**6- KINH PHAÄT NOÙI VEÀ NHAÂN DUYEÂN BÒ CAÂY GIAÙO ÑAÂM VAØO CHAÂN**

Nghe nhö vaày:

Moät thuôû noï, Phaät ngöï taïi tinh xaù Truùc vieân, trong thaønh La-duyeät-kyø, cuøng vôùi naêm traêm vò ñaïi Tyø-kheo Taêng.

Vaøo luùc saùng sôùm, Ñöùc Theá Toân ñaép y oâm baùt cuøng naêm traêm Tyø-kheo Taêng vaø Toân giaû A-nan vaây quanh cuøng vaøo thaønh La-duyeät -kyø ñeå khaát thöïc, laàn löôït ñeán khaép caùc nhaø, thaáy trong laøng coù ngöôøi ñang chaët goã cöùng, coù moät thanh goã daøi moät thöôùc hai vaêng sang moät beân vaø döïng ñöùng tröôùc Phaät.

Ñöùc Phaät lieàn nghó: “Ñaây laø nhaân duyeân ñôøi tröôùc, do chính Ta gaây ra thì phaûi töï gaùnh chòu.” Moïi ngöôøi thaáy vaäy ñeàu xuùm laïi xem, hoï kinh ngaïc, la thaát thanh. Ñöùc Phaät laïi nghó:

“Nay Ta phaûi thò hieän vieäc ñeàn traû quaû baùo kieáp tröôùc cho moïi ngöôøi thaáy, khieán hoï tin hieåu tai öông ñoái ñòch, ñeå hoï khoâng daùm gaây ra ñieàu aùc.” Nghó xong, Ñöùc Phaät lieàn bay voït leân hö khoâng, caùch maët ñaát moät nhaän; caây giaùo lieàn ñuoåi theo Ñöùc Phaät cuõng cao moät nhaän, döïng ñöùng tröôùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi voït leân cao hai nhaän, ba nhaän, boán nhaän cho ñeán baûy nhaän, caây giaùo cuõng ñuoåi theo Ngaøi cao ñeán baûy nhaän. Ñöùc Theá Toân laïi voït leân cao moät caây Ña-la, thì caây giaùo cuõng bay theo cao ñeán moät caây Ña-la. Ñöùc Phaät voït leân cao baûy caây Ña-la, caây giaùo nhoïn cuõng ñuoåi theo vaø döïng ñöùng tröôùc Ngaøi. Ñöùc Phaät laïi voït leân cao baûy daëm, caây giaùo cuõng bay theo cao baûy daëm. Ñöùc Phaät laïi bay cao möôøi daëm, caây giaùo cuõng bay cao nhö vaäy. Ñöùc Phaät laïi bay cao moät do- dieân, caây giaùo cuõng bay theo Ngaøi. Ñöùc Phaät laïi bay cao baûy do-dieân, caây giaùo cuõng ñuoåi theo Ngaøi. Khi aáy, ôû trong khoâng trung Ñöùc Phaät laïi hoùa thaønh moät taûng ñaù xanh, beà daøy saùu do-dieân, roài Ngaøi ñöùng treân taûng ñaù aáy; caây giaùo lieàn ñaâm thuûng taûng ñaù, döïng ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät. ÔÛ trong khoâng trung Ñöùc Phaät laïi hoùa ra moät doøng nöôùc, roäng möôøi hai do-dieân, saâu saùu do-dieân. Ngaøi ñöùng treân doøng nöôùc aáy, caây giaùo laïi xuyeân qua doøng nöôùc, döïng ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät. Trong khoâng trung Phaät laïi hoùa thaønh moät böïng löûa lôùn, moãi beà roäng möôøi hai do-dieân, cao saùu do-dieân, roài ñöùng treân ñoáng löûa aáy; caây giaùo cuõng xuyeân qua ñoáng löûa, roài döïng ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät. ÔÛ trong hö khoâng Ñöùc Phaät laïi hoùa thaønh luoàng gioù xoaùy roäng möôøi hai do-dieân, cao saùu do-dieân, roài ñöùng treân luoàng gioù aáy, caây giaùo bay theo moät beân cheânh cheách, roài döïng ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi bay voït leân cung ñieän cuûa boán vò vua trôøi roài Ngaøi an truï trong cung ñieän ñoù, caây giaùo cuõng bay theo roài döïng ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi bay leân taàng trôøi Tam thaäp tam thieân, ngoài treân taûng ngoïc löu ly vuoâng vöùc moãi caïnh moät do-dieân; caây giaùo cuõng bay theo, ñeán döïng ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät.

Sau khi Ñöùc Phaät ñi roài, boán vò trôøi baûo nhau raèng:

–Ñöùc Phaät sôï caây giaùo goã naøy, nhöng caây giaùo vaãn ñuoåi theo Ngaøi, khoâng tha.

Hoï ñeàu coù veû khoâng vui. Ñöùc Phaät bieán maát ôû taàng trôøi Tam thaäp tam thieân, roài hieän ra ôû coõi trôøi Dieäm thieân; roài bieán maát khoûi taàng trôøi Dieäm thieân, laïi hieän ra ôû taàng trôøi Ñaâu-thuaät; roài bieán maát khoûi taàng trôøi Ñaâu-thuaät, laïi hieän ra ôû taàng trôøi Nieát-ma-la- tha; roài bieán maát khoûi taàng trôøi Nieát-ma-la-tha, laïi hieän ra ôû taàng trôøi Baø-la-ni-maät; roài bieán maát khoûi taàng trôøi Baø-la-ni-maät, laïi hieän ra ôû taàng trôøi Phaïm thieân; nhöng caây giaùo töø taàng trôøi Tam thaäp tam thieân, thöù lôùp ñi leân, cho ñeán taàng trôøi Phaïm thieân, döïng ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät.

Chö Thieân noùi vôùi nhau:

–Ñöùc Phaät sôï caây giaùo naøy boû ñi, maø noù vaãn ñuoåi theo khoâng tha!

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân töï noùi veà nhaân duyeân ñôøi tröôùc cuûa mình cho caùc Phaïm thieân nghe. Töø taàng trôøi Phaïm thieân, Ngaøi xuoáng taàng trôøi Baø-la-ni-maät, töø taàng trôøi Baø-la-ni- maät, Ngaøi xuoáng taàng trôøi Nieát-ma-la-tha; töø taàng trôøi Nieát-ma-la-tha, Ngaøi xuoáng taàng trôøi Ñaâu-thuaät; töø taàng trôøi Ñaâu-thuaät, Ngaøi xuoáng taàng trôøi Dieäm thieân, töø taàng trôøi Dieäm thieân, Ngaøi ñeán xuoáng taàng trôøi Tam thaäp tam thieân, töø taàng trôøi Tam thaäp tam thieân, Ngaøi xuoáng taàng trôøi cuûa boán vò vua trôøi, töø taàng trôøi cuûa boán vò vua trôøi, Ngaøi trôû veà thaønh La-duyeät-kyø.

Taïi caùc taàng trôøi ñi qua, Ngaøi ñeàu noùi veà nhaân duyeân ñôøi tröôùc cho chö Thieân ôû taàng trôøi aáy nghe. Luùc aáy caây giaùo vaãn ñuoåi theo Ngaøi treân caùc coõi trôøi cho ñeán luùc Ngaøi trôû xuoáng thaønh La-duyeät-kyø. Ñöùc Phaät cuõng noùi veà nhaân duyeân ñôøi tröôùc cho moïi ngöôøi trong thaønh La-duyeät-kyø nghe.

Phaät vaø Tyø-kheo Taêng ra khoûi thaønh La-duyeät-kyø, caây giaùo vaãn ñuoåi theo Ñöùc Phaät, ngöôøi trong nöôùc ñeàu theo Ñöùc Phaät ra khoûi thaønh.

Baáy giôø Ñöùc Phaät hoûi moïi ngöôøi:

–Caùc vò muoán ñi ñaâu? Moïi ngöôøi thöa raèng:

–Chuùng con muoán theo Ñöùc Nhö Lai ñeå xem söï vieäc naøy. Phaät baûo moïi ngöôøi:

–Caùc vò haõy töï trôû veà, Ñöùc Nhö Lai töï bieát khi naøo laø ñuùng luùc. Toân giaû A-nan hoûi Phaät:

–Vì sao Ñöùc Nhö Lai baûo moïi ngöôøi phaûi trôû veà? Phaät baûo A-nan:

–Neáu moïi ngöôøi thaáy Ta ñeàn traû quaû baùo naøy, hoï seõ ngaõ laên ra ñaát maø cheát.

Toân giaû A-nan beøn im laëng. Ñöùc Theá Toân trôû veà tinh xaù Truùc vieân, an truï trong phoøng mình. Ngaøi baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy trôû veà phoøng mình. Moïi ngöôøi ñeàu vaâng lôøi trôû veà phoøng. Toân giaû A-nan hoûi Phaät:

–Con seõ laøm gì? Phaät baûo A-nan:

–Thaày cuõng trôû veà phoøng.

Toân giaû A-nan lieàn trôû veà phoøng.

Ñöùc Phaät beøn nghó: “Vieäc naøy do ñôøi tröôùc Ta gaây ra, chaéc chaén Ta phaûi ñeàn traû.” Ngaøi lieàn laáy Ñaïi y, gaáp thaønh boán lôùp, roài trôû laïi choã ngoài cuõ. Ñöùc Phaät lieàn ñöa chaân maët ra, caây giaùo lieàn ñaâm töø mu baøn chaân xuoáng, roài xuyeân qua loøng ñaát, saâu ñeán saùu vaïn taùm ngaøn do-dieân; xuyeân qua ñaát thì ñeán nöôùc, nöôùc saâu saùu vaïn taùm ngaøn do-dieân; xuyeân qua nöôùc ñeán löûa, löûa daøy saùu vaïn taùm ngaøn do-dieân. Khi caây giaùo ñeán löûa thì bò chaùy tieâu. Ngay khi aáy, maët ñaát bò rung ñoäng saùu laàn.

Baáy giôø Toân giaû A-nan vaø caùc Tyø-kheo ñeàu töï nghó: “Giôø ñaây maët ñaát rung ñoäng chaéc caây giaùo ñaõ ñaâm truùng chaân Ñöùc Phaät roài!”

Khi Ñöùc Phaät bò giaùo ñaâm Ngaøi bò ñau moät caùch khoå sôû, ñau moät caùch cay nghieät, ñau moät caùch nhöùc nhoái, ñau gaàn ñöùt hôi thôû. Toân giaû A-nan lieàn ñeán choã Phaät, thaáy caây giaùo ñaâm vaøo chaân laøm Ngaøi bò thöông, A-nan lieàn bò cheát ngaát, ngaõ nhaøo xuoáng ñaát.

Ñöùc Phaät lieàn raûy nöôùc leân Toân giaû A-nan, Toân giaû A-nan ñöùng daäy, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, xoa vaøo chaân Ngaøi, khoùc loùc rôi leä noùi:

–Phaät ñaõ ñi baèng ñoâi chaân naøy ñeán döôùi coäi caây Boà-ñeà haøng phuïc ma quaân; roài leân taàng trôøi Tam thaäp tam thieân noùi phaùp hoùa ñoä meï Ngaøi. Thaân Ñöùc Theá Toân laø thaân Kim cang, do nhaân duyeân gì maø moät caây giaùo nhoû laïi laøm haïi Ngaøi ñöôïc?

Phaät baûo A-nan:

–A-nan haõy nín! Chôù coù buoàn raàu khoùc loùc nöõa! Vì leõ nhaân duyeân cuûa cuoäc ñôøi laø sinh töû xuoáng leân, môùi coù noãi khoå naøy.

Toân giaû A-nan hoûi Ñöùc Phaät:

–Giôø ñaây veát thöông naøy gaây ñau nhöùc, noù seõ caøng ñau hôn nöõa hay seõ bôùt daàn? Phaät baûo A-nan:

–Daàn daàn seõ bôùt.

Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø caùc thaày Tyø-kheo ñeán choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu laïy döôùi chaân Ngaøi, roài ñöùng qua moät beân. Toân giaû Xaù-lôïi-phaát hoûi Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chaúng hay veát thöông naøy gaây ñau nhöùc, noù caøng ñau hôn nöõa hay seõ bôùt daàn?

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Söï ñau nhöùc naøy daàn daàn seõ bôùt.

Baáy giôø, trong chuùng Tyø-kheo, nhöõng vò chöa döùt heát caùc laäu hoaëc thaáy veát thöông aáy buoàn khoùc, rôi leä than thôû:

–Ñöùc Theá Toân ñaïi bi, khoâng coù chuùng sinh naøo maø Ngaøi khoâng teá ñoä, nhöng vì sao laïi bò söï ñau ñôùn naøy?!

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày ñöøng khoùc nöõa! Ñôøi tröôùc chính Ta ñaõ gaây ra vieäc naøy, thì nay phaûi gaùnh chòu, khoâng theå troán traùnh ñi ñaâu ñöôïc. Nghieäp duyeân naøy cuõng khoâng phaûi do cha gaây ra, cuõng khoâng phaûi do meï gaây ra, cuõng khoâng phaûi do vua gaây ra, cuõng khoâng phaûi do trôøi gaây ra, cuõng khoâng phaûi do Sa-moân, Baø-la-moân gaây ra. Chính Ta ñaõ gaây ra thì nay Ta phaûi gaùnh chòu.

Coøn caùc vò laäu hoaëc ñaõ heát, ñaõ chöùng ñöôïc thaàn thoâng thì ñeàu im laëng suy nghó: “Ngaøy tröôùc Ñöùc Phaät coù noùi keä:

*Vieäc ngöôøi ñôøi gaây ra Hoaëc laønh hay laø döõ Chính mình chòu quaû baùo Khoâng bao giôø maát ñi.”*

Thaày thuoác Kyø-baø nghe tin Ñöùc Phaät bò caây giaùo ñaâm vaøo chaân, lieàn khoùc loùc ñi ñeán choã vua A-xaø-theá.

Vua A-xaø-theá hoûi:

–Vì sao khanh khoùc? Kyø-baø ñaùp:

–Toâi nghe noùi Ñöùc Phaät bò caây giaùo ñaâm vaøo chaân, neân toâi khoùc.

Vua A-xaø-theá nghe Kyø-baø noùi, lieàn ngaát xæu töø treân giöôøng rôi xuoáng ñaát, moät laùt sau môùi tænh. Khi aáy, toaøn cung ñieän trong vaø ngoaøi ñeàu kinh hoaøng, sôï haõi.

Nhaø vua ñöùng daäy, rôi nöôùc maét, ra leänh cho caùc quan:

–Haõy mau chuaån bò xe coä, ta muoán ñeán choã Ñöùc Phaät. Caùc quan vaâng leänh, chuaån bò xe coä xong taâu vua:

–Xe coä ñaõ chuaån bò xong.

Nhaø vua lieàn leân xe, ra khoûi thaønh La-duyeät-kyø. Boán giai caáp trong thaønh, caùc thieän nam tín nöõ, nghe tin Ñöùc Phaät bò caây giaùo ñaâm vaøo chaân, nhaø vua cuøng em laø Kyø- baø, vôùi daân chuùng trong thaønh coù caû traêm ngaøn ngöôøi vaây quanh, cuøng ñi ñeán choã Ñöùc Phaät. Vua xuoáng xe, côûi muõ, boû kieám, caát loïng, ñi boä ñeán choã Phaät. Luùc aáy Ñöùc Phaät ñang naèm nghieâng hoâng beân phaûi.

Vua lieàn ñaûnh leã Ñöùc Phaät, sau ñoù ñöa tay naâng chaân Phaät, xoa nheø nheï, mieäng noùi teân nöôùc vaø danh taùnh cuûa mình:

–Con laø A-xaø-theá, vua nöôùc Ma-kieät. Vaø hoûi thaêm Ñöùc Theá Toân:

–Söï ñau nhöùc cuûa veát thöông coù giaûm ñi chuùt naøo chaêng? Phaät ñaùp:

–Mong Ñaïi vöông thöôøng ñöôïc an oån, soáng laâu, khoâng beänh, vua neân cai trò nhaân daân baèng chaùnh phaùp, chôù laøm nhöõng vieäc khoâng ñuùng phaùp.

Ñöùc Phaät lieàn môøi vua ngoài, vua lieàn an toïa. Vua hoûi Ñöùc Phaät:

–Con nghe Nhö Lai noùi raèng: “Thaân Phaät laø thaân Kim cang, khoâng theå huûy hoaïi ñöôïc.” Chaúng hay vì sao baây giôø laïi bò caây giaùo baèng goã ñaâm vaøo chaân nhö theá?

Phaät baûo nhaø vua:

–Taát caû caùc phaùp ñeàu do nhaân duyeân maø bò huûy hoaïi. Thaân Ta tuy laø Kim cang, göôm giaùo khoâng phaù hoaïi ñöôïc, nhöng bò nhaân duyeân ñôøi tröôùc laøm huûy hoaïi.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân lieàn noùi baøi tuïng:

*Vieäc ngöôøi ñôøi gaây ra Ñeàu töï thaáy vieäc mình Laøm laønh ñöôïc baùo laønh Laøm döõ bò baùo döõ.*

Cho neân, naøy Ñaïi vöông, caàn phaûi döùt boû vieäc aùc, laøm ñieàu laønh. Nhöõng keû aùc ñoäc ngu si khoâng coù hoïc vaán, chöa bieát chaân ñaïo, ñuøa giôõn, coi thöôøng gaây ra toäi loãi, veà sau phaûi chòu quaû baùo moät caùch ñau khoå. Cho neân, naøy Ñaïi vöông, khoâng neân vì ñuøa giôõn maø gaây ra toäi loãi. Vua neân tu hoïc nhö vaäy.

Vua baûo Kyø-baø:

–Ngöôi haõy hoøa hôïp caùc thöù thuoác thaät toát taåy röûa, ñoïc chuù chöõa trò veát thöông cuûa Phaät laøm cho mau laønh!

Kyø-baø thöa:

–Xin vaâng!

Kyø-baø lieàn ñaûnh leã Ñöùc Phaät, taåy röûa chaân Ngaøi, sau ñoù ñaép thuoác sinh da non, ñoaïn ñoïc chuù heát ñau. Kyø-baø xuaát ra traêm ngaøn taám næ ñaét tieàn ñeå boù chaân Phaät; duøng tay xoa boùp chaân Ngaøi, mieäng caàu khaán raèng: “Nguyeän Phaät soáng laâu, mong tai hoïa naøy choùng döùt tröø, taát caû chuùng sinh coøn khoå ñau trong ñeâm daøi cuõng ñöôïc giaûi thoaùt”. OÂng lieàn ñöùng leân ñaûnh leã Ñöùc Phaät, roài ñöùng qua moät beân.

Baáy giôø Ñöùc Phaät lieàn giaûng noùi phaùp Töù ñeá cho vua A-xaø-theá vaø taát caû moïi ngöôøi trong hoäi nghe:

–Sao goïi laø Töù ñeá? Ñoù laø khoå ñeá, khoå taäp ñeá, khoå taän ñeá, khoå taän ñaïo ñeá. Ñoù laø boán chaân lyù chaéc thaät.

Khi Ñöùc Phaät giaûng noùi phaùp Töù ñeá coù saùu möôi vò Tyø-kheo döùt heát laäu hoaëc, taâm yù môû toû. Moâït vaïn moät ngaøn ngöôøi ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh.

Baáy giôø nhaø vua töø giaõ Ñöùc Phaät:

–Vì vieäc nöôùc baän roän, con phaûi trôû veà, xin giaõ bieät Ñöùc Theá Toân. Ñöùc Phaät baûo:

–Ñaïi vöông neân bieát ñaõ ñuùng luùc.

Vua lieàn ñöùng daäy cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, nhieãu quanh Phaät ba voøng roài trôû veà. Moïi ngöôøi cuõng ñaûnh leã Ñöùc Phaät, nhieãu quanh ba voøng roài trôû veà.

Baáy giôø, vaøo luùc nöûa ñeâm, coù baûy vò trôøi, moãi vò coù khaû naêng phaùt ra traêm thöù aâm thanh, ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân Ngaøi, nhieãu quanh Ngaøi moät voøng roài ñöùng chaép tay. Khi aáy, moät vò trôøi baïch Phaät:

–Sa-moân Cuø-ñaøm nhö sö töû bò thoï thöôïng, chòu ñöïng ñöôïc söï ñau ñôùn khoâng cho ngöôøi bieát.

Moät vò trôøi khaùc laïi noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm nhö voi bò thoï thöôïng, chòu ñöïng ñöôïc söï ñau ñôùn khoâng cho ngöôøi bieát.

Moät vò trôøi khaùc laïi noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm gioáng nhö con boø lôùn khi roáng leân, cuõng khoâng bieát söï ñau ñôùn. Moät vò trôøi khaùc laïi noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm gioáng nhö con traâu khi roáng leân, cuõng khoâng bieát ñau ñôùn Moät vò trôøi khaùc laïi noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm gioáng nhö vò vua trôøi coù taùm tay bò thoï thöông, neân chòu ñöïng ñöôïc söï ñau ñôùn.

Moät vò trôøi khaùc laïi noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm nhö con ngöïa baùu, neân khoâng bieát ñau ñôùn. Moät vò trôøi khaùc laïi noùi:

–Sa-moân Cuø-ñaøm quaùn saùt kyõ söï thanh tònh, neân khoâng bieát ñau ñôùn. Vò trôøi thöù nhaát noùi:

–Ñöùc Phaät laø Sö Töû trong loaøi ngöôøi, laø Voi trong loaøi ngöôøi, laø con Boø lôùn trong loaøi ngöôøi, laø con Traâu trong loaøi ngöôøi, laø vò vua Trôøi taùm tay trong loaøi ngöôøi, laø con ngöïa baùu trong loaøi ngöôøi, laø ngöôøi xeùt kyõ söï thanh tònh trong loaøi ngöôøi. Ñöùc Theá Toân laø nhö theá, chòu ñöïng ñöôïc söï ñau khoå. Nhöõng keû ngu si thì chòu ñöïng söï ñau ñôùn, coøn Ñöùc Theá Toân duøng trí tueä ñeå chòu ñöïng, chaúng phaûi nhö keû ngoaïi hoïc Phaïm chí, tuoåi ñaõ quaù trung nieân, bieáng nhaùc beâ tha laïi laáy vôï, maø mong ñöôïc thoaùt khoå, thì khoâng theå ñöôïc ñoä? Vì sao? Vì khoâng theå roát raùo vaäy. Trong chaùnh phaùp cuûa Nhö Lai, thanh tònh roát raùo, döùt boû caùc aùi duïc, ñöôïc ñeán Nieát-baøn. Nhö vaäy môùi thoaùt ra ñöôïc caùi bieån nhô baån ba coõi. Vì sao? Vì taâm yù hoï ñöôïc chaùnh ñònh, tu phaùp Töù ñeá ñeå tìm Nieát-baøn.

Luùc aáy vò trôøi noùi keä:

*Hung döõ khoù haøng phuïc Si, nghi, khoâng ñònh trí Chí meâ, ôû röøng ruù Khoâng thoaùt vöïc sinh töû. Ñònh trí, tröø hung ngu Luyeän yù, môû troùi buoäc Taâm laëng, khoâng meâ laàm Vöôït ra bieån sinh töû.*

Vò trôøi noùi keä xong, Ñöùc Phaät im laëng chaáp nhaän. Caùc vò trôøi thaáy Ñöùc Phaät im

laëng, bieát Ngaøi ñaõ baèng loøng, lieàn cuùi ñaàu laïy döôùi chaân Phaät, nhieãu quanh Phaät ba voøng, roài boãng nhieân bieán maát. Ñeán saùng, Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Thuôû xöa, caùch nay voâ soá a-taêng-kyø kieáp veà tröôùc, baáy giôø coù hai ñoaøn ngöôøi ñi buoân. Moãi ñoaøn coù naêm traêm ngöôøi, taïi nöôùc Ba-la-naïi, hoï ñeàu huøn voán ñònh ñoùng thuyeàn ñi bieån. Ñoùng thuyeàn xong, hoï môû neo, tröông buoàm, xuaát haønh. Gioù thoåi ñöa ñi, ñeán baõi bieån toaøn laø ngoïc quyù. Treân baõi bieån naøy coù raát nhieàu y phuïc, meàn neäm, thöùc uoáng aên, giöôøng naèm, ñoà ngoài vaø caùc coâ gaùi xinh ñeïp, ñuû loaïi chaâu baùu, chaúng thieáu thöù gì.

Baáy giôø, ngöôøi daãn ñaàu moät ñoaøn ñi buoân baûo moïi ngöôøi:

–Chuùng ta vì cuûa caûi neân môùi khoå sôû vöôït bieån ñeán ñaây. Nay ñieàu mong öôùc ñaõ ñaït ñöôïc, vaäy chuùng ta neân ôû laïi ñaây, vui chôi vôùi naêm thöù duïc laïc.

Coøn ngöôøi daãn ñaàu cuûa ñoaøn buoân thöù hai baûo nhöõng ngöôøi trong ñoaøn cuûa mình

raèng:

–ÔÛ ñaây tuy coù nhieàu caùc thöù chaâu baùu, naêm duïc, theå nöõ, y phuïc, thöùc uoáng aên

khoâng thieáu thöù gì, nhöng chuùng ta khoâng neân ôû ñaây laâu.

Baáy giôø, treân hö khoâng coù moät vò Thieân nöõ, thöông xoùt ñoaøn ngöôøi ñi buoân naøy, muoán giuùp hoï ñöôïc nhö yù muoán, coù nhieàu cuûa caûi, trôû veà an toaøn, neân ôû trong hö khoâng baûo nhöõng ngöôøi ñi buoân:

–ÔÛ ñaây tuy coù cuûa caûi, naêm duïc, theå nöõ, y phuïc, meàn neäm, thöùc uoáng aên nhöng khoâng neân ôû laâu, phaûi sôùm trôû veà. Vì sao? Vì baûy ngaøy nöõa, vuøng ñaát naøy seõ bò chìm trong nöôùc.

Vò Thieân nöõ noùi xong lieàn bieán maát.

Laïi coù moät vò Thieân nöõ ma giôùi, yù muoán cho nhöõng ngöôøi ñi buoân naøy bò cheát heát taïi ñaây, khoâng trôû veà ñöôïc, beøn ôû trong khoâng trung, baûo:

–Caùc ngöôi khoâng neân chuaån bò ghe thuyeàn trôû veà laøm gì, vì ôû ñaây raát vui söôùng, raát ñaùng ñeå vui chôi. Maët ñaát taïi ñaây tröôùc khoâng heà coù nöôùc ñeán, neáu coù nöôùc ñeán ñaây, thì caùc thöù chaâu baùu, thöùc aên uoáng, y phuïc, meàn neäm, gaùi ñeïp, naêm duïc do ñaâu maø coù? Vò Thieân nöõ vöøa roài noùi raèng: “Nöôùc seõ ngaäp chìm vuøng naøy”. Ñoù laø lôøi doái gaït, khoâng ñaùng tin.

Noùi xong, vò Thieân nöõ ma giôùi lieàn bieán maát.

Baáy giôø ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù nhaát, nghe vò Thieân nöõ ma giôùi noùi beøn baûo nhöõng ngöôøi trong ñoaøn cuûa mình:

–Caùc baïn chôù coù chuaån bò thuyeàn beø ñeå trôû veà laøm gì; chôù coù tin lôøi vò Thieân nöõ vöøa roài noùi. Ñoù laø doái gaït maø thoâi. ÔÛ ñaây vui söôùng, naêm duïc ñaày ñuû. Vì ôû Dieâm-phuø khoå sôû, chính laø muoán caàu sinh ñeán ñaây. Nay ñaõ ñeán ñöôïc roài vì sao laïi boû ñi!

Ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù hai laïi baûo nhöõng ngöôøi trong ñoaøn cuûa mình:

–Caùc baïn chôù tham ñaém naêm duïc maø ôû ñaây laâu, vì baûy ngaøy nöõa nöôùc seõ daâng leân ñaày ngaäp nôi ñaây, phaûi mau mua baùn, chuaån bò söûa chöõa ghe thuyeàn. Lôøi vò Thieân nöõ vöøa roài noùi laø lôøi chaân thaønh, khoâng heà doái gaït. Giaû söû neáu baûy ngaøy nöõa maø khoâng coù nöôùc daâng, chuùng ta vaãn phaûi söûa chöõa laïi ghe thuyeàn ñeå trôû veà, vì chuùng ta ñaâu theå boû cha meï, vôï con ôû queâ nhaø? Coøn neáu baûy ngaøy nöõa, nöôùc khoâng daâng leân, thì chuùng ta seõ ôû ñaây, vui chôi vôùi naêm duïc, sau ñoù töø töø seõ trôû veà. Neáu nöôùc ñaày ngaäp nhö lôøi vò Thieân nöõ vöøa roài noùi, thì chuùng ta ñaõ chuaån bò söûa chöõa ghe thuyeàn xong, thì trôû veà naøo coù khoù gì.

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Baûy ngaøy sau, ñuùng nhö lôøi vò nöõ ñaõ noùi, nöôùc ñaày ngaäp maët ñaát. Baáy giôø, ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù hai ñaõ chuaån bò tröôùc ghe thuyeàn xong, ngaøy nöôùc daâng taát caû nhöõng ngöôøi ñi buoân trong ñoaøn ñeàu ñöôïc leân thuyeàn. Coøn ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù nhaát, vì tröôùc ñoù khoâng chuaån bò söûa chöõa ghe thuyeàn neân ngaøy nöôùc daâng hoï giaønh thuyeàn vôùi nhöõng ngöôøi trong ñoaøn buoân thöù hai. Ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù hai vì muoán baûo veä nhöõng ngöôøi trong ñoaøn khoâng ñeå hoï giaønh thuyeàn, beøn maëc aùo giaùp, caàm gaäy ñeå chieán ñaáu vôùi nhau. Ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù hai ôû treân thuyeàn duøng maâu kích ñaâm ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù nhaát laøm cho y gaõy chaân roài cheát.

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Thaày coù bieát ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù nhaát luùc baáy giôø nay laø ai chaêng? Ñoù chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña ngaøy nay. Coøn ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù hai duøng maâu kích ñaâm ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù nhaát luùc baáy giôø nay chính laø Ta. Ñoaøn ngöôøi ñi buoân naêm traêm ngöôøi thöù nhaát luùc baáy giôø nay laø ñeä töû cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña; coøn ñoaøn buoân naêm traêm ngöôøi thöù hai luùc baáy giôø nay laø naêm traêm vò La-haùn. Vò Thieân nöõ luùc aáy nay chính laø Xaù-lôïi-phaát. Vò Thieân nöõ ma giôùi luùc aáy thì nay laø ñeä töû Baø-la-moân cuûa Tyø-kheo Maõn Nguyeät.

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Thuôû xöa Ta laøm ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn ñi buoân, tham cuûa sôï cheát, vöôït bieån, tranh thuyeàn vôùi ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn buoân thöù nhaát, ñaâm maâu kích vaøo chaân y. Do nhaân duyeân ñoù, trong voâ soá ngaøn naêm, chòu khoå trong ñòa nguïc, ôû trong ñòa nguïc suoát voâ soá ngaøn naêm bò maâu kích ñaâm cheùm, voâ soá ngaøn naêm bò ñoïa vaøo loaøi suùc sinh, bò ngöôøi baén gieát, trong voâ soá ngaøn naêm bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû, phaûi leo leân caây chuøy baèng saét. Ngaøy nay tuy ñöôïc thaân Kim cang Nhö Lai roài, nhöng do tai öông ñôøi tröôùc coøn soùt laïi, neân môùi bò caây giaùo ñaâm vaøo chaân.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân keå laïi nhaân duyeân ñôøi tröôùc baèng baøi keä:

*Ñôøi tröôùc Ta daãn ñaàu Leân thuyeàn ñi ra bieån*

*Hai ñoaøn cuøng tranh thuyeàn Laáy maâu ñaâm chaân haén*

*Do vì nhaân duyeân aáy Maõi chòu khoå ñòa nguïc Suùc sinh bò teân baén Ngaï quyû, leo caây chuøy. Nay Ta ñaõ thaønh Phaät*

*Vì thöông xoùt chuùng sinh Tuy ñöôïc thaân Kim cang Khoâng khoûi bò giaùo nhoïn. Duyeân naøy khoâng maát ñi Cuõng chaúng tan trong khoâng Phaûi giöõ ba nhaân duyeân Thaân, mieäng, yù ñöøng phaïm. Nay Ta ñaõ thaønh Phaät*

*Ñöôïc laøm töôùng ba coõi Taïi suoái lôùn A-naäu*

*Töï noùi duyeân ñôøi tröôùc.*

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Thaày xem Ñöùc Nhö Lai caùc ñieàu aùc ñaõ döùt heát, caùc ñieàu thieän ñaõ ñaày ñuû, ñoái vôùi caùc Trôøi, Roàng, Quyû thaàn, vua chuùa, quan daân, taát caû chuùng sinh Ta ñeàu muoán hoùa ñoä hoï, vaäy maø vaãn coøn khoâng thoaùt khoûi söï baùo öùng naøy. Huoáng chi laø nhöõng ngöôøi si meâ taêm toái chöa thaáy ñaïo?! Cho neân, naøy Xaù-lôïi-phaát, phaûi giöõ gìn thaân, mieäng, yù, ñöøng phaïm loãi cuûa ba nghieäp naøy. Naøy Xaù-lôïi-phaát, caùc thaày neân tu hoïc nhö vaäy.

Ñöùc Phaät noùi nhaân duyeân naøy xong, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vui möøng laõnh thoï thöïc haønh.

