**Phaåm 60: NHAÂN DUYEÂN CUÛA A-NAN**

Moät hoâm, caùc vò Ñaïi ñöùc phaïm haïnh thænh Tröôûng laõo A-nan laøm thò giaû cho Ñöùc Phaät. Töø aáy veà sau, Tröôûng laõo A-nan ñem heát taâm löïc cuûa mình laøm vöøa yù Nhö Lai. Nhöõng gì Nhö Lai noùi ra, Tröôûng laõo ñeàu ghi nhôù. Nhöõng vieäc theá gian hay xuaát theá gian, khi ñöôïc nghe Ñöùc Phaät noùi ra, Tröôûng laõo ñeàu ghi nhôù vaøo loøng khoâng queân. Neáu coù ai ñeán hoûi choã nghi ngôø, cuõng ñeàu giaûi thích, khieán taâm hoï ñöôïc hoan hyû.

Do vaäy, Ñöùc Theá Toân hoïp chuùng, tuyeân boá vôùi caùc Tyø-kheo:

–Naøy caùc Tyø-kheo, trong soá thò giaû haøng Thanh vaên ñeä töû cuûa Ta, ngöôøi coù Trí tueä ña vaên, ñoù laø Tyø-kheo A-nan naøy vaäy.

Khi aáy caùc Tyø-kheo baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, Tröôûng laõo A-nan ôû trong quaù khöù ñaõ troàng thieän caên gì, maø nay nhôø thieän caên ñoù ñöôïc sinh trong nhaø ñaïi haøo toäc hoï Thích, raát nhieàu cuûa caûi, coù nhieàu theá löïc, cho ñeán taát caû nhu caàu khoâng thieáu moät thöù gì? Do thieän nghieäp gì ngaøy nay ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc, ñöôïc caùc Thaùnh phaùp, khi nghe Theá Toân noùi nhöõng phaùp theá gian hoaëc xuaát theá gian, nhôù maõi khoâng queân? Coù ai ñeán hoûi choã nghi ngôø, Tröôûng laõo cuõng giaûi ñaùp khieán taâm hoï ñöôïc hoan hyû. Ñöôïc Theá Toân ghi nhaän: “Naøy caùc Tyø-kheo, caùc thaày phaûi bieát, trong haøng ñeä töû Thanh vaên cuûa Ta, ngöôøi coù trí tueä ña vaên nhôù maõi khoâng queân ñeä nhaát, ñoù laø Tyø-kheo A-nan naøy vaäy.”

Nghe caùc Tyø-kheo hoûi nhö vaäy, Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Ta nhôù trong thôøi quaù khöù xa xöa, cuõng nôi thaønh Ba-la-naïi naøy, coù vò vua trò vì teân Phaïm Ñöùc. Nhaø vua coù hai vöông töû, ngöôøi thöù nhaát teân Hyû Caên, ngöôøi thöù hai teân Baø-noâ *(nhaø Tuøy dòch laø Nguyeät).*

Trong hai ngöôøi naøy, Hyû Caên laø vöông töû lôùn, baûn taùnh hieàn laønh ñieàm ñaïm, chaát tröïc nhu hoøa, töø taâm quaûng ñaïi, bieát sôï toäi loãi, xa lìa aùi duïc. Vöông töû Hyû Caên thaáy caûnh pheùp vua trò toäi trong thaønh, quan laïi gaây khoå naõo gieát haïi, nhieàu caûnh troùi buoäc giam caàm nhö goâng cuøm, xieàng xích, nhaø giam, haàm nhoát raát kieân coá, chaët ñöùt tay chaân, xeûo tai, xeûo muõi, moùc maét... Vöông töû thaáy vaäy lieàn suy nghó: “Khi phuï vöông ta traêm tuoåi, baêng haø roài, ta laøm sao trò vì? Ta bieát duøng vöông vò nhö theá naøy ñeå laøm vieäc gì? Thaân maïng ta cuõng khoâng bieát duøng laøm vieäc gì? Vì sao vaäy? Ta ñaõ thaáy taát caû chuùng sinh bò bao nhieâu khoå naõo böùc xuùc thaân theå. Nhö vaäy ngaøy nay toát nhaát laø xuaát gia tu ñaïo.” Nghó nhö vaäy roài, chaøng ñi ñeán thöa vôùi phuï vöông vaø maãu haäu: “Kính thöa cha meï, con muoán xaû tuïc xuaát gia hoïc ñaïo.”

Baáy giôø phuï vöông vaø maãu haäu noùi vôùi vöông töû: “Con laø ñöùa con yeâu daáu cuûa cha meï, taâm yù cha meï luoân luoân nghó ñeán con, maét nhìn hoaøi khoâng bieát chaùn. Cha meï thaø chòu cheát chöù khoâng theå xa con, heã cha meï coøn soáng ngaøy naøo thì nhaát ñònh khoâng cho con xuaát gia.”

Noùi lôøi nhö vaäy ñoâi ba laàn, vöông töû Hyû Caên thöa phuï vöông vaø maãu haäu: “Kính thöa cha meï bieát cho, ngaøy nay con quyeát ñònh xuaát gia. Cuùi xin cha meï thöông xoùt cho pheùp.”

Vöông töû luoân thöa phuï vöông vaø maãu haäu lôøi nhö vaäy neân phuï vöông vaø maãu haäu cho pheùp vöông töû xuaát gia vaø baûo vöông töû: “Con laø con cuûa ta, haõy laøm theo yù muoán cuûa con.”

Baáy giôø vöông töû Hyû Caên ñöôïc phuï vöông vaø maãu haäu cho pheùp ñöôïc xuaát gia. Vaøo moät ngaøy kia, vöông töû Hyû Caên sau khi ñaõ xaû tuïc xuaát gia, caïo boû raâu toùc,

tuaàn töï tu taäp thaønh baäc Duyeân giaùc, ñaày ñuû caùc phaùp thaàn thoâng bieán hoùa, phoùng quang, phun nöôùc, xoay chuyeån maët trôøi, chaán ñoäng ñaïi ñòa, noåi maây, phaùt möa... moïi vieäc bieán hoùa moät caùch töï taïi.

Vò Bích-chi-phaät suy nghó: “Ta vì vieäc gì maø xuaát gia? Söï vieäc nhö vaäy, ta ñaõ laøm hoaøn taát, ñaõ ñöôïc töï lôïi, boån phaän ñaõ xong. Ta neân thöông xoùt cha meï vaø quyeán thuoäc cuøng caùc chuùng sinh, maø trôû veà hoaøng cung, laøm ruoäng phöôùc cho hoï.” Baáy giôø Toân giaû Bích-chi-phaät Hyû Caên ñi daàn veà thaønh Ba-la-naïi. Khi ñeán nôi, Bích-chi-phaät döøng chaân nôi röøng A-la, trong thaønh cuûa phuï vöông Phaïm Ñöùc.

Khi aáy vua Phaïm Ñöùc nghe noùi: “Ñoàng töû Hyû Caên ñaõ thaønh Tieân nhaân, ñang veà nôi ñaây, hieän ôû trong thaønh.” Neân suy nghó: “Vaäy ta neân ñeán gaëp Hyû Caên, hoûi thaêm an uûi.” Luùc aáy vua Phaïm Ñöùc duøng oai theá cuûa mình, trang nghieâm oai phong vôùi boán binh chuûng hoä veä ñöa ra khoûi thaønh, ñeå theå hieän thaàn ñöùc cuûa mình.

Baáy giôø Toân giaû Bích-chi-phaät Hyû Caên töø xa troâng thaáy phuï vöông ñeán, thaàm nghó: “Nhöõng ngöôøi naøy vaø vua Phaïm Ñöùc... coù oai quyeàn theá löïc raát lôùn, neân hoï ngaõ maïn coáng cao. Neáu ôû tröôùc vua Phaïm Ñöùc... ta thuû leã thì nhaát ñònh hoï khoâng cung kính ta.”

Nghó nhö vaäy roài, Bích-chi-phaät bay voït leân hö khoâng hieän caùc pheùp thaàn thoâng bieán hoùa nhö naèm, ngoài, ñi kinh haønh, nöûa thaân boác khoùi, nöûa thaân phun löûa, nöûa thaân phía treân phun löûa, nöûa thaân phía döôùi phun nöôùc...

Khi aáy Ñaïi vöông Phaïm Ñöùc cuøng baù quan quaàn thaàn thaáy Toân giaû ñaïi thaùnh Bích- chi-phaät bay voït leân hö khoâng thò hieän caùc thaàn thoâng bieán hoùa. Nhaø vua thaáy vaäy, laïi nghó: “Ñoàng töû cuûa ta xaû boû vöông vò ñi xuaát gia, nay ñaõ thaønh ñaïi tieân, coù ñaïi oai ñöùc, coù ñaïi thaàn thoâng”, neân heát söùc vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp toaøn thaân, khoâng theå töï cheá. Nhaø vua ñi ñeán choã ngoài cuûa Bích-chi-phaät. Khi nhaø vua gaàn ñeán nôi thì Bích-chi-phaät töø hö khoâng töø töø haï xuoáng. Nhaø vua ñeán nôi, hoan hyû cung kính leã baùi, vöøa luùc Bích- chi-phaät haï xuoáng, ngoài treân toøa cuõ.

Khi aáy vua Phaïm Ñöùc ñaûnh leã döôùi chaân Bích-chi-phaät roài ñöùng lui veà moät beân. Baáy giôø Bích-chi-phaät thuyeát moät ít dieäu phaùp, khieán nhaø vua voâ cuøng vui möøng hôùn hôû, theå hieän an laønh.

Khi vua ñöôïc nghe Bích-chi-phaät thuyeát phaùp, vui möøng hôùn hôû, thöa: “Laønh thay! Thöa Ñaïi tieân, xin nhaän lôøi môøi cuûa toâi, Tieân nhaân ôû luoân trong cung, toâi seõ vì Toân giaû taïo caûnh chuøa vaø nhaø kinh haønh, cung caáp boán söï cuùng döôøng. Toân giaû muoán gì, toâi ñeàu cung öùng ñaày ñuû. Neáu Toân giaû vì thöông xoùt chuùng sinh nôi thoân xoùm, thaønh aáp muoán ñi khaát thöïc thì Toân giaû töï do ñi, toâi khoâng caûn trôû.”

Toân giaû Bích-chi-phaät im laëng nhaän lôøi môøi cuûa phuï vöông. Khi aáy nhaø vua thaáy Toân giaû Bích-chi-phaät Hyû Caên im laëng nhaän lôøi môøi, neân voäi vaõ saém söûa caùc thöù cuùng döôøng: nhaø kinh haønh, boán söï cuùng döôøng... taát caû ñöôïc saém söûa baøi trí xong. Coøn bao nhieâu nhu caàu khaùc ñeàu ñöôïc cung caáp ñaày ñuû.

Moät hoâm, Bích-chi-phaät vì thöông xoùt chuùng sinh, ñi vaøo thaønh khaát thöïc. Vaøo luùc Bích-chi-phaät vaøo thaønh khaát thöïc, vöông töû Baø-noâ ñi ñeán choã Tieân nhaân Bích-chi- phaät Hyû Caên phuïng söï cuùng döôøng. Nhöõng ñieàu nghi ngôø trong taâm vò aáy thöôøng ñeán hoûi Bích-chi-phaät. Bích-chi-phaät bò vöông töû Baø-noâ hoûi thì im laëng khoâng ñaùp, chæ nôi caùc ngoùn tay phoùng ra löûa saùng. Baáy giôø vöông töû Baø-noâ thaàm nghó: “Bích-chi-phaät naøy coù ñaïi thaàn thoâng maø khoâng coù bieän taøi.”

Bích-chi-phaät Hyû Caên noùi vôùi vöông töû Baø-noâ: “Naøy vöông töû, vöông töû neân xuaát

gia. Neáu ngaøy nay vöông töû khoâng chòu xuaát gia, ta bieát chaéc chaén sau khi cheát vöông töû seõ rôi vaøo ñöôøng aùc. Neáu vöông töû xuaát gia, thì ta cuõng bieát vöông töû thaønh baäc Ñaïi tieân coù ñaïi thaàn thoâng.”

Baáy giôø vöông töû Baø-noâ veà thöa vôùi phuï vöông vaø maãu haäu: “Laønh thay! Thöa cha meï, Tieân nhaân Hyû Caên nay ñaõ xuaát gia. YÙ con ngaøy nay cuõng muoán xuaát gia. Cuùi xin cha meï thöông xoùt cho con toaïi yù.”

Nhaø vua vaø hoaøng haäu khoâng cho pheùp, nhöng vöông töû Baø-noâ vaãn thöôøng luoân ñeán choã Tieân nhaân Hyû Caên thôø phuïng cuùng döôøng. Bích-chi-phaät cuõng laïi thöôøng noùi vôùi vöông töû Baø-noâ:

–Vöông töû phaûi xuaát gia...

Vöông töû Baø-noâ ñaùp lôøi Bích-chi-phaät: “Phuï vöông vaø maãu haäu ngaøy nay nhaát ñònh khoâng cho em xuaát gia. Vieäc aáy phaûi laøm theá naøo?”

Baáy giôø Tieân nhaân Bích-chi-phaät thaáy treân maët vöông töû Baø-noâ hieän töû töôùng, chaéc chaén baûy ngaøy nöõa seõ cheát, neân Tieân nhaân baûo vöông töû: “Naøy vöông töû Baø-noâ, ñeán ñaây! Vöông töû nhaát ñònh phaûi xuaát gia. Vì lyù do gì? Vì töôùng cheát cuûa vöông töû ñaõ hieän, trong baûy ngaøy nöõa vöông töû seõ qua ñôøi.”

Vöông töû Baø-noâ trôû veà thöa cha meï: “Kính baïch phuï vöông vaø maãu haäu, cuùi xin song thaân cho con xaû tuïc xuaát gia.”

Luùc aáy Toân giaû Bích-chi-phaät Hyû Caên cuõng ñeán thöa cha meï: “Baïch phuï vöông cuøng maãu haäu, cha meï phaûi cho em xuaát gia. Vì sao? Vì em Baø-noâ ñaõ xuaát hieän töû töôùng, trong voøng baûy ngaøy nöõa seõ qua ñôøi. Vì nhaân duyeân naøy, cha meï nhaát ñònh seõ bieät ly em con. Vì vaäy, thaø cho em ñi xuaát gia, cheát trong phaùp xuaát gia, chôù neân ñeå ôû nhaø.”

Phuï vöông vaø maãu haäu noùi: “Neáu nhaát ñònh trong baûy ngaøy nöõa vöông töû Baø-noâ seõ cheát, vónh bieät chuùng ta, neân chuùng ta phaûi cho xuaát gia.”

Ngay luùc aáy vöông töû Baø-noâ lieàn caïo boû raâu toùc, ñaép ca-sa, thaønh ngöôøi xuaát gia. ÔÛ trong baûy ngaøy cung kính phuïng thôø Bích-chi-phaät. Vò Bích-chi-phaät daïy cho Baø-noâ caùc phaùp oai nghi. Maõn ngaøy thöù saùu, sang ñeán ngaøy thöù baûy, Bích-chi-phaät bieát Baø- noâ nhaát ñònh phaûi cheát. Do vì thöông xoùt neân Bích-chi-phaät rôøi khoûi toøa, bay vuït leân hö khoâng, theå hieän caùc thaàn thoâng ñi kinh haønh, naèm, ngoài, phun khoùi, phun löûa, aån thaân khoâng hieän... Tieân nhaân Baø-noâ thaáy Bích-chi-phaät Hyû Caên ôû trong hö khoâng bieán hoùa caùc thaàn thoâng nhö vaäy. Thaáy vaäy Baø-noâ raát vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp toaøn thaân, khoâng theå töï cheá, chaép tay höôùng veà Bích-chi-phaät ñaûnh leã; ñaûnh leã roài, phaùt nguyeän: “Toâi nguyeän ñôøi vò lai thöôøng ñöôïc gaëp vò Thaùnh nhaân Bích-chi-phaät nhö theá naøy, hay hôn theá nöõa. Bao nhieâu giaùo phaùp cuûa Ngaøi noùi ra, toâi nguyeän nghe roài ñeàu ñöôïc thoâng suoát.”

Laïi nguyeän: “Toâi ñöôïc laøm thò giaû haàu haï cuùng döôøng Thaùnh nhaân aáy.”

Laïi nguyeän: “ÔÛ ñôøi vò lai toâi ñöôïc caùc thaàn thoâng, bao nhieâu oai löïc ñeàu nhö Bích- chi-phaät naøy. Neáu coù ai ñeán hoûi toâi nghóa lyù caùc phaùp, toâi ñeàu vì hoï giaûi thích, khieán hoï ñöôïc hoan hyû.”

Laïi nguyeän: “Ñôøi ñôøi kieáp kieáp khoâng rôi vaøo caùc ñöôøng aùc.” Baáy giôø Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Naøy caùc thaày, neáu ai coù taâm nghi ngôø vöông töû Baø-noâ ôû trong baûy ngaøy thoï phaùp vaø cung kính cuùng döôøng Bích-chi-phaät thuôû aáy laø ngöôøi naøo thì chôù neân nghó gì khaùc, töùc laø Tyø-kheo A-nan naøy vaäy.

Vöông töû Baø-noâ thuôû aáy do taâm hoan hyû cuùng döôøng Bích-chi-phaät Hyû Caên neân nay ñöôïc phöôùc baùo sinh trong nhaø hoï Thích.

Laïi ñoái vôùi Bích-chi-phaät phaùt nguyeän: “Toâi nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp khoâng ñoïa vaøo caùc coõi aùc”, do phöôùc baùo aáy neân chöa töøng rôi vaøo caùc coõi aùc, chæ löu chuyeån sinh leân trôøi vaø nhaân gian, höôûng khoaùi laïc tuyeät dieäu.

Laïi thuôû aáy nhôø phaùt nguyeän: “Nguyeän ñôøi vò lai gaëp baäc Thaùnh nhaân giaùo thoï sö nhö theá naøy, hoaëc hôn theá nöõa, nhöõng giaùo phaùp cuûa Thaùnh nhaân noùi ra, toâi nguyeän nghe qua moät laàn lieàn ñöôïc thoâng suoát.” Do vì nghieäp baùo naøy neân ngaøy nay gaëp Ta laø Vò Giaùo Sö, laïi ôû beân Ta ñöôïc xuaát gia thoï giôùi Cuï tuùc, chöùng ñöôïc Thaùnh phaùp.

Laïi thuôû aáy phaùt nguyeän: “Toâi nguyeän ôû ñôøi vò lai gaëp ñöôïc vò giaùo sö nhö vaäy, toâi nguyeän ñöôïc laøm thò giaû cuùng döôøng Thaùnh giaû.” Nhôø phöôùc baùo cuûa nghieäp duyeân naøy, neân nay laøm thò giaû cung kính cuùng döôøng Ta.

Laïi thuôû aáy phaùt nguyeän theá naøy: “Toâi nguyeän ôû ñôøi vò lai ñöôïc ñaïi thaàn thoâng, coù ñaïi oai löïc.” Nhôø phöôùc baùo nghieäp nhaân naøy neân ngaøy nay thaønh baäc Ñaïi thaùnh, coù ñaïi oai löïc.

Laïi thuôû aáy phaùt nguyeän theá naøy: “Neáu ñôøi vò lai coù ai ñeán hoûi nhöõng ñieàu nghi ngôø, toâi seõ vì hoï giaûi thích, phaân tích roõ raøng, khieán taâm hoï ñöôïc hoan hyû.” Nhôø phöôùc baùo nghieäp nhaân ñoù, neân ngaøy nay neáu coù ai ñeán hoûi ñieàu nghi ngôø, thì vì hoï giaûi thích, khieán hoï ñöôïc hoan hyû.

Baáy giôø Ñöùc Phaät laïi baûo caùc Tyø-kheo:

–Naøy caùc thaày, Ta nhôù thuôû quaù khöù laâu xa, taïi thaønh Ba-la-naïi naøy, coù moät vò ñaïi phuù tröôûng giaû teân laø Taêng-taùt-ñaø-na *(nhaø Tuøy dòch laø Vöông An).* Vò tröôûng giaû naøy raát nhieàu cuûa caûi, gia nghieäp vó ñaïi gioáng nhö cung ñieän Thieân vöông Tyø-sa-moân khoâng khaùc. Trong nhaø moãi ngaøy thöôøng coù ñeán naêm traêm Bích-chi-phaät lui tôùi khaát thöïc. Thuôû aáy coù moät bình baùt cuûa moät Bích-chi-phaät ñaùy nhoïn nhö hình vuù boø, neân bình baùt moãi khi ñeå leân coû hay treân taám thaûm, lieàn ngaõ, khoâng theå ñöùng vöõng.

Tröôûng giaû Taêng-taùt-ñaø-na coù moät coâ con gaùi, hình dung ñoan chaùnh deã thöông, ñaày ñuû ñöùc töôùng cuûa nöõ nhi. Coâ naøng thaáy bình baùt cuûa Bích-chi-phaät ñeå khoâng vöõng, lieàn côûi chieác voøng cuûa mình daâng cho Bích-chi-phaät, baïch: “Cuùi xin Ñaïi tieân nhaän laáy chieác voøng naøy, duøng loùt ñaùy baùt.”

Baáy giôø Tieân nhaân vì thöông xoùt coâ ta, neân nhaän laáy chieác voøng duøng ñeå loùt ñaùy baùt, neân bình baùt khoâng bò nghieâng ngaõ. Khi aáy coâ gaùi thaáy chieác baùt cuûa Bích-chi-phaät ñöùng yeân treân chieác voøng khoâng bò nghieâng ngaõ, neân vui möøng hôùn hôû traøn ngaäp toaøn thaân khoâng theå töï cheá, neân phaùt nguyeän: “Nhö bình baùt cuûa Tieân nhaân ñaët treân chieác voøng naøy khoâng ngaõ khoâng nghieâng, thì ta nguyeän ôû ñôøi vò lai, neáu nghe nhöõng phaùp theá gian hay xuaát theá gian cuûa Thaùnh nhaân noùi ra, ta ñeàu ghi nhôù hoaøn toaøn.”

Khi aáy Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Naøy caùc Tyø-kheo, neáu coù thaày naøo nghi ngôø coâ gaùi nhaø tröôûng giaû thuôû aáy nay laø ai thì chôù neân coù yù nghó gì khaùc, töùc laø Tyø-kheo A-nan naøy vaäy. Do thuôû aáy hoan hyû côûi chieác voøng treân tay, daâng cho Toân giaû Bích-chi-phaät ñeå loùt ñaùy bình baùt, nhaân ñaây phaùt nguyeän: “Nhö Tieân nhaân ñaët baùt treân chieác voøng thì khoâng ngaõ khoâng nghieâng, ta nguyeän ôû ñôøi vò lai, neáu nghe ñöôïc bao nhieâu phaùp theá gian hay xuaát theá gian, taát caû ñeàu ghi nhôù hoaøn toaøn khoâng queân.” Do nghieäp nhaân ñoù, nay ñöôïc phöôùc baùo nhöõng gì nghe ñöôïc khoâng queân.

Laïi moät hoâm noï, maët trôøi coøn ôû phöông Ñoâng, Tröôûng laõo A-nan ñaép y mang

bình baùt, ñi vaøo thaønh Xaù-baø-ñeà khaát thöïc. Khi ñi khoûi khu laâm vieân Kyø-ñaø, Caáp coâ ñoäc, nhöng chöa ñeán thaønh Xaù-baø-ñeà, treân khoaûng ñöôøng ñi coù moät ñaïi thoï teân laø Thi- xa-ba, döôùi taøng caây naøy coù nhieàu vò Baø-la-moân ñang döøng nghæ. Töø xa, troâng thaáy Tröôûng laõo A-nan saép ñi ñeán nôi, caùc Baø-la-moân aáy noùi vôùi nhau:

–Caùc ngöôøi phaûi bieát, vò Sa-moân em Cuø-ñaøm naøy, trong haøng thoâng minh ña vaên trí tueä, thì ngöôøi naøy laø baäc nhaát.

Hoï noùi lôøi nhö vaäy roài thì Toân giaû vöøa ñeán nôi. Hoï hoûi:

–Thöa Nhaân giaû, nay xin ngaøi quaùn saùt caây Thi-xa-ba naøy coù bao nhieâu laù? Quaùn ñaïi thoï roài, Toân giaû A-nan baûo hoï:

–Caønh caây phía Ñoâng toång coäng goàm coù chöøng aáy traêm ngaøn laù...

Laàn löôït nhö vaäy cho ñeán caønh caây phía Nam, phía Taây, phía Baéc, Toân giaû ñeàu

noùi:

–Toång coäng goàâm coù chöøng aáy traêm ngaøn laù.

Noùi nhö vaäy roài, Toân giaû boû ñi. Sau khi Toân giaû A-nan ñi roài, caùc Baø-la-moân laët

caây aáy chöøng traêm laù roài giaáu ñi moät nôi khaùc. Khi Toân giaû A-nan trôû laïi, caùc vò Baø-la- moân laïi chaän hoûi:

–Thöa Toân giaû A-nan, ngaøi ñaõ trôû laïi. Xin ngaøi quaùn saùt caây Thi-xa-ba coù bao nhieâu laù?

Baáy giôø Toân giaû A-nan ngöôùc xem caây roài lieàn bieát Baø-la-moân ruùt daáu chöøng traêm laù, lieàn noùi vôùi hoï:

–Caønh phía Ñoâng coù chöøng aáy traêm ngaøn laù...

Nhö vaäy cho ñeán caønh phía Nam, caønh phía Taây, caønh phía Baéc cuõng noùi chöøng aáy traêm ngaøn laù. Toân giaû noùi nhö vaäy roài lieàn boû ñi.

Luùc baáy giôø caùc vò Baø-la-moân cho laø vieäc ít coù, chöa töøng thaáy. Hoï noùi vôùi nhau:

–Vò Sa-moân naøy trí tueä heát söùc thoâng minh.

Caùc Baø-la-moân do vì nhaân duyeân naøy sinh taâm chaùnh tín. Ñaõ coù chaùnh tín roài, sau ñoù chaúng bao laâu hoï ñeàu ñöôïc xuaát gia, thaønh A-la-haùn.

Luùc baáy giôø coù Tröôûng laõo Phaân-na-baø-toá *(nhaø Tuøy dòch laø Phi Tuùc),* Tröôûng laõo Cung-tyø-la *(nhaø Tuøy dòch laø Giao Long)*, Tröôûng laõo Nan-ñeà-ca. Ba ngöôøi naøy chæ bieát nguyeân nhaân mình xuaát gia maø khoâng bieát nguyeân do mình töø ñaâu sinh ra, cuõng khoâng bieát caùc ñôøi quaù khöù taïo nghieäp gì. Hoï hoûi kinh naøy ñaët teân gì?

Ñaùp raèng:

–Caùc thaày thuoäc boä phaùi Ma-ha Taêng-kyø goïi laø Boån Söï.

–Caùc thaày thuoäc boä phaùi Taùt-baø-ña goïi laø Ñaïi Trang Nghieâm.

–Caùc thaày thuoäc boä phaùi Ca-dieáp-di goïi laø Nhaân Duyeân Phaät Sinh.

–Caùc thaày thuoäc boä phaùi Ñaøm-voâ-ñöùc goïi laø Boån Haïnh Cuûa Phaät Thích-ca Maâu-ni.

–Caùc thaày thuoäc boä phaùi Ni-sa-taéc goïi laø Caên Boån Cuûa Taïng Tyø-ni.

