**Phaåm 28: ÖU-ÑAØ-DA**

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo Öu-ñaø-da:

–Phaät tröôùc ñaây xuaát gia voán coù lôøi höùa vôùi cha meï, laø neáu ñaéc Phaät ñaïo thì trôû veà ñoä cha meï. Nay ñaõ ñöôïc Phaät ñaïo, coâng ñöùc ñaõ thaønh töïu, taát nhieân phaûi trôû veà nöôùc ñeå khoâng traùi vôùi lôøi höùa xöa. Ngöôi duøng thaàn tuùc ñi treân hö khoâng, hieän caùc thaàn bieán in nhö thaân ta ñaõ thaønh ñaïo lôùn. Hoï seõ nghó ñeä töû coøn nhö vaäy huoáng laø Phaät, oai ñöùc röïc rôõ voâ löôïng. Coù nhö vaäy moïi ngöôøi môùi tin thoï.

Öu-ñaø-da thoï giaùo, duøng thaàn tuùc bay ñi treân hö khoâng vaø veà ñeán boån quoác Ca-duy- la-veä. Ngay treân thaønh, ôû giöõa hö khoâng hieän voâ soá caùc söï bieán hoùa: Treân thaân ra nöôùc, döôùi thaân ra löûa. Nöôùc khoâng thaám öôùt thaân, löûa khoâng toån haïi thaân. Baûy laàn hieän, baûy laàn aån maát. Töø phöông Ñoâng aån vaøo ñaát roài hieän ra ôû phöông Taây; töø phöông Taây aån, hieän ra ôû phöông Ñoâng, töø phöông Nam aån, hieän ra ôû phöông Baéc; töø phöông Baéc aån, hieän ra ôû phöông Nam. Ñi treân hö khoâng nhö chim bay, aån vaøo ñaát nhö aån vaøo nöôùc. Ñi treân nöôùc nhö ñi treân ñaát. Vua vaø thaàn daân khoâng ai laø khoâng vui möøng, nhaân ñoù môùi bieát ñöôïc ñaïo toân quyù.

Khi aáy ñoïc keä:

*Haïnh nguyeän cuûa chö Phaät Nhieàu kieáp soá sinh töû Thöông xoùt loaøi nhoû nhieäm Caàn khoå voâ löôïng kieáp*

*Luùc ngoài coäi Boà-ñeà Trôû laïi baûn nguyeän xöa*

*Vui möøng seõ nghe giaûng Khoù ñöôïc thöôøng thaáy nghe Khi môùi thaønh Phaät ñaïo Lieàn deïp ma quyeán thuoäc Phaù ngay goác sinh töû*

*Dieät saïch heát aùi duïc Phaät nhôù ñeán coá höông Muoán gaëp laïi thaân toäc Nay nghe vua Ñaàu-ñaøn Noùi lôøi raát thöông xoùt Tyø-kheo teân Öu-ñaø Taùnh ñeïp vui loøng ngöôøi Phaät daïy baûo Ngaøi ñi Baùo tin Ñöùc Phaät seõ Trôû veà nöôùc phuï vöông Ñeå tuyeân baøy Phaät yù Nay vua troâng Thaùi töû Muoán Ngaøi trôû veà cung Öu-ñaø nghe Phaät daïy*

*Lieàn nhaän laõnh phuïng haønh Nhaân ñoù ngay tröôùc Phaät Bieán hoùa ñi vaøo ñaát*

*Thaân Ngaøi boãng bieán maát Thaàn tuùc ñi vaøo thaønh*

*Ñi ñeán ñieän ñaïi vöông Ngoài ôû tröôùc nhaø vua Tyø-kheo Öu-ñaø-da*

*Hieän tröôùc Duyeät-ñaàu-ñaøn Bieán hoùa raát nhieàu caùch Bay leân ñieän phuï vöông Saïch gioáng nhö hoa sen Ñaát buøn buïi khoâng dính Phuï vöông thaáy sôï haõi Lieàn hoûi thaàn vieäc chi*

*Maø thaàn kyø nhö vaäy Quaùi laï. töø ñaát ra Ñaây teân hoï laø chi? Do ñaâu ñöôïc nhö theá?*

*Xin cho traãm ñöôïc bieát Ñeå giaûi taâm nghi keát Töø luùc sinh ñeán nay Chöa thaáy vieäc laï naøy. Thaùi töû xöa boû nöôùc Caàu ñaïo ñoä chuùng sinh Sieâng tu voâ soá kieáp*

*Ñeán nay môùi ñöôïc thaønh Vua nay chôù sôï haõi Thong thaû loøng vui veû Toâi vì phaù caùc aùc*

*Vì vua, Thaùi töû sai Vua nghe nhaéc Thaùi töû*

*Nöôùc maét tuoân nhö möa Möôøi hai naêm ñeán nay Môùi nghe tieáng Taát-ñaït Nay ñem tin laønh ñeán Nhö tænh mô, soáng laïi Thaùi töû boû ngoâi vua Thaønh ñaïo hieäu laø gì? Rôøi nöôùc ngoài saùu naêm Tinh taán nay thaønh Phaät*

*Hieäu laø Thieân Trung Thieân Baäc quyù nhaát ba coõi*

*Khi xöa taïi nöôùc ta Vì Ngaøi xaây cung baùu*

*Chaïm troå trang trí ñeïp Nay nhaø cöûa theá naøo Öu-ñaø-da thöa vua:*

*Phaät maàu nhieäm chaân chaùnh Thöôøng ngoài döôùi goác caây Chö Thieân ñeán nöông veà.*

*Con ta luùc taïi cung*

*Neäm thaûm traûi cuøng khaép Ñeàu deät baèng gaám voùc Meàm maïi saùng laáp laùnh Vôï roàng daâng giöôøng baùu Thieân ñeá cuùng ca-sa Khoâng öa duøng y ñeïp*

*Taâm Ngaøi khoâng taêng giaûm Taïi nöôùc thöùc aên ngon*

*Cao löông hôïp khaåu vò Nay ñaây vieäc aên uoáng An thaân nhöõng moùn gì? OÂm baùt ñi khaát thöïc*

*Gieo phöôùc khoâng ngon dôû Chuù nguyeän nhaø boá thí Khieán ñôøi ñôøi an oån*

*Taát-ñaït xöa nguû nghæ Khoâng daùm ñaùnh thöùc caøn Khaûy ñaøn phaùt aâm thanh Nhö theá khieán thöùc daäy Nhö Lai Tam-muoäi ñònh Haèng ñeâm khoâng nguû thöùc*

*Thích, Phaïm ñeán khuyeán trôï Ñeàu cuùi ñaàu laõnh thoï*

*ÔÛ nhaø taém taïp höông Cuøng voâ soá chaát thôm Höông thôm lan khaép nhaø Nay duøng nhöõng höông gì? Taùm giaûi, ba thoaùt moân Taém röûa tröø taâm nhô*

*Taâm saïch nhö hö khoâng An vui khoâng phieàn nhieãu. Taát-ñaït luùc ôû nhaø*

*Giaõ voâ soá taïp höông Xoâng thôm y phuïc Ngaøi*

*Thanh tònh khoâng dính baån Giôùi, Ñònh, Tueä, Giaûi thoaùt Duøng ñaïo ñöùc laøm höông Xoâng ñeán taùm naïn xöù*

*Ñôøi ñôøi ñoä möôøi phöông Boán phaåm saøng toøa ñeïp Do nhieàu baùu laøm thaønh*

*Traûi nhieàu lôùp ñoà naèm Ñeå naèm ngoài treân ñoù Töù thieàn laøm saøng toøa Ñònh yù khoâng taùn loaïn Thanh tònh nhö hoa sen*

*Khoâng dính nöôùc buøn baån Taïi cung voâ soá binh*

*Caùc thaàn luoân haàu haï Taû höõu thöôøng uûng hoä Maét khoâng thaáy ñoà nhô Caùc chuùng ñeä töû ñuû Ngaøn hai traêm naêm möôi Voâ soá caùc Boà-taùt*

*Ñeàu ñeán cuùi ñaàu theo Khi xöa chöa xuaát gia Coù boán loaïi xe ñeïp Voi ngöïa vaø traâu deâ*

*Daïo ñi xem boán phöông Nguõ thoâng laøm xa giaù Thaáy, nghe suoát, bay ñi Chöùng bieát taâm ngöôøi khaùc Töï taïi vöôït sinh töû*

*Khi con ta ñi veà Coù côø xí theâu veõ*

*Vaø caàm caùc binh tröôïng Tröôùc sau theo hoä toáng Duøng Töø, Bi, Hyû, Xaû Ngaøi thi aân cöùu giuùp Chôû che bao aùch naïn*

*Ñeå nghieâm söùc chuùng sinh Khi ra ñuû kyõ nhaïc*

*Neän chuoâng vaø ñaùnh troáng Ngöôøi xem chaät caû ñöôøng Sau tröôùc chaúng thaáy nhau Döôùi caây Ba-la-naïi*

*Ñaùnh vang troáng baát töû Caùc Caâu-laân ñaéc ñaïo Taùm vaïn boán ngaøn trôøi Chín saùu ñaïo haøng phuïc AÂm vang thaáu ba ngaøn Chuùng sinh ñeàu möøng vui Ñoùn nhaän, taâm toû ngoä Giaùo hoùa ñaát nöôùc naøo? Nhaân daân nhieàu hay ít?*

*Hoùa ñoä ñöôïc bao ngöôøi?*

ñeán?

*Coù quy phuïc heát khoâng? Laõnh ñaïo ba ngaøn coõi Giaùo hoùa caùc chuùng sinh Möôøi phöông khoâng keå xieát Thaûy ñeàu ñöôïc cöùu ñoä*

*Taïi nöôùc, nghó chaùnh phaùp Giuùp traãm trò muoân daân Laøm ñuùng caùc nghi leã*

*Ai cuõng theo hoïc taäp*

*Phaät hieåu khoâng, voán khoâng Boû heát boán ñieân ñaûo*

*Khoâng ai khoâng quy phuïc Roõ suoát ñaïo voâ vi*

*Phaät theá gian khoâng choáng Hieåu bieát roäng ñaày ñuû Ngöôi noùi phaûi xeùt laïi*

*Taát caû ñeàu quy y!*

*Moïi ngöôøi trong thieân haï Moät ngöôøi voâ soá ñaàu Moät ñaàu voâ soá löôõi*

*Löôõi giaûi voâ soá nghóa Nhoùm hoïp haèng sa ngöôøi Khen ngôïi coâng Ñöùc Phaät Haèng sa kieáp khoâng xong Huoáng toâi, trí ñom ñoùm.*

Vua nghe caøng theâm buoàn vui laãn loän, khen:

–Laønh thay! Laønh thay! A-di khoâng noùi doái, Phaät seõ veà phaûi khoâng? Ngaøy naøo seõ veà

Öu-ñaø-da thöa:

–Sau baûy ngaøy seõ ñeán.

Vua raát vui möøng, lieàn saéc quaàn thaàn cuøng vaïn daân trong nöôùc:

–Ta ñi ngheânh ñoùn Phaät. Seõ ñoùn röôùc theo nghi phaùp cuûa Chuyeån luaân vöông. Söûa

sang ñöôøng saù cho baèng phaúng, queùt doïn saïch seõ, nöôùc thôm röôùi ñaát, treo caùc traøng phan, döïng caùc côø loïng cuøng khaép trong nöôùc. Choã söûa sang xong neân trang trí cho saùng suûa, ñeïp ñeõ. Ngaøn vaïn xe, ngöïa ra caùch thaønh khoaûng boán chuïc daëm ñeå ngheânh ñoùn Phaät, cuùi ñaàu quy maïng.

Öu-ñaø-da ñi ñeán tröôùc thöa vua:

–Toâi vaâng lôøi Phaät daïy, veà yeát kieán vua thöa leân yù cuûa Ngaøi. Nay trôû veà tuyeân baïch laïi yù cuûa vua khaùt khao voâ löôïng, muoán ñöôïc gaëp Chí Toân, cuùi ñaàu ñaûnh leã, thoï laõnh giaùo phaùp vaø mong Ngaøi giaùo hoùa vaïn daân ñeàu ñöôïc nhôø phöôùc laønh.

Vua thöa:

–Baây giôø laø phaûi thôøi, chôù neân chaäm treã.

Khi aáy Öu-ñaø-da trôû veà gaëp Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã saùt chaân Phaät ñeå trình baøy laïi yù cuûa vua, laø khi ñöôïc bieát Theá Toân vaø caùc ñeä töû heïn baûy ngaøy nöõa seõ veà ñeán boån quoác thì vua vaø quaàn thaàn khoâng ai laø khoâng vui möøng. Vua cho bieát, töø ngaøy caùch bieät ñeán nay ñaõ

nhieàu naêm, ngaøy ñeâm töôûng nhôù, aên khoâng ngon, nguû khoâng yeân, khaùt khao tính ñeám töøng ngaøy troâi qua, ñôïi Theá Toân veà.

Baûy ngaøy ñaõ qua, baáy giôø Ñaïi Thaùnh baûo caùc ñeä töû:

–Ngaøy mai seõ baét ñaàu ñi ñeán Ca-duy-la-veä ñeå yeát kieán phuï vöông. Taát caû ñeàu lo chuaån bò y phuïc, bình baùt.

Thích, Phaïm, Töù vöông nghe tin Phaät trôû veà nöôùc ñeàu ñeán hoä toáng. Trôøi möa nöôùc thôm, raûi hoa, ñoát höông, döïng caùc côø loïng. Töù vöông, chö Thieân ñeàu ôû tröôùc daãn ñöôøng. Phaïm thieân haàu beân höõu, Ñeá Thích haàu beân taû. Caùc chuùng Tyø-kheo ñeàu ñi theo sau Phaät. Chö Thieân, Long thaàn, mang hoa höông, kyõ nhaïc theo haàu treân hö khoâng.

Khi Phaät vöøa leân ñöôøng, tröôùc tieân öùng hieän caùc ñieàm laønh: Ba ngaøn quoác ñoä chaán ñoäng saùu caùch, caây khoâ ñaõ traêm naêm nay ñeàu troå hoa traùi. Caùc khe suoái khoâ caïn, nay töï nhieân tuoân nöôùc. Vua thaáy ñieàm laønh naøy, bieát Phaät ñaõ ñeán lieàn ra leänh caùc Thích chuûng, ñaïi thaàn baù quan ñeàu ñi ñeán choã Phaät raûi hoa, ñoát höông, döïng caùc traøng phan, ñaùnh caùc kyõ nhaïc, cuøng ra ngheânh ñoùn Phaät.

Töø xa vua thaáy Phaät ôû giöõa ñaïi chuùng nhö maët traêng giöõa caùc ngoâi sao, nhö vaàng thaùi döông vöøa môùi xuaát hieän toûa aùnh saùng röïc rôõ, nhö boâng hoa töôi toát toûa höông thôm löøng. Thaân cao lôùn moät tröôïng saùu, töôùng toát trang nghieâm, röïc rôõ nhö nuùi vaøng roøng. Vua gaëp Phaät, trong loøng buoàn vui laãn loän, vì ly bieät laâu ngaøy, nay môùi gaëp laïi. Vua ñeán tröôùc Phaät cuùi ñaàu laøm leã, ñaïi thaàn baùch quan tuaàn töï cuoái ñaàu laøm leã. Vua lieàn trôû vaøo thaønh, chaân ñaïp caùi then cöûa, ñaát chaán ñoäng maïnh. Trôøi möa caùc thöù hoa, caùc nhaïc khí töï keâu, ngöôøi muø thaáy ñöôïc, ngöôøi ñieác nghe ñöôïc, ngöôøi bò queø caû hai chaân ñi ñöôïc, ngöôøi beänh ñöôïc laønh, ngöôøi ngoïng noùi ñöôïc, ngöôøi cuoàng tænh trí, ngöôøi guø ñöôïc thaúng, ngöôøi bò ñoäc khoâng bò haïi. Traêm loaïi chim thuù cuøng keâu nhöõng aâm thanh hoøa nhaõ. Phuï nöõ trang söùc caùc loaïi voøng ngoïc chaïm vaøo nhau phaùt ra aâm thanh. Ngay trong luùc thaáy nhöõng bieán hoùa nhö vaäy, khoâng ai laø khoâng hoan hyû. Kho baùu töï nhieân xuaát hieän, trong chöùa ñaày ngoïc quyù, ngöôøi naøo taâm yù khaùc bieät, ñeàu cuøng hoøa ñoàng, cuøng nhau chaép tay töï quy maïng Phaät. Caùc loaøi suùc sinh nhôø aùnh saùng cuûa Ngaøi nhuaàn thaám, ñeàu ñöôïc sinh leân trôøi. Ngöôøi meï mang thai nhôø aùnh saùng naøy giaûm bôùt söï ñau ñôùn, sinh con ñeïp ñeõ, ñoan chaùnh, tieâu saïch daâm, noä, si, khoâng coøn traàn lao, xem nhau nhö cha meï, anh em, con caùi vaø nhö chính baûn thaân mình. Ñòa nguïc ngöøng nghæ, ngaï quyû no ñuû, theo aùnh saùng ñeán quy maïng Ñöùc Theá Toân, ñeàu phaùt ñaïo yù.

Vua thaáy Phaät cao lôùn moät tröôïng saùu, töôùng toát saùng choùi, thaân saéc vaøng roøng, caùc

caên vaéng laëng, nhö maët traêng giöõa caùc vì sao, röïc rôõ nhö nuùi vaøng. Thieân ñeá, Phaïm vöông, Töù vöông toân kính; thaáy caùc Phaïm chí töø laâu ôû trong nuùi phôi traàn thaân hình, naéng thieâu, gioù taùp, thaân theå ñen thui, gaày oám ñöùng haàu moät beân Phaät nhö con voi ñen beân ngoïn nuùi vaøng, khoâng theå noåi baät. Ñöùc lôùn cuûa Phaät hieån loä khieán cho taát caû ñeàu vui möøng.

Vua laïi saéc caùc gia ñình danh giaù thuoäc doøng hoï Thích ôû trong nöôùc, choïn naêm traêm ngöôøi ñoan chaùnh coù nhan maïo ñeïp ñeõ, ñaëc bieät, choïn naêm traêm ngöôøi xuaát gia laøm Sa- moân ñeå haàu haï beân Phaät, gioáng nhö chim phöôïng hoaøng ôû treân nuùi Tu-di, cuõng nhö ngoïc ma-ni ñeå trong hoäp thuûy tinh.

Baáy giôø Nan-ñaø, em cuûa Phaät cuõng muoán laøm Sa-moân, chöa caïo raâu toùc. Nan-ñaø coù moät ngöôøi noâ boäc laøm thôï hôùt toùc, ñeán tröôùc baïch Phaät:

–Thaân ngöôøi khoù ñöôïc, Phaät phaùp khoù gaëp, cô hoäi toát khoù coù. Nay con laø tröôïng phu, cuõng nhö caùc Toân giaû ñaõ bieát ñaïo raát cao xa khoâng theå suy löôøng, khoâng ham muoán söï giaøu sang vinh hieån ôû ñôøi, xaû boû ñòa vò toân quyù ñi laøm Sa-moân. Nay con ôû ñòa vò nhoû beù,

thaáp heøn, hoaøn toaøn khoâng coù theå saùnh kòp caùc Toân giaû thì coù gì xuaát gia haønh ñaïo! Cuùi xin Phaät thöông xoùt cöùu giuùp ba ñöôøng, chìm ñaém traàn ai, cöùu ñoä con laøm Sa-moân.

Phaät daïy: “Laønh thay!” vaø goïi: “Ñeán ñaây, Tyø-kheo!” thì toùc oâng töï ruïng, ca-sa khoaùc thaân, lieàn thaønh Sa-moân, ñaûnh leã caùc Sa-moân vaø theo thöù lôùp ngoài vaøo vò trí.

Nan-ñaø ñeán sau, theo thöù lôùp ñaûnh leã caùc Toân giaû. Khi ñeán choã Sa-moân naøy thì ñöùng chôù khoâng laïy. Trong loøng töï nghó: “Ñaây laø keû noâ boäc trong nhaø, khoâng theå laøm leã”. Phaät bieát taâm nieäm ñoù neân baûo Nan-ñaø:

–Phaät phaùp bao dung taát caû, caên cöù choã tu hoïc tröôùc hay sau chöù khoâng nhaém vaøo söï cao quyù hay thaáp heøn. Cuõng nhö bieån lôùn dung naïp taát caû muoân soâng, boán doøng khoâng taùch nöôùc buøn; giöõ taâm nhö ñaát, boán ñaïi ñeàu bình ñaúng. Ñaát nöôùc löûa gioù, trong ngoaøi khoâng khaùc, tinh thaàn roãng khoâng, thanh tònh. Choã ñaém tröôùc laø danh, neân boû töï ñaïi, duøng phaùp ñeå töï thaêng tieán môùi ñuùng vôùi lôøi giaùo huaán cuûa ñaïo Tieân thaùnh voâ cöïc.

Baáy giôø Nan-ñaø nghe Phaät daïy nhöõng lôøi thieát tha, chí lyù, tröôùc vieäc chaúng ñaëng ñöøng, hieåu roõ taát caû voán khoâng, vöùt boû töï ñaïi, haï yù laøm leã. Trôøi ñaát chaán ñoäng maïnh, caû chuùng hoäi ñeàu khen:

–Laønh thay! Vì ñaïo taâm bình ñaúng, töï deïp boû coáng cao, haï thaáp taâm xuoáng, caûm ñeán trôøi ñaát, laøm cho chaán ñoäng maïnh.

Baét ñaàu töø ñoù Phaät cheá phaùp: Ai tu hoïc tröôùc laø lôùn, ai tu hoïc sau laø nhoû. Ñoù laø leã thöôøng tình cuûa chaùnh phaùp, ñieàu khoâng gaây hieàm khích thì khoâng coù söï tranh caõi.

Baáy giôø Phaät vaøo cung, ngoài ôû treân ñieän. Vua vaø thaàn daân ngaøy ngaøy cuùng döôøng traêm moùn thöùc aên ngon. Phaät giaûng kinh phaùp, ngöôøi ñöôïc ñoä nhieàu voâ löôïng.

Cuø-di daét La-vaân ñeán cuùi ñaàu leã saùt chaân Phaät, ngöôùc nhìn thaêm hoûi:

–Ly bieät ñaõ laâu, thieáu vaéng söï cuùng döôøng haàu haï.

Baáy giôø quaàn thaàn trong trieàu ñeàu oâm loøng nghi ngôø traàm troïng. Hoï cho raèng Thaùi töû boû nöôùc ra ñi ñaõ möôøi hai naêm, do ñaâu mang thai sinh La-vaân?

Phaät thöa phuï vöông neân noùi cho quaàn thaàn roõ:

–Cuø-di thuû tieát, trinh khieát thanh tònh, khoâng heà coù tyø veát. Giaû söû vöông toäc khoâng tin, nay seõ hieän roõ ñeå chöùng minh.

Khi aáy Ñöùc Theá Toân bieán hoùa khieán taát caû chuùng taêng ñeàu gioáng in nhö Phaät, töôùng toát saùng choùi gioáng in nhau khoâng khaùc.

Baáy giôø La-vaân vöøa ñuùng baûy tuoåi, Cuø-di lieàn ñem chieác voøng ngoïc laøm cuûa tin trao cho La-vaân vaø noùi:

–Ñoù laø vaät cuûa cha con, haõy ñem ñeán trao laïi.

La-vaân khi aáy lieàn ñi thaúng ñeán tröôùc Phaät, ñem voøng ngoïc trao cho Ñöùc Theá Toân.

Vua vaø quaàn thaàøn ñeàu raát vui möøng, ñoàng thoát leân:

–Laønh thay! Ñaõ roõ raøng, raát laø chaân thaät. La-vaân laø con Phaät. Phaät noùi vôùi phuï vöông cuøng caùc quaàn thaàn:

–Töø nay veà sau khoâng coøn hoaøi nghi gì nöõa. Ñaây chính laø con ta. Duyeân ta hoùa sinh.

Chôù nghó xaáu cho Cuø-di.

Vua ñöôïc chöùng ñaïo, Cuø-di thoï giôùi, tònh tu phaïm haïnh. Cung nhaân lôùn nhoû ñeàu thoï giôùi phaùp, moät thaùng saùu ngaøy trai, moät naêm ba thaùng trai giöõ gìn khoâng löôøi treã. Trong nöôùc thanh bình, an ninh, möa gioù thuaän hoøa khoâng traùi thôøi tieát, nguõ coác daãy ñaày, daân chuùng an cö laïc nghieäp. Muoân daân vaïn nöôùc ñeàu ñeán chuùc möøng, ñaïo ñöùc ngaøy theâm vun boài nhö traêng ñaàu thaùng.

M