**58- Truyeän Phaät Hoùa Ñoä Con Traâu Ñöôïc Sinh Leân Coõi Trôøi**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï taïi nöôùc Kieàu-taùt-la.

Baáy giôø Ñöùc Phaät daãn ñaàu caùc Tyø-kheo ñeán röøng Laëc-na. Ñöùc Phaät gaëp moät caùi ñaàm, trong ñaàm coù naêm traêm con traâu raát hung döõ, laïi coù naêm traêm ngöôøi chaên traâu.

Töø xa, nhöõng ngöôøi chaên traâu thaáy Ñöùc Phaät vaø caùc Tyø-kheo ñi qua con ñöôøng naøy, hoï voäi keâu to:

–Cuùi xin Ñöùc Theá Toân ñöøng ñi treân ñoaïn ñöôøng naøy! Trong baày traâu ñaây, coù moät con raát hung döõ, thöôøng hay huùc ngöôøi bò thöông, Ngaøi raát khoù qua con ñöôøng naøy.

Ñöùc Phaät baûo nhöõng ngöôøi chaên traâu:

–Caùc oâng chôù quaù lo sôï, duø cho traâu kia coù ñeán huùc Ta ñi nöõa thì cuõng bieát phaûi laøm gì.

Ngay khi Ñöùc Phaät ñang noùi, con traâu hung döõ kia boãng chaïy veà phía Ñöùc Phaät, vung ñuoâi, cuùi söøng, roáng to vaø nhaûy thình thòch tröôùc maët Phaät.

Luùc aáy töø naêm ñaàu ngoùn tay cuûa Nhö Lai hoùa ra naêm con sö töû ñöùng hai beân Phaät; bao boïc xung quanh Ngaøi laø moät hoá löûa lôùn. Traâu raát sôï haõi, rong chaïy khaép nôi, nhöng khoâng coù nôi naøo coù theå thoaùt thaân chæ coøn moät choã troáng nhoû an oån tröôùc chaân Ñöùc Phaät, laø coù theå dung thaân ñöôïc, traâu lieàn chaïy vaøo choã troáng aáy, trong taâm an oån khoâng coøn sôï seät gì.

Luùc aáy traâu quyø xuoáng, löôõi lieám chaân Phaät, roài ngöûng ñaàu leân nhìn Ngaøi, trong loøng vui söôùng khoân xieát.

Theá Toân bieát taâm traâu ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, lieàn noùi keä cho traâu nghe:

*Trong taâm quaù hung döõ Muoán ñeán laøm haïi Ta Töôûng raèng mình seõ thaéng Ai ngôø lieám chaân Ta.*

Traâu nghe Ñöùc Phaät noùi keä sinh loøng raát hoå theïn, taâm boãng nhieân böøng toû, maây aùm tan ñi, bieát raèng tröôùc kia, khi coøn laøm ngöôøi, mình ñaõ gaây ra nhieàu nghieäp aùc; cho neân caøng theâm hoå theïn, khoâng aên coû, uoáng nöôùc cho ñeán khi cheát. Con traâu lieàn ñöôïc sinh leân taàng trôøi Ñao-lôïi, thaân chôït cao lôùn nhö ñöùa treû taùm tuoåi, beøn töï nghó: “Ta ñaõ laøm ñöôïc phöôùc ñöùc gì, maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi naøy?”, roài töï quaùn saùt bieát raèng ñôøi tröôùc khi coøn ôû nhaân gian, mình laøm traâu; ñöôïc Phaät hoùa ñoä, neân ñöôïc sinh leân coõi trôøi naøy, vaäy baây giôø ta phaûi trôû laïi nhaân gian ñeå ñeàn aân Ñöùc Phaät.

Nghó xong, vò trôøi ñaàu ñoäi muõ trôøi, ñeo caùc chuoãi anh laïc, trang nghieâm thaân theå, mang theo höông hoa ñeán choã Phaät, vôùi aùnh saùng röïc rôõ chieáu soi Phaät Theá Toân. Vò trôøi ñaûnh leã Phaät roài lui laïi ngoài sang moät beân. Ñöùc Phaät lieàn giaûng noùi phaùp Töù ñeá cho vò trôøi nghe, taâm yù ñöôïc môû toû, vò trôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, nhieãu quanh Phaät ba voøng roài trôû laïi coõi trôøi.

Saùng hoâm sau, nhöõng ngöôøi chaên traâu ñeán baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ñeâm qua chuùng con thaáy coù aùnh saùng, ñoù laø Ñeá Thích, Phaïm vöông, boán vò vua trôøi, hay laø hai möôi taùm boä quyû thaàn ñaïi töôùng ñeán nghe phaùp?

Ñöùc Phaät baûo vôùi nhöõng ngöôøi chaên traâu:

–Chaúng phaûi trôøi Ñeá Thích, Phaïm vöông, caùc Thaàn vöông ñeán nghe phaùp, maø laø

con traâu hung döõ cuûa caùc ngöôøi ñöôïc Ta hoùa ñoä, khi cheát ñi noù ñöôïc sinh leân coõi trôøi, nay ñeán cuùng döôøng Ta. Ñoù laø aùnh saùng cuûa vò trôøi aáy.

Naêm traêm ngöôøi chaên traâu nghe Phaät daïy, hoï cuøng baûo nhau:

–Con traâu hung döõ kia coøn ñöôïc Phaät hoùa ñoä, sinh leân coõi trôøi; huoáng chi chuùng ta laø ngöôøi taïi sao khoâng tu caùc phaùp laønh?

Sau khi baûo nhau nhö vaäy, caùc ngöôøi chaên traâu cuøng hoäi hoïp ñeå saém söûa caùc moùn thöùc aên ñeå thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng cuùng döôøng.

Thoï trai xong, Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp baèng moïi caùch cho nhöõng ngöôøi chaên traâu nghe. Taâm yù hoï ñöôïc môû toû, taát caû ñeàu coù daáu hieäu chöùng ñaïo, caàu xin ñöôïc xuaát gia.

Luùc aáy Ñöùc Phaät beøn goïi:

–Laønh thay, caùc Tyø-kheo!

Nhöõng ngöôøi chaên traâu, raâu toùc töï nhieân ruïng, thaân maëc phaùp phuïc, trôû thaønh caùc Sa-moân, sieâng naêng tu taäp, chöùng ñöôïc quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu pheùp Thaàn thoâng vaø taùm phaùp Giaûi thoaùt; ñöôïc trôøi, ngöôøi kính ngöôõng.

Khi caùc Tyø-kheo thaáy vieäc aáy, beøn baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ñôøi tröôùc con traâu kia ñaõ gaây ra nghieäp aùc gì, maø nay bò ñoïa vaøo loaøi traâu? Vaø nhôø laøm ñöôïc phöôùc ñöùc gì, maø nay con traâu aáy vaø naêm traêm ngöôøi chaên traâu ñöôïc gaëp Theá Toân, xuaát gia vaø ñaéc ñaïo?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Nay caùc thaày muoán bieát, caùc nghieäp duyeân aùc maø con traâu döõ vaø nhöõng ngöôøi chaên traâu ñôøi tröôùc ñaõ gaây ra, Ta seõ noùi keä cho caùc thaày nghe:

*Nghieäp thieän aùc ñaõ laøm Traêm kieáp cuõng khoâng maát Nhôø laøm nhöõng vieäc laønh Nay ñöôïc quaû baùo aáy.*

Caùc Tyø-kheo nghe Phaät noùi keä, laïi baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chaúng hay chuyeän thuôû xöa nhö theá naøo? Cuùi xin Ñöùc Theá Toân giaûi thích cho chuùng con ñöôïc bieát.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Trong hieàn kieáp naøy, taïi nöôùc Ba-la- naïi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ca-dieáp. Trong giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät aáy, coù moät Tyø- kheo thoâng hieåu ba taïng, daãn ñaàu naêm traêm ñeä töû ñeán nöôùc khaùc ñeå giaùo hoùa. ÔÛ trong ñaïi chuùng cuøng nhau nghò luaän, coù ngöôøi ñeä töû naïn vaán khieán vò Tyø-kheo aáy khoâng traû lôøi ñöôïc, oâng lieàn töùc giaän, duøng lôøi maéng chöûi thoâ tuïc: “Caùc oâng khoâng hieåu bieát gì caû, coøn coá baét beû ta. Caùc oâng gioáng nhö con traâu muoán ñeán huùc ngöôøi.”

Luùc aáy caùc ñeä töû ñeàu im laëng nhöng bieát raèng thaày khoâng ñuùng, sau ñoù caùc ñeä töû aáy ñeàu boû ñi. Do nhaân duyeân cuûa nghieäp aùc khaåu neân trong naêm traêm ñôøi, Tyø-kheo aáy bò ñoïa laøm traâu, cuøng nhöõng ngöôøi chaên traâu luoân theo nhau khoâng rôøi; maõi cho tôùi nay cuõng chöa thoaùt khoûi.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, vò Tyø-kheo thoâng hieåu ba Taïng kinh ñieån luùc baáy giôø nay chính laø con traâu hung döõ trong baày traâu aáy, coøn caùc ñeä töû luùc baáy giôø nay laø naêm traêm ngöôøi chaên traâu.

Khi Ñöùc Phaät noùi veà truyeän nhaân duyeân cuûa con traâu kia, caùc Tyø-kheo ai naáy ñeàu töï giöõ gìn ba nghieäp, thaân, mieäng, yù, nhaøm chaùn sinh töû. Coù vò chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn,

coù vò chöùng quaû Tö-ñaø-haøm, coù vò chöùng quaû A-na-haøm, coù vò chöùng quaû A-la-haùn, coù vò phaùt taâm Bích-chi-phaät, coù vò phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

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

M