**97- CHUYEÄN ÑAÏI LÖÏC SÓ CAÛM HOÙA NHOÙM GIAËC ÔÛ ÑOÀNG HOANG**

Baáy giôø Ñöùc Phaät ôû taïi thaønh Vöông xaù. Khoaûng giöõa thaønh Vöông xaù vaø nöôùc Tyø- xaù-ly coù nhoùm giaëc naêm traêm ngöôøi. Vua Taàn-baø-sa-la laø ngöôøi nhaân töø hieàn thieän, duøng phaùp aân ñöùc ñeå trò daân, khoâng haïi sinh vaät, lieàn coù lôøi chieâu moä:

–Ai coù theå caûm hoùa ñöôïc naêm traêm teân troäm ñeå chuùng khoâng laøm giaëc nöõa, traãm seõ phong töôùc vaø troïng thöôûng.

Khi aáy coù moät vò löïc só theo leänh chieâu moä cuûa vua, ñeán giöõa ñoàng hoang aáy, voã veà, caûm hoùa nhöõng ngöôøi laøm giaëc naøy, lieàn khieán nhöõng ngöôøi aáy khoâng coøn laøm giaëc. Khi ñaõ ñieàu phuïc xong, löïc só laøm moät thaønh trì lôùn ñeå hoï ôû trong ñoù. Roài nhieàu ngöôøi daàn daàn ñeán tuï taäp khieán choã aáy boãng nhieân trôû thaønh moät nöôùc lôùn. Nhaân daân trong nöôùc aáy ñeàu noùi:

–Ngaøy nay chuùng ta nhôø aân nuoâi döôõng cuûa ñaïi löïc só môùi cuøng tuï taäp ôû ñaây. Hoï noùi ñieàu quan troïng nhö vaày:

–Töø nay veà sau, neáu ai cöôùi vôï, tröôùc phaûi daâng cho löïc só. Hoï lieàn ñeán choã löïc só, noùi vôùi löïc só:

–Chuùng toâi xin ñöôïc noùi leân ñieàu quan troïng naøy: Heã ai cöôùi vôï, tröôùc phaûi daâng leân löïc só, vì hai nguyeân do:

1. Muoán ñöôïc con khoûe nhö löïc só.
2. Ñeå baùo aân cuûa löïc só. Löïc só ñaùp:

–Caàn gì phaûi laøm vaäy.

Nhöng moïi ngöôøi ñeàu aân caàn tha thieát, do ñoù löïc só cuõng phaûi theo yù hoï. Chæ theo phaùp naøy, daàn daàn qua nhieàu thôøi gian coù moät ngöôøi nöõ khoâng thích vieäc naøy, ôû tröôùc moïi ngöôøi, loõa hình ñöùng tieåu tieän, moïi ngöôøi cheâ traùch noùi:

–Ngöôi khoâng bieát xaáu hoå. Taïi sao ngöôøi nöõ maø ñöùng tieåu tieän tröôùc moïi ngöôøi? Ngöôøi nöõ aáy ñaùp:

–Ngöôøi nöõ thì ôû tröôùc ngöôøi nöõ maø loõa hình ñöùng tieåu tieän, coù gì laø xaáu hoå? Caû nöôùc toaøn laø ngöôøi nöõ, chæ coù moät mình ñaïi löïc só laø ñaøn oâng hay sao. Neáu ñöùng tröôùc oâng ta maø tieåu tieän thì môùi xaáu hoå, chôù ôû tröôùc caùc ngöôøi thì coù gì laø xaáu hoå?

Töø ñoù moïi ngöôøi rao truyeàn vôùi nhau lôøi noùi aáy khieán lôøi noùi cuûa ngöôøi nöõ naøy trôû thaønh coù lyù.

Baáy giôø Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân cuøng vôùi naêm traêm ñeä töû ñi qua vuøng ñoàng hoang naøy. Löïc só bieát ñöôïc, môøi hai Toân giaû cuøng vôùi naêm traêm ñeä töû döøng chaân nghæ ngôi ñeå oâng cuùng döôøng y thöïc.

Sau ba ngaøy, nhaân daân trong nöôùc tuï taäp môû hoäi, uoáng röôïu say söa tuùy luùy, cuøng nhau bao quanh nhaø cuûa ñaïi löïc só noåi löûa ñoát. Löïc só hoûi:

–Vì sao caùc ngöôøi laïi laøm vaäy? Moïi ngöôøi ñaùp:

–Phuï nöõ môùi laáy choàng ñeàu phaûi qua tay ngöôi. Boïn ngöôøi nhö chuùng toâi khoâng chaáp nhaän ñöôïc vieäc naøy, cho neân ñeán ñoát ngöôi.

Löïc só ñaùp:

–Tröôùc ñaây ta khoâng chòu, nhöng caùc ngöôi cöôõng eùp ta kia maø!

Tuy noùi vaäy, nhöng hoï vaãn khoâng tha, beøn ñoát cho oâng cheát. Luùc saép cheát, oâng

phaùt theä nguyeän:

–Mong nhôø nhaân duyeân coâng ñöùc cuùng döôøng cho Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc- lieân, ta sinh trong ñoàng hoang naøy, laøm Ñaïi löïc quyû thaàn, tieâu dieät heát caùc ngöôi.

Noùi lôøi aáy xong thì maïng chung, oâng lieàn ôû nôi ñoàng hoang hoùa sinh laøm con quyû, phun khí raát ñoäc, gieát cheát nhieàu ngöôøi. Sau ñoù moät thôøi gian, coù moät ngöôøi trí ñeán yeâu caàu vôùi quyû:

–Nay ngaøi töï gieát voâ löôïng nhaân daân, aên thòt khoâng heát ñoå hoâi thoái voâ ích, xin haõy nghe theo lôøi thænh caàu cuûa chuùng toâi, ngaøi haõy gieát caùc traâu, ngöïa vaø moãi ngaøy chuùng toâi ñem moät ngöôøi ñeán cung caáp cho ngaøi.

Baáy giôø ôû trong nöôùc, moïi ngöôøi ñeàu phaûi ruùt theû, ai cuõng coù moät ngaøy laøm vaät teá quyû thaàn. Nhö vaäy, thöù lôùp ñeán phieân tröôûng giaû Tu-baït-ñaø-la. Tu-baït-ñaø-la sinh ñöôïc moät ngöôøi con trai, phöôùc ñöùc ñoan chaùnh, ñeán ngaøy tôùi phieân phaûi noäp maïng, tröôûng giaû nghó: “Ñöùc Nhö Lai xuaát theá, cöùu vôùt taát caû chuùng sinh khoå naõo. Cuùi mong Ñöùc Theá Toân cöùu hoä cho con cuûa con ngay hoâm nay ñang bò nguy khoán.”

Ñöùc Phaät ôû taïi thaønh Vöông xaù, bieát taâm cuûa tröôûng giaû, Ngaøi lieàn vaøo ngoài trong cung ñieän cuûa quyû thaàn ôû ñoàng hoang. Quyû thaàn ôû ñoàng hoang ñi ñeán, thaáy Ñöùc Theá Toân neân heát söùc töùc giaän, noùi vôùi Ñöùc Phaät:

–Sa-moân haõy ra ñi!

Ñöùc Phaät lieàn ñi ra. Quyû vöøa vaøo cung, Ñöùc Phaät laïi vaøo theo. Nhö vaäy ñeán ba laàn, tôùi laàn thöù tö, Ñöùc Phaät khoâng ñi ra, quyû noùi nhö vaày:

–Neáu khoâng ra ngoaøi, ta seõ laøm cho taâm ngöôi ñieân ñaûo, ta seõ naém chaân ngöôi neùm xuoáng soâng Haèng.

Ñöùc Phaät noùi:

–Ta khoâng thaáy ôû theá gian, hoaëc coõi Trôøi, coõi Thieân ma, hoaëc coõi Phaïm thieân coù theå baét neùm Ta nhö vaäy ñöôïc.

Quyû ñoàng hoang noùi:

–Nhö vaäy laø, nhö vaäy laø, neáu Nhö Lai cho pheùp toâi hoûi boán vieäc thì toâi seõ hoûi:

1. Ai coù theå vöôït khoûi doøng thaùc?
2. Ai coù theå vöôït qua bieån lôùn?
3. Ai coù theå xaû boû caùc khoå?
4. Ai coù theå ñöôïc thanh tònh? Ñöùc Phaät lieàn ñaùp:

–Ñöùc tin vöôït khoûi doøng thaùc. Chaúng buoâng lung coù theå vöôït qua bieån lôùn. Tinh taán coù theå xaû heát khoå. Trí tueä coù theå laøm cho thanh tònh.

Nghe lôøi aáy roài, quyû lieàn quy y Phaät, laøm ñeä töû cuûa Phaät, tay naém ñöùa tieåu nhi boû vaøo trong bình baùt cuûa Ñöùc Phaät, lieàn goïi ñöùa beù laø Khoaùng Daõ Thuû. Ñöùa beù daàn daàn lôùn khoân, nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, ñöôïc ñaïo A-na-haøm.

Caùc Tyø-kheo noùi:

–Ñöùc Theá Toân xuaát theá heát söùc hy höõu! Nhö quyû thaàn ñoàng hoang ñaïi aùc naøy maø Ñöùc Phaät coù theå haøng phuïc ñöôïc, cho laøm Öu-baø-taéc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Ñaâu phaûi chæ coù ngaøy hoâm nay, ôû thôøi quaù khöù, cuõng ôû moät vuøng ñaát hoang meânh moâng khoaûng giöõa hai nöôùc Ca-thi vaø Tyø-ñeà-heâ, coù moät con aùc quyû teân laø Sa-saát-loâ, noù caét ñöùt ñöôøng saù, laøm cho taát caû nhaân daân khoâng theå ñi qua ñöôïc. Coù moät thöông chuû teân laø Sö Töû, daãn naêm traêm khaùch buoân muoán qua con ñöôøng naøy. Moïi ngöôøi hoaûng sôï, lo

khoâng theå qua ñöôïc.

Thöông chuû noùi:

–Caån thaän, chôù lo sôï. Chæ vieäc ñi theo sau ta.

Luùc ñoù thöông chuû ñi tröôùc, ñeán choã cuûa con quyû noùi vôùi noù:

–Ngöôi chöa nghe teân cuûa ta sao? Ñaùp:

–Ta coù nghe teân cuûa ngöôi cho neân ñeán ñaây ñeå chieán ñaáu. Ngöôi coù taøi naêng gì?

Thöông chuû lieàn caàm cung teân maø baén con quyû. Naêm traêm khaùch buoân cuõng baén teân. Taát caû teân aáy ñeàu bieán maát vaøo buïng con quyû; cung teân, ñao gaäy cuõng ñeàu vaøo buïng con quyû. Neáu duøng naém tay maø ñaùnh thaúng tôùi phía tröôùc thì naém tay cuõng laïi vaøo buïng noù. Laáy tay maët maø ñaùnh thì tay maët cuõng dính vaøo buïng noù. Laáy chaân maët maø ñaïp thì chaân maët cuõng dính, laáy chaân traùi maø ñaïp thì chaân traùi cuõng dính. Laïi duøng ñaàu maø ñaùnh thì ñaàu cuõng dính.

Luùc aáy con quyû noùi baøi keä:

*Ngöôi duøng tay chaân vôùi caùi ñaàu Taát caû caùc vaät ñeàu bò dính*

*Ngöôøi naøo vaät naøo maø chaúng dính?*

Thöông chuû noùi keä ñaùp laïi:

*Nay tay, chaân cuøng ñaàu cuûa ta Taát caû tieàn taøi vaø dao gaäy*

*Chæ coù tinh taán khoâng bò dính Neáu ta tinh taán khoâng bò dính Neáu ta tinh taán khoâng döøng nghæ Ta chaúng bao giôø bieát sôï ngöôi.*

Luùc aáy con quyû traû lôøi:

–Nay vì caùc ngöôi, naêm traêm khaùch buoân, ta ñeàu phoùng thích taát caû.

Sö Töû luùc aáy chính laø thaân Ta, coøn Sa-saát-loâ chính laø con quyû ñoàng hoang.

