**Phaåm 8: NGOÀI DÖÔÙI GOÁC CAÂY XEM CAØY RUOÄNG**

Baáy giôø Thaùi töû tuoåi ñaõ tröôûng thaønh, xin pheùp phuï vöông, cuøng caùc quaàn thaàn cuøng ñi vaøo xoùm laøng xem ngöôøi ta caøy böøa, thaáy thöûa ñaát môùi vöøa caøy böøa laät leân, caùc loaøi coân truøng phôi ra treân maët ñaát, loaøi chim bay xuoáng moå aên. Boà-taùt bieát vieäc naøy nhöng laïi coá hoûi ngöôøi caøy ruoäng:

–Laøm coâng vieäc naøy ñeå laøm gì? Ngöôøi noâng phu ñaùp:

–Ñeå troàng luùa ñem ñoùng thueá cho nhaø vua. Boà-taùt than:

–Chæ nhaân moät ngöôøi maø laøm cho bao nhieâu ngöôøi trong nöôùc phaûi raàu lo, sôï bò aùch quan taêng theâm hình phaït roi gaäy, trong loøng hoài hoäp lo laéng khoâng yeân. Maïng soáng con ngöôøi thaät ngaén nguûi, noãi buoàn lo laïi daøi voâ cuøng. Ngaøy thaùng troâi qua, moät hôi thôû ra khoâng trôû vaøo laïi ñaõ qua ñôøi sau. Trôøi ngöôøi roát cuoäc chæ laø noãi khoå ñau trong ba ñöôøng aùc khoâng theå taû heát. Troâi laên maõi trong naêm ñöôøng sinh töû khoâng coù beán bôø. Chìm ñaém khoâng toû ngoä, ñôùn ñau, thaät khoù ví duï. Vaøo nuùi tu haønh thaønh ñaïo môùi coù theå vöôït ñöôïc nhöõng hoaïn naïn nguy aùch khôûi dieät trong möôøi phöông ba coõi.

Xem vieäc caøy böøa xong, Thaùi töû laïi ñi daïo xem. Baáy giôø Boà-taùt chæ ñi moät mình khoâng coù baïn beø. Ngaøi ôû nôi choã ñoù ñi kinh haønh, thaáy moät caây Dieâm-phuø taøng boùng sum sueâ maùt meû, lieàn ñeán ngoài döôùi goác caây aáy, nhaát taâm tö duy thieàn ñònh, chöùng ñeä Nhaát thieàn. Khi aáy coù naêm traêm Thaàn tieân ngoaïi hoïc ñang bay ñi trong hö khoâng töø Nam ñeán Baéc, muoán vöôït qua luøm caây kia nhöng khoâng theå naøo qua ñöôïc, ñaønh phaûi ñöùng yeân. Töø xa troâng thaáy Boà-taùt, cuøng nhau khen ngôïi. Xem coâng ñöùc to lôùn cuûa Boà-taùt, thaáy ñöùc cuûa Ngaøi voøi voïi gioáng nhö nuùi lôùn Tu-di kim cang, nhö ngoïc chaâu saùng ñeïp, vöõng chaéc khoâng lay ñoäng, nghi laø Dieâm-la quyû vöông, Caøn-thaùt-baø? Nay ngoài döôùi goác caây, taâm nhö hö khoâng, duøng vieäc toïa thieàn naøy ñeå laøm vieäc laønh gì, boãng döng khieán cho chuùng ta bò maát thaàn tuùc? Caùc Thaàn tieân aáy quaùn saùt thaáy loøng thöông cuûa Ngaøi raát saùng suoát, phôi baøy toû roõ, trong loøng töï nghó: “Ñaây laø baäc Thaàn kyø Tyø-sa-moân giaøu coù lôùn hoaëc laø con trôøi Ñeá Thích, laø aùnh saùng maët trôøi, maët traêng, Chuyeån luaân thaùnh vöông vaäy?”

Khi aáy chö Thieân treân hö khoâng noùi keä khen ngôïi:

*Saéc ñeïp hôn Thieân vöông Vaø caû Ly Oaùn Thieân*

*Nhö voâ löôïng kim cang Laø tröôïng phu toân quyù Vöôït xa caùc Thieân thaàn Nhö traêng raèm röïc rôõ Cuøng toät ôû trong ñôøi Ngöôøi naøy khoâng ai hôn*

*Ñöùc naøy khoâng löôøng ñöôïc Laø trôøi Caøn-ñaïp -hoøa Coâng huaân saùng röïc rôõ Ñaây taêng hôn öùc laàn*

*Thaàn tuùc thöôøng thua xa Ñem vò trôøi ngaøn maét Hoä theá Töù Thieân vöông*

*Baäc Toân, Tu-luaân, Phaïm Nhieáp chuùng ñöôïc an laønh Vò naøy hay laøm ñöôïc*

*Vò ñang ngoài ôû tröôùc Xem Ngaøi khoâng ai baèng.*

Baáy giôø naêm traêm Tieân nhaân nghe chö Thieân treân hö khoâng ñoïc lôøi keä khen ngôïi, lieàn theo xuoáng maët ñaát, xem thaáy Boà-taùt ngoài thieàn ñònh, thaân khoâng lay ñoäng, taâm khoâng taø nieäm, trong loøng vui möøng, xem thaáy coâng ñöùc cuûa Boà-taùt röïc rôõ voøi voïi khoâng haïn löôïng, khoâng theå ví duï, toân quyù trong haøng trôøi ngöôøi, chöa töøng ñöôïc nghe thaáy. Nhôø phöôùc baùo ñôøi tröôùc neân nay môùi ñöôïc thaáy, laáy laøm vui möøng noùi keä khen:

*Ñôøi ngaäp löûa traàn lao Chöùng ñaïo döùt caùc khoå Nhö Tu-di giöõa ñôøi Thaønh töïu ñöôïc ñaïo phaùp Ñaéc thaéng tröø caùc saéc Thöïc haønh roäng nhö bieån Ñaéc ñaïo nhôø huaân tueä Ngaøi cöùu ñoä taát caû*

*Côûi troùi buoäc nôi thaân Ñeå mong thaønh ñaïo phaùp Ñoä thoaùt khaép taát caû Vöôït khoûi caûnh giôùi ma.*

Baáy giôø, vua quan vaø moïi ngöôøi cuøng nhau voäi vaõ ñi tìm, mong ñöôïc bieát Thaùi töû hieän ñang ôû choã naøo. Töø xa troâng thaáy, caùc quaàn thaàn ñuoåi theo sau. Thaáy döôùi boùng maùt cuûa goác caây Dieâm-phuø, Ngaøi ngoài thieàn ñònh tö duy.

Baáy giôø maët trôøi chieáu aùnh naéng, caây saø nhaùnh xuoáng che thaân Boà-taùt. Taát caû caây coái ñeàu nghieâng mình höôùng veà phía caây Dieâm-phuø cuùi ñaàu kính leã. Boà-taùt ngoài khoâng lay ñoäng, quaàn thaàn voäi trôû veà taâu vua Baïch Tònh: “Töôùng aùnh saùng cuûa Boà-taùt caây khoâng theå che. Maët trôøi laëng leõ chieáu soi, caây nghieâng mình che thaân Boà-taùt nhöng khoâng theå che töôùng cuûa Ngaøi”.

Vua nghe vieäc nhö vaäy beøn ñi ñeán choã goác caây ñoù, thaáy Boà-taùt vôùi oai thaàn laønh toát voøi voïi khoâng löôøng, lieàn noùi keä:

*Nhö löûa treân ñænh nuùi Nhö traêng giöõa muoân sao Döôùi caây hieän ngoài thieàn Oai chieáu soi cuøng khaép Nay laàn nöõa cuùi ñaàu*

*Laïy chaân cuûa Ñaïo Sö Luùc Ngaøi vöøa môùi sinh Töï thaân ngoài thieàn tö Thaân Ngaøi oai thaàn saùng Chieáu khaép caû moïi nôi Ai thaáy cuõng vui möøng Nhaân ñaây ñöôïc cöùu ñoä.*

Baáy giôø Thaùi töû taâu phuï vöông:

–Con vöøa môùi ñi daïo xem, vì sao phuï vöông vaø quaàn thaàn cuøng nhau ñi tìm?

–Vì sao con ñi? Vua hoûi. Thaùi töû thöa:

–Caùc quan muoán tröø caùc traàn caáu, caùc tö töôûng quaáy, chæ giöõ laïi töôùng ñeïp, thanh tònh saùng suoát thì phaûi toïa thieàn cho thaâït vöõng chaéc. Thieàn ñònh vöõng chaéc seõ haøng phuïc ñöôïc caùc ma, tröø saïch ñöôïc nhöõng söï toái taêm che laáp.

Vua khen:

–Laønh thay! Laønh thay! Khi Thaùi töû môùi sinh coù caùc ñieàm laønh öùng hieän troïn khoâng hö doái. Nay ñeàu hieän roõ, möôøi phöông mong chôø aân cöùu ñoä.

M