**SOÁ 166**

PHAÄT NOÙI KINH BOÀ-TAÙT NGUYEÄT QUANG

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Taây Thieân, Phaùp sö Phaùp Hieàn.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû taïi tinh xaù Truùc laâm, thaønh Vöông xaù thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng Bí-soâ. Khi aáy Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Ñaïi Muïc-kieàn-lieân ñeán tröôùc Ñöùc Phaät, naêm voùc saùt ñaát ñaûnh leã döôùi chaân Ngaøi vaø baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, hoâm nay chuùng con khoâng nôõ nhìn thaáy ngaøi vieân tòch, vì theá giôø ñaây chuùng con xin ñöôïc dieät ñoä tröôùc.

Luùc ñoù trong chuùng coù moät thaày Bí-soâ chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät thöa:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, hai Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân, vì lyù do gì maø hoâm nay ñeán xin Ngaøi nhaäp dieät tröôùc? Cuùi xin Ñöùc Theá Toân giaûi roõ söï nghi ngôø cuûa chuùng con.

Ñöùc Theá Toân baûo thaày Tyø-kheo:

–OÂng haõy laéng nghe Ta noùi roõ nguyeân nhaân naøy. Hai thaày Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc- kieàn-lieân ñaõ döùt tröø caùc laäu hoaëc tham, saân, si. Vieäc ñaùng laøm ñaõ xong, phaïm haïnh ñaõ laäp, khoâng thoï nghieäp sau. Chaúng phaûi chæ coù ngaøy nay hai thaày aáy muoán nhaäp dieät maø vaøo thôøi quaù khöù cuõng vaäy.

Veà phía Baéc nöôùc AÁn Ñoä coù moät thaønh lôùn teân Hieàn thaïch, daøi hai möôi do-tuaàn, chieàu roäng cuõng nhö vaäy. Quoác vöông nöôùc aáy teân laø Nguyeät Quang, tuoåi thoï ñeán boán vaïn naêm, coù Thieân nhaõn, tuùc maïng thoâng. Nhaø vua coù voùc daùng ñoan nghieâm, ñaày ñuû caùc töôùng choùi saùng röïc rôõ nhö aùnh traêng raèm. Choã nhaø vua ôû khoâng caàn aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng hay ñeøn ñuoác cho neân coù hieäu laø Nguyeät Quang. Vua Nguyeät Quang thoáng laõnh saùu vaïn taùm ngaøn coõi nöôùc trong boán chaâu, ñaát nöôùc thaùi hoøa nhaân daân an laïc, coù nhieàu vaøng baïc, chaâu baùu, y phuïc, thöïc phaåm, caùc loaïi xe voi, xe ngöïa... Nôi boán coång thaønh ñeàu coù laâu ñaøi, cöûa soå cöûa lôùn ñöôïc trang trí baèng chaâu baùu, treân caùc ngaõ ñöôøng ñöôïc queùt doïn saïch seõ, döïng caùc traøng phan, baûo caùi anh laïc traân chaâu. Laïi coù caùc loaïi höông thôm, höông boät goã Chieân-ñaøn, khi laøn gioù nheï thoåi mang theo höông thôm aáy toûa khaép trong nöôùc. Ngöôøi ñi xe, ngöïa, khoâng nghe khí ueá, nôi naøo cuõng coù caùc loaïi caây hoa quaû nhö caây Ña-ma-la, caây Ca-ni-ca-ra, caây Voâ öu, caây Boái-ña, caây Sa-la, caây Ñeá-la-ca, caây Long hoa, caây Maïc-caâu-la, caây A-ñeå-muïc- giaø, caây Baù-tra-la. Caùc caây naøy coù raát nhieàu hoa, traùi. Chim Anh voõ xaù-lôïi, chim Ca- laêng-taàn-giaø, chim Caâu-keá-la... ÔÛ giöõa caùc taàng haøng caây hoùt líu lo nhöõng aâm thanh vi dieäu. Trong thaønh ngoaøi noäi coù ao hoà suoái chaûy roùc raùch, thöôøng moïc nhöõng loaïi hoa

ñeïp nhö hoa Öu-baùt-la, hoa Caâu-maãu-na, hoa Boân-tra-lôïi-ca... Taát caû söï phoàn vinh nhö vaäy ñeàu ñaày ñuû trang nghieâm.

Ñöùc Phaät baûo thaày Bí-soâ:

–Luùc aáy vua Nguyeät Quang ôû nôi phoá chôï, caùc ngaõ ñöôøng vaø nôi boán coång thaønh, chaát ñaày caùc vaät toát ñeïp nhö vaøng, baïc, chaâu, baùu, xe voi, xe ngöïa, xe taûi, thöïc phaåm, y phuïc, neäm loùt, thuoác thang... Roài nhaø vua ñaùnh troáng vaøng, tuyeân boá vôùi moïi ngöôøi: Nguyeät Quang Thieân töû, ñem caùc taøi vaät boá thí cho taát caû moïi ngöôøi, ngaøi seõ cung caáp tuøy theo yù mong caàu cuûa moïi ngöôøi.

Taát caû chuùng sinh coõi Nam thieäm-boä chaâu ñeàu ñeán vöông thaønh xin nhöõng vaät boá thí. Ai cuõng ñöôïc ñaày ñuû vaø ñöôïc giaøu sang, khoâng coù moät ai ra veà vôùi söï ngheøo thieáu.

Vua Nguyeät Quang laïi suy nghó: “Tuy caùc chuùng sinh khoâng coù ai ngheøo thieáu nhöng veà vaät duïng, ñoái vôùi ta coøn chöa ñöôïc bình ñaúng.” Nhaø vua laïi ñem caùc loaïi y phuïc toát ñeïp vaø chaâu baùu quyù giaù nhaát, maõo gaén ngoïc anh laïc, neäm loùt, thöïc phaåm... boá thí cho chuùng sinh ñöôïc giaøu sang toát ñeïp, ñeàu baèng vôùi vua Nguyeät Quang; cung ñieän thaønh aáp, laàu gaùc vöôøn röøng..., taát caû ñeàu ñöôïc trang hoaøng ñeïp ñeõ nhö coõi trôøi Ñao-lôïi.

Coù baûy möôi hai traêm ngaøn na-do-tha ngöôøi thöôøng ôû trong thaønh Hieàn thaïch. Thaønh aáy coù hai ngaøn naêm traêm vò ñaïi thaàn, trong ñoù coù hai vò phoù töôùng. Moät ngöôøi teân Ñaïi Nguyeät vaø moät ngöôøi teân Trì Ñòa, caû hai ñeàu coù dung maïo ñoan chaùnh, phöôùc ñöùc thuaàn haäu, trí tueä saâu xa, taøi cao hieåu roäng. Hoï thöôøng ñem phaùp Thaäp thieän giaùo hoùa chuùng sinh.

Moät hoâm phoù töôùng Ñaïi Nguyeät nöõa ñeâm naèm moäng thaáy maõo cuûa vua ñoäi boãng bieán thaønh maøu khoùi ñen. Laïi coù quyû ñeán ñöùng phía treân ñaàu vua ñoaït maõo cuûa ngaøi roài ñi. Ñaïi Nguyeät tænh giaác, raát hoaûng hoát lo sôï seõ coù ñieàu chaúng laønh. Phoù töôùng suy nghó: “Vua cuûa ta töø maãn, ban boá cho taát caû chuùng sinh, khoâng laøm traùi yù ngöôøi ñeán xin. Chaéc chaén seõ coù ngöôøi aùc ñeán xin ñaàu nhaø vua.” Phoù töôùng suy nghó nhö theá roài, lieàn duøng baûy baùu laøm thaønh moät caùi ñaàu, neáu nhö coù keû ñeán xin ta seõ ñem caùi ñaàu naøy thay theá.

Luùc aáy phoù töôùng Trì Ñòa cuõng thaáy moät giaác moäng. OÂng ta thaáy thaân theå vua Nguyeät Quang bò phaân taùn thaønh boán phaàn, lieàn cho môøi vò Baø-la-moân ñoaùn moäng xem toát hay xaáu. Vò Baø-la-moân thöa:

–Giaác moäng naøy raát xaáu, chaéc chaén coù ngöôøi phöông xa ñeán xin ñaàu nhaø vua.

Trì Ñòa nghe xong, thöông caûm rôi leä: Vì sao vua cuûa ta laïi maéc phaûi ñaïi hoïa naøy?

Khi aáy moät vaïn ba ngaøn naêm traêm ñaïi quan thaân caän ñeàu thaáy aùc moäng nhö: Traøng phan chuùc ngöôïc xuoáng ñaát, troáng vaøng ñaùnh khoâng keâu, aân aùi chia lìa, khoùc la thöông xoùt... Nhöõng giaác moäng nhö vaäy, hoï ñem ra baøn baïc vôùi nhau: Neáu vua gaëp ñieàu khoâng may thì ai seõ cöùu giuùp taát caû chuùng sinh? Chuùng ta laøm sao ñöôïc an oån?

Vua Nguyeät Quang baûo caùc ñaïi thaàn:

–Tuoåi thoï cuûa ta ñaõ heát, vieäc boá thí cho chuùng sinh khoâng ñöôïc giaùn ñoaïn.

Luùc aáy trong nuùi Höông tuùy, coù ñaïi Baø-la-moân teân AÙc Nhaõn, nhieàu trí thoâng minh, raát gioûi kyõ thuaät, oâng ta bieát vua Nguyeät Quang ôû nôi boán cöûa thaønh môû hoäi ñaïi boá thí, nhaø vua ñaùnh troáng truyeàn rao khaép caû boán phöông, ai caàn vaät gì ngaøi ñeàu cung caáp ñaày ñuû. Baáy giôø ta ñeán ñoù xin vua caùi ñaàu, noùi xong AÙc Nhaõn xuoáng nuùi Höông tuùy. Trôøi, ngöôøi ôû trong nuùi bieát teân Baø-la-moân ñeán xin vua caùi ñaàu, hoï voâ cuøng ñau ñôùn than:

–Khoå thay, khoå thay! Nhaø vua coù loøng töø maãn luoân laøm lôïi laïc cho quaàn sinh. Neáu nhö Ngaøi maát ñi theá gian thaät laø baïc phöôùc.

Khi trôøi, ngöôøi than vaõn nhö vaäy, trôøi ñaát trôû neân ñen toái, maët trôøi, maët traêng

khoâng xuaát hieän, caùc doøng thaùc khoâ caïn, cuoàng phong thoåi ñeán laøm ñaù ñoå caùt bay, caây coái gaõy ngaõ, maët ñaát rung chuyeån, coù raát nhieàu hieän töôïng baát thöôøng xaûy ra nhö theá.

Caùch thaønh khoâng xa, coù moät vò Tieân nhaân chöùng ñaéc nguõ thoâng teân laø Di-thaáp- phaï-nhó-ñaùt-ra cuøng vôùi naêm traêm quyeán thuoäc, thöôøng ñem loøng töø maãn che chôû chuùng sinh. Khi thaáy hieän töôïng xaáu xaûy ra nhö vaäy, oâng raát lo laéng buoàn raàu noùi vôùi Ma-noa- pha-ca:

–Chaéc laø coù tai hoïa ñeán vôùi ñöùc vua, chuùng ta bieát laøm theá naøo ñeå giuùp ngaøi?

Trôøi, ngöôøi vaø caùc Khaån-na-la trong hö khoâng ñeàu rôi leä laû chaû nhö möa. Taát caû ngöôøi daân ñeàu oâm loøng lo sôï.

Baø-la-moân AÙc Nhaõn khi saép ñeán thaønh, vò trôøi giöõ thaønh ñeán thöa vôùi vua Nguyeät Quang:

–Hoâm nay coù keû töø nuùi Höông tuùy ñeán ñaây oâm loøng saùt haïi, muoán xin ñaàu vua.

Ñöùc vua khoâng ñöôïc nghe theo haén, neân baûo troïng thaân mình, giöõ Thaùnh theå bình an.

Vua nghe xong sinh taâm vui möøng ca ngôïi:

–Laønh thay! Ta seõ ñöôïc boá thí vieân maõn.

Khi aáy Baø-la-moân AÙc Nhaõn lieàn vaøo vöông thaønh, vò trôøi giöõ cöûa troâng thaáy ngöôøi Baø-la-moân xaáu aùc khoân kheùo quyû quyeät, lieàn chaän laïi ngoaøi cöûa khoâng cho vaøo.

Vua Nguyeät Quang bieát ngöôøi Baø-la-moân ñaõ ñeán nhöng khoâng ñöôïc vaøo thaønh, lieàn baûo phoù töôùng Ñaïi Nguyeät:

–Coù ngöôøi Baø-la-moân töø nuùi Höông tuùy ñeán ñaây muoán gaëp ta, ngöôi haõy ra leänh môû cöûa cho ngöôøi aáy vaøo, khoâng ñöôïc caûn trôû.

Ñaïi Nguyeät vaâng lôøi, thöa vôùi vò Thieân nhaân giöõ cöûa, haõy ñeå cho ngöôøi Baø-la-moân aáy vaøo.

Ñaïi Nguyeät hoûi ngöôøi Baø-la-moân:

–OÂng ñeán ñeå caàu vieäc chi? Ngöôøi Baø-la-moân ñaùp:

–Ta nghe vua Nguyeät Quang thöông xoùt moïi loaøi, neân môû hoäi ñaïi boá thí. Neáu ai coù loøng mong caàu nhaø vua ñeàu ñöôïc taát caû. Nay ta ñeán ñaây muoán xin ñaàu nhaø vua.

Ñaïi Nguyeät noùi:

–Naøy Baø-la-moân, ñaàu nhaø vua do maùu muû hôïp thaønh, cuoái cuøng roài cuõng seõ tan raõ hö hoaïi. Baây giôø neáu oâng xin ñöôïc thì oâng seõ duøng noù ñeå laøm gì? Ta coù caùi ñaàu laøm baèng baûy baùu, laïi coù nhieàu vaøng baïc chaâu baùu ta seõ cung caáp ñaày ñuû cho oâng, nhôø ñoù con chaùu oâng ñöôïc giaøu sang maõi maõi.

Baø-la-moân noùi:

–Ta chæ xin caùi ñaàu chöù khoâng xin chaâu baùu.

Khi ñoù, hai vò ñaïi thaàn keâu khoùc nhö möa, buoàn baõ ñau ñôùn:

–Chuùng ta laøm theá naøo ñeå thoaùt khoûi tai hoïa naøy?

Ngöôøi Baø-la-moân ñi ñeán choã nhaø vua cuùi laïy roài ñöùng qua moät beân, chaép tay thöa:

–Toâi nghe ñöùc vua coù loøng töø maãn boá thí khaép taát caû moïi loaøi. Hoâm nay toâi ñeán ñaây chæ xin caùi ñaàu cuûa nhaø vua, mong ngaøi khoâng traùi vôùi loøng töø bi maø hoan hyû boá thí cho toâi.

*Boà-taùt chí caàu Voâ thöôïng trí,*

*An truï phaùp toái thaéng thanh tònh Mong ngaøi töø maãn mau boû ñaàu Ñaït ñeán vieân maõn haïnh boá thí.*

Vua Nguyeät Quang chaép tay noùi keä:

*Cha meï ñaõ sinh thaân baát tònh Ngöôøi xin ñaàu, ta hoan hyû cho*

*Baûn nguyeän töø nay thaønh vieân maõn Khieán ta choùng ñeán quaû Boà-ñeà.*

Vua Nguyeät Quang noùi vôùi ngöôøi Baø-la-moân:

–Ngöôi seõ khoâng haøi loøng vôùi caùi ñaàu cuûa ta, bôûi vì noù ñöôïc hôïp thaønh xöông, tuûy, maùu huyeát, da thòt lieân keát nhau khoâng saïch seõ, nhöng ta ñem boá thí cho ngöôi ñeå ngöôi ñöôïc toaïi nguyeän.

Ngöôøi Baø-la-moân trong loøng voâ cuøng vui möøng. Nhaø vua muoán caét ñaàu neân boû maõo xuoáng. Khi aáy maõo cuûa taát caû moïi ngöôøi trong coõi Nam thieäm-boä chaâu ñeàu rôi xuoáng ñaát, ai naáy cuõng kinh hoaøng. Hai vò phoù töôùng khoâng nôõ thaáy nhaø vua xaû boû thaân maïng, neân hoï ñeán nôi khaùc töï vaãn, do nhôø söùc thieän caên neân hoï ñöôïc sinh leân cung Ñaïi Phaïm.

Boà-ma Daï-xoa ôû trong hö khoâng lôùn tieáng xöôùng raèng:

–Khoå thay, Thieân töû! Nay saép maïng chung.

Laïi coù traêm ngaøn öùc ngöôøi, voäi vaõ ñeán cung vua khoùc loùc thaûm thieát, thöông caûnh chia lìa. Nhaø vua thuyeát phaùp an uûi khieán cho hoï phaùt ñaïo taâm.

Ngöôøi Baø-la-moân noùi:

–Neáu vua boû ñaàu neân ñeán choã thanh tònh. Nhaø vua ñaùp:

–Ta coù moät vöôøn hoa teân Ma-ni baûo taïng, hoa quaû sum sueâ, suoái chaûy ao taém... taát caû ñeàu trang nghieâm, hoaøn haûo ñeä nhaát. Ta ñeán ñoù boû ñaàu, yù ngöôi theá naøo?

–Nhaø vua mau ñeán ñoù.

Vua Nguyeät Quang caàm kieám ñi ñeán vöôøn hoa, ñöùng döôùi goác caây Chieâm-baëc, noùi vôùi ngöôøi Baø-la-moân:

–Baây giôø ta boá thí ñaàu, ngöôi ñeán caét ñi.

–Sao nhaø vua khoâng töï mình caét ñaàu, laïi sai ta caàm kieám? Ñoù chaúng phaûi laø haïnh boá thí.

Khi aáy coù vò trôøi giöõ vöôøn thaáy söï kieän nhö vaäy, thöông khoùc rôi leä noùi vôùi ngöôøi Baø-la-moân:

–Ngöôi laø keû ñaïi aùc, Thieân töû Nguyeät Quang coù loøng töø maãn voâ bieân, ñem laïi lôïi ích cho khaép quaàn sinh. Sao ngöôi ñeán ñaây laøm haïi maïng soáng cuûa nhaø vua?

Nhaø vua baûo vò trôøi:

–Chôù noùi nhöõng lôøi nhö vaäy laøm trôû ngaïi vieäc thuø thaéng. Ta ñaõ ôû trong voâ löôïng ñôøi quaù khöù laøm Ñaïi quoác vöông, ôû trong khu vöôøn naøy xaû boû ñaàu ñaõ ngaøn laàn, luùc ñoù haøng trôøi, ngöôøi ñeàu khoâng laøm ngaên ngaïi ta. Xöa kia ñeå cöùu hoå ñoùi ta ñaõ boû thaân maïng... Vöôït hôn Töø Thò boán möôi kieáp, luùc ñoù trôøi ngöôøi cuõng khoâng laøm chöôùng ngaïi. Ngaøy hoâm nay caùc oâng neân phaùt taâm tuøy hyû seõ ñöôïc lôïi ích thuø thaéng.

Vua Nguyeät Quang laïi baûo Trôøi, Roàng, Baùt boä, taát caû Thaùnh hieàn:

–Nay ta boá thí ñaàu khoâng vì caàu laøm Luaân vöông, khoâng caàu sinh leân coõi trôøi, khoâng caàu laøm Ma vöông, khoâng caàu laøm Ñeá Thích, khoâng caàu laøm Phaïm vöông. Ta vì caàu Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, khieán cho ngöôøi chöa ñöôïc hoùa ñoä seõ hoài taâm ñöôïc hoùa ñoä, ngöôøi ñöôïc hoùa ñoä seõ mau ñöôïc giaûi thoaùt, ngöôøi ñöôïc giaûi thoaùt seõ chöùng tòch dieät vieân maõn cöùu caùnh ñeán bôø giaùc ngoä. Ta nguyeän sau khi maïng chung, xaù-lôïi nhö

haït caûi maøu traéng, ôû nôi vöôøn Ma-ni baûo taïng xaây moät thaùp lôùn ñeå cho taát caû chuùng sinh leã baùi cuùng döôøng xem nghe tuøy hyû, sau khi cheát ñeàu ñöôïc sinh leân coõi trôøi, phaùt taâm Boà-ñeà ra khoûi coõi töû sinh.

Nhaø vua phaùt nguyeän xong, Baø-la-moân noùi:

–Vua xaû boû thaân theå thaät hy höõu. ÔÛ ñôøi vò lai choùng thaønh Phaät ñaïo.

Nhaø vua ñem ñaàu toùc buoäc vaøo caønh caây Voâ öu, roài caàm kieám beùn töï chaët ñaàu mình.

Luùc baáy giôø Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng saùu caùch. Trong hö khoâng caùc vò trôøi ca ngôïi:

–Laønh thay! Laønh thay! Hoâm nay Thieân töû Nguyeät Quang seõ thaønh Phaät.

Trôøi möa hoa Öu-baùt-la, hoa Baùt-naïp-ma, hoa Caâu-maãu-na, hoa Maïn-ñaø-la vaø caùc loaïi höông boät, höông thôm Chieân-ñaøn... ñeå cuùng döôøng vua Nguyeät Quang. Hoï duøng goã thôm Chieân-ñaøn thieâu thaân vua Nguyeät Quang vaø thaâu laáy xaù-lôïi, ôû trong vöôøn Ma-ni vaø boán ngaõ ñöôøng, xaây moãi nôi moät caùi thaùp, luoân luoân cuùng döôøng caùc thôøi hieän taïi, vò lai. Taát caû chuùng sinh ôû trong khu vöôøn naøy, ñi ñöùng ngoài naèm vaø ôû tröôùc thaùp chieâm baùi ñaûnh leã cuùng döôøng, sau khi cheát ñöôïc sinh leân Duïc thieân vaø Phaïm thieân.

Ñöùc Phaät baûo caùc thaày Bí-soâ:

–Vua Nguyeät Quang thuôû xöa nay chính laø Ta, coøn hai vò phoù töôùng Ñaïi Nguyeät vaø Trì Ñòa nay chính laø Xaù-lôïi-phaát vaø Ñaïi Muïc-kieàn-lieân. Baø-la-moân AÙc Nhaõn nay laø Ñeà- baø-ñaït-ña. Do vì nhaân duyeân naøy, nay ôû tröôùc maët Phaät hai ngaøi xin nhaäp dieät.

Caùc thaày Bí-soâ nghe lôøi Ñöùc Phaät daïy ñeàu hoan hyû, tín thoï phuïng haønh, leã Phaät lui

ra.

