## Duyeân Khôûi 10:

LUAÄN BOÀ-TAÙT BAÛN SINH MAN

## QUYEÅN 4

**NHÖ LAI ÑAÀY ÑUÛ TRÍ TUEÄ KHOÂNG GAÙNH VIEÄC TOÁT NGÖÔØI KHAÙC**

Moät thuôû noï, Ñöùc Theá Toân cuøng chuùng ñeä töû ñaïi Tyø-kheo, treân ñöôøng du hoùa döøng chaân taïi ñaïi thaønh Vöông xaù. Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai töø toøa ngoài ñöùng daäy, taûn boä trong hö khoâng, hieän nhöõng vieäc chöa töøng coù: Döôùi chaân hieån baøy töôùng baùnh xe moät ngaøn taêm, khoaûng giöõa caùc taêm phoùng ra taùm vaïn boán ngaøn hoa sen baùu, moãi hoa sen xuaát hieän taùm vaïn boán ngaøn nhuïy sen vaø caùnh sen vi dieäu. Caùc hoa sen naøy thöù töï raûi khaép trong möôøi phöông theá giôùi, treân hoa sen ñeàu coù voâ löôïng chö Phaät heát söùc nhieäm maàu, döôùi chaân moãi vò Phaät ñeàu hieån baøy töôùng toát ñöôøng chæ baùnh xe ngaøn taêm.

Trong chuùng hoäi luùc aáy vua Tònh Phaïn troâng thaáy söï vieäc nhö vaäy, taâm raát hoan hyû, höôùng veà Ñöùc Phaät ñaûnh leã, naêm voùc saùt ñaát, lieàn chöùng ñöôïc quaû A-na-haøm.

Taát caû ñaïi chuùng thaáy thaàn thoâng bieán hoùa cuûa Ñöùc Nhö Lai, thaûy ñeàu chaép tay baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chuùng con hoâm nay ñöôïc thaáy voâ soá chö Phaät khaép möôøi phöông, xem xeùt taän töôøng maø khoâng theå hieåu roõ theá naøo laø Chaân Phaät? Theá naøo laø Hoùa Phaät?

Luùc ñoù Ñöùc Thích-Ca Nhö Lai ruû loøng ñaïi bi thöông xoùt khaép chuùng hoäi, lieàn baûo:

–Chö Phaät Nhö Lai ñaõ nhaäp vaøo Tam-muoäi khoâng tòch xöù giaûi thoaùt, tuøy yù töï taïi. Nhöng hình töôùng cuûa Chaân Phaät hay cuûa Hoùa Phaät laø do taâm cuûa caùc vò töï thaáy ñoù thoâi. Vì sao? Vì taâm Phaät xöa nay laø nhö nhieân roãng laëng. Laïi nöông theo phaùp ñònh

Giaûi thoaùt quang minh vöông, do dieäu löïc cuûa Ñònh naøy maø hoùa thaønh voâ bieân thaân. Voâ bieân thaân laø Nhaát thieát trí. Nhaát thieát trí laø ñònh Voâ tröôùc. Ñònh Voâ tröôùc chính laø dieäu duïng cuûa Nhö Lai: Hoaëc Nhö Lai hieän thaân ñi khaát thöïc, hoaëc hieän thaân ñi kinh haønh. Vì hai vieäc naøy ñem laïi lôïi ích raát nhieàu cho chuùng sinh:

Hoaëc coù thieän nam, thieän nöõ khi Phaät taïi theá, ñöôïc troâng thaáy töôùng toát laø baùnh xe moät ngaøn taêm beân döôùi baøn chaân Phaät, chí taâm thaønh kính ñaûnh leã, cuùng döôøng, taùn thaùn. Do coâng ñöùc naøy hoï dieät ñöôïc nghieäp aùc raát naëng trong ngaøn kieáp.

Hoaëc sau khi Phaät dieät ñoä, boán boä chuùng an truï trong thieàn ñònh, töôûng nghó ñeán Ñöùc Phaät ñang taûn boä, sinh taâm cung kính, cuùng döôøng. Cuõng do coâng ñöùc ñoù maø toäi chöôùng trong ngaøn kieáp ñeàu ñöôïc tieâu tröø.

Ví duø khoâng ôû trong thieàn ñònh ñeå töôûng nieäm, thì hoaëc chieâm baùi caùc Phaät tích, hay duøng xe hoa röôùc töôïng Phaät, ñem taâm hoan hyû tuøy söùc cuùng döôøng thì choã phöôùc baùo ñaït ñöôïc chaúng theå cuøng taän.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Nhö Lai töø thôøi xa xöa, traûi qua voâ soá kieáp ñeán giôø luoân ñem tín taâm thanh tònh cung kính ñoái vôùi taát caû. Thaáy choã tu taäp dieäu haïnh thuø thaéng kia thì luoân sinh taâm tuøy

hyû, xöng taùn, mong muoán khieán ñöôïc taêng tröôûng toát ñeïp. Cho ñeán duø laø moät haøo ly phöôùc ñöùc nhoû nhaët, chöa töøng daáy taâm ganh tî ñoái vôùi ñieàu thieän cuûa keû khaùc. Do coâng ñöùc naøy, ngaøy nay Ta ñöôïc phöôùc baùo thuø thaéng.

Laïi nöõa A-nan, sau khi Ta dieät ñoä, caùc ñeä töû muoán taïo töôïng Phaät, phaûi taïo thaät ñaày ñuû caùc töôùng toát, cho ñeán veõ caùc ñöôøng chæ trong hình baùnh xe ngaøn taêm nôi loøng baøn chaân vaø chö Hoùa Phaät hieän ra chung quanh trong haøo quang nôi thaân Phaät, khieán cho taát caû chuùng sinh ñôøi vò lai chieâm ngöôõng töôùng haûo cuûa Phaät, seõ ñöôïc nhieàu ñieàu toát ñeïp nhö yù, nhöõng toäi naëng chöùa nhoùm töø laâu ñeàu ñöôïc tieâu dieät.

Naøy caùc Tyø-kheo, phaûi sieâng naêng suy nghó ñuùng chaân nhö yù maø thöïc haønh. Ñöùc Phaät noùi lôøi aáy roài laïi trôû veà boån toøa.

Khi ñoù, vua Tònh Phaïn lieàn rôøi choã ngoài ñöùng daäy, baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ngaøy nay Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû ñôøi taïo ñöôïc thuaän lôïi gì ñeå coù theå khieán chuùng sinh ñaït ñöôïc an laïc?

Ñöùc Nhö Lai oân toàn noùi vôùi phuï vöông:

–Tröôûng giaû Tu-ñaït ngöôøi thaønh Xaù-veä trong nhaø coù moät baø giaø teân Tyø-ñeâ-la sieâng naêng giöõ gìn gia nghieäp, neân luoân ñöôïc Tu-ñaït tin duøng, uûy thaùc caùc vieäc thu chi, thoï nhaän hay cho ai vaät gì.

Moät hoâm, tröôûng giaû thænh Phaät vaø chö Tyø-kheo veà nhaø cuùng döôøng. Trong ñaïi chuùng coù moät Tyø-kheo bò beänh neân ñoøi hoûi nhieàu vieäc. Baø giaø boûn seûn tieác cuûa, sinh giaän döõ, yù chaúng muoán cung caáp, neân noùi:

–Ñaïi tröôûng giaû nhaø ta bò taø thuaät cuûa Sa-moân, caùc ngöôøi khaát thöïc ñoù ñoøi hoûi quaù nhieàu khoâng bieát nhaøm chaùn, laïi coù ñaïo nhö theá sao?

Roài baø ta laïi buoâng lôøi ñoäc aùc:

–Khoâng bieát khi naøo thì khoûi phaûi nghe tieáng Phaät, tieáng Phaùp, khoûi phaûi thaáy ñaùm ngöôøi ñaàu troøn maëc aùo hoaïi saéc?

Tieáng aùc naøy töø moät ngöôøi nghe ñöôïc roài lan roäng khaép thaønh Xaù-veä. Lôøi huûy baùng naøy laàn laàn loït vaøo tai vöông haäu Maït-lôïi phu nhaân, khieán phu nhaân heát söùc buoàn baõ than:

–Taïi sao Tu-ñaït ñoái loøng nhaân töø ban aân khaép moïi nôi, nhö hoa sen ñeïp ai cuõng öa thích xem, ngöôïc laïi coù ngöôøi giöõ cuûa khaùc naøo loaøi raén ñoäc!

Phu nhaân noùi lôøi naøy roài ra leänh:

–Noùi vôùi tröôûng giaû cho vôï oâng ñeán ñaây, ta muoán noùi chuyeän.

Khi vôï tröôûng giaû ñeán, Maït-lôïi phu nhaân baûo ngoài, roài noùi vôùi baø ta:

–Laõo giaø noâ tyø nhaø baø thöôøng duøng lôøi noùi xaáu aùc huûy baùng Tam baûo, thaäm chí coøn laø nguyeän khoâng muoán nghe ñeán teân ba ngoâi baùu nöõa. Sao baø khoâng ñuoåi noù ñi? OÂi toäi aáy khoâng gì naëng hôn!

Vôï tröôûng giaû Tu-ñaït taâu vôùi phu nhaân:

–Maët trôøi Phaät xuaát hieän trong theá gian soi chieáu phaù tan boùng toái ngu si, raát nhieàu nôi ñöôïc thaám nhuaàn taïo lôïi ích cho taát caû chuùng sinh. Nhö Öông-quaät-ma-la laø keû ñaïi aùc, gieát haïi ñeán caû ngaøn ngöôøi laáy ngoùn tay laøm chuoãi, maø Ñöùc Phaät coøn ñieàu phuïc ñöôïc, khieán oâng ta phaùt ñaïo taâm, huoáng chi laø muï giaø noâ tyø naøy, khoâng ñuû ñeå cho phu nhaân nhoïc söùc quan taâm.

Phu nhaân nghe noùi taâu heát thì söùc vui möøng vaø noùi:

–Ta seõ cho trang hoaøng nôi cung vua thaät trang nghieâm, ngaøy mai thænh Ñöùc Phaät vaø caùc vò Tyø-kheo ñeán cuùng döôøng, ngöôøi cho muï giaø aáy ñeán ñaây ta xem thöû theá naøo.

Saùng ngaøy hoâm sau, tröôûng giaû Caáp Coâ Ñoäc laáy moät chieác bình ñeïp ñöïng ñaày ngoïc Ma-ni vaø caùc thöù ngoïc quyù khaùc, sai baø quaûn gia ñem daâng leân nhaø vua, phuï vaøo leã cuùng döôøng.

Maït-lôïi phu nhaân töø xa thaáy ngöôøi tyø nöõ giaø ñeán, phu nhaân thaàm caàu nguyeän cho keû taø kieán naøy seõ nhôø Ñöùc Phaät hoùa ñoä. Neáu thaáy ngöôøi naøy ñöôïc Ñöùc Phaät hoùa ñoä, thì mình quyeát ñöôïc phaùp lôïi raát lôùn.

Vöøa ñeán hoaøng cung, Ñöùc Phaät ñi vaøo cöûa giöõa, Toân giaû Nan-ñaø haàu beân traùi, Toân giaû A-nan haàu beân phaûi, coøn La-haàu-la thì theo sau Ñöùc Phaät.

Baø giaø troâng thaáy Ñöùc Phaät vaø chö Taêng tieán vaøo, thì hoaûng sôï kinh haõi döïng caû chaân loâng, lieàn muoán tìm neûo chaïy troán nhöng khoâng ñöôïc, ñaønh nuùp sau caùnh cöûa. Ñöùc Phaät hieän tröôùc maët baø, khieán caùnh cöûa trong suoát nhö göông, baø beøn xoay veà höôùng Ñoâng, thì thaáy Ñöùc Phaät ôû höôùng aáy, cho ñeán xoay maët khaép caùc höôùng: Nam, Taây, Baéc, boán goùc vaø treân döôùi ñaâu ñaâu cuõng ñeàu thaáy coù Ñöùc Phaät. Baø laïi duøng tay che maët, thì ôû giöõa keõ nôi möôøi ngoùn tay ñeàu thaáy coù Hoùa Phaät hieän. Baø ta laïi nhaém maét, nhöng khi môû maét ra thì cuõng laïi thaáy khaép möôøi phöông theá giôùi ñeàu coù Hoùa Phaät.

Khi Ñöùc Thích-ca Nhö Lai thò hieän Hoùa Phaät thì trong thaønh Xaù-veä coù hai möôi laêm ngöôøi ñaøn baø thuoäc doøng Chieân-ñaø-la, naêm möôi ngöôøi ñaøn baø taø kieán thuoäc chuûng toäc Baø-la-moân vaø naêm traêm ngöôøi ñaøn baø thuoäc caùc chuûng toäc khaùc, taát caû nhöõng ngöôøi ñoù tröôùc nay ñeàu tin theo taø giaùo khoâng tin Phaät phaùp. Nhöng hoâm nay thaáy Ñöùc Nhö Lai vì baø quaûn gia kia ñaõ hieän ra voâ soá Hoùa Phaät ñi treân hö khoâng, taâm hoï ñeàu hoan hyû, maøn löôùi taø kieán daøy ñaëc baáy laâu ñaõ bò phaù vôõ neân ñeàu cung kính, ñaàu maët ñaûnh leã nôi chaân Phaät. Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân duøng Phaïm aâm hoûi nhöõng ngöôøi ñaøn baø kia:

–Nay caùc ngöôøi goïi Ta baèng danh hieäu gì? Moïi ngöôøi ñaùp:

–Nam-moâ Thích-ca Maâu-ni Phaät, Nam-moâ Thích-ca Maâu-ni Phaät. Ñöùc Phaät noùi:

–Do caùc ngöôøi xöng danh hieäu, chieâm ngöôõng töôùng haûo cuûa Nhö Lai neân seõ thoaùt khoûi caùc toäi nôi sinh töû trong taùm möôi öùc kieáp, cuøng khieán phaùt taâm caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Luùc aáy, baø quaûn gia kia, sau khi vöøa thaáy Ñöùc Phaät, lieàn vuït chaïy veà nhaø, baûo vôùi moïi ngöôøi:

–Ta nay vöøa gaëp phaûi ñieàu xaáu aùc! Sa-moân Cuø-ñaøm ôû taïi cöûa cung nhaø vua, tröôùc maët nhieàu ngöôøi ñaõ hieän baøy caùc yeâu thuaät, thaân nhö nuùi vaøng roøng, maét ñeïp nhö buùp sen xanh, coù traêm öùc haøo quang, khoâng theå dieãn taû heát moïi veû, söï thieän xaûo cuûa Sa-moân trong theá gian naøy khoâng ai saùnh baèng. Caùc ngöôøi treû tuoåi khoâng neân thaáy ñoù laáy laøm thích thuù.

Noùi roài, baø giaø beøn chui vaøo thuøng goã, laáy nhieàu taám da boø phuû leân beân ngoaøi, laùnh thaân naèm nuùp trong boùng toái.

Khi Ñöùc Theá Toân saép trôû veà tinh xaù, Maït-lôïi phu nhaân lieàn ñeán tröôùc Ñöùc Phaät

baïch:

–Xin Ñöùc Theá Toân boû ít thôøi gian, phoùng aùnh töø quang nhieáp hoùa baø laõo aáy. Ñöùc Phaät noùi:

–Goác toäi loãi cuûa baø laõo aáy quaù saâu naëng, vaû laïi khoâng coù duyeân vôùi Ta. Baø aáy

cuøng vôùi La-haàu-la ñaõ nhieàu kieáp keát giao baïn beø. Ngaøy nay Nhö Lai vì baø ta, hoùa hieän ñi treân hö khoâng, laø nhaèm ñeå dieät tröø toäi chöôùng trong nhieàu kieáp.

Roài Ñöùc Phaät trôû veà Kyø-vieân baûo La-haàu-la:

–Toân giaû haõy ñeán nhaø cö só Tu-ñaït hoùa ñoä baø laõo quaûn gia aáy.

Moät ngaøn hai traêm vò ñaïi ñeä töû nghe lôøi Ñöùc Phaät daïy, ñeàu tuøy hyû, nguyeän cuøng ñi vôùi La-haàu-la.

Luùc aáy, Toân giaû La-haàu-la nöông theo uy thaàn cuûa Ñöùc Phaät, nhaäp phaùp ñònh Nhö yù, leã Phaät vaø nhieãu quanh choã Phaät baûy voøng, roài lieàn bieán thaønh Chuyeån luaân thaùnh vöông, moät ngaøn vò Tyø-kheo bieán thaønh moät ngaøn ngöôøi con cuûa vua Chuyeån luaân, baûy thöù baùu, boán binh chuûng thaûy ñeàu ñaày ñuû. Chuyeån luaân thaùnh vöông ngoài nôi ñaøi sen baùu ñaët treân baùnh xe baèng vaøng ñi ñeán nhaø Tu-ñaït truï treân hö khoâng. Thaàn Daï-xoa giöõ vöôøn nhaø Tu-ñaït troâng thaáy beøn to tieáng xöôùng leân:

–Thaùnh vöông xuaát theá, xua ñuoåi caùc ngöôøi aùc, xieån döông phaùp laønh. Baø giaø kia nghe lôøi aáy thì raát ñoãi vui möøng, thaàm nghó:

–Thaùnh vöông xuaát hieän coøn hôn choã mong caàu cuûa ta, gioáng nhö coù ñöôïc ngoïc baùu Nhö yù, khoâng moät sôû nguyeän naøo laø chaúng toaïi, nguyeän ta hoâm nay nhaát ñònh seõ thaønh.

Baáy giôø, Thaùnh vöông ngöï treân chieác xe baùu, gioùng chuoâng ñaùnh troáng, roài haï xuoáng nhaø tröôûng giaû. Baø giaø nghe vaäy beøn töø thuøng goã chui ra, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã Thaùnh vöông, taùn döông coâng ñöùc:

–Nay gaëp Thaùnh vöông, xin ñem phaùp thieän nhieáp hoùa muoân daân, quyeát chaúng phaûi nhö söï meâ hoaëc cuûa Sa-moân.

Thaùnh vöông sai quan Chuû kho baùu ñeán noùi vôùi baø giaø:

–Naøy coâ em, ngöôøi coù phöôùc ñöùc töø ñôøi tröôùc neân ñöôïc nhaø vua yeâu chuoäng, nay muoán tuyeån vaøo laøm Ngoïc nöõ baùu, laø moät thöù baùu cuûa Thaùnh vöông.

Baø giaø ñaùp:

–Thaân con thaáp heøn, baàn tieän, boãng nhieân ñöôïc Thaùnh vöông quan taâm, loøng thaät vui söôùng voâ cuøng, nhöng laøm sao con coù khaû naêng laøm Ngoïc nöõ laø baùu vaät cuûa nhaø vua?

Luùc aáy, Thaùnh vöông baûo cö só Tu-ñaït:

–Baø giaø quaûn gia cuûa nhaø khanh coù ñuû caùc töôùng, ta nay muoán sung vaøo laøm ngoïc nöõ, laø moät trong baûy thöù baùu cuûa nhaø vua.

Tröôûng giaû ñaùp:

–Daï vaâng, toâi xin baûo ngöôøi aáy tuaân leänh.

Baø giaø nghe tröôûng giaû noùi, loøng vui söôùng khoâng thoâi.

Thaùnh vöông ñem chaâu baùu cho baø ta soi maët, baø thaáy dung maïo ñoan chaùnh nhö ñieàu mình töøng mô öôùc, chæ caøng theâm hoå theïn veà söï may maén cuûa mình. Roài baø thaàm nghó: “Ñaùm Sa-moân töï cho laø coù ñaïo ñöùc, noùi lôøi thöông xoùt suoâng, hoaøn toaøn khoâng coù hieäu nghieäm. Nay Thaùnh vöông xuaát theá ñem laïi lôïi laïc cho chuùng sinh raát nhieàu, khieán dung maïo giaø oám cuûa ta bieán thaønh ngoïc nöõ cuûa nhaø vua.”

Roài gieo naêm voùc saùt ñaát toû loøng cung kính leã taï.

Khi ñoù, quan Chuû kho baùu tuyeân ñoïc giaùo leänh cuûa Thaùnh vöông: Moïi ngöôøi tu taäp theo möôøi phaùp laønh, ñieàu phuïc thaân taâm. Baáy giôø, Toân giaû La-haàu-la hieän laïi thaân nhö cuõ, baø giaø lieàn toû ngoä, troâng thaáy ñaïi chuùng lieàn rôi nöôùc maét khoùc loùc thöa:

–Phaät phaùp thanh tònh khoâng heà lìa boû chuùng sinh! Nhö con laø keû quaù xaáu aùc maø vaãn coøn ñöôïc ñoä.

Roài baø laõo aên naên, töï traùch veà toäi cuûa mình, nguyeän döùt tröø moïi loãi laàm trong quaù

khöù, laïi xin thoï giöõ naêm giôùi. Toân giaû La-haàu-la vì baø giaûng noùi phaùp ba quy y vaø naêm giôùi, baø laõo laõnh hoäi taâm thö thaùi, an vui, chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ chöùng ñaéc quaû Tu- ñaø-hoaøn.

Ñòa thaàn töø ñaát vuït hieän leân noùi vôùi tröôûng giaû Tu-ñaït:

–Laønh thay tröôûng giaû! Löôùi taø kieán ñaõ ñöôïc phaù tan, Ñöùc Nhö Lai xuaát theá chính vì vieäc naøy.

Sau ñoù, Toân giaû La-haàu-la ñem baø laõo veà khu laâm vieân Kyø-ñaø. Ñeán nôi, baø laõo troâng thaáy Ñöùc Phaät, taâm raát vui möøng, cung kính ñaûnh leã, phaùt lôøi saùm hoái, nguyeän theo nhö lôøi Phaät daïy, xin ñöôïc xuaát gia. Ñöùc Phaät cho ngöôøi ñöa baø ñeán truù xöù tu taäp cuûa di maãu Kieàu-ñaøm-di. Baø luoân tinh taán tu haønh khoâng chuùt bieáng treã, nhö taám luïa traéng deã nhuoäm maøu saéc, neân ngay taïi ñôøi naøy chöùng quaû A-la-haùn.

# M

## Duyeân Khôûi 11:

**ÑÖÙC PHAÄT ROÙT NÖÔÙC LEÂN ÑAÛNH ÑAÀU TYØ-KHEO BEÄNH, BEÄNH ÑÖÔÏC LAØNH**

Moät thuôû noï, Ñöùc Theá Toân ôû taïi tinh xaù Truùc laâm, thuoäc thaønh Vöông xaù. Baáy giôø, coù moät Tyø-kheo bò beänh gheû nhoït raát naëng, khaép thaân maùu muû loang loå, moïi ngöôøi ñeàu chaúng muoán nhìn, khoâng ai daùm gaàn guõi, chuùng Taêng beøn cho ôû nôi caên phoøng nhoû heïp, toài taøn. Ñöùc Phaät roõ ñöôïc söï vieäc, beøn duøng thaàn löïc che maét chuùng Taêng khoâng cho ai bieát, moät mình Ñöùc Nhö Lai ñeán choã Tyø-kheo bò beänh, ñem lôøi eâm dòu an uûi, khuyeân neân duøng nöôùc taém röûa saïch seõ.

Luùc ñoù, trôøi Ñeá Thích cuøng caùc Thieân töû ñang tuï hoäi taïi giaûng ñöôøng Thieän phaùp, baøn luaän veà tình hình trong caùc coõi. Ñöùc Phaät duøng thaàn löïc khieán chö Thieân bieát ñöôïc vieäc naøy. Töùc thì trôøi Ñeá Thích lieàn ñem voâ löôïng traêm ngaøn chö Thieân quyeán thuoäc, taáu caùc thöù nhaïc trôøi tröôùc sau laàn löôït nhieãu quanh treân hö khoâng, roài hieän xuoáng choã Ñöùc Phaät, ñaàu maët saùt ñaát cung kính ñaûnh leã nôi chaân Phaät, hoûi thaêm moïi vieäc. Ñeá Thích tay caàm bình baèng ngoïc quyù ñöïng ñaày nöôùc thôm daâng leân Ñöùc Phaät, roài ñöùng haàu moät beân. Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai beøn töø töø giô caùnh tay vôùi traêm phöôùc töôùng trang nghieâm,

nôi möôøi ñaàu ngoùn tay phoùng ra haøo quang röïc rôõ, toûa chieáu ñeán taän nôi xa nhö baùo hieäu khieán chö Thieân thaûy ñeàu vaân taäp ñeán. Laïi töø treân ñaûnh ñaàu Nhö Lai hieän ra moät ñaïo haøo quang soi chieáu ñeán thaân Tyø-kheo bò beänh. Tyø-kheo naøy, nhôø aùnh haøo quang chieáu vaøo thaân neân caùc choã ñau nhöùc lieàn heát, nhöõng veát maùu muû nôi gheû nhoït ñeàu ñöôïc saïch seõ. Khi aáy, Tyø-kheo lieàn chaép tay ñaûnh leã Ñöùc Phaät, baøy toû söï thaønh taâm saùm hoái, mong Phaät töø bi thöông xoùt dieät tröø moïi troïng toäi cuûa mình.

Luùc aáy Ñeá Thích tay caàm bình ngoïc khi tröôùc quyø goái daâng leân. Ñöùc Nhö Lai nhaän laáy bình nöôùc thôm, roài duøng tay phaûi caàm bình roùt nöôùc leân ñaûnh ñaàu Tyø-kheo bò beänh, coøn tay traùi thì kyø röûa nôi thaân Tyø-kheo. Nhöõng muïn nhoït treân mình Tyø-kheo beänh, tuøy theo tay cuûa Nhö Lai röûa ñeán ñaâu, lieàn bình phuïc ñeán ñoù. Ñöôïc laønh beänh, vò Tyø-kheo aáy voâ cuøng vui söôùng, chí taâm xöng nieäm:

–Nam-moâ Thích-ca Maâu-ni Phaät, Nam-moâ Ñaïi Töø Bi Phuï! Nam-moâ Toái Thaéng Y Vöông, ñaõ khieán cho thaân beänh cuûa con hoâm nay ñöôïc laønh, cuùi xin Ñöùc Nhö Lai duøng dieäu löïc cuûa baûn nguyeän thöông xoùt tieáp nhaän boá thí phaùp döôïc cho con ñeå taåy döùt taâm beänh, bao nhieâu troïng toäi nôi con ñeàu ñöôïc tieâu tröø.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi vôùi vò Tyø-kheo kia:

–Ta nay laøm nhö vaäy laø ñeå ñeàn ñaùp laïi thaâm aân cuûa oâng trong ñôøi tröôùc.

Roài Ñöùc Phaät giaûng daïy veà boán Thaùnh ñeá: Khoå, Taäp, Dieät, Ñaïo, chæ baøy caùc töôùng ñau khoå, khuyeân gaéng tu taäp ñeå chöùng ñaéc giaûi thoaùt vieân maõn. Töùc thì Tyø-kheo beänh lieàn chöùng ñöôïc ñaïo quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba minh, saùu thoâng vaø taùm phaùp giaûi thoaùt.

Luùc aáy, trôøi Ñeá Thích vaø chö Thieân nghe Ñöùc Phaät noùi lôøi ñeàn ñaùp aân töø ñôøi tröôùc, neân sinh nghi ngôø, beøn baïch Phaät:

–Hoâm nay Nhö Lai ñaõ duøng thaàn löïc, khoå nhoïc taåy röûa maùu muû nôi caùc veát nhoït treân thaân Tyø-kheo kia, nhöng Ñöùc Nhö Lai laïi noùi: “Ta nay laøm vaäy laø ñeå baùo thaâm aân töø ñôøi tröôùc cuûa oâng.” Cuùi xin Nhö Lai vì ñaïi chuùng hieän thôøi giaûi thích roõ raøng.

Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Thieân chuû, vaøo thôøi xa xöa voâ löôïng kieáp veà tröôùc, coù moät thoân teân laø Taêng quaûng, ñaát ñai maøu môõ, daân chuùng giaøu coù, an laïc, ngöôøi trong laøng aáy ñeàu thuoäc toäc hoï cao quyù, cuøng toân moät vò kyø laõo laøm ngöôøi xöû ñoaùn caùc vieäc. Sau ñaáy, trong thoân coù moät vò Öu-baø-taéc laõo thaønh, boãng nhieân bò moät keû aùc ngang nhieân ñeán baét nhaèm möu haïi. Keû aùc ñem giao cho quaûn nguïc coi giöõ, nhöõng ngöôøi giöõ tuø naøy nghó raèng vò Öu-baø-taéc aáy voâ toäi, neân daãn ñeán choã vò kyø laõo xeùt ñoaùn söï vieäc ñeå phaân xöû. Vò aáy xeùt bieát ngöôøi naøy voâ toäi neân thaû ra. Keû Öu-baø-taéc aáy ñöông khi bò naïn lieàn ñöôïc thoaùt khoûi.

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Ñeá Thích, vò kyø laõo xeùt ñoaùn söï vieäc thôøi aáy nay laø vò Tyø-kheo bò beänh naøy. Coøn vò Öu-baø-taéc laâm naïn ñöôïc thoaùt khoûi nay chính laø Ta. Cho neân Nhö Lai ñaõ noùi lôøi nhö treân.

Do ñoù, Boà-taùt duø traûi qua voâ löôïng kieáp, ñoái vôùi moät aân nhoû vaãn luoân nghó töôûng phaûi baùo ñaùp troïng haäu, cho ñeán khi thaønh Phaät cuõng chöa töøng queân laõng.

Ñeá Thích nghe lôøi Phaät giaûng noùi taâm raát vui veû, ñaïi chuùng chö Thieân ñoàng taáu nhaïc trôøi, ñaûnh leã Phaät roài trôû veà choán cuõ.

## Duyeân Khôûi 12:

M

**COÂNG ÑÖÙC XÖNG NIEÄM TAM BAÛO**

Thôøi aáy, Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, vì phuï vöông vaø chö ñaïi chuùng dieãn noùi phaùp moân Quaùn Phaät tam-muoäi. Haønh giaû quaùn ba möôi hai töôùng toát vaø taùm möôi veû ñeïp cuûa Nhö Lai saéc thaân maøu vaøng roøng, haøo quang toûa saùng röïc rôõ.

Luùc ñoù, trong chuùng hoäi coù naêm traêm ngöôøi thuoäc doøng hoï Thích, quaùn thaân töôùng Phaät nhö vò Baø-la-moân tu khoå haïnh, ngöôøi gaày oám, boâi ñaày tro. Quaùn thaáy nhö theá roài töï böùc ñaàu böùc toùc, vaät vaõ khoùc than thaûm thieát. Ñöùc Nhö Lai thaáy vaäy môùi an uûi:

–Caùc oâng chôù neân buoàn khoùc nöõa Ta nay seõ vì caùc oâng giaûng noùi caùc söï vieäc veà ñôøi quaù khöù.

Ñöùc Phaät noùi:

–Veà thôøi quaù khöù xa xöa, coù Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi, sau khi Phaät aáy nhaäp dieät, vaøo thôøi kyø töôïng phaùp coù moät vò tröôûng giaû teân Nguyeät Ñöùc sinh naêm traêm ngöôøi con ñeàu laø haïng thoâng minh, nhieàu trí, taát caû saùch vôû theá gian khoâng gì laø khoâng am töôøng. Tröôûng giaû Nguyeät Ñöùc laø ngöôøi kính tín Tam baûo, neân thöôøng giaûng noùi veà yù nghóa cuûa Phaät phaùp cho caùc con oâng nghe, nhöng hoï ñeàu laø ngöôøi taø kieán, khoâng coù tín taâm. Veà sau, caùc ngöôøi con ñeàu laâm beänh naëng, tröôûng giaû beøn ñeán tröôùc caùc con rôi nöôùc maét khoùc

loùc, chaép tay noùi:

–Caùc con vì taø kieán, khoâng tin Phaät phaùp, ngaøy nay caùc con ñang bò löôõi dao beùn voâ thöôøng caét ñöùt maïng soáng, söï soáng cuûa caùc con chæ coøn trong choác laùt, khoâng bieát nöông töïa vaøo ñaâu! Nay coù Ñöùc Nhö Lai hieäu laø Tyø-baø-thi, caùc con phaûi chí taâm nieäm danh hieäu Ngaøi.

Caùc ngöôøi con nghe lôøi cha daïy, lieàn ñoàng nieäm:

–Nam-moâ Phaät, Nam-moâ Phaùp, Nam-moâ Taêng.

Nieäm roài taát caû ñeàu maïng chung. Do nhaân duyeân nieäm Phaät aáy, neân sau khi maïng chung, ñöôïc sinh leân coõi trôøi Töù Thieân vöông. Höôûng heát phöôùc baùo nôi coõi trôøi, do vì nhaân duyeân taø kieán thuôû tröôùc, lieàn bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, nguïc toát La-saùt duøng chóa ba baèng saét nung noùng ñaâm vaøo hai maét.

Trong khi chòu khoå naõo nhö theá, môùi nhôù ñeán lôøi daïy cuûa ngöôøi cha, lieàn nieäm Nam-moâ Phaät. Nhôø vaäy, thoaùt khoûi caûnh khoå nôi ñòa nguïc, sinh trong nhaân gian laøm ngöôøi thuoäc haøng haï tieän, baàn cuøng. Caùc kieáp sau ñoù cuõng sinh nhaèm vaøo thôøi kyø Ñöùc Phaät Thöùc Khí ra ñôøi, nhöng chæ nghe danh hieäu Phaät maø khoâng chieâm ngöôõng ñöôïc kim thaân. Cho ñeán caùc Ñöùc Phaät Tyø-xaù-phuø, Phaät Caâu-löu-toân, Phaät Caâu-na-haøm Maâu-ni, Phaät Ca-dieáp-ba traûi qua saùu Ñöùc Phaät keá tieáp ra ñôøi nhö vaäy, nhöng chæ nghe danh hieäu maø khoâng ñöôïc thaáy töôùng haûo.

Do vì nghe ñöôïc danh hieäu cuûa saùu Ñöùc Phaät, neân ngaøy nay ñöôïc cuøng Ta sinh trong doøng hoï Thích. Saéc thaân Ta nhö vaøng Dieâm-phuø-ñaøn thì caùc ngöôøi quaùn thaáy saéc maøu tro nhö vò Baø-la-moân gaày oám, laø do nhaân duyeân ñôøi tröôùc khinh cheâ Phaät phaùp, chaáp chaët nôi taø kieán neân maéc phaûi quaû baùo naëng neà nhö vaäy.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ngaøy nay caùc oâng phaûi xöng nieäm danh hieäu chö Phaät ñôøi quaù khöù, xöng nieäm danh hieäu Nhö Lai, danh hieäu Ñöùc Phaät Di-laëc vaø danh hieäu phuï thaân cuûa caùc oâng. Xöng nieäm danh hieäu vaø leã baùi roài, caùc oâng phaûi höôùng veà ñaïi ñöùc chuùng Taêng, gieo naêm voùc saùt ñaát laøm leã, baøy toû söï saùm hoái veà toäi taø kieán.

Naêm traêm ngöôøi vaâng lôøi Ñöùc Phaät, xöng nieäm danh hieäu vaø laøm leã saùm hoái xong, toäi chöôùng töø ñôøi tröôùc ñöôïc tieâu dieät, ba nghieäp thanh tònh, cuøng thaáy thaân Phaät maøu vaøng roøng, oai nghieâm voøi voïi nhö nuùi Tu-di, ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp quang minh voâ löôïng, thaûy ñeàu heát söùc vui möøng chöùng ñöôïc Sô quaû. Taát caû ñeàu xin Phaät xuaát gia, laàn laàn chöùng ñöôïc A-la-haùn, ñaày ñuû ba minh, saùu thoâng, taùm moân giaûi thoaùt.

Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

–Sau khi Ta dieät ñoä, neáu ai xöng nieäm danh hieäu Nhö Lai vaø danh hieäu cuûa chö Phaät, seõ ñöôïc phöôùc baùo voâ löôïng, voâ bieân.

Naøy A-nan, Toân giaû xem Nhö Lai trong khi ñi ñöôøng, ñaõ coù theå khieán cho maët ñöôøng choã cao thaáp xuoáng, choã thaáp nhoâ leân, caùc choã cao thaáp ñeàu baèng phaúng, Nhö Lai ñi qua roài thì maët ñaát trôû laïi nhö cuõ. Taát caû caây röøng ñeàu nghieâng höôùng veà phía Phaät, thaàn caây hieän thaân cuùi mình leã kính. Nhö Lai qua roài thì caây röøng trôû veà traïng thaùi bình thöôøng. Taát caû goø ñoáng, haàm hoá, ñoài ñaát, caùc thöù caáu baån chaúng saïch, soûi saïn gai goác ñeàu ñöôïc san laáp, queùt doïn, röôùi nöôùc trong saïch, raûi caùc thöù hoa treân maët ñöôøng, toûa muøi höông laï ngaøo ngaït.

Laïi nöõa, Nhö Lai ñi boä treân ñöôøng daøi, caùc loaøi voâ tình nhö caây, ñaát... taát caû haõy coøn nghieâng mình kính caån, huoáng gì laø caùc loaøi höõu tình maø laïi khoâng cung kính. Vì

sao? Laø vì Nhö Lai khi tu haïnh Boà-taùt ñaïo, ñoái vôùi taát caû loaøi chuùng sinh khoâng khôûi taâm kieâu maïn, maø luoân khieâm cung ñoùn tieáp khieán hoï sinh taâm vui veû. Do nghieäp thieän naøy neân sau khi thaønh Phaät, taát caû caùc loaøi höõu tình, voâ tình ñoái vôùi Phaät khi ra ñi, thaûy ñeàu nghieâng mình ñaûnh leã.

Nhö Lai thuôû xöa töøng ñem raát nhieàu taøi saûn, vôùi taâm thanh tònh cuùng döôøng chuùng Taêng trong möôøi phöông. Do vì nhaân duyeân aáy neân nay thaønh Phaät, nôi naøo Nhö Lai ngöï ñeán ñeàu heát söùc trang nghieâm, saïch seõ, khoaùng ñaït.

Laïi nöõa, vaøo thôøi quaù khöù Nhö Lai ñoái vôùi caùc baäc Thaùnh hieàn ñoàng tu phaïm haïnh, treân ñöôøng caùc ngaøi ñi qua Nhö Lai ñeàu söûa sang baèng phaúng, queùt doïn röôùi nöôùc. Phoøng xaù, caùc vaät duøng caàn thieát ñeàu ñöôïc doïn deïp, saép ñaët trang hoaøng moät caùch ñaày ñuû.

ÔÛ trong caùc thôøi ñeàu doác caàu Phaät ñaïo, nhaèm ñem laïi lôïi ích an laïc cho moïi chuùng sinh. Cho neân ngaøy nay, nôi naøo Nhö Lai ñi ñeán ñeàu töï nhieân thanh tònh.

Laïi nhö nuùi Di-lö cao roäng taùm vaïn boán ngaøn do-tuaàn, phaàn ngaäp trong bieån caû cuõng laïi nhö vaäy. Nuùi Thieát vi cao möôøi hai vaïn taùm ngaøn do-tuaàn, beàn chaéc nhö kim cöông, khoâng theå huûy hoaïi, ñeán khi Nhö Lai nhaäp Nieát-baøn, cuõng ñeàu nghieâng mình höôùng veà phía Ñöùc Phaät ñaûnh leã.

Laïi nöõa, taâm Nhö Lai luoân thanh tònh, lìa moïi caáu nhieãm, neân khi Phaät ñi qua baát cöù choã naøo, chaân khoâng heà dính caùc thöù ueá taïp, truøng kieán khoâng bò toån haïi ñeán taùnh maïng.

Phaät khoâng mang giaøy deùp, coù ba nguyeân do:

1. Khieán ngöôøi ñi ñöôøng sinh taâm ít ham muoán.
2. Hieån roõ töôùng döôùi baøn chaân coù hình baùnh xe ngaøn taêm treân maët ñaát.
3. Khieán ngöôøi troâng thaáy sinh taâm hoan hyû.

Laïi nöõa, khi Phaät böôùc ñi baøn chaân caùch maët ñaát boán taác, coù ba lyù do:

1. Thöông xoùt loaøi truøng kieán ôû döôùi ñaát.
2. Giöõ gìn coû hoa nôi maët ñaát.
3. Theå hieän thaàn tuùc cuûa Phaät.

Naøy caùc Tyø-kheo, phaûi y theo lôøi Phaät daïy tu haønh ñeå döùt taän coäi nguoàn cuûa ñau

khoå.

# M

## Duyeân Khôûi 13:

**PHÖÔÙC BAÙO THUØ THAÉNG CUÛA VIEÄC TAÏO THAÙP PHAÄT**

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Nhö Lai nay ñoái tröôùc ñaïi chuùng naøy, noùi sô löôïc veà coâng ñöùc ñaït ñöôïc cuûa vieäc xaây thaùp, Toân giaû phaûi laéng nghe, suy nghó, ghi nhôù.

Giaû söû khieán cho taát caû coû caây, röøng ruù ñaày trong boán chaâu thieân haï, ñeàu trôû thaønh thaân ngöôøi, moãi ngöôøi ñeàu phaùt taâm tu taäp, tuøy theo khaû naêng cuûa töøng ngöôøi, coù keû chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, coù keû chöùng quaû Tö-ñaø-haøm, coù keû chöùng quaû A-na-haøm, coù keû chöùng quaû A-la-haùn, cho ñeán quaû Duyeân giaùc. Baáy giôø, coù moät tröôûng giaû ñem taâm thanh tònh cuùng döôøng, thöôøng xuyeân cung caáp caùc thöùc aên uoáng, y phuïc, ñoà naèm ngoài, thuoác men... suoát ñôøi khoâng thieáu. Cho ñeán khi caùc vò naøy dieät ñoä, tröôûng giaû laïi vì moãi vò xaây moät baûo thaùp, duøng tua, loïng, côø phöôùn trang trí heát söùc trang nghieâm, toát ñeïp, laïi

ñem caùc thöù hoa höông ñeøn daàu cuùng döôøng nôi moãi thaùp. Naøy A-nan, tröôûng giaû aáy ñöôïc phöôùc nhieàu chaêng? Toân giaû A-nan ñaùp:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, tröôûng giaû aáy ñaït ñöôïc phöôùc raát nhieàu. Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy A-nan, tröôûng giaû aáy tuy ñaït ñöôïc phöôùc raát nhieàu, nhöng vaãn coøn giôùi haïn. Chaúng baèng coù ngöôøi, sau khi Phaät dieät ñoä, ñem taâm kính moä caàu ñöôïc moät phaàn xaù-lôïi duø heát söùc nhoû nhö haït caûi, taïo thaùp cuùng döôøng. Thaùp aáy chæ lôùn baèng quaû Am-ma, truï cuûa loøng thaùp beàn chaéc nhö caây kim, nôi ñænh thaùp baøy maâm lôùn baèng laù taùo, treân ñoù ñaët moät töôïng Phaät chæ baèng haït luùa, hoaëc höông, hoaëc ñeøn tuøy söùc cuùng döôøng.

Naøy Toân giaû A-nan, ñem phöôùc cuùng döôøng cuûa tröôûng giaû kia ñoái vôùi phöôùc ñöùc cuûa vieäc taïo thaùp naøy thì khoâng theå so saùnh. Noùi toùm laïi, ñem phöôùc baùo thuø thaéng cuûa vieäc taïo thaùp naøy phaân ra laøm moät traêm phaàn, thì phöôùc ñöùc cuùng döôøng cuûa tröôûng giaû kia chaúng ñöôïc moät phaàn. Ví daàu chia laøm ngaøn vaïn öùc phaàn cuõng ñeàu khoâng baèng moät phaàn. Cho ñeán duøng soá ñeå tính toaùn, ví duï cuõng khoâng theå bieát ñöôïc phöôùc baùo cuûa vieäc taïo thaùp naøy.

Naøy A-nan, phaûi bieát Nhö Lai ôû trong soá kieáp nhö traàn sa, tích chöùa, huaân taäp, tu trì naêm phaàn Phaùp thaân, laøm phaùt sinh caùc coâng ñöùc. Naêm phaàn phaùp thaân laø: Giôùi, ñònh, tueä, giaûi thoaùt, giaûi thoaùt tri kieán, laïi tu taäp caùc phaùp: Boán taâm voâ löôïng, saùu phaùp Ba- la-maät, töï lôïi, lôïi tha, thöïc haønh nhöõng khoå haïnh khoù haønh, neân ñaït ñöôïc caùc thaàn thoâng, nguyeän löïc khoâng theå nghó baøn, theá gian vaø xuaát theá gian khoâng ai saùnh baèng. Vì sao? Laø do Phaät ñaõ thaønh töïu voâ löôïng, voâ bieân trí tueä chaân thaät.

Naøy Toân giaû A-nan, taát caû Nhö Lai vaøo thôøi xöa khi coøn tu nhaân ñeàu bieát roõ töï taùnh cuûa chuùng sinh laø thanh tònh, vì bò phieàn naõo cuûa ngoaïi traàn che laáp, nhöng töï taùnh cuûa chuùng sinh hoaøn toaøn khoâng bò phieàn naõo laøm oâ nhieãm. Do vaäy Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi, vì taát caû chuùng sinh giaûng noùi phaùp vi dieäu dieät tröø caùc thöù caáu ueá, oâ tröôïc, khieán hoï ñaït ñöôïc giaûi thoaùt.

## Duyeân Khôûi 14:

M

**COÂNG ÑÖÙC XUAÁT GIA**

Khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, trong thaønh Vöông xaù coù moät tröôûng giaû teân laø Phöôùc Taêng, tuoåi hôn moät traêm neân raêng ruïng, söùc yeáu. Moïi ngöôøi lôùn nhoû trong nhaø ñeàu sinh taâm chaùn naûn, xa laùnh. OÂng laõo nghe noùi veà lôïi ích cuûa söï xuaát gia neân sinh taâm vui möøng. Coâng ñöùc aáy laø voâ löôïng, khoâng theå ví duï, cao hôn nuùi Tu-di, saâu hôn beå caû, roäng nhö hö khoâng. Vì sao? Do vì xuaát gia môùi chöùng ñaéc quaû vò Phaät. Chö Phaät nôi ba ñôøi chöa töøng coù vò naøo khoâng xuaát gia maø thaønh Phaät bao giôø.

Tröôûng giaû nghe vaäy, tuy tuoåi giaø, loøng raát hoan hyû, tìm ñeán choã Phaät caàu xin xuaát gia, gaëp luùc Ñöùc Phaät ñi du hoùa, neân tröôûng giaû ñeán choã Toân giaû Xaù-lôïi-phaát xin ñöôïc hoùa ñoä. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát thaáy tröôûng giaû quaù giaø neân khoâng tieáp nhaän. OÂng giaø laïi caàu xin xuaát gia nôi naêm traêm vò La-haùn nhöng ñeàu khoâng ñöôïc tieáp nhaän. Baáy giôø, tröôûng giaû ra veà, rôøi khoûi tinh xaù caát tieáng khoùc lôùn. Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân töø phía sau böôùc ñeán, ñem lôøi khuyeân baûo an uûi, khieán oâng vui möøng. Ñöùc Phaät lieàn baûo Toân giaû Muïc-kieàn-lieân thu naïp laøm ñeä töû xuaát gia, truyeàn trao giôùi phaùp. Do vì ñaùm Tyø-kheo treû

tuoåi môùi tu hoïc thöôøng hay ñuøa giôõn, nhieãu loaïn taâm oâng, neân oâng lieàn traàm mình, muoán keát lieãu cuoäc ñôøi. Toân giaû Muïc-kieàn-lieân quaùn bieát, lieàn duøng thaàn löïc vôùt ñeå treân bôø, nhaân ñoù môùi hoûi:

–Nguyeân do gì khieán oâng ra noâng noãi naøy? Tröôûng giaû beøn trình baøy moïi vieäc nhö treân.

Toân-giaû Muïc-kieàn-lieân thaàm nghó: “Ngöôøi naøy ngu ñoän, saân haän ñeán theá, neáu chaúng ñem söï baùo öùng ñang khieáp sôï trong ba ñöôøng aùc ñeå giaùo hoùa, thì laøm sao oâng ta chöùng ñöôïc ñaïo quaû?” Khi aáy, Toân giaû Muïc-kieàn-lieân saép bay leân hö khoâng, môùi baûo Phöôùc Taêng chuyeân yù naém vaøo cheùo aùo cuûa Toân giaû, sau ñoù, töø töø bay ñeán choã bieån lôùn, thaáy moät thi haøi phuï nöõ vöøa môùi cheát, thaân hình ñoan chaùnh, laïi thaáy moät con gioøi töø mieäng xaùc cheát boø ra, roài laïi chui vaøo muõi, töø maét chui ra, roài laïi boø vaøo loã tai. Toân giaû Muïc-kieàn-lieân thaáy vaäy roài boû ñi. Ñeä töû Phöôùc Taêng lieàn thöa:

–Baïch thaày, ngöôøi cheát naøy laø ai? Toân giaû Muïc-kieàn-lieân noùi:

–Ngöôøi ñaøn baø naøy laø vôï cuûa moät ñaïi thöông gia trong thaønh Xaù-veä, yû laïi nôi nhan saéc cuûa mình khoâng tu phöôùc nghieäp, caäy vaøo choã yeâu quyù, nuoâng chieàu cuûa ngöôøi choàng thöôøng gaây toån haïi cho moïi ngöôøi. Hai vôï choàng ñi qua vuøng naøy bò chìm thuyeàn, caû hai ñeàu boû maïng, bieån khoâng dung naïp töû thi neân soùng xoâ giaït vaøo bôø. Thaàn thöùc cuûa ngöôøi choàng vaãn coøn yeâu xaùc thaân ngöôøi vôï ñeïp neân bieán laøm con gioøi aáy. Veà sau seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc chòu caùc quaû baùo ñau khoå.

Roài thaày troø töø töø tieán veà phía tröôùc. Laïi thaáy moät ngöôøi ñaøn baø loanh quanh beân chaûo lôùn ñaày nöôùc ñang ñun soâi, töï côûi y phuïc nhaûy vaøo trong chaûo aáy, da thòt ñeàu tan raõ, nöôùc soâi thoåi voït xöông vaêng ra ngoaøi, boãng choác xöông laïi thaønh ngöôøi, töï vôùt thòt trong chaûo maø aên.

Phöôùc Taêng baïch thaày:

–Ñaây laø ngöôøi gì?

Toân giaû Muïc-lieân ñaùp:

–Coù moät vò Öu-baø-taéc ôû trong thaønh Xaù-veä, kính tín Tam baûo, thænh chö Taêng ñeán cuùng döôøng, luoân saém ñuû caùc thöùc aên ngon, sai tyø nöõ böng doïn, tyø nöõ böng ñoà aên cuùng döôøng, moãi khi ñi qua choã khuaát ngöôøi beøn löïa laáy moùn ngon aên tröôùc. Moïi ngöôøi trong nhaø thaáy hoûi, tyø nöõ ñeàu choái vaø noùi:

–Khi naøo caùc Tyø-kheo aên xong, coøn thöøa cho toâi, toâi môùi daùm aên, neáu toâi coù aên tröôùc, nguyeän vaøo ñôøi sau töï aên laáy thòt thaân mình.

Do nhaân duyeân naøy, tröôùc thoï quaû baùo nhö hieän taïi, coøn quaû baùo chính thöùc seõ thoï nhaän trong coõi ñòa nguïc.

Thaày troø laïi tieán daàn veà phía tröôùc, thaáy moät nuùi xöông cao roäng ñeán baûy traêm do- tuaàn, ngaên che aùnh saùng maët trôøi khieán vuøng bieån naøy trôû neân toái taêm. Luùc aáy Toân giaû Muïc-lieân treøo leân ñænh nuùi, thaáy moät boä xöông lôùn ñang di chuyeån qua laïi. Phöôùc Taêng hoûi:

–Baïch thaày ñaây laø nuùi xöông gì? Toân giaû Muïc-lieân noùi:

–OÂng muoán bieát nuùi naøy chaêng? Ñaây laø xöông nôi thaân cuõ cuûa oâng.

Phöôùc Taêng nghe qua, toaøn thaân döïng chaân loâng, hoaûng sôï toaùt moà hoâi, lieàn baïch Toân giaû:

–Ngaøy nay con nghe qua taâm chöa ñöôïc toû ngoä, kính mong thaày thöông xoùt, vì con

giaûng noùi roõ veà nhaân duyeân cuûa nuùi xöông naøy.

Toân giaû Muïc-lieân noùi:

–Sinh töû luaân hoài khoâng coù giôùi haïn, nghieäp baùo thieän aùc nhö boùng theo hình, nhö aâm vang theo tieáng khoâng sai khaùc. Veà ñôøi quaù khöù xa xöa, taïi coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, coù moät laøng noï, daân chuùng ñeàu giaøu coù. Luùc aáy, trong laøng coù moät tröôûng giaû teân laø Phaùp Taêng, toäc hoï töø tröôùc ñeán giôø thuaàn tín Tam baûo, doác laøm vieäc thieän, loøng nhaân töø öa boá thí, khoâng gaây toån haïi ñeán sinh maïng cuûa chuùng sinh, neân daân laøng toân laøm baäc Leänh tröôûng. Trong khoaûng möôøi naêm ñaàu, daân chuùng ñöôïc höôûng caûnh an laïc, thaùi bình, ñeàu nhôø aân ñöùc cuûa Leänh tröôûng, daân laøng coi vò aáy nhö cha meï.

Moät hoâm, Leänh tröôûng nhaân khi nhaøn roãi taäp chôi côø baïc, baïn aùc ñöôïc cô hoäi gaàn guõi xu phuï, giaûng noùi taø thuyeát neân Leänh tröôûng laàn laàn pheá boû vieäc nöôùc, vieäc daân. Chaúng bao laâu, tình hình trong vuøng bò boïn xaáu aùc thao tuùng, xöû kieän khoâng coâng minh, hình phaït thì chaúng ñuùng phaùp. Vaøo ngaøy noï, ngöôøi haàu caän trình baûn aùn voâ toäi cuûa tuø nhaân, nhaèm luùc Leänh tröôûng ñaùnh baïc bò thua, khoâng maøng xem xeùt taän töôøng, lieàn ra leänh xöû töû.

Hoâm sau laïi hoûi caùc quaân lính phuï taù:

–Toäi nhaân hoâm qua nay ôû ñaâu? Keû haàu caän ñaùp:

–Theo lònh cuûa Leänh tröôûng ñaõ gieát roài.

Leänh tröôûng nghe qua lieàn ngaõ laên ra ñaát cheát giaác, keû haàu phaûi duøng nöôùc röôùi, giaây laâu môùi tænh daäy, rôi leä noùi:

–Taát caû nhöõng ngöôøi thaân, ngoïc ngaø chaâu baùu ñeàu coøn ôû laïi ñaây, chæ rieâng mình ta rôi vaøo ñòa nguïc! Ngaøy nay, ta xem thöôøng vieäc saùt nhaân, phaûi bieát laø ta thuoäc loaøi haøng thòt!

Suy nghó nhö vaäy roài, trong giaây laùt maïng chung, sinh laøm loaøi caù Ma-kieät ôû trong bieån caû, thaân to lôùn ñeán baûy traêm do-tuaàn.

Phaät noùi:

–Naøy Toân giaû Muïc-lieân, nhö haøng quan laïi yû theá caäy quyeàn, haø hieáp daân chuùng gieát haïi voâ soá, khi maïng chung phaàn nhieàu ñeàu sinh laøm caù Ma-kieät to lôùn, bò loaøi truøng baùm vaøo thaân ruùc ræa aên thòt, neân thaân hình bò gaày oám, moãi khi döïa vaøo nuùi, maùu cuûa loaøi truøng nhoû chaûy ra laøm nhô caû bieån, doøng nöôùc nhuoäm maùu ñoû töôi lan roäng ñeán traêm daëm. Giaác nguû cuûa loaøi caù aáy traûi qua haøng traêm naêm, sau khi thöùc daäy noù uoáng nöôùc, laøn nöôùc bò huùt vaøo mieäng caù cuoän chaûy nhö doøng soâng lôùn. Nhaèm luùc aáy coù ñoaøn laùi buoân vaøo bieån tìm chaâu baùu, gaëp loaøi caù Ma-kieät ñang haù mieäng, thuyeàn buoân bò cuoán veà höôùng mieäng caù nhö gioù, caû ñoaøn thuyeàn saép chui vaøo buïng caù, thì ngay tröôùc ñoù, khaùch buoân buoàn khoùc, nhaát loaït ñoàng nieäm: “Nam-moâ Phaät”. Caù nghe tieáng Phaät lieàn ngaäm mieäng, nöôùc döøng chaûy. Do dieäu löïc töø bi hoä nieäm cuûa Ñöùc Phaät, caû ñoaøn thöông khaùch ñeàu ñöôïc thoaùt naïn. Khi aáy, caù Ma-kieät nhòn khaùt maø cheát. Caùc thaàn bieån laø Daï-xoa, La-saùt tranh nhau keùo thaân caù leân bôø.

Baáy giôø, Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân daãn ñeä töû laø Tyø-kheo Phöôùc Taêng du haønh xong, trôû veà tinh xaù, ñaàu maët saùt ñaát ñaûnh leã Phaät, voâ cuøng hoan hyû neân Phöôùc Taêng

hieåu roõ söï sinh töû, voâ thöôøng, khoå, khoâng, döùt saïch caùc keát söû höõu laäu, chöùng quaû A-la- haùn.

