho caùc beänh nhaân uoáng, neáu laønh beänh roài môùi moùc maét. Neáu chaúng laønh thì chaúng neân moùc maét.

Khi aáy, thaùi töû töï tay chích maùu nôi caùnh tay mình vaø phaùt lôøi theä nguyeän:

–Ta duøng maùu naøy quyeát tröø beänh cho chuùng sinh, nguyeän ñem coâng ñöùc naøy ñeå thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Neáu quaû thaät ta seõ thaønh Phaät ñaïo, thì taát caû chuùng sinh uoáng thuoác naøy beänh seõ ñöôïc dieät tröø.

Teân thaày thuoác lieàn ñem maùu hoøa vôùi thuoác cho caùc beänh nhaân uoáng, taát caû ñeàu ñöôïc laønh khoûi.

Thaày thuoác laïi taâu vôùi ñaïi vöông:

–Baát cöù beänh nhaân naøo uoáng thuoác naøy ñeàu ñöôïc laønh maïnh. Ñaïi vöông thaáy vieäc roõ raøng tröôùc maét, coù theå khoâng tin sao?

Baáy giôø, taùm vaïn boán ngaøn chö haàu cuøng thaàn daân caû coõi Dieâm-phuø-ñeà, nghe thaùi töû cuûa ñaïi vöông vì loøng Töø bi nhaèm cöùu giuùp taát caû muoân daân maø moùc hai troøng maét, khoâng moät ai laø khoâng buoàn khoùc, neân taát caû ñeàu taäp hôïp tröôùc maët thaùi töû, quyø moïp chaép tay thöa:

–Cuùi mong thaùi töû cuûa ñaïi vöông, suy xeùt, chuùng toâi thaø töï xaû boû thaân maïng, chaúng nôõ ñeå thaùi töû huûy hoaïi hai maét. Loøng töø bi thöông xoùt chuùng sinh cuûa thaùi töû cuõng ñuû coâng ñöùc ñeå chaúng bao laâu seõ thaønh Phaät, mong thaùi töû chôù huûy hoaïi hai maét.

Thaùi töû lieàn duøng lôøi an uûi taát caû chö haàu vaø thaàn daân:

–Ta nay ñem maùu thòt, cho ñeán hai con maét naøy ñeå quyeát tröø beänh cho chuùng sinh, nguyeän ñem coâng ñöùc naøy caàu thaønh Phaät ñaïo. Khi ta thaønh Phaät seõ quyeát tröø taâm beänh, thaân beänh cho caùc vò, chôù neân caûn ngaên taâm voâ thöôïng ñaïo cuûa ta.

Chö haàu cuøng taát caû thaàn daân nghe thaùi töû noùi lôøi quaû quyeát nhö vaäy, ñeàu ñöùng laëng thinh.

Thaùi töû beøn sai quan haàu caän ñem duïng cuï ñeå mình khoeùt maét. Thaùi töû baûo quan haàu caän:

–Ai laø ngöôøi coù theå khoeùt giuøm maét ta?

Quan taû höõu cuøng daân chuùng thaûy ñeàu töø choái, khoâng ñuû can ñaûm laøm vieäc naøy.

Teân thaày thuoác voán ganh tî vôùi thaùi töû lieàn leân tieáng:

–Toâi coù theå laøm ñöôïc. Thaùi töû hoan hyû noùi:

–Ta raát sung söôùng!

Roài caàm dao ñöa cho thaày thuoác vaø daën:

–Khoeùt troøng con maét vaø ñaët vaøo trong loøng baøn tay ta ñaây.

Teân thaày thuoác lieàn khoeùt moät troøng con maét, ñaët vaøo baøn tay thaùi töû. Khi ñoù, thaùi töû laäp nguyeän:

–Ta nay ñem nhuïc nhaõn naøy boá thí cho chuùng sinh, chaúng caàu ñöôïc laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, chaúng caàu laøm Ma vöông, chaúng caàu caûnh vui nôi naêm duïc saéc, thinh,

höông, vò, xuùc cuûa Phaïm vöông. Nguyeän ñem coâng ñöùc naøy caàu thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh chaân, ñeå ta ñöôïc ñaày ñuû maét trí tueä, vì voâ löôïng chuùng sinh khaép möôøi phöông laøm baäc Ñaïi y vöông, tröø dieät taâm beänh, thaân beänh cho taát caû muoân loaøi, laøm con maét trí tueä cho hoï.

Thaùi töû phaùt nguyeän roài, caàm troøng maét ñaët leân chieác aùn keà beân. Thaùi töû noùi tieáp:

–Ñuùng nhö sôû nguyeän cuûa taâm ta, thì taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc laønh beänh.

Phuï vöông vaø maãu haäu thaáy caûnh nhö theá, lieàn ngaõ xæu, cheát giaác, giaây laâu môùi tænh. Chö haàu, thaàn daân ñeàu caát tieáng keâu khoùc thaûm thieát caûm ñoäng ñeán ñaát trôøi, coù ngöôøi töï ñaùnh ñaäp vaøo thaân mình, hoaëc coù ngöôøi hoân meâ, cheát giaác.

Ngay luùc teân thaày thuoác caàm dao khoeùt troøng maét cuûa thaùi töû, thì khaép coõi Tam thieân ñaïi thieân chaán ñoäng döõ doäi, taát caû chö Thieân trong ba coõi ñeàu giaùng haï, thaáy Boà- taùt vì chuùng sinh maø töï khoeùt maét cuøng chích maùu mình, neân voâ soá chö Thieân taát caû ñeàu buoàn khoùc, nöôùc maét tuoân rôi nhö traän möa lôùn.

Trôøi Ñeá Thích beøn ñeán tröôùc maët thaùi töû thöa:

–Loøng töø bi cuûa thaùi töû hoâm nay, vì chuùng sinh neân khoâng tieác thaân maïng, khoeùt maét laáy nhuïc nhaõn. Söï ñau khoå nhö vaäy thaät laø khoù laøm. Vaäy thaùi töû ñem vieäc laøm coâng ñöùc ñoù nhaèm caàu nguyeän nhöõng gì? Phaûi chaêng laø caàu Thieân ñeá, Ma vöông, Phaïm vöông, Vöông töû hay caàu nguyeän nhöõng gì khaùc chaêng?

Thaùi töû ñaùp:

–Ta chaúng caàu ngoâi vò Chuyeån luaân thaùnh vöông, Thieân ñeá, Ma vöông, Phaïm vöông, chaúng caàu caûnh vui nôi naêm duïc saéc, thanh, höông, vò, xuùc trong ba coõi, chæ ñem coâng ñöùc naøy caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Vì taát caû chuùng sinh laøm baäc Ñaïi y vöông, tröø taâm beänh, thaân beänh cho taát caû muoân loaøi, laøm con maét trí tueä daãn daét, ñeå taát caû chuùng sinh ñeàu lìa tai hoïa sinh töû.

Trôøi Ñeá Thích cuøng taát caû chö Thieân ñoàng ca ngôïi:

–Laønh thay! Laønh thay! Heát söùc to lôùn, khoù coù gì saùnh baèng! Nhö sôû nguyeän aáy, chaúng bao laâu taát seõ thaønh Phaät.

Trôøi Ñeá Thích beøn laáy troøng maét ñaët laïi nôi con maét ñaõ bò khoeùt, töùc khaéc maét thaùi töû bình phuïc nhö xöa, laïi saùng ñeïp gaáp boäi laàn con maét cuõ. Voâ löôïng chö Thieân duøng hoa trôøi raûi treân ngöôøi thaùi töû, khoâng ai laø khoâng vui möøng. Phuï vöông, maãu haäu, cuøng theå nöõ vaø caùc tieåu vöông, thaàn daân ñeàu voâ cuøng vui möøng, hôùn hôû.

Trôøi Ñeá Thích laïi sai ñaïi töôùng quaân Tyø-ba-ñan-ma ñuoåi caùc loaøi quyû gaây beänh trôû veà taän bieån caû. Moïi ngöôøi bò beänh ñeàu khoûi. Trôøi Ñeá Thích lieàn möa caùc thöùc aên uoáng, keá ñeán möa luùa gaïo, roài möa y phuïc, roài tieáp möa baûy baùu. Taát caû beänh nhaân ñeàu ñöôïc laønh maïnh, moïi ngöôøi no ñuû, khoâng ai bò ñoùi khaùt, daân chuùng vui möøng, quoác gia höng thònh.

Sau ñoù vaøi naêm, vua cha baêng haø, thaùi töû leân ngoâi hoaøng ñeá ngöï taïi chaùnh cung, baûy thöù quyù baùu töï nhieân hieän ñeán, laøm vò Chuyeån luaân thaùnh vöông trò vì boán chaâu thieân haï, khoâng moät ai laø chaúng nhôø aân.

Coâng ñöùc cuûa vieäc laøm aáy ñôøi hieän taïi ñaõ ñöôïc phöôùc baùo nhö vaäy. Ñöùc Phaät baûo caùc vò Tyø-kheo:

–Thaùi töû Töï Taïi Thieân luùc aáy laø thaân Ta ngaøy nay, phuï vöông Phaïm thieân nay laø phuï vöông Baïch Tònh, maãu haäu nay laø maãu haäu Ma-da, meï cuûa Ta, teân thaày thuoác khoeùt maét Ta nay laø Ñieàu-ñaït, daân chuùng coõi Dieâm-phuø-ñeà thôøi ñoù laø daân chuùng hai nöôùc Tyø- xaù-ly vaø Ma-kieät-ñaø. Ta luùc aáy cuõng tröø hoaïn naïn, beänh taät, ñoùi khaùt cho muoân daân. Ta

nay cuõng taän tröø taâm beänh, thaân beänh cho chuùng sinh, cuõng khieán cho chuùng sinh ñöôïc maét trí tueä, laäp nguyeän, chöùng ñaïo.

Boà-taùt laøm vieäc boá thí sieâng naêng khoå nhoïc hoaøn toaøn khoâng chaáp töôùng nhö theá. Baáy giôø, caùc vò Tyø-kheo nghe lôøi Ñöùc Phaät daïy, ñeàu hoan hyû leã Phaät.

# M

Nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï Ñöùc Phaät ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Ñöùc Phaät cuøng moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Sa-moân saép vaøo thaønh khaát thöïc.

Khi Ñöùc Phaät saép vaøo thaønh, coù naêm traêm vò trôøi phoùng laøn gioù thôm thoåi treân maët caùc ñaïi loä vaø nhöõng ñöôøng heûm trong thoân xoùm, neân taát caû ñeàu ñöôïc saïch seõ. Nhöõng nôi baát tònh, nhô nhôùp, phaân ueá hoâi thoái ñeàu töï nhieân vuøi laáp vaøo loøng ñaát, taát caû ñöôøng saù ñeàu thoaùng saïch. Naêm traêm vò trôøi tuoân möa baèng nhöõng gioït nöôùc thôm, neân moïi ñöôøng saù lôùn nhoû ñeàu ñöôïc thaám öôùt, cuøng tung raûi caùc hoa trôøi. Nhaø vua, thaàn daân thaáy ñieàm laønh naøy, bieát laø Ñöùc Phaät saép ñeán, neân moïi ngöôøi ñeàu boû caùc coâng vieäc cuûa mình ñang laøm, cuøng nhau chaïy nhanh ñeán ngheânh ñoùn Ñöùc Theá Toân. Trong soá daân chuùng ñeán dieän kieán Ñöùc Phaät, coù ngöôøi queùt ñöôøng, coù ngöôøi raûi hoa, coù ngöôøi xoâng höông, coù ngöôøi côûi aùo traûi nôi ñaát, coù ngöôøi xoõa toùc traûi treân maët ñöôøng, mong Ñöùc Phaät giaãm treân ñoù maø ñi qua. Coù ngöôøi ñem thaân naèm raïp treân ñaát mong ñöôïc Ñöùc Phaät böôùc qua treân thaân mình, coù ngöôøi caàm phöôùn loïng, coù ngöôøi troãi nhaïc. Moïi ngöôøi ñeàu chaép tay, nhöùt taâm thanh tònh chieâm ngöôõng Ñöùc Nhö Lai. Taát caû chuùng sinh, moãi ngöôøi ñeàu ñem moãi thöù ñeå cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân.

Khi aáy coù moät ngöôøi doøng Baø-la-moân quaù ngheøo, khoâng coù hoa höông ñeå cuùng

döôøng Ñöùc Ñieàu Ngöï, töï laáy laøm buoàn, duø ñaõ nghó ñuû caû traêm phöông, chæ coøn moät vieäc laø nhöùt taâm tònh yù chieâm ngöôõng maø thoâi! Lieàn theå hieän roõ oai nghi nghieâm chænh, chí taâm cung kính, vôùi taám loøng phaán khôûi, chaép tay ñöùng yeân chieâm ngöôõng toân nhan Nhö Lai vaø duøng keä taùn thaùn Ñöùc Phaät:

*Toân nhan aùnh vaøng röïc Ba hai töôùng toát hieän Taát caû haøng chuùng sinh Thaáy Ngaøi ñeàu taùn thaùn. Thaáy Phaät taâm hoan hyû Öu saàu lieàn döùt saïch Vöôït qua bieån sinh töû Cuùi ñaàu leã Töø Toân.*

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân nôû nuï cöôøi haân hoan, haøo quang naêm saéc töø kim khaåu phoùng ra haøng traêm ngaøn söï kyø dieäu. Moãi ñaïo haøo quang coù voâ soá tia saùng. Treân moãi tia saùng coù hoa sen baèng baûy baùu. Treân moãi hoa sen coù Hoùa Phaät xuaát hieän. AÙnh saùng toûa khaép möôøi phöông, döôùi ñeán caùc ñòa nguïc lôùn, treân thì ñeán coõi trôøi Ba möôi ba, chieáu khaép caùc choã toái taêm trong naêm ñöôøng, taän cuøng caùc caûnh giôùi Phaät, khoâng moät nôi naøo laø khoâng saùng toû.

Chö Thieân, daân chuùng trong Ñaïi thieân theá giôùi thaáy ñöôïc haøo quang cuûa Phaät khoâng ai laø khoâng vui möøng hôùn hôû, ñeàu xaû boû moïi thöù duïc laïc, rôøi cung ñieän, cuøng nhau höôùng veà choã Ñöùc Phaät ñang ngöï, nghe Phaät thuyeát phaùp maø ñöôïc ñoä thoaùt. Coù ngöôøi thaáy ñöôïc haøo quang maø ñöôïc ñoä thoaùt. Hoaëc coù ngöôøi nghe Hoùa Phaät thuyeát

phaùp maø ñöôïc giaûi thoaùt. Hoaëc coù ngöôøi thaáy aùnh haøo quang tìm ñeán choã Ñöùc Phaät ngöï maø ñöôïc ñoä thoaùt.

Caûnh khaûo tra trong voâ löôïng ñòa nguïc ñeàu ñöôïc döøng nghæ, caùc chuùng sinh ôû ñaáy sau khi maïng chung ñeàu ñöôïc sinh veà coõi Phaät.

Taát caû caàm thuù trong caûnh giôùi suùc sinh, taâm laønh ñöôïc khai phaùt, duøng taâm Töø ñoái xöû vôùi nhau, khoâng coøn mang taâm saùt haïi, sau khi maïng chung cuõng ñöôïc sinh veà coõi trôøi.

Trong caûnh ngaï quyû, töï nhieân ñöôïc thöùc aên traêm vò, khoâng coøn moät ai lo nghó veà söï ñoùi khaùt, neân ñeàu vui möøng hôùn hôû, laïi khoâng coù taâm boûn seûn, sau khi maïng chung ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Voâ löôïng chuùng sinh bò muø thì laïi ñöôïc thaáy. Keû ñieác thì ñöôïc nghe, keû caâm thì noùi ñöôïc. Keû tay bò cong veïo thì co duoãi töï nhieân. Keû chaân queø thì ñi ñöôïc. Ngöôøi taøn taät, maéc traêm beänh ñeàu ñöôïc laønh. Taát caû caûnh giam caàm, troùi buoäc trong ñòa nguïc ñeàu ñöôïc thaû ra.

Taát caû ñaïi chuùng, chö Thieân, muoân daân trong coõi ñaïi thieân luùc aáy khoâng ai laø khoâng hoan hyû, taâm ñöôïc thanh tònh khoâng daáy khôûi tham, saân, si. Trong soá naøy coù ngöôøi sinh veà coõi trôøi, coù ngöôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, A-la- haùn, Bích-chi-phaät, hoaëc coù ngöôøi phaùt taâm caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh chaân, hoaëc coù ngöôøi kieân truï nôi phaùp baát thoaùi chuyeån…, soá ngöôøi chöùng quaû nhö vaäy khoâng theå keå xieát.

Haøo quang cuûa Ñöùc Theá Toân chieáu khaép möôøi phöông theá giôùi, laïi quay veà, nhieãu

quanh Ñöùc Phaät ba voøng, roài nhaäp vaøo khoaûng giöõa hai haøng loâng maøy.

Khi aáy, Toân giaû A-nan söûa laïi y phuïc, theå hieän oai nghi, quyø tröôùc Ñöùc Phaät chaép tay, baïch:

–Nuï cöôøi hoâm nay cuûa Ñöùc Theá Toân aét phaûi coù nguyeân do, cuùi xin Ñöùc Theá Toân noùi roõ nguyeân do aáy.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Toân giaû, oâng coù thaáy vò Baø-la-moân aáy chaêng? Toân giaû A-nan ñaùp:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, daï vaâng, con coù thaáy. Ñöùc Phaät baûo:

–Ngöôøi Baø-la-moân naøy duøng taâm thanh tònh, laøm moät baøi keä khen ngôïi Phaät, neân töø nay cho ñeán möôøi ba kieáp veà sau, baát cöù sinh vaøo coõi trôøi hay coõi ngöôøi ñeàu ñöôïc giaøu coù töï nhieân, thaân hình ñoan nghieâm, coù trí tueä vaø taøi bieän luaän, ñöôïc moïi ngöôøi ca ngôïi, chaúng ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc vaø taùm naïn, veà sau seõ thaønh Bích-chi-phaät teân laø Hoan Duyeät.

Taát caû chuùng hoäi nghe lôøi Ñöùc Phaät noùi, ai naáy ñeàu sinh taâm hoan hyû, ca ngôïi coâng ñöùc cuûa Nhö Lai.

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Coâng ñöùc cuûa Nhö Lai thaät khoâng theå nghó baøn, moät baøi keä ca ngôïi Ñöùc Phaät cuûa Baø-la-moân aáy ñaõ ñaït ñöôïc coâng ñöùc khoâng theå löôøng tính. Coâng ñöùc cuûa Nhö Lai thaät voâ cuøng to lôùn.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Baø-la-moân aáy chaúng phaûi chæ moãi ñôøi nay ca ngôïi Ta maø ñöôïc thieän lôïi nhö vaäy. Trong thôøi quaù khöù xa xöa, vua nöôùc Ba-la-naïi teân laø Baø-ma-ñaït-ña. Khi nhaø vua

ñi saên baén, caùc binh chuûng: Töôïng binh, maõ binh, xa binh… ñeàu theo nhau môû ñöôøng vaø hoä toáng. Saên baén trong nuùi ñöôïc moät con voi traéng, thaân voi traéng nhö tuyeát, laøn da mòn ñeïp, deã thöông, maø laïi coù saùu ngaø.

Nhaø vua ñöôïc baïch töôïng loøng raát sung söôùng, lieàn giao cho ngöôøi daïy voi ñeå luyeän taäp ñieàu khieån. Luùc aáy, ngöôøi daïy voi duøng cuøm xieàng voi vôùi moät caây goã lôùn vaø khoùa xieàng laïi. Voi buoàn khoùc rôi leä, traûi qua baûy ngaøy khoâng aên uoáng. Ngöôøi daïy voi lo sôï voi naøy khoâng aên uoáng chaúng bao laâu seõ cheát, lieàn taâu leân nhaø vua:

–Baïch töôïng saên ñöôïc khoâng chòu aên uoáng, buoàn khoùc rôi leä. Nhaø vua nghe taâu lieàn ñeán xem voi. Ñaïi vöông hoûi voi:

–Taïi sao ngöôi khoâng chòu aên? Voi noùi tieáng ngöôøi ñaùp laïi:

–Taâm toâi lo saàu, cuùi xin ñaïi vöông giaûi saàu cho toâi. Ñaïi vöông hoûi:

–Ngöôi saàu lo nhöõng gì? Baïch töôïng noùi:

–Toâi coøn cha meï quaù giaø yeáu, ñi laïi khoâng ñöôïc, maø khoâng coù ngöôøi nuoâi döôõng, chæ coù moãi moät mình toâi ñi haùi thöùc aên vaø mang nöôùc uoáng veà cho cha meï. Neáu toâi cöù bò xieàng ôû ñaây, thì cha meï khoâng ai nuoâi döôõng, caû hai seõ bò cheát thoâi. Toâi nghó vaäy maø buoàn saàu. Taâu ñaïi vöông, neáu nhö ñaïi vöông coù loøng Töø bi, xin tha toâi veà ñeå nuoâi döôõng cha meï, ñeán ngaøy cha meï maõn phaàn, toâi seõ trôû laïi cung phuïng ñaïi vöông, chaúng daùm traùi lôøi höùa naøy.

Vua nghe baïch töôïng noùi, loøng buoàn baõ chaúng vui, lieàn khen ngôïi:

–Ngöôi tuy laø suùc sinh maø laøm vieäc con ngöôøi, ta tuy laø con ngöôøi maø laøm vieäc nhö suùc sinh.

Nhaø vua beøn quyø xuoáng môû xieàng, ra leänh cho voi ñi.

Baïch töôïng trôû veà nuoâi döôõng cha meï suoát möôøi hai naêm, khi cha meï maõn phaàn, lieàn trôû laïi cung vua.

Nhaø vua thaáy baïch töôïng trôû laïi, loøng caøng theâm hoan hyû, laáy anh laïc, baûy baùu trang söùc cho baïch töôïng. Khi ñaïi vöông saép ra ñi thì baïch töôïng daãn ñöôøng, neân nhaø vua yeâu baïch töôïng coøn hôn thaùi töû. Trong baày voi cuûa nhaø vua, baïch töôïng laø con voi coù quaù trình ñaëc bieät nhaát, neân ñaët teân laø Töôïng Phan.

Baáy giôø, coù moät Baø-la-moân ngheøo cuøng, muoán ñeán nhaø vua xin boá thí, laïi hoûi moïi ngöôøi:

–Laøm theá naøo ñeå nhaø vua cho nhieàu cuûa caûi? Coù ngöôøi baûo:

–Nhaø vua coù con baïch töôïng heát söùc yeâu quyù, neáu oâng coù theå ca ngôïi baïch töôïng aáy, môùi coù theå xin ñöôïc nhieàu cuûa caûi.

Baø-la-moân lieàn theo doõi, ñôïi khi nhaø vua ñi ra, ñöùng saün beân veä ñöôøng, caát tieáng khen ngôïi baïch töôïng:

*Thaân ngöôi ñeïp voâ cuøng Gioáng nhö voi Ñeá Thích Ñaày ñuû saéc töôùng voi Phöôùc ñöùc cao voøi voïi. Maøu saéc khoâng ai baèng Gioáng nhö laøn tuyeát traéng*

*Hình dung khoù bì kòp Ñaëc bieät khoù nghó löôøng.*

Quoác vöông nghe keä ca ngôïi baïch töôïng, loøng raát ñoãi vui möøng, lieàn thöôûng cho Baø-la-moân naêm traêm tieàn vaøng. Baø-la-moân trôû neân giaøu coù.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Töôïng Phan thôøi ñoù laø thaân Ta ngaøy nay. Baø-la-moân kia nay laø ngöôøi Baø-la-moân naøy. Khi aáy, Baø-la-moân khen ngôïi Ta, ñöôïc lôïi ích vaø nhôø Ta giuùp cho khoûi caûnh ngheøo cuøng. Nay Ta thaønh Phaät, maø Baø-la-moân laïi taùn thaùn Ta neân ñöôïc phöôùc baùo khoâng theå löôïng tính, vì nhaân duyeân naøy, ñöôïc Ta cöùu vôùt thoaùt naïn sinh töû.

Toân giaû A-nan beøn ôû tröôùc Phaät, quyø moïp baïch:

–Nhö coù ngöôøi duøng baøi keä boán caâu taùn thaùn Ñöùc Nhö Lai, seõ ñöôïc phöôùc baùo veà coâng ñöùc nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät noùi:

–Giaû söû coù traêm, ngaøn, vaïn, öùc, voâ soá chuùng sinh ñeàu ñöôïc thaân ngöôøi, ñeàu thaønh töïu ñaïo quaû Bích-chi-phaät. Ví nhö coù ngöôøi cuùng döôøng: aùo meàn, thöïc phaåm, thuoác men, giöôøng naèm, chaên neäm… cho nhöõng Bích-chi-phaät aáy trong moät traêm naêm, thì ngöôøi naøy coù coâng ñöùc nhieàu chaêng?

Toân giaû A-nan ñaùp:

–Raát nhieàu! Raát nhieàu! Khoâng theå naøo tính toaùn ñöôïc! Ñöùc Phaät laïi noùi:

–Neáu coù ngöôøi duøng baøi keä boán caâu, ñem taâm hoan hyû ca ngôïi Ñöùc Nhö Lai, thì ñöôïc coâng ñöùc hôn phöôùc ñöùc cuûa ngöôøi cuùng döôøng nhöõng vò Bích-chi-phaät kia gaáp traêm ngaøn vaïn laàn, gaáp öùc öùc voâ soá laàn khoâng theå duøng ví duï.

Toân giaû A-nan vaø taát caû ñaïi chuùng nghe lôøi Ñöùc Phaät daïy, ñeàu heát söùc vui möøng, nhieãu quanh Ñöùc Phaät ba voøng, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã.

# M

Nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï Ñöùc Phaät döøng chaân nôi moät tinh xaù thuoäc nöôùc Ba-la-naïi. Theo ñuùng phaùp cuûa chö Phaät, ngaøy ñeâm ba thôøi duøng maét cuûa Baäc Chaùnh Giaùc quan saùt chuùng sinh, xem ngöôøi naøo coù theå ñoä ñöôïc, lieàn ñeán ñoä. Luùc aáy, coù quan Thöøa töôùng thuoäc doøng Baø-la-moân, laø ngöôøi giuùp vieäc cho vua Ba-la-naïi, vöøa môùi laäp gia ñình, neân oâng ta raát yeâu chuoäng vôï.

Ngöôøi vôï thöa vôùi Thöøa töôùng:

–Xin lang quaân cho thieáp moät ñieàu. Quan Thöøa töôùng ñaùp:

–Muoán nhöõng gì cöù tuøy yù naøng. Ngöôøi vôï lieàn thöa:

–Xin lang quaân cho pheùp thieáp toå chöùc cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø chö vò Tyø-kheo Taêng, töï tay roùt nöôùc vaø nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp.

Thöøa töôùng lieàn ñoàng yù vaø noùi:

–Ta seõ thuaän theo nhöõng gì naøng mong muoán.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân bieát ñöôïc vôï choàng quan Thöøa töôùng laø ngöôøi ñaùng ñoä, neân tôø môø saùng hoâm sau, Ngaøi ñaép y, mang baùt ñeán thaúng nhaø vôï choàng quan Thöøa

töôùng. Vôï choàng quan Thöøa töôùng nghe Ñöùc Phaät ñaõ ñeán ngoaøi ngoõ, neân heát söùc vui möøng, lieàn ra taän nôi cung nghinh, ñaûnh leã ñaàu maët saùt ñaát, roài thieát trí toøa ngoài, thænh Ñöùc Phaät thaêng toøa, vôï choàng Thöøa töôùng daâng cuùng thöùc aên ñaëc bieät tinh khieát, ngon ngoït. Khi Ñöùc Theá Toân thoï trai xong, vôï choàng töï tay caàm bình roùt nöôùc ñeå Theá Toân röûa tay, suùc mieäng. Xong xuoâi, Ñöùc Phaät vì vôï choàng Thöøa töôùng maø thuyeát phaùp. Ñöùc Phaät taùn thaùn coâng ñöùc boá thí, trì giôùi seõ sinh leân coõi trôøi hay coõi ngöôøi, töï nhieân höôûng caûnh giaøu coù, toân vinh, phuù quyù, an laïc voâ cuøng. Tuy ñöôïc cao sang, ñöôïc thoûa chí mong caàu, nhöng khoâng thoaùt khoûi caûnh khoå trong ba ñöôøng aùc:

Caûnh khoå trong ñòa nguïc, nhö löûa ñoát, nöôùc soâi, nuùi ñao, röøng kieám, loø than, dao caét, cöa saû… ñau khoå voâ cuøng khoác lieät, khoâng sao keå xieát.

Caûnh khoå trong ngaï quyû, nhö thaân hình tieàu tuïy, buïng lôùn, coå nhoû nhö caây kim, taát caû loùng ñoát trong thaân luoân ñau nhöùc raõ rôøi döôøng nhö löûa ñoát. Traûi qua traêm ngaøn vaïn naêm, khoâng nghe danh töø côm aên, nöôùc uoáng, ñoùi khaùt khoå sôû khoâng theå naøo dieãn taû.

Laïi nhö söï ñau khoå trong loaøi suùc sinh, vôùi caûnh töông taøn aên nuoát saùt haïi laãn nhau cuûa caùc loaøi coïp, soùi, sö töû, maõng xaø, raén ñoäc, boø caïp…

Taâm ñoäc aùc cuûa chuùng sinh trong ba ñöôøng döõ luoân daáy khôûi maõnh lieät, khoâng coù maûy may taâm thieän, neân phaûi chòu xoay vaàn maõi trong caûnh khoå ñau xaáu aùc khoâng coù thôøi kyø ra khoûi. Chæ coù ñieàu duy nhaát laø xaû boû aùi duïc, suy tö veà chaân lyù, nhö vaäy môùi coù theå lìa ñöôïc caùc khoå naõo!

Thoï thaân trong ba coõi ñeàu nhaän laáy khoå baùo. Taát caû khoå baùo ñeàu töø Taäp ñeá phaùt sinh. Taäp laø do caùc caáu nhieãm aùi duïc cuûa ba ñoäc, quaû baùo cuûa caùc haønh nghieäp, laïi sinh ra caùc khoå. Neáu döùt haún ba ñoäc, tieâu dieät caùc duïc thì khoâng coù caùc haønh nghieäp. Caùc haønh nghieäp ñaõ dieät thì khoâng thoï thaân caên. Thaân caên ñaõ khoâng thì caùc khoå lieàn dieät. Muoán dieät saïch söï raøng buoäc cuûa caùc haønh nghieäp, ñieàu duy nhaát laø phaûi tö duy thöïc hieän phaùp Baùt chaùnh ñaïo.

Ñöùc Phaät vì Thöøa töôùng vaø phu nhaân thuyeát phaùp nhö vaäy. Vôï choàng Thöøa töôùng voâ cuøng vui möøng, ngoä ñöôïc phaùp Töù thaùnh ñeá, neân ôû ngay tröôùc Phaät chöùng quaû Tu-ñaø- hoaøn. Khi chöùng ñaïo quaû roài, vôï choàng xem gia ñình nhö lao nguïc, thaáy aùi duïc nhö löûa ñoát, neân chaúng maøng aân aùi, quyø moïp tröôùc Phaät xin laøm Sa-moân. Ñöùc Phaät thaâu nhaän, töùc thì hai ngöôøi raâu toùc töï ruïng, phaùp y ñaép vaøo thaân, ngöôøi choàng thaønh Tyø-kheo, ngöôøi vôï thaønh Tyø-kheo-ni, ñeàu theo haàu Ñöùc Phaät trôû veà tinh xaù.

Khi veà ñeán tinh xaù, Ñöùc Phaät laïi vì hai ngöôøi thuyeát giaûng veà ba möôi baûy phaåm trôï ñaïo vaø caùc phaùp thieàn ñònh tam-muoäi. Hai ngöôøi tö duy, taâm trí khai ngoä, döùt haún caùc duïc, ñeàu thaønh baäc A-la-haùn, ñuû saùu pheùp thaàn thoâng dieäu duïng.

Luùc aáy, chö Tyø-kheo cuøng taùn döông thaàn löïc trí tueä cuûa Nhö Lai, ñoàng thôøi ca ngôïi hai vò A-la-haùn laø nhöõng ngöôøi coù nhaân duyeân quaù ñaëc bieät. Ngöôøi choàng hieän höôûng ñòa vò cao sang, laïi boû caûnh phuù quyù, boång loäc vinh hieån, coøn ngöôøi vôï ñang tuoåi thanh xuaân maø lìa boû ñöôïc duïc laïc. Vieäc cuûa hai ngöôøi raát khoù laøm, khoâng ai saùnh kòp.

Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng Tyø-kheo:

–Hai vò A-la-haùn naøy vaøo thôøi quaù khöù cuõng ñaõ phaùt taâm laønh, cho ñeán ngaøy nay taâm laønh aáy cuõng vaäy.

Ñöùc Phaät laïi noùi:

–Vaøo thôøi quaù khöù xa xöa caùch ñaây voâ löôïng kieáp, vua Ba-la-ma-ñaït nöôùc Ba-la- naïi coù vò Thöøa töôùng teân laø Tyø-ñaäu-leâ, laø ngöôøi nhaân töø, thoâng minh hoïc roäng, khoâng gì

laø khoâng thoâng ñaït, luoân ñem möôøi ñieàu laønh giaùo hoùa daân chuùng, töø vua cho ñeán moïi ngöôøi khoâng ai laø khoâng hoïc taäp, nhaø vua raát kính meán.

Khi aáy, trong bieån coù vò Long vöông teân laø Ba-löu-ni, Long vöông coù moät phu nhaân teân laø Ma-na-tö ñöôïc vua heát söùc yeâu quyù. Moät hoâm, Long vöông saép leân cung trôøi Ñeá Thích ñeå döï ñaïi hoäi, neân ñem phu nhaân giao cho naêm traêm theå nöõ ôû trong cung chaêm soùc, khoâng ñöôïc vì moät lyù do gì quaáy nhieãu xuùc phaïm, khieán taâm phu nhaân khoâng ñöôïc vui veû.

Sau khi Long vöông ñi roài, phu nhaân ôû nhaø tónh toïa, tö duy veà vieäc laøm nôi ñôøi quaù khöù cuûa mình. Baø nghó nhôù veà ñôøi tröôùc cuûa mình, khi laøm thaân ngöôøi do huûy phaïm giôùi caám, nay phaûi bò ñoïa trong loaøi roàng, töùc thôøi chaúng vui, buoàn khoùc leä traøo. Ñaùm tyø nöõ haàu caän thaáy lònh baø chaúng vui, cuøng nhau thöa hoûi:

–Vì côù gì lònh baø khoâng vui? Phu nhaân ñaùp:

–Ta nhôù laïi ñôøi quaù khöù cuûa mình, voán khi laøm ngöôøi, maëc tình phaïm giôùi caám neân nay phaûi laøm thaân roàng, thoï laáy hình daùng xaáu aùc naøy, do ñoù maø chaúng vui.

Phu nhaân laïi hoûi caùc tyø nöõ:

–Caùc ngöôi coù bieát laøm caùch naøo ñeå thoaùt khoûi thaân roàng, ñöôïc sinh leân coõi trôøi khoâng?

Caùc tyø nöõ taâu:

–Ñem thaân roàng chöùa ñaày söï xaáu aùc naøy ñeå caàu sinh leân coõi trôøi laø ñieàu raát khoù.

Caàu sinh laøm thaân ngöôøi coøn khoâng theå ñöôïc huoáng hoà laø sinh vaøo coõi trôøi!

Trong soá naøy, coù moät tyø nöõ thöa:

–Con töøng nghe vua Ba-la-ma-ñaït coõi Dieâm-phuø-ñeà coù moät Thöøa töôùng, laø ngöôøi heát söùc nhaân töø, trí tueä voâ song, taát caû kinh ñieån khoâng loaïi naøo laø khoâng am hieåu, oâng hieåu taát caû caùc phaùp sinh trong naêm coõi, nhaân, thieân… oâng ñem naêm giôùi, möôøi ñieàu thieän giaùo hoùa moïi ngöôøi. Vaäy coù theå ñeán ñoù hoûi oâng ta, môùi bieát laøm theá naøo ñeå thoaùt khoûi thaân roàng vaø thöïc hieän nhöõng phaùp gì ñeå ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Khi Long vöông trôû veà, thaáy dung nhan cuûa phu nhaân khoâng ñöôïc vui, lieàn hoûi:

–Vì côù gì haäu khoâng ñöôïc vui? Phu nhaân ñaùp:

–Haäu nghe taïi coõi Dieâm-phuø-ñeà, vua Ba-la-ma-ñaït nöôùc Ba-la-naïi coù quan Thöøa töôùng teân laø Tyø-ñaäu-leâ, laø ngöôøi heát söùc nhaân töø, thöông xoùt chuùng sinh, trí tueä tuyeät vôøi, taát caû kinh ñieån khoâng moät loaïi naøo laø khoâng thoâng suoát. Haäu muoán ñöôïc traùi tim oâng aáy ñeå aên, muoán ñöôïc maùu oâng aáy ñeå uoáng. Neáu baét ñöôïc oâng aáy thì noãi buoàn cuûa haäu môùi khuaây khoûa.

Long vöông ñaùp:

–Khanh chôù coù phieàn muoän, ta seõ laøm theo yù muoán cuûa khanh.

Long vöông coù moät ngöôøi baïn Daï-xoa chí thaân teân laø Baát-na-kyø. Long vöông noùi vôùi Daï-xoa:

–Boãng döng phu nhaân cuûa ta nghe coõi Dieâm-phuø-ñeà nöôùc Ba-la-naïi, nhaø vua coù moät Thöøa töôùng teân laø Tyø-ñaäu-leâ laø ngöôøi nhaân töø, trí tueä ñeä nhaát, taát caû kinh ñieån khoâng loaïi naøo laø khoâng thoâng suoát. Phu nhaân cuûa ta muoán ñöôïc traùi tim vaø maùu cuûa oâng aáy ñeå veà aên uoáng, xin baïn nieäm tình ta maø baét cho ñöôïc oâng aáy ñeán ñaây.

Noùi roài, Long vöông lieàn laáy hai haït minh chaâu trao cho Daï-xoa. Daï-xoa lieàn nhaän lôøi, caát haït minh chaâu, lieàn ñi.

Khi Daï-xoa ñeán coõi Dieâm-phuø-ñeà, hoùa laøm khaùch buoân, caàm hai haït ngoïc Ma-na ñi vaøo trong thaønh Ba-la-naïi, khaùch ñi ñöôøng hoûi ngöôøi laùi buoân:

–Ngöôøi caàm ngoïc naøy muoán baùn phaûi chaêng? Ngöôøi laùi buoân ñaùp:

–Ta khoâng baùn noù, ta muoán duøng noù trong cuoäc vui ñoû ñen thoâi. Ngöôøi nghe töùc thì vaøo trieàu taâu vua:

–Beân ngoaøi coù moät khaùch buoân mang theo hai vieân ngoïc baùu muoán troå taøi trong cuoäc vui ñoû ñen.

Nhaø vua nghe noùi trong loøng raát möøng, vì luoân töï yû laïi nôi taøi côø baïc cuûa mình, cho raèng nhaát ñònh thaéng cuoäc. Vua ra leänh cho vaøo, khaùch buoân lieàn vaøo trong noäi cung. Nhaø vua hoûi khaùch buoân:

–Trong cuoäc ñoû ñen, nhaø ngöôi muoán caù nhöõng gì? Daï-xoa ñaùp:

–Neáu toâi thaéng cuoäc thì Ñaïi vöông ñem ñaïi thaàn Tyø-ñaäu-leâ giao cho toâi. Coøn neáu nhaø vua ñaéc thaéng thì hai haït minh chaâu naøy thuoäc veà nhaø vua.

Nhaø vua lieàn ñoàng yù. Chö quaàn thaàn taû höõu cuøng nhau can giaùn. Nhaø vua vì tham lôïi vaø yû laïi vaøo taøi ngheä trong laõnh vöïc côø baïc cuûa mình, neân baûo vôùi quaàn thaàn:

–Ta nhöùt ñònh thaéng cuoäc, caùc khanh khoûi phaûi can ngaên.

Lieàn cuøng nhau vaøo cuoäc, keát quaû Daï-xoa ñaéc thaéng, ñöôïc ñaïi thaàn Tyø-ñaäu-leâ. Luùc aáy Daï-xoa toùm laáy Tyø-ñaäu-leâ bay thaúng leân hö khoâng.

Nhaø vua maát Tyø-ñaäu-leâ, trong loøng heát söùc öu saàu. Taát caû quaàn thaàn ñeàu taâu:

–Neáu nhaø vua laøm naêm vieäc naøy seõ maát ngoâi, maát nöôùc:

1. Ham vui côø baïc.
2. Öa thích uoáng röôïu.
3. Say ñaém nöõ saéc, ñam meâ aâm nhaïc.
4. Thích ñi saên baén.
5. Chaúng nghe lôøi can giaùn cuûa trung thaàn.

Laøm theo naêm vieäc naøy thì ngoâi vua chaúng giöõ ñöôïc bao laâu.

Noùi veà Daï-xoa, vaùc Tyø-ñaäu-leâ ñi ñeán giöõa nuùi, ñònh gieát. Tyø-ñaäu-leâ hoûi Daï-xoa:

–Taïi sao gieát ta? Daï-xoa ñaùp:

–Phu nhaân cuûa Long vöông nghe oâng laø ngöôøi nhaân töø, thoâng minh trí tueä baäc nhaát, muoán ñöôïc maùu vaø traùi tim oâng ñeå aên uoáng. Ñoù laø lyù do khieán ta gieát oâng.

Tyø-ñaäu-leâ noùi:

–OÂng ngu si chaúng hieåu duïng yù cuûa phu nhaân, phu nhaân nghe danh ta, muoán ñöôïc maùu ta nghóa laø muoán ñöôïc nghe giaùo phaùp cuûa ta. Phu nhaân muoán ñöôïc tim ta nghóa laø muoán ñöôïc trí tueä trong taâm ta. Thoâi, hai ta ñoàng ñeán gaëp phu nhaân, xem phu nhaân caàn nhöõng gì, ta seõ cho taát caû.

Roài Tyø-ñaäu-leâ vì Daï-xoa maø noùi phaùp:

–Ngöôøi laøm aùc coù naêm vieäc:

1. Laøm vieäc boäp choäp, khoâng ñaén ño suy nghó.
2. Sau khi haønh ñoäng roài thöôøng oâm nhieàu hoái haän.
3. Nhieàu saân haän, khoâng coù töø taâm.
4. Tieáng aùc ñoàn xa, moïi ngöôøi chaùn gheùt khoâng muoán thaáy maët.
5. Cheát roài bò ñoïa vaøo trong ba ñöôøng aùc.

–Ngöôøi laøm vieäc thieän coù naêm ñieàu toát. Naêm thöù ñoù laø nhöõng gì?

1. Tröôùc khi laøm moät vieäc gì phaûi suy nghó chín chaén, coù ñöôøng loái haún hoi, khoâng voäi vaõ haáp taáp, neân veà sau khoûi hoái haän.
2. Giaøu loøng Töø bi, khoâng manh taâm laøm haïi ngöôøi.
3. Tieáng toát ñöôïc löu truyeàn khaép nôi.
4. Ñöôïc moïi ngöôøi aùi kính, xem nhö baäc cha meï, sö tröôûng.
5. Sau khi cheát ñöôïc sinh leân trôøi hay trong nhaân gian ñöôïc höôûng moïi caûnh an laïc.

Daï-xoa nghe nhöõng lôøi giaûng giaûi nhö vaäy, taâm trí lieàn ñöôïc khai ngoä, ñaûnh leã ñaàu maët saùt chaân Tyø-ñaäu-leâ, caàu xin Tyø-ñaäu-leâ nhaän söï saùm hoái. Tyø-ñaäu-leâ vì Daï-xoa noùi möôøi phaùp laønh ñeå ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Daï-xoa nghe phaùp, loøng vui möøng hôùn hôû vaâng laøm.

Daï-xoa lieàn ñöa Tyø-ñaäu-leâ ñeán Long cung. Phu nhaân thaáy Tyø-ñaäu-leâ thì voâ cuøng hoan hyû, ñaàu maët ñaûnh leã saùt ñaát, cuùi ñaàu quy maïng, roài traàn thieát baûo toïa, daâng cuùng myõ vò traêm moùn. Khi aáy, Tyø-ñaäu-leâ vì Long vöông vaø phu nhaân giaûng noùi veà phaùp nhaân quaû hoïa phöôùc trong naêm ñöôøng:

–Giöõ thaân khoâng laøm ba ñieàu aùc:

* Ñem loøng Töø bi thöông xoùt chuùng sinh, khoâng laøm ñieàu toån haïi.
* Tröø boû loøng tham lam boûn seûn, laøm nhöõng vieäc nghóa giuùp ñôõ laãn nhau, khoâng sinh taâm troäm caép.
* Quaùn söï daâm duïc laø nhô nhôùp, ñem taâm lìa nöõ saéc, soáng cuoäc ñôøi trong saïch, khoâng daâm duïc.

– Giöõ mieäng khoâng laøm boán ñieàu aùc:

* Lôøi noùi luoân luoân thaønh thaät, khoâng doái traù.
* Thöôøng noùi lôøi meàm moûng, khoâng noùi lôøi thoâ loã, coäc caèn.
* Khoâng noù lôøi gaây kieän tuïng, beø phaùi, hoøa giaûi ñöôïc moïi tranh chaáp.
* Lôøi noùi phaûi thaønh thaät, khoâng neân trau chuoát, doái gaït.

–Giöõ yù khoâng laøm ba ñieàu aùc:

* Taâm thöôøng töø bi nhaãn nhuïc, khoâng khôûi saân haän.
* Thaáy ngöôøi thaønh coâng toát ñeïp ta möøng cho hoï, khoâng coù taâm ganh tî.
* Moät loøng suøng kính Tam baûo cho ñeán giôùi luaät, hieåu roõ toäi phöôùc, khoâng hoà nghi.

Thöïc haønh ñaày ñuû möôøi ñieàu laønh naøy, khoâng huûy phaïm, lieàn ñöôïc sinh leân coõi trôøi, cung ñieän baèng baûy baùu, moïi nhu caàu tuøy theo yù muoán ñöôïc coù töï nhieân.

Giöõ ñuû naêm vieäc: Khoâng saùt sinh, khoâng troäm cöôùp, khoâng taø daâm, khoâng noùi doái vaø döùt haún röôïu cheø khoâng ñöôïc say söa, seõ ñöôïc sinh trong loaøi ngöôøi, thuoäc doøng hoaøng gia hay nhaø tröôûng giaû, ñòa vò cao sang, giaøu coù sung söôùng voâ cuøng.

Khoâng coù taâm Töø, gieát haïi chuùng sinh, cöôùp ñoaït cuûa ngöôøi, troäm cöôùp laøm ñieàu traùi pheùp, tö thoâng vôï ngöôøi, ñam meâ aùi duïc voâ ñoä, noùi lôøi khoâng thaät, noùi lôøi hai chieàu, noùi lôøi thoâ aùc, maéng nhieác ngöôøi ta, saân haän ganh gheùt, khoâng hieáu thuaän vôùi cha meï, khoâng tin Tam baûo, boû chaùnh theo taø…, ai laøm nhöõng ñieàu aùc naøy, sau khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, bò thieâu ñoát ñaùnh ñaäp, vaïn söï ñoäc aùc, traûi qua bao nhieâu söï ñau khoå khoâng theå naøo keå xieát.

Maéc nôï chaúng ñeàn, ñöôïc vay khoâng traû, khoâng tin nhaân quaû, kieâu maïn töï ñaïi, huûy baùng Tam baûo…, cheát ñoïa laøm loaøi suùc sinh nhö ngöïa, laïc ñaø, heo, deâ, choù, sö töû, hoå, soùi,

raén ñoäc, boø caïp, kyø ñaø…, cho ñeán caùc loaøi caàm thuù khaùc. Taâm chuùng heát söùc ñoäc aùc, gieát haïi laãn nhau, xoay vaàn chòu khoå khoâng coù thôøi kyø ra khoûi.

Tham lam, boûn seûn, ganh gheùt, khoâng chòu boá thí, khoâng daùm aên maëc, khoâng tin Tam baûo…, bò löûa boûn seûn ñoát chaùy, cheát ñoïa laøm ngaï quyû, thaân hình tieàu tuïy, loùng ñoát raõ rôøi, toaøn thaân nhö löûa nung, traêm ngaøn vaïn naêm khoâng coù luùc naøo xen hôû, ngaøy ñeâm ñoùi khaùt, hoaøn toaøn chöa töøng nghe danh töø côm aên, nöôùc uoáng.

Chæ thöïc hieän möôøi ñieàu laønh, giöõ thaân, khaåu, yù thì luoân luoân ñöôïc sinh leân trôøi höôûng dieäu laïc voâ cuøng.

Luùc aáy Long vöông, phu nhaân vaø taát caû loaøi roàng ñeàu kinh sôï döïng chaân loâng. Taát caû ñeàu vaâng thoï möôøi ñieàu laønh, giöõ thaân, khaåu, yù, thoï baùt quan trai moät caùch hoan hyû. Ñang khi aáy boãng coù chim ñaïi baøng caùnh vaøng muoán ñeán aên thòt loaøi roàng, duøng heát thaàn löïc maø khoâng tôùi gaàn ñöôïc. Taát caû loaøi roàng vui möøng voâ cuøng, vì thaáy ñieàu chöa töøng coù.

Long vöông, phu nhaân, taát caû loaøi roàng trong bieån caû cuøng taát caû quyû Daï-xoa ñeàu tu theo phaùp Thaäp thieän, khoâng ai laø khoâng hoan hyû cuùi ñaàu ñaûnh leã Tyø-ñaäu-leâ.

Long vöông lieàn hoûi Tyø-ñaäu-leâ:

–Ñaïi sö muoán trôû veà Dieâm-phuø-ñeà khoâng? Tyø-ñaäu-leâ ñaùp:

–Muoán veà.

Long vöông beøn ñem höông chieân-ñaøn, ngoïc Ma-ni vaø caùc vaät quyù baùu khaùc daâng cuùng cho Boà-taùt. Phu nhaân, theå nöõ, taát caû roàng vaø caùc quyû Daï-xoa ñeàu ñem ngoïc ngaø quyù baùu laï thöôøng, daâng leân cho Tyø-ñaäu-leâ, roài cuøng tieãn ñöa trôû veà cho ñeán taän nöôùc Ba-la-naïi môùi cuùi ñaàu hoan hyû töø bieät.

Loaøi roàng vaø caùc quyû Daï-xoa ôû trong bieån lôùn, taâm ñoäc aùc ñeàu ñöôïc tieâu dieät, sau khi cheát ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi.

Vua Ba-la-ma-ñaït vaø chö vò quaàn thaàn cuøng taát caû daân chuùng thaáy Tyø-ñaäu-leâ trôû veà trong loøng raát ñoåi vui möøng, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã hoûi han côù söï? Tyø-ñaäu-leâ trình baøy ñaày ñuû ñaàu ñuoâi söï vieäc vôùi nhaø vua. Ñaïi vöông vaø thaàn daân khoâng ai laø khoâng hoan hyû, ca ngôïi ñieàu chöa töøng coù. Tyø-ñaäu-leâ laïi ñem ngoïc Ma-ni treo treân ñaàu caây phöôùn, chí taâm caàu nguyeän, töùc thôøi khaép trong coõi Dieâm-phuø-ñeà trôøi möa baèng baûy baùu, aùo meàn, caùc thöùc aên uoáng… Voâ löôïng daân chuùng quaàn thaàn ñeàu ñöôïc giaøu coù, an laïc.

Baáy giôø, vua trôøi Ñeá Thích, vua coõi ngöôøi, Long vöông nôi ñaïi haûi vaø vua Ñaïi baøng caùnh vaøng Ca-löu ñeàu xaû boû duïc laïc, vaøo nôi thaâm sôn ñaàm vaéng aên chay toïa thieàn, töï kieàm cheá thaân taâm, moãi ngöôøi ñeàu töï noùi mình ñaït ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu nhaát.

Vua coõi trôøi töï noùi:

–Ta xaû boû duïc laïc treân coõi trôøi, ngaøy nay ñeán nôi ñaây giöõ gìn thaân khaåu yù, ta ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu.

Vua coõi ngöôøi laïi noùi:

–Ta xaû boû caùc thöù vui veà naêm duïc trong cung ñieän, ñeán nôi ñaây thu nhieáp thaân ngöõ yù, ta ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu.

Long vöông laïi noùi:

–Ta xaû boû caùc thöù duïc laïc nôi cung ñieän baûy baùu trong bieån caû, nay ñeán choán naøy cheá ngöï thaân ngöõ yù, ta ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu.

Vua Ñaïi baøng caùnh vaøng cuõng noùi:

–Long vöông naøy laø moùn aên cuûa ta, ta nay trì trai giöõ thaân ngöõ yù, khoâng coøn taâm laøm toån haïi, cho ñeán khoâng coøn aên thòt, ta ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu.

Luùc aáy, boán vua töï than raèng chöa theå quyeát ñònh vò naøo ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu, neân cuøng nhau baøn:

–Phaûi cuøng ñeán hoûi Ñaïi sö Tyø-ñaäu-leâ.

Boán vò lieàn ñeán choã Tyø-ñaäu-leâ, ñaàu maët ñaûnh leã saùt ñaát, moãi ngöôøi ñoàng baïch:

–Xin Ñaïi sö xem xeùt ai laø ngöôøi ñöôïc phöôùc ñöùc nhieàu? Boà-taùt ñaùp:

–Caùc oâng haõy döïng boán caây phöôùn, moät caây maøu xanh, moät caây maøu traéng, moät caây maøu vaøng vaø moät caây maøu ñoû.

Boán vua lieàn vaâng lôøi döïng boán caây phöôùn. Boà-taùt laïi hoûi:

–Caùi boùng cuûa boán caây phöôùn kia coù khaùc nhau khoâng? Coù phaûi chæ laø moät maøu chaêng?

Boán vua ñoàng ñaùp:

–Maøu saéc moãi caây phöôùn khaùc nhau, nhöng boùng cuûa chuùng thì ñoàng moät maøu khoâng khaùc.

Boà-taùt noùi:

–Boán vua caùc oâng ñeàu xaû boû moïi thuù vui duïc laïc cuûa mình, ñoàng ñeán ñaây trì giôùi, giöõ gìn thaân khaåu yù, coâng ñöùc cuûa moãi ngöôøi ñoàng ñeàu, khoâng coù sai khaùc, nhö boán caây phöôùn coù maøu saéc khaùc nhau, maø boùng cuûa chuùng thì cuøng moät loaïi khoâng khaùc.

Luùc ñoù boán vò vua nghe Boà-taùt noùi theá thì taâm yù ñeàu thoâng toû neân heát söùc vui möøng. Vua coõi trôøi Ñeá Thích beøn ñem aùo baèng boâng coõi trôøi cuùng döôøng cho Boà-taùt. Vua coõi ngöôøi thì ñem ñuû caùc loaïi ngoïc quyù cuùng döôøng cho Boà-taùt. Long vöông trong bieån caû thì ñem ngoïc baùu Ma-ni treân buùi toùc cuûa mình daâng cuùng Boà-taùt. Vua chim Ñaïi baøng caùnh vaøng thì ñem daây thao quaán toùc daâng cuùng Boà-taùt.

Luùc aáy, boán vua raát hoan hyû leã taï töø bieät. Baây giôø daân chuùng coõi Dieâm-phuø-ñeà, roàng cuøng Daï-xoa luoân tu Thaäp thieän, heã ai maïng chung ñeàu ñöôïc sinh leân trôøi, khoâng ai bò ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc.

Ñöùc Phaät baûo chö Tyø-kheo:

–Ñaïi sö Tyø-ñaäu-leâ thôøi aáy laø thaân Ta ngaøy nay, Long vöông Ba-löu-ni thôøi aáy nay laø quan Thöøa töôùng, phu nhaân Ma-na-tö thôøi aáy nay laø vôï quan Thöøa töôùng. Khi xöa laøm roàng theo Ta nghe phaùp, hoan hyû ghi nhôù vaøo loøng, ñöôïc thoaùt khoûi thaân roàng sinh leân coõi trôøi. Nay Ta thaønh Phaät, laïi theo Ta nghe phaùp, taâm sinh hoan hyû, yù ñöôïc toû ngoä, lieàn xuaát gia, tö duy theo trí tueä, ñoaïn tuyeät caùc duïc, caû hai ñeàu chöùng A-la-haùn. Trong quaù khöù cuõng nhôø taâm laønh, cho ñeán ngaøy nay cuõng nhôø nôi taâm laønh.

Caùc Tyø-kheo nghe lôøi Ñöùc Phaät noùi, taát caû ñeàu hoan hyû cung kính ñaûnh leã Ñöùc Theá

Toân.

