**SOÁ 805**

PHAÄT THUYEÁT CHIEÂN-ÑAØN THOÏ KINH

*Haùn dòch: Maát teân ngöôøi dòch, nay trích luïc nôi baûn ñôøi Haùn.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät cuøng chuùng Tyø-kheo ôû nöôùc Tyø-xaù-ly. Luùc aáy, coù cö só theo Phaät hieåu roõ phaùp neân thænh Phaät ñeå cuùng döôøng. Ñöùc Phaät chuù nguyeän xong, cö só cung kính ôû tröôùc Phaät xin ñöôïc nghe phaùp. Ñöùc Phaät mæm cöôøi, töø mieäng aùnh saùng phoùng ra naêm maøu, voøng quanh thaân ba voøng roài ñi vaøo ñænh ñaàu.

Toân giaû A-nan söûa y phuïc, chaép tay baïch Phaät:

–Phaät khoâng mæm cöôøi voâ côù. Mæm cöôøi taát thuyeát phaùp, coù söï teá ñoä. Nguyeän xin Phaät thuyeát phaùp.

Ñöùc Phaät noùi:

–Laønh thay! Naøy A-nan! Vì loøng Töø bi roäng lôùn, ta muoán giaûng baøy roõ raøng chaùnh phaùp cho taát caû chuùng sinh. Sa-moân caùc oâng neân giöõ gìn oai nghi, nay ta seõ dieãn noùi. Haõy laéng nghe vaø thoï trì.

Thuôû aáy, ôû nöôùc kia, coù naêm traêm ngöôøi vaøo bieån nhaët laáy chaâu baùu roài ñeå thuyeàn ñi boä veà nhaø. Hoï phaûi traûi qua röøng saâu, chieàu toái döøng nguû, saép ñaët xong xuoâi saùng sôùm laïi leân ñöôøng. Tuy nhieân saùng hoâm sau, boán traêm chín möôi chín ngöôøi ñeàu cuøng nhau ñi heát chæ coù moät ngöôøi ôû laïi. Ngöôøi naøy do nguû say neân laïc ñoaøn laïi gaëp trôøi möa tuyeát, queân maát ñöôøng ñi, nguy khoán ôû trong röøng beøn khoùc loùc keâu trôøi. Baáy giôø, beân caïnh coù caây höông Chieân-ñaøn lôùn, thaàn caây baûo ngöôøi laïc ñöôøng coù theå ôû laïi ñaây, thaàn caây seõ caáp cho y phuïc, thöùc aên, ñeán muøa xuaân roài ñi. Ngöôøi laïc ñöôøng lieàn ôû laïi, cho ñeán ba thaùng, lieàn baûo vôùi thaàn caây:

–Toâi thoï aân Thaàn maø ñöôïc toaøn thaân maïng. Toâi chöa coù chuùt gì goïi laø baùo ñaùp. Toâi voán coù cha meï, nay ñang ôû queâ nhaø. Thaät ra, toâi suy nghó muoán ñöôïc trôû veà, xin pheùp ñöôïc ra ñi.

Thaàn caây noùi:

–Ñöôïc, ngöôøi cöù tuøy yù.

Thaàn caây cho moät mieáng vaøng vaø baûo:

–Caùch ñaây khoâng xa seõ gaëp ñaát nöôùc, ngöôøi coù theå trôû veà queâ höông. Ngöôøi ngheøo saép ñi lieàn hoûi thaàn:

–Caây naøy höông thôm tinh khieát, hieám coù ôû ñôøi. Nay toâi phaûi trôû veà, xin bieát ñöôïc teân goïi caây naøy.

Thaàn caây baûo:

–OÂng khoâng caàn phaûi bieát laøm gì.

Ngöôøi ngheøo laïi noùi:

–Nöông nhôø boùng raâm cuûa caây naøy maø toâi ñaõ traûi qua ba thaùng, nay phaûi trôû veà ñeán nöôùc mình, toâi seõ tuyeân döông aân hueä cuûa caây.

Thaàn lieàn noùi:

–Ñaây laø caây Chieân-ñaøn. Goác, nhaùnh, caønh, laù cuûa caây coù theå trò ñöôïc traêm beänh cho ngöôøi. Höông thôm cuûa caây bay xa, hieám coù ôû ñôøi. Con ngöôøi thöôøng tham caàu khoâng bieát tu ñaïo.

Ngöôøi ngheøo trôû veà queâ cuõ, baø con noäi ngoaïi ñeàu hoan hyû, vui möøng. Sau ñoù khoâng laâu, nhaø vua bò beänh ñau ñaàu nhöng duø cuùng teá caàu trôøi, ñaát, quyû, thaàn beänh vaãn khoâng thuyeân giaûm. Danh y cho bieát neân tìm baèng ñöôïc höông Chieân-ñaøn duøng ñeå trò beänh lieàn ñöôïc laønh maïnh.

Nhaø vua lieàn tìm kieám trong nhaân gian khoâng coù lieàn truyeàn leänh: “Trong nöôùc, ai tìm ñöôïc höông Chieân-ñaøn, seõ ñöôïc ban cho chöùc töôùc, laáy con gaùi treû laøm vôï.”

Luùc aáy, ngöôøi ngheøo nghe ban thöôûng troïng haäu, lieàn ñeán choã vua thöa: “Beà toâi bieát choã höông Chieân-ñaøn”. Vua lieàn ra leänh cho caän thaàn daãn ngöôøi ngheøo ñi chaët caây höông Chieân-ñaøn. Ñeán choã caây, söù giaû thaáy caây to lôùn cöông tröïc; caønh, nhaùnh sum sueâ, hoa traùi röïc rôõ, ngöôøi ñôøi hieám ñöôïc thaáy neân khoâng ñaønh loøng chaët. Khoâng chaët thì traùi leänh vua vaø beänh cuûa vua khoâng ñöôïc laønh. Chaët thì trong loøng traéc aån, laàn löõa boài hoài khoâng bieát laøm sao. Thaàn caây ôû khoâng trung lieàn noùi: “Haõy chaët ñi nhöng ñeå goác caây laïi. Chaët xong laáy maùu ngöôøi boâi leân, laáy gan, ruoät phuû ôû treân, caây seõ moïc laïi nhö cuõ”. Söù giaû nghe thaàn noùi nhö theá lieàn ra leänh cho ngöôøi chaët caây. Khi ñoù ngöôøi ngheøo ñöùng ôû beân caây. Caây ngaõ xuoáng ñaát caønh caây ñaùnh cheát ngöôøi ngheøo. Söù giaû cuøng baøn vôùi moïi ngöôøi: “Vöøa roài thaàn caây noùi phaûi ñem maùu, gan, ruoät ngöôøi ñeå teá leã caây loøng toâi buøi nguøi khoâng bieát tìm ai ñaây! Nay ngöôøi naøy ñaõ cheát neân duøng vaøo vieäc aáy”. Ngöôøi ñoà teå lieàn caét laáy gan, ruoät cuûa ngöôøi cheát laøm theo lôøi thaàn baûo, caây lieàn sinh trôû laïi. Nhöõng ngöôøi aáy, duøng xe chôû caây veà nöôùc. Löông y lieàn duøng caây naáu thuoác daâng leân nhaø vua, beänh cuûa vua töùc thì hoaøn phuïc khieán cho nhaân daân caû nöôùc ñeàu vui möøng. Sau ñoù, vua truyeàn leänh cho nhaân daân trong nöôùc ai coù beänh ñeàu ñeán cung vua. Vua ñem thuoác höông cho hoï, beänh ñeàu ñöôïc laønh. Thaân vua khoûe maïnh, daân chuùng cuõng heát beänh. Caû nöôùc vui möøng, thaùi bình nhö yù.

Toân giaû A-nan rôøi choã ngoài, ñaûnh leã baïch Phaät:

–Ngöôøi ngheøo naøy vì sao laïi traùo trôû, laøm traùi lôøi theä nguyeän cuûa thaàn caây? Ñöùc Phaät noùi:

–Xöa kia vaøo thôøi Phaät Duy-veä, coù ba cha con nhaø noï. Ngöôøi cha giöõ gìn naêm giôùi, haønh möôøi ñieàu thieän, trì Baùt quan trai, chöa töøng löôøi bieáng. Anh caû thöôøng ôû trong ñình, ñoát höông giöõa khoâng trung, cuùng döôøng chö Phaät möôøi phöông. Em uùt ngu si khoâng bieát Tam baûo lieàn laáy aùo che treân höông ngöôøi. Anh noùi: “Vieäc heä troïng naøy sao daùm sai phaïm?”. Em uùt sinh aùc yù: “Theà chaët chaân anh caû”. Ngöôøi anh caû laïi nghó: “Seõ ñaùnh cheát em”. Ngöôøi cha noùi: “Hai con tranh caõi laøm ta ñau ñaàu”. Anh caû noùi: “Nguyeän boå thaân con laøm thuoác, khieán cho beänh cha ñöôïc thuyeân giaûm”.

Lôøi ñaõ noùi khoâng theå maát ñi cho neân ñôøi ñôøi chòu toäi. Em uùt khôûi aùc yù muoán chaët chaân anh, keát quaû sau naøy daãn ngöôøi ñeán chaët caây. Anh caû muoán ñaùnh em cheát nay laøm thaàn caây, keát quaû laø nhö caây ñaùnh cheát ngöôøi em. Nhaø vua ñau ñaàu, luùc aáy laø cha cuûa hoï, nhôø tinh taán trì trai neân ñöôïc toân quyù. Luùc aáy noùi laøm cho ta ñau ñaàu neân chòu haäu quaû ñau ñaàu. Moãi ngöôøi töï thoï laáy tai öông cuûa mình.

Ñöùc Phaät noùi:

–Toäi phöôùc baùo öùng nhö hình theo boùng. Ñöùc Phaät giaûng roäng veà giôùi cuûa thaân, mieäng, yù cö só lieàn höôùng Tu-ñaø-hoaøn ñaïo, daãn vôï con, ñem cuûa baùu cuùng döôøng Phaät. Moïi ngöôøi ñeàu phaùt ñaïo taâm.

Ñöùc Phaät thuyeát kinh naøy xong, cö só hoan hyû cuùi ñaàu ñaûnh leã.

