**13- Truyeän Phaùp Hoä Thænh Phaät Taém Röûa**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-

veä.

Baáy giôø, trong thaønh coù naêm traêm ngöôøi ñi buoân ñang treân ñöôøng ñi qua nöôùc khaùc

ñeå buoân baùn kieám lôøi. Hoï ñeán moät quaõng ñoàng troáng thì bò laïc ñöôøng, khoâng bieát mình phaûi ñi loái naøo, laïi gaëp trôøi naéng haïn, neân hoï khaùt nöôùc gaàn cheát. Moïi ngöôøi ñeàu quyø laïy caùc Thieân thaàn ñeå caàu phuø hoä, nhöng chaúng coù söï caûm öùng naøo.

Luùc aáy trong soá nhöõng ngöôøi ñi buoân, coù moät Öu-baø-taéc noùi vôùi nhöõng ngöôøi ñi buoân:

–Ñöùc Nhö Lai vôùi loøng Ñaïi bi, saùu thôøi trong moät ngaøy ñeâm thöôøng quaùn saùt chuùng sinh, xem chuùng sinh naøo bò khoå naïn, thì Ngaøi lieàn ñeán cöùu giuùp. Vaäy ngay baây giôø, chuùng ta neân thaønh taâm xöng nieäm: “Nam-moâ Phaät-ñaø” ñeå caàu Ngaøi ñeán cöùu.

Nhöõng ngöôøi ñi buoân nghe noùi vaäy, ñeàu ñoàng thanh xöng nieäm: “Nam-moâ Phaät-ñaø, nguyeän Ngaøi ñeán cöùu giuùp cho chuùng con thoaùt caûnh noùng khaùt naøy”.

Luùc aáy Ñöùc Phaät töø xa nghe nhöõng ngöôøi ñi buoân xöng nieäm danh hieäu Phaät, Ngaøi cuøng trôøi Ñeá Thích lieàn ñeán nôi nhöõng ngöôøi ñi buoân bò naïn, laøm tuoân möa laønh. Nhöõng ngöôøi ñi buoân ñöôïc heát noùng khaùt, ñeàu vui möøng trôû veà nöôùc mình thænh Phaät vaø chuùng Taêng cuùng döôøng. Ñöùc Phaät lieàn höùa khaû. Hoï döïng côø, treo phöôùn, treo linh baùu, raûi nöôùc thôm treân ñaát, raûi hoa thôm, ñoát caùc thöù höông vaø saém söûa ñaày ñuû caùc thöùc aên ngon, roài ñeán baïch Phaät:

–Cuùi xin Ñöùc Theá Toân bieát cho! Ñaõ ñeán giôø, thöùc aên ñaõ doïn baøy ñaày ñuû.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân ñaép y, oâm baùt höôùng daãn caùc Tyø-kheo ñeán nhaø ngöôøi ñi buoân thoï cuùng. Ñöùc Phaät thoï trai xong, nhöõng ngöôøi ñi buoân trong loøng khao khaùt muoán nghe phaùp. Ngaøi lieàn noùi phaùp baèng moïi caùch cho hoï nghe. Hoï ñöôïc môû toû taâm yù, coù ngöôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, coù ngöôøi chöùng quaû Tö-ñaø-haøm, coù ngöôøi chöùng quaû A- na-haøm, cho ñeán coù ngöôøi phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

Caùc Tyø-kheo thaáy vieäc aáy, beøn böôùc tôùi tröôùc Ñöùc Phaät baïch:

–Ñôøi tröôùc Nhö Lai ñaõ gieo troàng phöôùc ñöùc gì, maø nay ñöôïc nhöõng ngöôøi ñi buoân cuùng döôøng maø hoï coøn ñaéc ñaïo nöõa?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích cho caùc thaày roõ. Thuôû xöa, taïi nöôùc Ba- la-naïi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Chieân-ñaøn Höông. Moät hoâm, Ñöùc Phaät höôùng daãn caùc Tyø-kheo ñeán nöôùc cuûa vua Phaùp Hoä, luùc aáy trôøi naéng haïn, muøa maøng thaát thu. Vua nghe tin Ñöùc Phaät ñeán, lieàn cuøng caùc quan ra ñoùn röôùc Ngaøi. Vua thænh Phaät: “Cuùi xin Theá Toân töø bi nhaän boán thöù cuùng döôøng cuûa con trong ba thaùng”. Ñöùc Phaät lieàn nhaän lôøi. Vua beøn laøm hoà taém trong thaønh ñeå Phaät vaø chuùng Taêng taém röûa. Vua phaùt theä nguyeän roäng lôùn: “Vôùi coâng ñöùc naøy, con nguyeän trôøi Ñeá Thích tuoân möa laønh khaép coõi Dieâm- phuø-ñeà ñeå luùa maù ñöôïc thaám nhuaàn, cöùu giuùp chuùng sinh.”

Vua phaùt theä nguyeän xong, trôøi lieàn ñoå möa, khaép nôi ñeàu ñöôïc thaém nhuaàn. Luùc aáy vua cho laøm taùm vaïn boán ngaøn chieác bình quyù ñeå ñöïng nöôùc Phaät taém roài ñem phaân phaùt trong taùm vaïn boán ngaøn thaønh, khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà, moãi thaønh nhaän moät bình. Vua coøn truyeàn leänh xaây thaùp cuùng döôøng bình nöôùc aáy, ñeå moïi ngöôøi nhaân ñoù phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng, Ñöùc Phaät Chieân-ñaøn thoï kyù cho vua: “Ñôøi vò lai, ñaïi vöông seõ thaønh Phaät hieäu laø Thích-ca Maâu-ni, ñoä khaép chuùng sinh khoâng theå tính löôøng”.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, vua Phaùp Hoä thôøi aáy nay chính Ta, coøn caùc quan luùc baáy giôø nay laø caùc Tyø-kheo. Nhôø coâng ñöùc cuùng döôøng Phaät luùc aáy cho neân trong voâ soá löôïng kieáp Ta khoâng bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, thöôøng sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi thoï höôûng söï an vui, ñeán ngaøy nay Ta ñaõ thaønh Phaät vì vaäy trôøi, ngöôøi ñeán cuùng döôøng Ta.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M