KINH ÑAÏI PHÖÔNG TIEÄN PHAÄT BAÙO AÂN

**QUYEÅN 5**

**Phaåm 7: TÖØ BI**

Baáy giôø, ñaïi chuùng vaây quanh Ñöùc Theá Toân, cuùng döôøng, cung kính, toân troïng taùn thaùn. Khi aáy, Ñöùc Nhö Lai vì muoán cöùu chuùng sinh thoaùt khoûi noãi khoå trong ba coõi, tieâu tröø naêm thöù phieàn naõo vaø möôøi ñieàu raøng buoäc, khieán taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt vaøo caûnh Nieát-baøn yeân vui neân Ngaøi môùi môû loøng Töø bi saâu xa maø chæ baøy hai thöù ruoäng phuùc: moät laø ruoäng phuùc höõu vi; hai laø ruoäng phuùc voâ vi. Ñoù laø Cha meï cuøng vôùi Sö tröôûng vaø chö Phaät, Phaùp, Taêng caùc vò Boà-taùt. Neáu chuùng sinh heát loøng phuïng döôõng cuùng döôøng, seõ ñöôïc phuùc baùo vaø coù theå tieán ñeán thaønh töïu ñaïo quaû Boà-ñeà.

Luùc aáy Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, caùc vò ñaïi ñeä töû vaø caùc haøng Boà-taùt:

–Caùc oâng neân bieát, chaúng bao laâu nöõa Nhö Lai seõ vaøo Nieát-baøn.

Khi nghe Phaät noùi nhö theá, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát caûm thaáy thaân theå ruïng rôøi, ñau ñôùn nhö caét, buoàn raàu, thöông xoùt quaù ñeán ngaát ñi vaø ngaõ xuoáng ñaát. Ngöôøi xung quanh laáy nöôùc laïnh raûy vaøo maët, hoài laâu môùi tænh. Toân giaû lieàn ñöùng daäy, chaép tay, ñoïc baøi keä ca khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Phaät:

*Phaät nhö nhaïc coõi trôøi Nghe khoâng bao giôø chaùn Phaät saép vaøo Nieát-baøn Taát caû ñeàu maát lôïi.*

*Beå sinh töû naêm ngaû Ví nhö vuõng buøn nhô Bò aùi duïc raøng buoäc Ngu si khoâng xa lìa.*

*Kieáp xöa tu chaùnh ñaïo Boá thí khoâng phaân bieät*

*Töø chaëng maøy phoùng quang Soi toû khoâng haïn ñònh*

*Maét töïa aùnh traêng raèm Chieáu saùng möôøi phöông coõi Khieán chuùng sinh troâng thaáy Taát caû ñeàu vui möøng.*

Noùi traêm ngaøn keä taùn thaùn Phaät xong, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát cuùi ñaàu leã chaân Ñöùc Theá Toân, nhieãu quanh traêm ngaøn voøng, roài noùi vôùi ñaïi chuùng vaø Thieân, Long, Quyû thaàn, Nhaân, Phi nhaân:

–Naøy caùc thieän nam töû, laï thay! Coõi theá gian naøy trôû thaønh hö khoâng, khoå thay! Coõi theá gian naøy tan bieán. Ñau ñôùn thay, con maét cuûa theá gian naøy khoâng coøn nöõa! Caây

caàu dieäu phaùp nay saép hö hoaïi, caây ñaïo cao toät nay saép gaãy naùt, coät phöôùn dieäu baûo nay saép nghieâng ngaû; maët trôøi Phaät phaùp saép laën, nuùi ñaïi Nieáøt-baøn gaàn ngaøy suïp ñoå!

Ñaïi chuùng nghe roài, loøng sinh sôï haõi, voâ cuøng kinh ngaïc. Maët trôøi môø toái, nuùi non nghieâng ngöûa, ñaïi ñòa rung ñoäng. Khi aáy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñöùng giöõa ñaïi chuùng, noùi baøi keä:

*Toâi thaáy thaân töôùng Phaät Nhö nuùi vaøng choùi loïi Töôùng ñeïp, ñuû uy ñöùc Danh thôm coøn muoân thuôû. Neân sieâng tu tinh taán*

*Ñeå ra khoûi ba coõi*

*Löïa choïn moïi nghieäp laønh Nieát-baøn vui hôn heát.*

Ñoïc baøi keä aáy ñeå an uûi ñaïi chuùng roài, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaän duïng thaàn thoâng bay leân hö khoâng, hoùa thaønh moät ngaøn voi baùu, ñöùng quyeän laáy nhau, höôùng moät ngaøn ñaàu ra ngoaøi; moãi con voi coù baûy ngaø, treân moãi ngaø coù baûy caùi ao, trong moãi ao coù baûy boâng sen, treân moãi ñaøi sen coù baûy vò Hoùa Phaät, moãi vò Hoùa Phaät ñeàu coù Toân giaû Xaù-lôïi- phaát ñöùng haàu beân caïnh; moãi moät Toân giaû Xaù-lôïi-phaát phoùng ra nhöõng luoàng aùnh saùng lôùn, chieáu khaép möôøi phöông voâ löôïng theá giôùi ñeå chieâu taäp nhöõng chuùng sinh coù duyeân vôùi Phaät phaùp. Khi nhöõng chuùng sinh ñoù ñeán roài, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi hieän ra thaân lôùn, chaät coõi hö khoâng, sau thì bieán thaân nhoû laïi maø nhaûy xuoáng ñaát; hoaëc löûa trong thaân boác chaùy böøng böøng, hoaëc nöôùc trong mình phun ra cuoàn cuoän, traøn ngaäp hö khoâng.

Sau khi ñaõ hieän ra traêm ngaøn voâ soá caùc thöù thaàn bieán nhö theá, Toân giaû töø treân hö khoâng xuoáng, ñeán choã ñaïi chuùng, thuyeát phaùp ñeå chæ daïy nhöõng ñieàu lôïi ích, yeân vui, khieán cho voâ löôïng chuùng sinh phaùt taâm Boà-ñeà. Laïi coù traêm ngaøn ngöôøi chöùng ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn cho ñeán quaû A-la-haùn vaø haøng öùc trieäu ngöôøi phaùt taâm Thanh vaên vaø taâm Bích-chi-phaät. Sau khi laøm voâ löôïng nhöõng vieäc lôïi ích aáy roài, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát noùi vôùi ñaïi chuùng:

–Toâi seõ khoâng yeân loøng nhìn Ñöùc Nhö Lai vaøo Nieát-baøn.

Noùi xong, Toân giaû lieàn bay leân hö khoâng, duøng löûa thaàn thoâng töï ñoát chaùy mình maø chöùng nhaäp Nieát-baøn tröôùc.

Khi aáy, ñaïi chuùng nhìn Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, maét khoâng muoán chôùp, loøng sinh thöông tieác, vaät vaõ khoùc than, maët trôøi lu môø, ñaïi ñòa chuyeån ñoäng. Roài traêm ngaøn ñaïi chuùng, thu löôïm xaù-lôïi, xaây thaùp cuùng döôøng, laïi vaây quanh thaùp cuûa Toân giaû Xaù-lôïi- phaát, töôûng nieäm, saàu thöông, loøng sinh meâ man, queân maát chaùnh nieäm.

Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai duøng dieäu löïc töø bi hoùa ra Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñöùng giöõa ñaïi chuùng. Thaáy theá, moïi ngöôøi ñeàu cuøng vui möøng, nhöõng noãi buoàn khoå tieâu tan vaø taát caû ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Luùc ñoù, Toân giaû A-nan, nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, bieát roõ trong loøng moïi ngöôøi ñeàu coù choã ngôø vöïc, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, söûa laïi aùo ñeå hôû vai beân phaûi, ñaàu goái beân phaûi quyø saùt ñaát, chaép tay cung kính baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, taïi sao Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laïi voäi vaøng nhaäp dieät tröôùc Ñöùc Theá Toân, khieán cho ñaïi chuùng buoàn raàu, ñau khoå nhö vaäy?

Phaät baûo Toân giaû A-nan vaø ñaïi chuùng:

–Chaúng nhöõng ngaøy nay Toân giaû Xaù-lôïi-phaát môùi nhaäp dieät tröôùc Nhö Lai, maø ôû

nhöõng kieáp quaù khöù xa xöa cuõng khoâng nôõ thaáy Ta nhaäp dieät tröôùc.

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, trong nhöõng kieáp quaù khöù Toân giaû Xaù-lôïi-phaát ñeàu nhaäp dieät tröôùc Phaät, vieäc ñoù nhö theá naøo, xin Ñöùc Theá Toân noùi cho chuùng con roõ.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Caùc vò haõy nghe cho kyõ: Caùch ñaây moät a-taêng-kyø kieáp, baáy giôø coù nöôùc teân laø Ba-la-naïi, vua nöôùc aáy teân laø Ñaïi Quang Minh, thoáng laõnh saùu möôi tieåu quoác vaø taùm traêm thoân xaõ. Vua Ñaïi Quang Minh voán coù Töø taâm, boá thí taát caû, khoâng traùi yù ngöôøi. Cuøng thôøi aáy, coù moät oâng vua nöôùc nhoû, laø laân bang thöôøng mang loøng oaùn gheùt. Vua Ñaïi quang Minh, haøng thaùng cöù ñeán ngaøy trai, duøng naêm traêm con voi, chôû caùc thöù chaâu baùu, cuûa caûi, aùo maëc, thöùc aên ñeán moät ngoâi chôï lôùn vaø ngoaøi boán cöûa thaønh ñeå boá thí cho moïi ngöôøi. Nhöõng nöôùc thuø ñòch vaø nhöõng keû oaùn gheùt thaáy vua Ñaïi Quang Minh boá thí taát caû, khoâng traùi yù ngöôøi, lieàn ñua nhau ñeán laáy caùc thöù thöùc aên, aùo maëc, vaøng baïc, chaâu baùu ñem ñi. Khi aáy, oâng vua nöôùc nhoû laùng gieàng kia nghe thaáy ñöùc boá thí cuûa vua Ñaïi Quang Minh, caøng sinh loøng ghen gheùt. OÂng lieàn trieäu taäp quaàn thaàn ñeå xem coù theå ñeán nöôùc Ba-la-naïi xin caùi ñaàu cuûa vua Ñaïi Quang Minh. Trong ñaùm quaàn thaàn khoâng ai daùm laõnh söù maïng ñoù. Vua laïi truyeàn leänh, noùi: “Neáu ngöôøi naøo daùm sang nöôùc Ba-la- naïi ñeå xin ñaàu cuûa vua Ñaïi Quang Minh thì seõ ñöôïc thöôûng moät ngaøn caân vaøng”. Luùc aáy coù moät ngöôøi Baø-la-moân xin ñi vaø yeâu caàu nhaø vua caáp ñuû löông thöïc cho cuoäc haønh trình. Nöôùc aáy caùch nöôùc Ba-la-naïi hôn saùu ngaøn daëm, nhaø vua cung caáp ñaày ñuû haønh trang vaø giuïc ngöôøi Baø-la-moân leân ñöôøng.

Khi ngöôøi Baø-la-moân ñi ñeán ranh giôùi nöôùc Ba-la-naïi, thì ñaát lieàn chaán ñoäng, chim

muoâng sôï haõi, boû chaïy töù taùn, maët trôøi bò che laáp, maët traêng thì lu môø; caùc vì tinh tuù maát vò trí thöôøng, caàu voàng ñoû, ñen, traéng, ngaøy ñeâm thöôøng hieän sao baêng. Taát caû suoái, hoà, ao, gieáng trong xöù ñeàu caïn; hoa quaû, caây coái toát ñeïp xanh töôi ñeàu trôû neân khoâ heùo. Khi ngöôøi Baø-la-moân ñeán thaønh Ba-la-naïi, ñöùng ôû ngoaøi cöûa, thaàn giöõ cöûa lieàn baûo ngöôøi canh gaùc:

–Ngöôøi Baø-la-moân ñaïi aùc naøy töø phöông xa ñeán, muoán xin ñaàu cuûa vua Ñaïi Quang Minh, ngöôi chôù cho vaøo.

Ngöôøi Baø-la-moân phaûi ôû ngoaøi cöûa thaønh maát baûy ngaøy, khoâng theå vaøo ñöôïc. Moät hoâm, y noùi vôùi ngöôøi gaùc cöûa:

–Toâi töø phöông xa tôùi ñaây, muoán ñöôïc yeát kieán nhaø vua. Ngöôøi gaùc cöûa lieàn vaøo taâu vua:

–Taâu Beä haï, coù moät ngöôøi Baø-la-moân töø phöông xa ñeán, muoán ñöôïc beä kieán, hieän ñang ôû ngoaøi cöûa.

Vua nghe thaáy theá, töùc toác ra ñoùn tieáp, nhö con ñöôïc gaëp cha. Vua chaøo möøng tröôùc roài hoûi:

–Ñöôøng xaù xa xoâi, nay nhaân giaû môùi ñeán, nhaân giaû coù meät moûi laém khoâng? Vò Baø-la-moân ñaùp:

–Toâi ôû phöông xa, nghe bieát coâng ñöùc nhaø vua, luoân boá thí khoâng traùi yù ngöôøi. Thanh danh cuûa Beä haï xa gaàn ñeàu ca ngôïi, thaät khoâng ngoa. Bôûi theá khoâng quaûn ñöôøng xa, vöôït qua soâng nuùi ñeán ñaây, toâi muoán xin Beä haï moät vaät.

Vua noùi:

–Toâi laø ngöôøi saün saøng boá thí taát caû, nhaân giaû muoán caàn gì, xin cöù cho bieát. Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Thöïc theá sao? Toâi ñeán ñaây chæ ñeå xin caùi ñaàu cuûa Beä ha chôù khoâng caàn moät vaät gì khaùc.

Vua nghe noùi theá, lieàn töï nghó: “Töø voâ thæ kieáp ñeán nay, ta ñaõ boû bao nhieâu thaân maïng, nhöng chöa töøng bao giôø vì phaùp vong thaân, cöù laên loän trong voøng sinh töû, uoång coâng, meät trí. Nay caùi thaân naøy, ñaõ nguyeän cuøng chuùng sinh caàu ñaïo Boà-ñeà, neáu khoâng cho thì traùi vôùi baûn nguyeän cuûa ta, coøn neáu khoâng boá thí thaân naøy, thì nhôø vaøo duyeân gì ñeå chöùng ñöôïc ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc?”. Töï nghó theá roài, vua lieàn noùi vôùi vò Baø-la-moân:

–Ñöôïc laém, nhöng haõy cho toâi suy xeùt moät chuùt ñeå tìm ngöôøi phoù thaùc ngoâi vua, daën doø phu nhaân vaø thaùi töû. Sau baûy ngaøy, toâi seõ daâng ñaàu bieáu nhaân giaû.

Baáy giôø, nhaø vua vaøo cung baùo cho caùc phu nhaân bieát yù ñònh ñoù vaø tìm lôøi an uûi

hoï:

–ÔÛ ñôøi, heát thaûy aân aùi ñeàu phaûi coù ngaøy xa lìa, con ngöôøi coù soáng thì coù cheát; söï

nghieäp coù thaønh thì coù baïi. Vaïn vaät töôi thaém trong muøa xuaân, nhöng thu, ñoâng thì taøn taï.

roài.

Phu nhaân vaø thaùi töû nghe nhöõng lôøi aáy xong, beøn ngheïn ngaøo hoûi nhaø vua:

–Ñaïi vöông vì leõ gì laïi noùi nhö vaäy? Vua ñaùp:

–Coù ngöôøi Baø-la-moân töø phöông xa ñeán ñaây ñeå xin ñaàu cuûa ta vaø ta ñaõ höùa cho hoï

Phu nhaân vaø thaùi töû nghe xong, vaät vaõ than khoùc, ñaàu toùc roái buø, y phuïc raùch naùt,

roài cuøng taâu vua:

–Taâu ñaïi vöông, thaân mình laø vaät ñaùng quyù nhaát treân ñôøi, taïi sao ñaïi vöông laïi coù theå boû caùi khoù boû ñeå cho ngöôøi khaùc?

Luùc aáy naêm traêm vò ñaïi thaàn hoûi ngöôøi Baø-la-moân:

–Ngöôi duøng caùi ñaàu maùu muû hoâi thoái aáy laøm gì? Ngöôøi Baø-la-moân ñaùp:

–Toâi chæ caàn xin ñaàu, hoûi toâi laøm chi?

–Ngöôi ñeán nöôùc ta, ta phaûi hoûi vaø ngöôi phaûi traû lôøi.

Ngöôøi Baø-la-moân cuõng muoán noùi thaät, nhöng loøng sôï haõi, sôï caùc ñaïi thaàn gieát cheát.

Naêm traêm vò ñaïi thaàn baûo ngöôøi Baø-la-moân:

–Ngöôi ñöøng sôï haõi, chuùng ta seõ vì Ñaïi vöông maø tha cho ngöôi. Ngöôøi Baø-la-moân ngheøo heøn kia! Ngöôi laáy caùi ñaàu ñaày maùu muû laøm gì? Chuùng ta moãi ngöôøi seõ laøm moät caùi ñaàu baèng baûy thöù chaâu baùu ñeå ñoåi cho ngöôi vaø cho ngöôi taát caû caùc thöù caàn duøng trong baûy ñôøi, ngöôi seõ khoâng phaûi thieáu thoán.

Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Toâi khoâng caàn duøng caùc thöù ñoù.

Baáy giôø caùc vò ñaïi thaàn khoâng ñöôïc thoûa nguyeän, loøng sinh khoå naõo, caát tieáng than khoùc maø taâu vua:

–Nay ñaïi vöông nôõ naøo vì moät ngöôøi Baø-la-moân, maø vónh vieãn xa lìa Toå quoác, muoân daân, phu nhaân vaø thaùi töû?

Nhaø vua noùi:

–Nay ta vì caùc ngöôi vaø taát caû chuùng sinh maø xaû thaân boá thí.

Luùc aáy coù moät vò ñaïi thaàn thaáy nhaø vua ñaõ quyeát ñònh xaû thaân boá thí cho ngöôøi Baø- la-moân, lieàn töï nghó: “Ta nay laøm sao coù theå ngoài nhìn ñaïi vöông boû thaân maïng nhö

theá?”. Nghó vaäy roài lieàn vaøo moät caên phoøng vaéng veû, duøng dao töï saùt. Khi ñoù, nhaø vua ñi vaøo vöôøn sau, goïi ngöôøi Baø-la-moân ñeán, baûo:

–Nhaân giaû töø phöông xa ñeán ñeå xin ñaàu ta, ta vì loøng Töø bi thöông xoùt neân khoâng laøm traùi yù. Ta nguyeän ñôøi sau ñöôïc ñaàu trí tueä ñeå boá thí cho moïi ngöôøi.

Noùi xong, vua chaép tay leã baùi möôøi phöông, nguyeän:

–Kính laïy chö Phaät möôøi phöông, ruû loøng thöông xoùt, chö Ñaïi Boà-taùt, uy thaàn uûng hoä, khieán con ñöôïc thaønh töïu nguyeän naøy.

Nguyeän roài, vua baûo ngöôøi Baø-la-moân caét ñaàu. Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Nhaø vua coù söùc maïnh theá kia, neáu khi ñau ñôùn, khoâng chòu noåi, sinh hoái haän maø quay laïi gieát toâi thì sao? Vaäy nhaø vua haõy duøng toùc töï quaán mình vaøo caønh caây cho toâi caét ñaàu.

Nhaø vua nghe noùi, sinh loøng thöông xoùt vaø töï nghó: “Ngöôøi kia giaø yeáu, neáu khoâng caét ñöôïc ñaàu ta, seõ maát lôïi lôùn”. Lieàn theo lôøi thænh caàu, laáy toùc töï troùi mình vaøo caây, roài baûo ngöôøi Baø-la-moân:

–Ngöôøi haõy caét ñaàu ñaët vaøo tay ta, ta seõ trao cho ngöôøi.

Luùc aáy, ngöôøi Baø-la-moân, tay caàm dao, tieán laïi goác caây. Töùc thôøi thaàn caây laáy ngoùn tay aán vaøo ñaàu ngöôøi Baø-la-moân, khieán ngöôøi naøy teù ngaát, baát tænh. Vua Ñaïi Quang Minh baûo thaàn caây:

–Sao oâng khoâng giuùp toâi, laïi gaây khoù khaên ñeå caûn trôû phaùp laønh? Thaàn caây nghe Vua noùi theá, loøng thaáy khoå naõo, beøn noùi to leân:

–Laï thay! Khoå thay! Baàu trôøi xanh ngaét maø laïi möa maùu, trôøi ñaát ruùng ñoäng, maët trôøi môø toái.

Luùc ñoù ngöôøi Baø-la-moân lieàn caét ñaàu nhaø vua, ñem veà nöôùc laùng gieàng.

Baáy giôø, naêm traêm naêm vò thaùi töû vaø quaàn thaàn, lo taåm lieäm phaàn thaân coøn laïi cuûa vua Ñaïi Quang Minh, xaây thaùp cuùng döôøng.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Vò Ñaïi thaàn ñeä nhaát luùc baáy giôø thaáy vua Ñaïi Quang Minh ñem ñaàu boá thí, maét chaúng nôõ nhìn, neân ñaønh töï saùt, nay chính laø Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, coøn vua Ñaïi Quang Minh nay chính laø Ta, Thích-ca Nhö Lai. Boà-taùt tu taäp khoå haïnh nhö theá, nguyeän vì chuùng sinh, nhôù aân chö Phaät, neân ñöôïc sieâu thoaùt, thaønh töïu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, ñöôïc bieát Nhö Lai, saép vaøo Nieát-baøn, maét chaúng nôõ thaáy, neân nhaäp dieät tröôùc, cuõng nhö xöa kia chaúng nôõ thaáy Ta xaû thaân boá thí, vieäc ñoù khoâng khaùc. Trong khu vöôøn aáy, nôi goác caây kia, Ta ñaõ töøng boû ñuû moät ngaøn caùi ñaàu cuûa ngoâi vua Chuyeån luaân ñeå boá thí, huoáng chi laø ñoái vôùi caùc chi theå khaùc, khi khoâng laøm vua, Ta cuõng ñaõ töøng hy sinh caû thaân theå, chaân tay ñeå boá thí nöõa.

Khi Phaät noùi veà nhaân duyeân tu khoå haïnh ñoù, voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc; haøng traêm ngöôøi ñaït quaû Tu-ñaø-hoaøn cho ñeán quaû A-la-haùn, voâ löôïng traêm ngaøn ngöôøi phaùt taâm Thanh vaên, taâm Bích-chi-phaät. Taát caû ñaïi chuùng, chö Thieân, Long, Quyû thaàn, Nhaân vaø Phi nhaân, nghe Phaät thuyeát phaùp ñeàu voâ cuøng vui möøng, cuùi ñaàu ñaûnh leã vaø lui ra.

# M

Laïi nöõa, ôû nöôùc Ma-giaø-ñaø coù naêm traêm teân giaëc, thöôøng ñoùn ñöôøng cöôùp phaù, haø hieáp keû voâ toäi, laøm caûn trôû söï ñi laïi. Vua nöôùc Ma-giaø-ñaø beøn sai quaân ñi baét. Hoï luøa chuùng vaøo röøng, ñeán moät nôi hieåm trôû vaø baét troïn oå cöôùp, roài moùc maét, xeûo muõi, caét tai

chuùng. Luùc ñoù, naêm traêm teân giaëc, thaân theå ñau ñôùn, saép cheát ñeán nôi. Trong soá naêm traêm teân aáy, coù moät ngöôøi laø ñeä töû Phaät. Ngöôøi naøy baûo ñoàng boïn:

–Chuùng ta chaúng coøn soáng ñöôïc bao laâu nöõa, taïi sao khoâng chí thaønh xöng nieäm danh hieäu cuûa Phaät?

Baáy giôø, naêm traêm ngöôøi, ñoàng thanh hoâ to leân:

–Kính laïy Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni!

Trong khi aáy, Ñöùc Phaät töø nuùi Kyø-xaø-quaät, duøng söùc thaàn thoâng ñeán nuùi Caøn-ñaø. Gioù lôùn noåi leân, rung chuyeån caây coái, buïi chieân-ñaøn cuoán theo laøm môø mòt hö khoâng. Gioù lieàn thoåi tôùi khu röøng, nôi boïn giaëc ngoä naïn, thu nhaët nhöõng maét, muõi, tai… cuûa hoï vaø laøm cho bình phuïc nhö cuõ. Khi boïn giaëc ñöôïc hoaøn laïi ñoâi maét, heát caùc thöông tích, maùu bieán thaønh söõa, thì cuøng baûo nhau:

–Chuùng ta nhôø aân Ñöùc Phaät maø thaân theå ñöôïc yeân oån. Neáu muoán baùo ñeàn aân Phaät, chuùng ta phaûi mau mau phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Noùi xong, taát caû ñeàu ñoàng thanh hoâ to leân:

–Nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc yeân vui, ta seõ khieán cho ñöôïc giaûi thoaùt, nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc ñoä, ta seõ ñoä cho; nhöõng ngöôøi chöa ñaéc ñaïo, ta seõ khieán cho ñöôïc vaøo Nieát- baøn.

# M

Laïi nöõa, nhöõng phöông tieän veà töø bi vaø söùc uy thaàn cuûa Ñöùc Nhö Lai thaät khoù nghó baøn. Khi Ñöùc Phaät ôû nöôùc Xaù-veä, luùc aáy trong nuùi Quaät coù naêm traêm ngöôøi thöôøng ñoùn ñöôøng cöôùp phaù, laøm moïi ñieàu phi phaùp. Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai duøng söùc phöông tieän, hoùa laøm moät ngöôøi côõi con voi lôùn, mình maëc aùo giaùp, löng ñeo cung teân, tay caàm giaùo nhoïn. Con voi trang söùc baèng caùc thöù baûy baùu; ñoà trang söùc cuûa ngöôøi aáy cuõng toaøn baèng baûy baùu, loäng laãy, saùng choùi; moät mình ñi vaøo con ñöôøng hieåm trôû, ñeán nuùi Quaät. Luùc ñoù, ôû treân nuùi, naêm traêm teân cöôùp troâng thaáy ngöôøi kia töø ñaèng xa, lieàn baûo nhau:

–Chuùng ta laøm giaëc ñaõ laâu, chöa töøng thaáy ngöôøi naøo nhö theá. Teân ñaàu ñaûng môùi hoûi ñoàng boïn:

–Caùc anh thaáy gì?

–Chuùng toâi thaáy moät ngöôøi côõi con voi lôùn, y phuïc loäng laãy, yeân cöông cuûa voi toaøn baèng baûy thöù baùu, toûa ra aùnh saùng chieáu röïc trôøi ñaát, maø laïi chæ coù moät mình, ñang töø ñaèng xa ñi ñeán. Neáu ta baét ñöôïc, thì y phuïc vaø ñoà tö trang cuûa ngöôøi aáy duøng ñeán baûy ñôøi cuõng khoâng heát. Teân ñaàu ñaûng nghe xong, loøng vui möøng vaø kheõ baûo ñoàng boïn: “Caån thaän, chôù baén voäi! Chuùng ta haõy töø töø bao vaây caû phía tröôùc, phía sau, roài cuøng xoâng ra moät löôït maø baét.”

Baáy giôø naêm traêm teân cöôùp ñoàng thanh hoâ to, baûo ngöôøi kia haõy ñöùng laïi.

Ngöôøi kia duøng dieäu löïc töø bi, ruû loøng thöông xoùt, lieàn giöông cung baén. Naêm traêm teân cöôùp laàn löôït bò teân, thöông tích ñau nhöùc, khoâng theå chòu noåi, ñeàu cuøng teù nhaøo, laên loän keâu khoùc, roài ngoài daäy nhoå teân ra, nhöng teân cöù dính chaët, khoâng söùc naøo nhoå noåi. Boïn cöôùp sôï haõi vaø noùi vôùi nhau:

–Hoâm nay chuùng ta taát phaûi cheát. Töø xöa ñeán nay chöa töøng gaëp ngöôøi naøo khoù choáng cöï nhö ngöôøi naøy.

Roài cuøng ñoïc baøi keä:

*OÂng laø ngöôøi theá naøo*

*Coù söùc chuù thuaät naøy*

*Hieän pheùp Long, Thaàn, Quyû Moät teân baén naêm traêm.*

*Ñau khoå khoâng theå taû Chuùng toâi ñeàu quy y Xin vì nhoå teân ñoäc*

*Thuaän theo khoâng daùm traùi.*

Ngöôøi kia lieàn noùi baøi keä ñaùp:

*Veát thöông khoâng ñau maáy Teân baén chaúng quaù maïnh Ngöôøi khoûe khoâng theå nhoå Chæ nghe nhieàu laø khoûi.*

Noùi keä xong, ngöôøi kia lieàn hieän laïi thaân Phaät, phoùng haøo quang lôùn, chieáu khaép möôøi phöông. Taát caû chuùng sinh troâng thaáy aùnh saùng ñoù, thì ngöôøi muø trôû laïi saùng, ngöôøi guø ñöùng thaúng ñöôïc, ngöôøi queø ñöôïc tay chaân laønh laën, keû meâ laàm thaáy chaùnh ñaïo. Noùi toùm laïi moïi söï khoâng vöøa yù, ñeàu ñöôïc toaïi nguyeän.

Khi aáy, Ñöùc Nhö Lai thuyeát phaùp cho naêm traêm ngöôøi nghe, chæ daïy nhöõng ñieàu lôïi laïc. Naêm traêm ngöôøi nghe phaùp ñeàu vui möøng, thöông tích bình phuïc, maùu trôû thaønh söõa, lieàn phaùt taâm caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, ñoàng thanh ñoïc baøi keä:

*Chuùng ta phaùt taâm roài Laøm lôïi ích chuùng sinh Phaûi neân thöôøng cung kính Thuaän theo hoïc chö Phaät. Nhôø Phaät söùc töø bi*

*Cöùu khoå, loøng yeân vui Neân phaûi nhôù aân Phaät Boà-taùt vaø baïn laønh.*

*Sö tröôûng vaø cha meï Cuøng moïi loaøi chuùng sinh Oaùn, thaân loøng bình ñaúng AÂn ñöùc khoâng coù hai.*

Baáy giôø treân khoâng trung, chö Thieân ôû coõi Duïc vaø Kieàu-thi-ca, lieàn tuoân möa hoa, taáu nhaïc cuùng döôøng Nhö Lai cuøng hieän xuoáng ñoàng thanh ñoïc keä:

*Con nhôø phuùc ñôøi tröôùc Ñöôïc saùng suûa nghieâm söùc Cuùng döôøng caùc thöù quyù Lôïi ích cho heát thaûy.*

*Theá Toân raát khoù gaëp Dieäu phaùp khoù ñöôïc nghe Nhôø vun troàng coõi phuùc Nay ñöôïc gaëp Nhö Lai.*

*Chuùng con nhôù aân Phaät Ñeàu cuøng phaùt ñaïo taâm Con nay ñöôïc thaáy Phaät Neáu coù nghieäp thieän gì*

*Xin vì moïi chuùng sinh*

*Hoài höôùng ñaïo Voâ thöôïng.*

Noùi keä xong, caùc vò trôøi ñi nhieãu quanh Phaät traêm ngaøn voøng, cuùi ñaàu ñaûnh leã roài bay leân hö khoâng, bieán ñi.

# M

Laïi nöõa, söùc töø bi, phöông tieän cuûa Ñöùc Nhö Lai thaät khoù nghó baøn. Moät laàn, taïi nöôùc Tyø-xaù-ly, coù ngöôøi Baø-la-moân chaáp theo taø kieán, tham ñaém kieâu caêng. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñeán nhaø noùi phaùp khuyeân nhuû, nhöng ngöôøi aáy khoâng chòu tin hieåu, cöù coá chaáp theo taø thuyeát. Ngöôøi naøy giaøu coù, cuûa baùu voâ soá, nhöng laïi khoâng con. Ngöôøi aáy töï nghó: “Moät mai cheát ñi, cuûa caûi maát heát”. Nghó nhö theá roài, lieàn ñeán thaàn mieáu vaø caùc thaàn caây ñeå leã baùi caàu töï. Sau chín möôi ngaøy, ngöôøi vôï mang thai. Chín thaùng möôøi ngaøy, sinh ñöôïc con trai, thaân hình ñeïp ñeõ, töôùng maïo khoâi ngoâ, cha meï raát yeâu meán, moïi ngöôøi cuõng quyù troïng. Khi ñöôïc möôøi hai tuoåi, moät hoâm cuøng caùc beø baïn ñi chôi, giöõa ñöôøng bò con voi say ñaïp cheát. Cha meï hay tin, vaät vaõ than khoùc, loøng phaùt ñieân cuoàng, mình maåy laám laùp, böùt toùc, röùt tai, caát tieáng than: “Sao mình baïc phuùc theá naøy, coù soáng cuõng nhö cheát!” Sau tìm ñeán nôi con cheát, oâm laáy xaùc con keâu gaøo thaûm thieát, tænh roài laïi meâ, taâm trí cuoàng loaïn, khoûa thaân maø ñi. Luùc ñoù may sao, ñöôïc thaáy Ñöùc Nhö Lai. Phaät duøng söùc töø bi, hoùa laøm ngöôøi con. Cha meï thaáy vaäy, voäi ñeán oâm laáy, vui möøng khoân xieát, taâm heát cuoàng loaïn, tænh taùo nhö tröôùc. Baáy giôø, Phaät môùi noùi phaùp cho nghe, nghe xong ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Boà- ñeà.

# M

Laïi nöõa, dieäu löïc töø bi, thieän caên cuûa Nhö Lai khoâng theå nghó baøn. Moät laàn, vua Löu Ly xuaát boán thöù quaân ñi ñaùnh nöôùc Xaù-duy, baét nhöõng ngöôøi hoï Thích ñem ñi roài ñaøo hoá choân vöøa tôùi naùch, khoâng cho cöû ñoäng. Hôn baûy ngaøy sau, Ñöùc Nhö Lai duøng söùc töø bi bieán choã ñaát ñoù thaønh moät caùi ao. Nöôùc ao trong maùt, ñuû taùm coâng ñöùc. Trong ao coù caùc thöù hoa thôm ngaùt, nhö hoa Ba-ñaàu-ma, hoa Phaân-ñaø-lôïi, to baèng baùnh xe, ñuû caùc maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng. Laïi coù caùc loaøi chim, cuøng hoøa tieáng hoùt. Nhöõng ngöôøi hoï Thích thaáy theá, sinh loøng vui möøng, lieàn phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Sau khi hoï ñaõ phaùt taâm Boà-ñeà, vua Löu Ly cho naêm traêm con voi ñen uoáng röôïu thaät say, ñoùng moùng saét vaøo chaân, buoäc kieám nhoïn vaøo ngaø, roài gioùng moät hoài troáng, thaû ñaøn voi ra, giaøy ñaïp nhöõng ngöôøi hoï Thích khieán thaân theå hoï tan naùt, xöông da raõ rôøi, ngoån ngang treân maët ñaát. Nhöng nhôø söùc töø bi cuûa Phaät, neân thaân taâm hoï ñeàu ñöôïc yeân vui neân môùi phaùt taâm Boà-ñeà. Nhôø phaùt taâm Boà-ñeà ñoái vôùi chuùng sinh ñeàu sinh taâm bình ñaúng; vì sinh taâm bình ñaúng neân khoâng mang loøng saân haän; vì khoâng saân haän neân sau khi maïng chung ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Khi sinh leân coõi trôøi roài, nhôø coù Thieân nhaõn, thaáy ñuû caên duyeân, lieàn noùi vôùi nhau:

–Nhôø töø aân cuûa Phaät, chuùng ta môùi ñöôïc sinh thieân. Cung ñieän toaøn baèng baûy baùu, y

phuïc loäng laãy, thaân töôùng röïc rôõ, ca nhaïc tuyeät vôøi, taát caû ñeàu nhôø thaàn löïc cuûa Ñöùc Nhö Lai maø coù. Vaäy neân chuùng ta phaûi phaùt taâm ñaïi bi laøm lôïi ích cho chuùng sinh. Baát cöù nôi naøo coù Phaät phaùp, hoaëc ôû thaønh, aáp, laøng maïc, hoaëc trong röøng nuùi, hay cung ñieän, nhaø cöûa, heã coù ngöôøi ñoïc tuïng, bieân cheùp, giaûi baøy nghóa lyù, thì ngöôøi aáy ñöôïc moïi söï cung caáp

hoã trôï, ñaày ñuû nhö yù, khoâng bao giôø thieáu thoán. Neáu coù xaûy ra chieán tranh, beänh taät, ñoùi khaùt, thì chuùng ta phaûi ngaøy ñeâm uûng hoä nhöõng ngöôøi aáy, taâm khoâng xa lìa.

Luùc moïi ngöôøi phaùt nguyeän nhö theá roài, thaân töôùng trôû neân töôi saùng, choùi loïi, röïc rôõ hôn tröôùc boäi phaàn, hoï ñeàu voâ cuøng vui möøng, bay treân hö khoâng maø ñi.

# M

Laïi nöõa, söùc töø bi, phöông tieän cuûa Ñöùc Nhö Lai khoâng theå nghó baøn. Sau khi ñaùnh phaù nöôùc Xaù-duy vaø haõm haïi nhöõng ngöôøi hoï Thích roài, vua Löu Ly baét nhöõng con gaùi doøng hoï Thích, choïn nhöõng ngöôøi coù nhan saéc vaø taøi naêng, goàm naêm traêm ngöôøi, baét hoï xeáp haøng, gaåy ñaøn, thoåi saùo, muùa haùt, maø trôû veà nöôùc mình.

Khi veà tôùi nöôùc mình caùc phu nhaân vaø cung nöõ cuûa vua Löu Ly ñeàu leân ngoài treân chaùnh ñieän noùi vôùi moïi ngöôøi: “Hoâm nay chuùng ta sung söôùng voâ cuøng”. Nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích hoûi vua Löu Ly:

–Taïi sao hoâm nay caùc vò aáy baûo laø sung söôùng? Vua ñaùp:

–Vì ta ñaõ thaéng keû thuø.

Nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích noùi:

–Nhaø vua khoâng thaéng ñaâu. Thaät ra thì caû boán thöù binh cuûa nhaø vua cuõng khoâng theå ñòch laïi ñöôïc moät ngöôøi hoï Thích chuùng toâi. Nhöng vì chuùng toâi laø ñeä töû cuûa Phaät, khoâng tranh giaønh vôùi ai, neân ñeå nhaø vua thaéng ñoù thoâi. Neáu chuùng toâi maø choáng cöï thì nhaø vua ñaâu phaûi tröôùc sau phaûi keùo quaân sang nöôùc Xaù-duy ba boán laàn, maø luoân thoaùi lui.

Laàn thöù nhöùt, khi nhaø vua mang quaân ñeán, nhöõng ngöôøi trong doøng hoï Thích chuùng toâi ñaõ cuøng baûo nhau: “OÂng vua Löu Ly naøy khoâng bieát ñeán aân nghóa, sinh loøng taøn aùc. Neáu chuùng ta cuøng oâng giao chieán thì khoâng phaân bieät ñöôïc ngöôøi hieàn, keû ngu, ñen traéng khoâng roõ. Vaäy chuùng ta chæ neân laøm cho oâng ta sôï haõi maø ruùt lui thoâi”. Noùi xong lieàn phaùt theä nguyeän: “Moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu phaûi baén, nhöng khoâng ñöôïc ñeå cho muõi teân gaây neân thöông tích.” Roài xuaát boán ñaïo binh ra choáng cöï vua Löu Ly. Caùch boán möôi daëm, giöông cung maø baén. Nhöõng muõi teân theo nhau bay ñi vun vuùt vaø ñeàu truùng ñích. Thaáy theá, vua Löu Ly hoaûng sôï, lieàn môû ñöôøng chaïy lui.

Hôn chín möôi ngaøy sau, vua Löu Ly laïi cöû binh ñi ñaùnh doøng hoï Thích. Luùc ñoù, nhöõng ngöôøi hoï Thích hoïp laïi baøn: “Löu Ly laø con ngöôøi taøn aùc, khoâng bieát hoå theïn, laïi keùo quaân ñeán muoán röôùc laáy hoïa hoaïn hay sao?” Noùi xong cuõng tuyeân theä: “Hoâm nay chuùng ta cuøng nhaém aùo giaùp maø baén, ñöøng ñeå cho ngöôøi bò thöông”. Theá roài moïi ngöôøi ñeàu giöông cung baén, khieán cho aùo giaùp vaø nhöõng ñoà binh khí cuûa ñòch tan taønh, gaãy naùt, chæ coøn ngöôøi khoâng. Khi aáy, vua Löu Ly trong loøng sôï haõi, lieàn trieäu taäp caùc quaàn thaàn baøn baïc. Vua noùi: “Hoâm nay, chuùng ta sôï khoù toaøn taùnh meänh”. Trong soá coù moät vò Ñaïi thaàn ñeä nhaát taâu: “Nhöõng ngöôøi hoï Thích ñeàu laø ñeä töû cuûa Phaät, giöõ giôùi baát saùt, tu haønh töø bi, neáu khoâng thì thaân maïng cuûa chuùng ta chaúng bao laâu nöõa seõ bò tieâu dieät”.

Vua noùi: “Neáu thaät nhö theá, thì ta haõy tieán leân”.

Luùc ñoù, nhöõng ngöôøi hoï Thích khoanh tay ñöùng nhìn. Quaân maõ cuûa vua Löu Ly xoâng ñeán gaàn böùc hieáp. Trong soá doøng hoï Thích, coù moät ngöôøi Baø-la-moân baûo nhöõng ngöôøi hoï Thích: “Tai hoïa ñaõ ñeán nôi, sao laïi thaûn nhieân ñöùng nhìn nhö vaäy?” Hoï ñaùp:

“Chuùng toâi khoâng tranh giaønh vôùi ai caû, neáu ñaùnh nhau vôùi keû kia thì khoâng phaûi laø ñeä töû cuûa Phaät”. Baát maõn vôùi nhöõng lôøi noùi ñoù, ngöôøi Baø-la-moân xoâng ra voøng chieán, ñaùnh nhau vôùi quaân maõ cuûa vua Löu Ly; baén moät phaùt, gieát baûy ngöôøi vaø chæ trong khoaûng thôøi gian ngaén, soá töû thöông ñaõ taêng leân raát nhieàu, khieán boán ñaïo binh cuûa vua Löu Ly phaûi tìm ñöôøng ruùt lui. Baáy giôø, nhöõng ngöôøi hoï Thích laïi nghó: “Chuùng ta khoâng laøm baïn vôùi keû aùc nhaân naøy”. Nghó xong, lieàn hoïp nhau ñuoåi ngöôøi Baø-la-moân aáy ñi. Sau khi ñuoåi ngöôøi Baø-la-moân ñi roài, thì vua Löu Ly laïi xuaát quaân ñaùnh nöôùc Xaù-duy vaø vì theá neân nhaø vua môùi thaéng.

Nghe xong, vua Löu Ly sinh loøng hoå theïn, lieàn sai boïn Chieân-ñaø-la xeûo tai, muõi, caét chaân tay cuûa nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích, roài cho xe chôû ñeán vuøng goø maû maø vöùt boû. Sau khi bò caét chaân tay; nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích laên loùc keâu gaøo, khoùc than thaûm thieát, ñau ñôùn, khoå cöïc. Bieát raèng caùi thaân taøn chaúng coøn soáng ñöôïc bao laâu, hoï baét ñaàu goïi ñeán cha meï, anh em chò em, hoaëc keâu trôøi, la ñaát, ñau ñôùn khoâng cuøng. Trong soá nhöõng ngöôøi con gaùi naøy, coù moät ngöôøi thuoäc loaïi hieåu bieát nhaát baûo nhöõng ngöôøi kia:

–Naøy caùc chò em, toâi ñaõ töøng theo Phaät, ñöôïc bieát trong luùc tai naïn nguy caáp, neáu ngöôøi naøo phaùt ñöôïc moät nieäm Phaät, doác loøng quy kính, thì ñöôïc yeân oån vaø ñuùng nhö yù nguyeän.

Luùc ñoù, naêm traêm ngöôøi con gaùi hoï Thích ñoàng thanh, chí thaønh nieäm:

–Kính laïy Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni, Baäc Voâ Thöôïng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc! Roài laïi cuøng xöôùng to leân:

–Ñau ñôùn thay! Than oâi, Ñaáng Baïc-giaø-phaïm!

Khi xöôùng nhö theá, thì ôû giöõa khoâng trung, nhôø söùc uy thaàn vaø thieän caên cuûa Ñöùc Nhö Lai, moät aùng maây ñaïi töø bi noåi leân, roài tieáp theo laø nhöõng gioït nöôùc ñaïi töø tuoân xuoáng thaân theå cuûa nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích. Nhôø nhöõng gioït möa aáy, maø tai muõi, chaân tay hoaøn laïi nhö cuõ.

Caûm thaáy voâ cuøng sung söôùng, nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích ñoàng thanh hoâ to leân:

–Laïy Ñöùc Töø Phuï Nhö Lai, Ñöùc Theá Toân khoâng gì hôn. Ngaøi laø phöông thuoác thaàn dieäu cuûa theá gian. Ñoái vôùi chuùng sinh trong ba coõi, Ngaøi thöôøng cöùu khoå, ban vui, bôûi theá neân ngaøy nay chuùng con môùi ñöôïc thoaùt naïn.

Roài hoï baûo nhau:

–Chuùng ta phaûi nghó ñeán aân cuûa Phaät vaø phaûi nhôù baùo aân Phaät.

Nhöng hoï laïi nghó: “Neân laáy gì ñeå baùo aân Ñöùc Phaät? Thaân cuûa Nhö Lai laø thaân kim cöông, thöôøng coøn khoâng maát, khoâng ñoùi khaùt, saéc töôùng maàu nhieäm, taát caû ñeàu ñaày ñuû; traêm ngaøn pheùp ñònh, naêm caên, naêm löïc vaø baûy moùn trôï ñaïo khoâng theå nghó baøn; ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, phöôùc tueä trang nghieâm, thöôøng ôû caûnh ñaïi Nieát- baøn, coi chuùng sinh nhö con, oaùn thaân bình ñaúng, khoâng mong baùo ñaùp. Ngaøy nay chuùng ta muoán baùo aân Phaät thì chæ neân xuaát gia, giöõ gìn giôùi caám vaø hoä trì chaùnh phaùp”.

Suy nghó theá roài, lieàn caàu y baùt, trôû veà baûn quoác, tìm ñeán nôi tinh xaù cuûa Tyø-kheo- ni xin ñöôïc xuaát gia.

Luùc aáy, ñaùm luïc quaàn Tyø-kheo-ni thaáy nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích, tuoåi haõy coøn treû, ñeàu coù nhan saéc thì töï nghó: “Taïi sao hoï laïi coù theå boû nhöõng caùi khoù boû ñeå ñi xuaát gia? Ta neân ñem nhöõng söï vui thích ôû ñôøi noùi cho hoï nghe vaø baûo hoï khi naøo luoáng tuoåi haõy xuaát gia, nhö theá chaúng thuù laém sao? Neáu hoï hoaøn tuïc, taát seõ ñem y baùt daâng cho ta”. Suy nghó theá roài, ñaùm luïc quaàn Tyø-kheo-ni beøn ñeán choã nhöõng ngöôøi con gaùi hoï

Thích vaø ñem nhöõng vieäc treân noùi cho hoï nghe. Nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích nghe xong, loøng thaáy khoå naõo. Vaø hoï töï nghó: “Ñaây laø nôi yeân oån, sao laïi coù söï vieäc ñaùng sôï nhö vaäy, chaúng khaùc naøo trong thöùc aên ngon ngoït maø pha laãn thuoác ñoäc. Nhöõng ñieàu maø ñaùm Tyø-kheo-ni kia vöøa noùi cuõng laïi nhö theá. Trong nhöõng thöù duïc laïc ôû ñôøi coù nhieàu nguy haïi, chuùng ta ñaõ bieát roài, taïi sao laïi coøn taùn döông nhöõng thöù ñoù vaø khuyeân chuùng ta trôû veà ñeå ñaém theo naêm duïc?” Nghó xong lieàn oøa leân khoùc vaø ra khoûi phoøng Taêng.

Baáy giôø coù moät vò Tyø-kheo-ni teân laø Hoa Saéc hoûi nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích:

–Taïi sao caùc em laïi khoùc?

–Vì khoâng ñöôïc nhö yù nguyeän.

–Caùc em nguyeän ñieàu gì?

–Chuùng toâi muoán xuaát gia maø khoâng ñöôïc chaáp thuaän.

–Caùc em muoán xuaát gia thì ta seõ ñoä cho.

Nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích nghe roàøi, loøng sinh vui möøng, noùi vôùi Tyø-kheo-ni Hoa Saéc:

–Baïch Hoøa thöôïng, chuùng con khi coøn taïi gia, gaëp nhieàu thoáng khoå, hoï haøng ly taùn, laïi bò xeûo muõi, caét tai, chaët heát tay chaân, ñau ñôùn khoân cuøng.

Luùc aáy, Tyø-kheo-ni Hoa Saéc baûo caùc ñeä töû:

–Nhöõng noãi khoå naõo cuûa caùc ngöôøi ñaâu ñaùng keå. Khi ta coøn taïi gia ñaõ phaûi gaùnh chòu khoâng bieát bao nhieâu khoå cöïc.

Nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích lieàn quyø xuoáng, chaép tay xin Thaày noùi laïi caên nguyeân cuûa caùc noãi khoå luùc coøn taïi gia cho nghe. Baáy giôø Tyø-kheo-ni Hoa Saéc môùi vaøo ñaïi ñònh, duøng söùc thaàn thoâng phoùng haøo quang lôùn, chieáu khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà, chieâu taäp nhöõng ngöôøi coù duyeân vôùi Phaät phaùp, caû Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn, Nhaân vaø Phi nhaân. Roài giöõa ñaïi chuùng, vò aáy töï noùi:

–Khi ôû taïi gia, ta laø ngöôøi nöôùc Xaù-veä, cha meï gaû ta cho ngöôøi phöông Baéc. Theo phong tuïc nöôùc aáy, ngöôøi ñaøn baø sau khi mang thai, gaàn ngaøy sinh nôû phaûi veà nhaø cha meï mình. Cöù nhö theá, vaøi naêm moät laàn, sau laïi mang thai. Coù moät kyø gaàn ñeán ngaøy sinh, hai vôï choàng ta veà nhaø cha meï, ñi ñöôïc nöûa ñöôøng thì gaëp moät con soâng, nöôùc soâng traøn ñaày, chaûy xieát, ñöôøng saù vaéng tanh, laïi nhieàu giaëc cöôùp. Khi tôùi soâng, thì trôøi vöøa saåm toái, khoâng theå qua ñöôïc, ñaønh nguû laïi treân bôø soâng. Vaøo khoaûng canh moät thì buïng chuyeån ñau, ta lieàn ngoài daäy vaø khoâng bao laâu sinh ñöôïc moät chaùu trai.

Trong ñaùm coû treân bôø soâng coù moät con raén ñoäc, thaáy muøi maùu töôi, noù môùi tìm ñeán, nhöng chöa tôùi choã ta naèm. Trong khi ñoù thì choàng ta vaø ngöôøi ñaày tôù ñang nguû ôû giöõa ñöôøng. Raén ñeán choã ngöôøi ñaày tôù vaø caén cheát ngay, roài laïi nôi choàng ta, vì nguû khoâng bieát, neân cuõng bò noù caén cheát. Luùc ta hoâ: “Raén! Raén!”, khoâng thaáy choàng ta traû lôøi. Sau khi caén cheát choàng ta vaø ngöôøi ñaáy tôù roài, noù laïi caén luoân caû traâu, ngöïa. Saùng hoâm sau, ta thaáy thaân theå cuûa choàng söng phoàng, thoái naùt, xöông thòt tan raõ, ngoån ngang treân ñaát. Ta ñau buoàn sôï haõi quaù ñeán noãi ngaát ñi roài vaät vaõ than khoùc, ñaäp ñaàu, böùt toùc, thaân hình laám laùp, tænh roài laïi meâ, qua maáy ngaøy lieàn, ñau buoàn khoå thöông nhö vaäy.

Moät mình ôû laïi bôø soâng cho ñeán khi nöôùc soâng ruùt bôùt, ta môùi coõng ñöùa con nhoû sau löng, coøn ñöùa haøi nhi môùi sinh thì boïc vaøo trong aùo, laáy thaét löng buoäc chaët roài ngaäm ôû nôi mieäng maø loäi qua soâng. Khi ñeán giöõa doøng, ta quay laïi nhìn ñöùa con lôùn coøn ngoài treân bôø, thì thaáy moät con coïp döõ ñang hoàng hoäc chaïy tôùi. Ta vöøa caát tieáng tri hoâ, boãng ñöùa haøi nhi rôi theo doøng nöôùc. Ta voäi cuùi xuoáng moø tìm, ñöùa haøi nhi ñaõ chaúng thaáy thì ñöùa con nhoû treân löng, vì khoâng tay giöõ, cuõng laïi teù xuoáng soâng vaø bò doøng nöôùc cuoán ñi. Trong khi ñoù

thì ñöùa con lôùn treân bôø bò coïp aên thòt. Nhìn caûnh aáy, loøng ta tan naùt, ñöùt töøng khuùc ruoät, maùu traøo ra mieäng, keâu gaøo, than khoùc; chæ trong moät buoåi sôùm ta ñaõ phaûi chöùng kieán bieát bao caûnh tang toùc!

Khi leân ñeán bôø soâng, ta lieàn ngaõ laên baát tænh. Moät luùc sau, ta thaáy moät ñaùm ngöôøi ñi ñeán. Trong ñaùm ngöôøi ñoù, coù moät oâng Tröôûng giaû laø baïn cuûa cha meï ta. Ta voäi hoûi thaêm tin töùc veà cha meï, thì ñöôïc ngöôøi Tröôûng giaû cho bieát, nhaø cha meï ta vöøa bò chaùy ñeâm tröôùc vaø cha meï ñeàu bò cheát thieâu. Ñöôïc bieát tin aáy, ta laïi cheát ngaát, hoài laâu môùi tænh. Vöøa ñuùng luùc ñoù, coù naêm traêm teân cöôùp aøo ñeán chaän ñöôøng cöôùp phaù ñaùm oâng Tröôûng giaû kia. Baáy giôø, teân töôùng cöôùp baét ta daãn ñi, roài eùp ta laøm vôï, giao cho ta giöõ cöûa, khi bò ngöôøi ñuoåi, gaëp luùc nguy caáp, phaûi môû cho mau. Ít laâu sau, moät hoâm, choàng ta cuøng boïn giaëc ñi cöôùp giaät, bò caùc taøi chuû trong laøng, hôïp löïc ñuoåi baét, phaûi boû chaïy veà. Luùc ñoù, trong nhaø ta vöøa sinh con, choàng ta ñöùng ngoaøi goïi hai ba laàn, nhöng khoâng ai môû cöûa. Baáy giôø, y töï cho raèng ta muoán haïi y. Nghó roài, y lieàn treøo töôøng maø vaøo vaø hoûi taïi sao ta khoâng môû cöûa? Ta noùi laø vì môùi vöøa sinh nôû neân khoâng kòp ra môû cöûa. Thaáy theá, teân töôùng cöôùp môùi nguoâi giaän vaø baûo ta: “Ngöôøi ta heã coù thaân thì taát coù con. Vì ngöôi sinh ñeû maø suyùt nöõa nguy haïi cho ta. Ñöùa con naøy coù ích gì, ñem gieát cho mau!”. Nhöng loøng ta thöông xoùt, khoâng nôõ ñem gieát. Baáy giôø teân töôùng cöôùp ruùt dao chaët heát chaân tay ñöùa treû roài baûo ta phaûi aên cho heáøt, neáu khoâng chòu aên, y seõ cheùm ñaàu. Vì quaù sôï haõi neân ta phaûi aên, sau khi aên xong, y heát töùc giaän.

Sau ñoù choàng ta tieáp tuïc ñi cöôùp phaù. Moät hoâm bò nhaø vua baét ñöôïc, ñem ra trò toäi.

Caùi pheùp trò giaëc cöôùp laø phaûi xöû töû vaø ngöôøi vôï cuûa toäi nhaân cuõng bò choân theo choàng. Luùc aáy, ta maëc toaøn ñoà quyù giaù, mang nhieàu chuoãi baùu anh laïc. Coù keû tham lôïi, ban ñeâm ñeán ñaøo maû ñeå laáy cuûa baùu vaø baét ta ñem ñi. Nhöng ít laâu sau, nhaø vua cho ngöôøi ñi doø xeùt vaø ta laïi bò baét. Sau khi baét ñöôïc ta, nhaø vua theo luaät maø xöû nhö trò toäi giaëc. Pheùp trò giaëc laø xöû töû vaø ngöôøi vôï cuûa toäi nhaân cuõng bò choân theo. Nhöng choân khoâng ñöôïc kyõ, neân ñeâm ñeán caùc loaøi hoå lang ra bôùi leân ñeå aên töû thi, nhôø theá maø ta thoaùt cheát. Khi ra khoûi maû, hoàn ta meâ man, maëc daàu cöù ñi maø khoâng bieát ñi ñaâu. Doïc ñöôøng ta gaëp nhieàu ngöôøi, ta lieàn nhôø hoï chæ cho moät nôi yeân oån, ñeå dieät tröø moïi noãi lo aâu saàu muoän. Baáy giôø, coù moät vò Tröôûng laõo thuoäc doøng Baø-la-moân, ruû loøng thöông xoùt, noùi vôùi ta: “Laõo töøng nghe noùi, trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät Thích-ca Maâu-ni, coù nhieàu yeân vui, khoâng coøn khoå naõo.”

Ñöôïc nghe xong, ta thaáy vui möøng voâ haïn, lieàn ñeán choã Sö tröôûng Ñaïi AÙi Ñaïo, töùc Tyø-kheo-ni Kieàu-ñaøm-di caàu xin xuaát gia. Sau khi xuaáøt gia, ta cöù laàn löôït y theo giaùo phaùp maø tu taäp, cho ñeán khi chöùng ñöôïc ñaïo quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba minh, saùu thoâng vaø taùm moân giaûi thoaùt.

Caùc ngöôøi thaáy chöa? Khi coøn ôû taïi gia, ta ñaõ phaûi traûi qua nhöõng noãi khoå ñau nhö vaäy. Nhöng cuõng nhôø theá maø ngaøy nay ta môùi chöùng ñöôïc ñaïo quaû.

Nhöõng ngöôøi con gaùi hoï Thích nghe xong, loøng raát vui möøng, chöùng ñöôïc phaùp nhaõn. Ñaïi chuùng nghe roài, ñeàu cuøng phaùt taâm caàu ñaïo Voâ thöôïng.

Baáy giôø, dì cuûa Phaät laø Tyø-kheo-ni Kieàu-ñaøm-di baûo caùc vò Tyø-kheo-ni, Thöùc-xoa- ma-na, Sa-di ni, Öu-baø-di vaø taát caû phuï nöõ:

–Phaät phaùp laø lôïi ích lôùn. Chæ trong bieån giaùo phaùp cuûa Ñöùc Nhö Lai môùi coù ñaày ñuû caùc coâng ñöùc vaø ba thöù quaû baùo. Taát caû chuùng sinh ñeàu coù phaän trong ñoù. Theá maø Ñöùc Nhö Lai laïi khoâng cho phuï nöõ chuùng ta ñöôïc döï vaøo Phaät phaùp laø vì leõ gì? Laø vì phuï nöõ chuùng ta phaàn nhieàu hay ngôø vöïc, chaáp tröôùc, khoâng coù loøng hyû xaû. Cuõng vì chaáp

tröôùc neân môùi taïo khoâng bieát bao nhieâu nghieäp troùi buoäc, ñeán noãi bò ngu si vaø aùi duïc che laáp maát chaân taâm, do ñoù maø phaûi chìm ñaém maõi trong beå khoå sinh töû, maëc cho bao lôùp soùng aùi duïc daäp vuøi. Vì taø kieán vaø tham aùi laøm chöôùng ngaïi, neân môùi sinh ra kieâu ngaïo, löôøi bieáng, bôûi theá thaân naøy khoâng theå ñaït ñeán ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà, khoâng theå coù ñöôïc ba möôi hai töôùng toát. Trong ñöôøng sinh töû, khoâng ñöôïc laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông, duøng phaùp Thaäp thieän, ñeå giaùo hoùa chuùng sinh; cuõng khoâng theå ñaït ñeán ngoâi Phaïm vöông cuøng toät, khoâng theå kieán laäp Chaùnh phaùp vaø khuyeán thænh chö Phaät chuyeån baùnh xe Phaùp ñeå cho taát caû chuùng sinh ñeàu ñöôïc lôïi laïc. Bôûi theá neân Ñöùc Nhö Lai khoâng cho nöõ nhaân ñöôïc laøm ñeä töû. Thieân ma Ba-tuaàn, caùc loaïi taø kieán vaø taát caû ngoaïi ñaïo chuyeân laøm ñieàu aùc, chaáp theo taø thuyeát, phaù hoaïi chaùnh phaùp, dieät Phaät, Phaùp, Taêng. Vì vaäy Ñöùc Nhö Lai khoâng cho nöõ nhaân döï vaøo Phaät phaùp.

Ta vì taát caû phuï nöõ, ba laàn thænh caàu Ñöùc Nhö Lai cho ñöôïc xuaát gia, tu hoïc Phaät phaùp, maø Phaät khoâng thuaän. Vì khoâng ñöôïc nhö nguyeän, loøng ta buoàn tuûi, giaän cho thaân ngöôøi phuï nöõ, baát giaùc leä traøn mí maét, ta môùi thaát theåu böôùc ra khoûi tinh xaù Kyø hoaøn.

Luùc ñoù, ta gaëp Toân giaû A-nan. Toân giaû hoûi taïi sao troâng ta buoàn khoå nhö vaäy. Ta lieàn thuaät laïi cho Toân giaû nghe laø ta muoán xuaát gia tu theo Phaät phaùp, nhöng caàu xin ñeán ba laàn maø Ñöùc Nhö Lai cuõng khoâng chaáp thuaän, bôûi theá neân ta buoàn khoå.

Baáy giôø Toân giaû A-nan baûo ta ñöøng lo, Toân giaû höùa seõ xin Ñöùc Nhö Lai chaáp thuaän cho ta vaøo Phaät phaùp. Nghe lôøi Toân giaû A-nan noùi vaäy loøng ta sung söôùng voâ cuøng.

Khi aáy Toân giaû A-nan vaøo baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, con muoán caàu xin Theá Toân chaáp thuaän cho moät vieäc. Phaät baûo A-nan:

–OÂng muoán xin ñieàu gì, cöù noùi. A-nan thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, Di maãu Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà ñaõ chaêm nom nuoâi naáng saéc thaân cuûa Theá Toân, ñeán ngaøy nay Theá Toân ñaõ thaønh Phaät. Neáu keå ñeán coâng lao cuûa Di maãu ñoái vôùi Nhö Lai, thì Nhö Lai phaûi mang aân Di maãu raát nhieàu. Theá maø, taát caû chuùng sinh Nhö Lai coøn cho döï vaøo Phaät phaùp, huoáng chi laø Di maãu, nôõ naøo Nhö Lai khoâng thuaän?

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Ñuùng nhö lôøi oâng noùi. Khoâng phaûi Ta khoâng bieát ñeán aân saâu cuûa Di maãu ñoái vôùi Ta, nhöng Ta khoâng muoán cho nöõ nhaân döï vaøo Phaät phaùp. Neáu ta cho nöõ nhaân ôû trong Phaät phaùp thì sau naêm traêm naêm, chaùnh phaùp cuûa Ta seõ suy ñoài. Bôûi theá maø Ta khoâng muoán ñeå nöõ nhaân döï vaøo Phaät phaùp.

Baáy giôø Toân giaû A-nan cuùi ñaàu ñaûnh leã, roài quyø goái, chaép tay laïi baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, con töï nghó chö Phaät thôøi quaù khöù ñeàu coù ñuû boán boä chuùng, chæ coù moät mình Ñöùc Thích-ca Nhö Lai laø khoâng coù ñuû.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Neáu Di maãu quyù chuoäng Phaät phaùp, phaûi heát söùc tinh taán, tu taäp pheùp Baùt kính, ta seõ öng thuaän cho ñöôïc xuaát gia soáng trong Phaät phaùp.

Luùc ñoù Toân giaû A-nan leã Phaät, ñi nhieãu ba voøng roài lui trôû ra. Toân giaû lieàn ñeán baùo cho ta bieát laø Ñöùc Nhö Lai ñaõ theo lôøi caàu xin cuûa Toân giaû maø baèng loøng cho ta ñöôïc xuaát gia, phuïng trì Phaät phaùp. Ñöôïc bieát tin aáy, loøng ta vui möøng voâ haïn vaø baïch Toân giaû A-nan:

–Quyù hoùa thay, Toân giaû A-nan! Toân giaû ñaõ heát loøng thænh caàu Ñöùc Nhö Lai, khieán cho toâi ñöôïc toaïi nguyeän.

Roài Toân giaû noùi laïi cho ta nghe phaùp Baùt kính maø Ñöùc Nhö Lai ñaõ aân caàn daïy baûo. Nghe xong, nöûa möøng nöûa tuûi, ta töï nghó: “Thaân ta ñaây laø caùi thaân voâ thöôøng, nay ñöôïc ñoåi laáy caùi thaân quyù baùu; maïng soáng ta ñaây, nieäm nieäm haèng bieán dieät, khoâng nhaát ñònh, nay ñöôïc ñem ñoåi laáy maïng quyù baùu; thaân maïng, cuûa caûi cuûa ta ñaây ñeàu do nhaân duyeân giaû hôïp maø coù, khoâng phaûi chaân thaät, nay ñöôïc ñem ñoåi laáy cuûa baùu vónh vieãn baát dieät.” Khi nghó ñeán nhöõng coâng ñöùc vaø lôïi ích nhö theá, ta lieàn sinh loøng chí thaønh cung kính cuùng döôøng Toân giaû A-nan vaø baïch:

–Ñaïi ñöùc A-nan, xin Toân giaû ñöøng lo. Toâi seõ troïn ñôøi tuaân theo giaùo phaùp maø Ñöùc Nhö Lai chæ daïy. Duø coù phaûi boû caû thaân maïng chaêng nöõa, toâi cuõng khoâng daùm vi phaïm.

Baáy giôø Ñöùc Nhö Lai môùi noùi phaùp Baùt kính vi dieäu cho ta nghe. Luùc ñoù, ta vaän duïng loøng ñaïi bi, vì taát caû nöõ nhaân ñôøi vò lai maø baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, neáu sau naøy, trong ñôøi xaáu aùc vaån ñuïc, coù thieän nöõ naøo ñoái vôùi Phaät phaùp, sinh loøng kính meán, thì xin Theá Toân cuõng nhaän cho ñöôïc döï vaøo Phaät phaùp.

Khi aáy, Phaät baûo ta:

–Quyù hoùa thay! Neáu sau naøy coù nhöõng thieän nöõ, bieát hoä trì Phaät phaùp, theo thöù lôùp maø tu taäp, giöõ giôùi, boá thí, hoïc roäng, tu caùc phaùp thieän, taïi gia hay xuaát gia, thoï Tam quy hoaëc trì Nguõ giôùi, hay giöõ ñuû caùc giôùi, tu caùc phaùp Luïc ñoä vaø caùc phaùp trôï ñaïo, ta seõ cho ñöôïc tuøy yù maø tu taäp vaø cuõng ñaït ñöôïc ba thöù quaû baùo ôû coõi ngöôøi, coõi trôøi vaø ñaïo quaû Voâ thöôïng.

Nghe Phaät noùi theá, loøng ta vui söôùng voâ cuøng, ta lieàn baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân, neáu nöõ nhaân chuùng con maø ñöôïc ba thöù quaû baùo aáy, thì chính laø nhôø aân Phaät.

Phaät noùi:

–Ñöøng nghó nhö theá, Nhö Lai khoâng heà coù aân ñoái vôùi chuùng sinh, Nhö Lai khoâng bao giôø keå coù aân. Neáu keå aân töùc laø phaù boû taâm bình ñaúng cuûa Nhö Lai. Neân bieát raèng, ñoái vôùi chuùng sinh neáu Nhö Lai coøn keå coù aân hay khoâng aân, thì Nhö Lai khoâng coù taâm bình ñaúng. Vì sao vaäy? Vì neáu chuùng sinh naøo ñem loøng huûy hoaïi Phaät, Nhö Lai khoâng giaän, hoaëc coù chuùng sinh laáy höông chieân-ñaøn maø öôùp vaøo thaân Nhö Lai, Nhö Lai cuõng khoâng möøng. Nhö Lai ñoái vôùi taát caû chuùng sinh ñeàu bình ñaúng, khoâng coøn phaân bieät oaùn, thaân. Aân laø aân cuûa Toân giaû A-nan, chôù khoâng phaûi cuûa Nhö Lai. Laø vì nhôø coù Toân giaû A- nan maø nöõ nhaân môùi ñöôïc vaøo Phaät phaùp. Vaäy neân ñôøi sau, caùc Tyø-kheo-ni vaø taát caû nhöõng ngöôøi thieän nöõ thöôøng phaûi heát loøng ghi nhôù aân cuûa Toân giaû A-nan, nhaéc nhôû danh hieäu, cung kính, cuùng döôøng, toân troïng taùn thaùn, ñöøng ñeå döùt maát. Neáu khoâng theå laøm ñöôïc nhö theá luoân luoân, thì ñeâm ngaøy saùu thôøi, cuõng phaûi ñeå taâm ghi nhôù.

Baáy giôø, Sö tröôûng Kieàu-ñaøm-di baûo caùc vò Tyø-kheo-ni vaø taát caû moïi thieän nöõ:

–Chuùng ta phaûi neân doác loøng quy kính Ñaïi sö A-nan. Neáu thieän nöõ naøo muoán caàu söï yeân oån vaø quaû baùo toát ñeïp, cöù ñeán ngaøy muøng taùm thaùng hai, hoaëc muøng taùm thaùng taùm, maëc aùo saïch seõ, doác loøng thoï trì phaùp Baùt trai giôùi, ngaøy ñeâm saùu thôøi sieâng tu tinh taán, thì Ñaïi sö A-nan seõ duøng söùc uy thaàn, tuøy nguyeän giuùp ñôõ, khieán ñöôïc nhö yù.

Nghe phaùp xong, ñaïi chuùng ñeàu vui möøng, nhieãu quanh beân phaûi vaø lui ra.

