LINH SÔN PHAÙP BAÛO ÑAÏI TAÏNG KINH

TAÄP 183

LONG THOÏ BOÀ TAÙT TRUYEÄN

**SOÁ 2047**

HOÄI VAÊN HOÙA GIAÙO DUÏC LINH SÔN ÑAØI BAÉC XUAÁT BAÛN

**SỐ 2047**

# BỒ-TÁT LONG THỌ TRUYỆN (1)

*Haùn dòch: Ñôøi Dieâu Taàn, Tam taïng Cöu-ma-la-thaäp.*

Boà-taùt Long Thoï, voán laø doøng Phaïm chí ôû Nam Thieân truùc, laø ngöôøi thoâng minh ñaït ngoä, hieåu heát moïi vieäc. Trong moät buoåi cômtröa, nghe caùc vò Phaïm chí tuïng boán baøi Vi-ñaø. Moãi baøi coù boán vaïn baøi keä, moãi baøi keä coù ba traêm hai möôi ba chöõ. Nghe ñoïc vaên maø laõnh hoäi ñöôïc nghóa. Khi ñeán tuoåi ñoäi muõ (hai möôi tuoåi) thì moät mình ñi dong ruoãi caùc nöôùc. Thieân vaên, ñòa lyù, kinh dòch saám vó bí maät vaø caùc ñaïo thuaät, khoâng coù ñieàu gì maø khoâng thoâng thuoäc. Ngöôøi cuøng keát baïn vôùi ba ngöôøi cuõng laø ngöôøi tuaán kieät anh huøng, môùi cuøng nhau baøn luaän raèng:

Nhöõng lyù nghóa saâu xa huyeàn dieäu trong thieân haï chuùng ta ñeàu khai thoâng hieåu roõ caû. Nay muoán laøm sao ñeå töï tìm ñöôïc thuù vui, rong ruoãi theo nhöõng tình caûm cöïc duïc cho thoûa chí moät ñôøi. Song caùc baäc Phaïm chí ñaày theá löïc, neáu khoâng phaûi haøng haøo toäc, vöông coâng thì khoâng do ñaâu ñaéc ñöôïc, duy chæ coù phaùp aån thaân laø thích hôïp.

Boán ngöôøi raát baèng loøng beøn tìm ñeán nhaø thuaät gia ñeå hoïc pheùp aån thaân. Thuaät sö noùi raèng:

Boán ngöôøi naøy thuoäc doøng Phaïm chí, hôn caû moïi loaøi chuùng sinh. Nay vì muoán hoïc aån thuaät cho neân môùi chòu khuaát mình ñeán caàu ta, ñaây thuoäc doøng Phaïm chí taøi minh tuyeät theá, maø khoâng bieát phaùp naøy thuoäc phaùp haï tieän. Ta neáu daïy cho hoï, neáu ñöôïc roài cuõng seõ boû ta maø khoâng chòu tuaân phuïc. Nay cöù ñöa cho hoï thuoác, neáu khoâng bieát khi thuoác heát thì seõ ñeán tìm ta vaø chòu laøm ñeä töû.

Theá roài phaùt cho moãi ngöôøi moät vieân thuoác maøu xanh vaø baûo:

Caùc ngöôi ñeán choã vaéng laáy nöôùc maøi vieân thuoác naøy ra, duøng noù boâi vaøo mí maét thì coù theå aån hình ñöôïc, khoâng bò ai thaáy. Long Thoï khi

maøi vieân thuoác naøy thì nghe khí toaùt ra lieàn bieát laø nhö vaäy, soá löôïng khoâng heà thieáu. Roài trôû laïi noùi vôùi thuaät sö raèng:

Trong vieân thuoác naøy coù baûy chuïc chuûng loaïi ít nhieàu ñeàu ñuû caû. Vò thaày hoûi: Ngöôi do ñaâu maø bieát ñöôïc?

Ñaùp: Thuoác coù khí töï noù coù theå bieát ñöôïc. Vò thaày raát thaùn phuïc vaø nghó:

Vò naøy nghe coøn khoâng khoù, huoáng chi laø cuøng gaëp maët nhau. Ta côù sao laïi tieác thuaät haï tieän cuûa mình.

Theá roài lieàn truyeàn daïy cho boán ngöôøi. Khi ñaõ hoïc xong phaùp thu- aät roài thì laáy ñaéc yù töï tung, hoï lieàn ñi vaøo trong cung vua, nhöõng ngöôøi ñeïp trong cung ñeàu bò hoï xaâm phaïm caû. Hôn traêm ngaøy sau thì caùc cung nöõ ñeàu hoaøi thai. Hoï cuøng leân taâu vôùi vua xin chòu toäi. Vua raát buoàn cho ñaây laø ñieàu kyø quaùi baát thöôøng. Lieàn cho goïi caùc vò quan möu trí ñeán hoûi vieäc naøy.

Coù moät vò laõo thaàn taâu:

- Phaïm vieäc xaûy ra naøy thì coù hai ñieàu, hoaëc laø quyû mî taïo neân, hoaëc do phöông thuaät laøm ra, phaûi xeùt kyõ nhöõng vuøng ôû caùc cöûa thaønh, cho ngöôøi giöõ kín caùc con ñöôøng, neáu laø keû taøng hình thì seõ hieän daáu tích leân cho quaân baét tröø dieät, coøn nhö neáu quyû nhaäp vaøo khoâng coù daáu tích thì coù theå duøng phaùp thuaät tröø.

Vua lieàn cöû ngöôøi giöõ kín caùc cöûa ngoõ, thaáy daàu veát cuûa boán ngöôøi, thì lieàn taâu vôùi vua. Vua ñem vaøi traêm löïc só vaøo cung, ñoùng heát caùc cöûa thaønh, roài baûo löïc só khua ñao vaøo hö khoâng neân cheùm cheát ba ngöôøi. Duy chæ minh Long Thoï aån thaân beân ñaàu vua, ñaàu vua cao tôùi baûy thöôùc ñao khoâng cheùm tôùi, luùc naøy môùi hieåu raèng chính do tham duïc laø caên boån gaây hoïa khoå voâ cuøng, laøm baïi ñöùc nguy thaân cuõng ñeàu do ñaây caû, lieàn phaùt theä raèng:

Neáu toâi ñöôïc thoaùt khoûi nôi ñaây thì seõ ñeán choã Sa-moân caàu xin xuaát gia hoïc ñaïo.

Sau khi thoaùt khoûi nôi ñoù lieàn tìm ñeán chuøa Phaät xin xuaát gia thoï giôùi, trong chín möôi ngaøy ñeàu thuoäc laøu caû Tam taïng, khi caàu xin kinh khaùc ñeå ñoïc thì khoâng coøn, beøn tìm ñeán thaùp treân ngoïn nuùi Tuyeát sôn. Trong thaùp coù moät thaày Tyø-kheo, ñem kinh Ma-h ñieån ra cho ñoïc. Long Thoï tuïng xong raát laáy laøm vui thích, nhöng bieát mình chöa thoâng suoát heát moïi yeáu nghóa, roài ñi chu du khaép caùc nöôùc ñeå caàu xin hoïc caùc phaùp khaùc. Ñi khaép coõi Dieâm-phuø ñeå tìm caàu maø khoâng ñöôïc. Ñeán choã luaän sö ngoaïi ñaïo thaáy toâng giaùo nghóa lyù thì toû ra raát kính phuïc. Ñeä töû ngoaïi ñaïo môùi noùi raèng:

Thaày laø böïc trí tueä ñeä nhaát, nay laøm ñeä töû cuûa Phaät. Ñaïo cuûa ngöôøi ñeä töû thì phaûi tìm caàu hoïc hoûi. Neáu chöa ñuû thì phaûi tìm caàu cho ñuû, neáu ñaõ ñuû thì chaúng phaûi baäc Nhaát thieát trí.

Nghe nhöõng lôøi noùi ñoù thì taâm lieàn khôûi taø maïn, töï nghó raèng:

Caùc phaùp theá gian raát nhieàu, kinh Phaät tuy dieäu lyù voâ cuøng nhöng coøn coù choã ta chöa toû suoát, thaáu hieåu, nhöng maø coù theå suy dieãn thuyeát trình baøy ra, ñeå cho ngöôøi haäu hoïc hieåu ñöôïc lyù leõ laø khoâng sai traùi, maø traùi laïi ñoái vôùi söï vaãn khoâng maát. Ñaây laø loãi gì? Do suy nghó nhö vaäy, lieàn döùt tröø ngay. Töï laøm thaày giaùo giôùi maø taïo ra y phuïc cho chuùng, khieán cho ngöôøi nöông Phaät phaùp maø coù yù khaùc, muoán tröø heát tình nghi cho chuùng, choïn ngaøy hoïc ñaïo. Cho raèng ñeä töû môùi thoï giôùi thì phaûi ñaép y môùi. Sau ñoù Ngaøi lui veà ôû trong choã vaéng veû, nôi tònh phoøng beân doøng nöôùc. Ñaïi Long Boà-taùt thaáy nhö vaäy thì laáy laøm thöông xoùt, lieàn ñöa ngöôøi ñi vaøo trong bieån, ôû trong cung ñieän beøn môû kho taøng baûy baùu ra, trong ñoù phaùt ra baûy loaøi hoa baùu, dung chöùa caùc hình phöông ñaúng thaâm aùo cuøng voâ löôïng kinh ñieån phaùp dieäu maø trao cho Long Thoï. Ngaøi thoï laõnh roài ñoïc tuïng trong chín möôi ngaøy ñöôïc thoâng giaûi raát nhieàu, trong taâm thaâm nhaäp theå taùnh ñaéc ñöôïc baûo lôïi. Ñaïi Long bieát ñöôïc lieàn hoûi:

* Ngaøi xem kinh heát chöa? Ñaùp raèng:
* OÂng chöùa raát nhieàu kinh ñieån, toâi coù theå ñoïc gaáp möôøi laàn coõi Dieâm-phuø-ñeà.

Roàng noùi:

* Kinh saùch ôû choã cuûa toâi ñaây. Caùc nôi so vôùi ñaây ñeàu khoâng theå keå heát.

Long Thoï khi ñaõ thaâm nhaäp caùc kinh saùch vaø caùc phaùp voâ sinh nhò

nhaãn.

Ñaïi Long lieàn ñöa ngaøi trôû veà coõi Nam Thieân truùc, ñeå hoaèng

truyeàn Phaät phaùp vaø haøng phuïc ngoaïi ñaïo. Roàng thuyeát minh veà Ma-ha- dieãn vaø laøm möôøi vaïn baøi keä Öu-ba-ñeà-xaù. Laïi saùng taùc naêm ngaøn baøi keä “Trang Nghieâm Phaät Ñaïo luaän”. Naêm ngaøn baøi keä “Ñaïi Töø Phöông Tieän luaän”, naêm traêm baøi keä Trung luaän. Roài khieán cho caùc Ma-ha- dieãn, ñem giaùo phaùp ñi khaép coõi Thieân truùc. Roài laøm möôøi vaïn baøi keä “Voâ UÙy luaän”, “Trung luaän” ñeàu ñöôïc ruùt ra trong luaän naøy.

Luùc naøy coù moät ngöôøi Baø-la-moân kheùo bieát chuù thuaät, muoán ñem choã hoïc thuyeát cuûa mình ñeå cuøng vôùi Long Thoï tranh taøi, lieàn baûo vôùi quoác vöông Thieân truùc raèng:

Toâi coù theå haøng phuïc vò Tyø-kheo naøy, xin vua chöùng minh. Nhaø vua noùi:

OÂng thaät laø ngu si, vò Boà-taùt naøy, minh saùnh vôùi aùnh saùng cuûa maët trôøi maët traêng toûa saùng, trí saùnh vôùi taâm Thaùnh nhaân phoå chieáu, oâng vì sao khoâng chòu laùnh ñi maø coøn muoán tranh ñaáu baát kính.

Baø-la-moân noùi:

* Vua cho ñoù laø baäc Minh trí, vì sao laïi khoâng duøng lyù ñeå maø chöùng nghieäm, ñeå thaáy choã khuaát nhuïc.

Vua nghe noùi vaäy lieàn cho môøi ngaøi Long Thoï, thænh saùng mai ñeán ñaøm ñaïo ôû treân Ñieän. Baø-la-moân ñi ñeán sau, lieàn ñeán tröôùc ñieän ñoïc chuù bieán thaønh ao roäng daøi thanh tònh, ôû trong ñoù coù caû ngaøn caùnh hoa sen, roài töï mình ngoài treân ñoù ñeå khoa tröông vôùi Long Thoï. Ngöôøi ngoài treân ñaát thaät chaúng khaùc gì loaøi suùc sinh, maø laïi muoán cuøng ta laø baäc trí nhaân ñaïi ñöùc ngoài treân hoa sen thanh tònh khaùng nghò luaän baøn sao?

Luùc naøy ngaøi Long Thoï cuõng duøng chuù thuaät hoùa ra voi traéng saùu ngaø, ñi ôû treân nöôùc ñeán choã toøa sen vò Baø-la-moân ñang ngoài, duøng voøi haát cao leân roài quaêng xuoáng ñaát. Baø-la-moân bò thöông nôi löng, chòu khuaát phuïc maø quy phuïc ngaøi Long Thoï.

Taïi toâi khoâng töï löôïng neân huûy nhuïc Ñaïi sö. Nguyeän xin Ngaøi thöông xoùt maø tha thöù cho sö ngu muoäi naøy.

Luùc naøy coù vò vua ôû Nam Thieân truùc thoáng laõnh caùc nöôùc maø tin duøng ngoaïi ñaïo, coøn Sa-moân Thích Töû thì khoâng muoán thaáy. Ngöôøi daân trong nöôùc xa gaàn cuõng ñeàu theo taø ñaïo. Long Thoï nghó raèng:

Caây maø khoâng chaët reã thì caønh khoâng ngaõ. Baäc nhaân chuû maø khoâng ñöôïc hoùa ñoä thì ñaïo khoâng ñöôïc thöïc haønh.

Nhöõng baäc vöông gia thöïc haønh chaùnh phaùp ôû nöôùc ñoù boû tieàn ñeå thueâ ngöôøi laøm tuùc veä. Long Thoï ñöôïc môøi vaøo laøm töôùng cuûa nhaø kia. Vaùc caây kích ñöùng giöõ xe ngöïa ñi cho thaúng haøng nguõ. Tuy khoâng uy nghieâm maø khieán cho xe ñi ñeàu, phaùp khoâng roõ raøng maø laøm cho vaät tuøy theo yù mình. Vua thaáy raát laø khen ngôïi, môùi hoûi ñaây laø ngöôøi naøo?

Ngöôøi haàu thöa:

Ñaây laø ngöôøi ñöôïc môøi vaøo, ñaõ khoâng ñoøi löông thöïc laïi khoâng laáy tieàn, maø vieäc laøm thì heát loøng thaän troïng nhö theá. Khoâng bieát yù ngöôøi naøy muoán caàu ñieàu gì?

Vua lieàn cho trieäu ñeán hoûi: Ngöôi laø ngöôøi naøo? Ñaùp: Toâi laø Nhaát thieát trí.

Vua nghe noùi raát ngaïc nhieân hoûi:

Baäc Nhaát thieát trí trong ñôøi raát ít coù, ngöôi noùi nhö vaäy thì laáy gì

ñeå chöùng minh.

Ñaùp raèng:

* Neáu muoán bieát trí ôû taïi lôøi noùi thì vua haõy ñaët noùi tham vaán. Vua lieàn nghó:

Ta laø baäc trí chuû ñaïi luaän nghò sö ai cuõng khuaát phuïc. Hoâm nay vieäc naøy khoâng phaûi nhoû, neáu khoâng hoûi thì khoâng heát moái nghi ngôø.

Vua nghi ngaïi hoài laâu roài môùi noùi:

Coõi trôøi nay nhö theá naøo? Long Thoï ñaùp:

* Coõi trôøi ñang cuøng vôùi A-tu-la ñaáu chieán nhau.

Vua nghe lôøi naøy chaúng khaùc naøo nhö ngöôøi bò ngheïn ñaõ khoâng nhoå ra ñöôïc laïi khoâng nuoát ñöôïc. Muoán phaûn laïi lôøi noùi naøy maø khoâng coù chöùng côù, muoán noùi vieäc naøy maø khoâng roõ raøng ñeå noùi. Trong khoaûng thôøi gian chöa noùi ñöôïc ñoù. Ngaøi Long Thoï lieàn noùi:

Ñaây chaúng phaûi lôøi noùi hö luaän ñeå mong phaân thaéng baïi, vua haõy ñôïi moät chuùt, seõ coù öùng nghieäm. Moät laùt sau treân khoâng trung lieàn coù caùc loaïi khí cuï ñao kieám laàn löôït rôi xuoáng. Vua noùi:

Ñao kieám naøy tuy laø khí cuï ñeå chieán ñaáu. Ngöôøi laøm sao bieát chaéc laø trôøi cuøng A-tu-la ñaùnh nhau.

Ngaøi Long Thoï noùi: Lôøi noùi hö hoaëc thì khoâng baèng thaáy ñöôïc söï

thaät.

Khi noùi xong thì thaáy tay, chaân, tai, muõi töø treân khoâng rôùt xuoáng,

laïi laøm cho vua vaø quaàn thaàn troâng thaáy ôû treân hö khoâng hai beân ñang ñaáu chieán nhau. Vua lieàn cuùi ñaàu thaàn phuïc phaùp hoùa cuûa Ngaøi. Treân ñieän khi aáy coù caû vaïn Baø-la-moân ñeàu caïo boû toùc maø thaønh töïu phaùp giôùi.

Luùc naøy coù moät vò phaùp sö tieåu thöøa coù taâm taät ñoá phaãn giaän, khi Long Thoï saép tòch dieät môùi hoûi ngöôøi aáy raèng:

OÂng thích ta truï truï ñôøi laâu khoâng? Vò naøy ñaùp: Thaät khoâng muoán.

Nghe vaäy, ngaøi beøn lui vaøo phoøng ñoùng cöûa maáy ngaøy khoâng ra. Khi ñeä töû phaù cöûa ñeå vaøo thì thaáy ngaøi ñaõ thoaùt hoùa tòch dieät. Töø giaû coõi ñôøi naøy ra ñi nay ñaõ ñöôïc moät traêm naêm.

Caùc nöôùc ôû Nam Thieân truùc ñeàu laäp thaùp cung kính cuùng döôøng chö Phaät, khi meï vöøa sinh ngaøi ra laáy teân caây A-chu-ñaø-na maø ñaët teân, ñeå sôùm ñöôïc chöùng thaønh quaû ñaïo. Cho neân laáy chöõ Long laøm teân loùt, ñaët teân laø Long Thoï.

# BOÀ-TAÙT LONG THOÏ TRUYEÄN (2)

Ñaïi sö teân laø Boà-taùt Long Thoï. Sinh ra töø doøng Phaïm chí ôû nöôùc Thieân truùc, thoâng minh kyø ngoä, moïi vieäc ñeàu thoâng suoát vaøo giôø thoï thöïc nghe caùc vò Phaïm chí tuïng boán baøi Vi ñaø goàm boán vaïn baøi keä; moãi baøi keä coù boán möôi hai chöõ. Chæ tuïng qua vaên maø thaáu hieåu nghóa lyù. Khi ñeán tuoåi tröôûng thaønh (tuoåi ñoäi muõ) thì ñi chu du caùc nöôùc. Veà theá hoïc thì thoâng thuoäc caû thieân vaên ñòa lyù, kinh dòch saám vó vaø caùc ñaïo thuaät thaûy ñeàu tinh luyeän. Hoïc vôùi ba ngöôøi thì cuõng coù moät vò taøi gioûi. Roài cuøng nhau thöôïng nghò raèng:

* Lyù cuûa Thieân ñòa, chuùng ta ñeàu thaáu trieät caû. Vaäy thì sao khoâng ñi tìm thuù vui duïc laïc ñeå cho moät ñôøi taän höôûng. Nhöng caùc hoïc thuaät cuûa Phaïm chí neáu chaúng phaûi vöông coâng thì laøm sao ñaéc ñöôïc. Duy coù phaùp thuaät aån mình laø vui hôn caû. Moïi ngöôøi ñoàng moät yù, cuøng ñi ñeán nhaø thuaät gia maø caàu hoïc phaùp aån thaân.

Thuaät sö nghó raèng:

Boán ngöôøi Phaïm chí naøy ñeàu noåi danh ôû ñôøi, chaúng phaûi haïng taàm thöôøng, vì muoán hoïc phaùp thuaät maø khuaát mình theo ta. Ta neáu trao cho chuù phaùp, nhöng boïn hoï thoâng minh tuyeät theá roài seõ thoâng suoát. Duy phaùp naøy naøy laø haï tieän, khi ñaéc phaùp roài hoï taát seõ boû ñi. Vaäy chæ daïy caùc loaïi thuoác duøng haèng ngaøy ñeå khoâng bieát ñöôïc, thuoác heát thì laïi ñeán caàu ta, thì môùi khuaát phuïc maø laøm ñeä töû.

Roài ñöa cho moãi ngöôøi moät vieân thuoác maøu xanh maø baûo raèng:

Caùc ngöôi tìm choã vaéng duøng nöôùc maø vieân thuoác naøy roài thoa vaøo mí maét thì coù theå taøng hình ñöôïc. Long Thoï ñem thuoác ñi maøi thì nghe coù khí lieàn bieát roõ caùc phaàn soá cuûa thuoác. Roài quay laïi noùi vôùi thuaät sö laø vieân thuoác naøy coù baûy möôi loaïi.

Thuaät sö hoûi:

* OÂng vì sao laïi bieát. Ñaùp raèng:
* Thuoác naøy töï coù khí chaát thì laøm sao khoâng bieát.

Vò thaày lieàn thaùn phuïc, nghó ngöôøi naøy bieát ñöôïc caùc ñieàu khoù khaên, huoáng gì laø hoïc. Ta coù ngheà moïn vì sao coøn tieác, theá laø daïy cho

boán ngöôøi phaùp thuaät aån mình ñeå töï taïi ra vaøo cung caám. Caùc myõ nhaân trong cung ñeàu bò xaâm phaïm caû hôn traêm ngöôøi. Sau ñoù coù ngöôøi mang thai môùi taâu laïi vôùi vua. Vua raát buoàn, ñaây laø ñieàm baát thöôøng chaêng?

Roài cho goïi caùc quan thaàn trí thöùc ñeå baøn söï vieäc. Coù vò laõo thaàn noùi vieäc naøy coù hai vaán ñeà xaûy ra, hoaëc do quyû hoaëc laø do chuù thuaät, coù theå tra xeùt caån thaän caùc cöûa ra vaøo, cho ngöôøi chaën heát caùc thuaät gia. Neáu laø thuaät nhaân thì coù daáu chaân töï hieän maø baét tröø ñi. Coøn laø quyû thì khoâng coù ñeå daáu veát coù theå duøng chuù thuaät maø tröø.

Laøm ñaày ñuû caùc phaùp nhö treân thì thaáy coù daáu boán ngöôøi, lieàn cho ñoùng chaët caùc cöûa thaønh, cho goïi caû traêm löïc só, khua ñao treân khoâng trung cheùm cheát ñöôïc ba ngöôøi, duy coù Long Thoï thì aån mình treân ñaàu vua. Ñaàu vua cao baûy thöôùc neân ñao khoâng cheùm ñöôïc. Luùc naøy Long Thoï ngoä ñöôïc tham duïc laø nguoàn goác cuûa ñau khoå, roài sinh taâm nhaøm chaùn maø phaùt nguyeän xuaát gia ñeå ñöôïc ñoä thoaùt. Sau ñoù tìm ñeán Sa- moân caàu xin xuaát gia thoï giôùi. Trong chín möôi ngaøy tuïng thuoäc caû Tam taïng, hieåu thoâng lyù nghóa roài caàu hoïc caùc kinh nhöng khoâng coøn. Nôi nuùi Tuyeát sôn xa xoâi coù thaùp Phaät, trong thaùp coù moät tröôûng laõo Tyø-kheo ñöa cho Long Thoï kính Ma-ha-dieãn. Tuïng xong raát taâm ñaéc tuy yù nghóa hieåu chöa thoâng. Theá neân beøn chu du caùc nöôùc ñeå caàu hoïc kinh phaùp. Ñi khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà caàu hoïc maø khoâng ñöôïc. Haøng luaän sö ngoaïi ñaïo cuøng Sa-moân caùc Toâng phaùi thaûy ñeàu kính phuïc. Töø ñoù Long Thoï khôûi taâm kieâu maïn töï nghó: Hoïc thuaät trong theá giôùi thì raát nhieàu, Phaät kinh tuy dieäu nghóa maø lyù leõ vaãn chöa thoâng suoát, trong choã chöa töôøng taän coù theå suy xeùt ñeå cho ngöôøi sau hoïc. Neáu lyù khoâng traùi thì söï cuõng khoâng maát. Nhö ñaây thì coù loãi gì? Suy nghó caùc vieäc roài thì thi haønh ngay. Muoán laøm thaày giaùo giôùi ñeå kieán taïo phaùp phuïc cho chuùng.

Nay ñoái vôùi Phaät phaùp söï phaân bieät coù khaùc. Muoán ñem choã voâ sôû maø taïo thaønh Nhaát thieát trí. Beøn löïa choïn ngaøy giôø laøm thaày truyeàn thoï, ñeå cho caùc ñeä töû môùi thoï giôùi ñöôïc ñaép y môùi.

Long Thoï thöôøng moät mình nôi sôn thuûy vaéng laëng. Ñaïi Long Boà-taùt thaáy ngaøi nhö theá, toû yù thöông tieác môùi ñoùn vaøo thuûy cung, ôû trong cung ñieän Ñaïi Long môû ao thaát baûo ra, ñem ra kinh ñieån thaâm aùo voâ thöôïng dieäu phaùp trao cho Long Thoï. Long Thoï tuïng ñoïc trong chín möôi ngaøy thì thoâng luyeän raát nhieàu. Trong taâm ngaøi ñaõ ñaéc ñöôïc theå, ñaït ñöôïc lôïi. Ñaïi Long bieát taâm yù aáy neân hoûi raèng:

Xem kinh hieåu heát chöa? Ñaùp:

* Trong kho taøng cuûa oâng kinh ñieån thaät voâ soá khoâng theå xieát, toâi ñaõ ñoïc gaáp möôøi laàn coõi Dieâm-phuø-ñeà.

Ñaïi Long noùi: Kinh ñieån nôi cung cuûa toâi nôi khaùc khoâng theå saùnh ñöôïc. Long Thoï xem kinh taïng ñaït ñeán choã voâ sinh, tam nhaãn ñeàu ñaày ñuû.

Baáy giôø vua Nam Thieân truùc tin theo ngoaïi ñaïo taø kieán huûy baùng chaùnh phaùp. Long Thoï Boà-taùt muoán giaùo hoùa nöôùc kia cho neân xin vaøo laøm keû tuùc veä ñöùng tröôùc choã vua ñi qua. Traûi qua naêm thöù baûy vua môùi thaáy laï hoûi:

Ngöôøi naøy laø ai? Sao laïi ñöùng tröôùc maët ta. Ñaùp raèng:

* Toâi laø ngöôøi Nhaát thieát trí.

Vua nghe lôøi naøy thì raát kinh ngaïc noùi:

Ngöôøi Nhaát thieát trí treân ñôøi ít coù, nay ngöôi noùi thì laáy gì ñeå chöùng minh.

Ñaùp:

* Neáu muoán bieát trí ñoù thì vua neân hoûi seõ thaáy. Vua lieàn töï nghó:

Ta laø baäc trí chuû ñaïi nghò söï, lôøi noùi ra ai cuõng khuaát phuïc maø coøn khoâng ñuû ñeå neâu danh, nhöng hoâm nay vieäc naøy khoâng phaûi nhoû, neáu khoâng hoûi ra thì söï nghi ngôø seõ khoâng bao giôø ñöôïc giaûi ñaùp.

Vì theá vua baát ñaéc dó maø hoûi raèng:

Treân ñôøi hieän giôø ra sao? Long Thoï noùi:

* Chö Thieân ñang cuøng vôùi A-tu-la giao chieán.

Vua nghe lôøi naøy thì cuõng nhö ngöôøi maéc ngheïn, nhoå ra khoâng ñöôïc maø nuoát cuõng khoâng xong. Muoán phaûn baùc laïi maø khoâng ñuû lyù leõ. Muoán chaáp nhaän thì söï vieäc cuõng chöa roõ raøng.

Luùc ñoù Long Thoï laïi noùi raèng:

Ñaây chaúng phaûi laø lôøi noùi hö luaän ñeå caàu thaéng thua, vua haõy ñôïi moät chuùt seõ coù öùng nghieäm.

Noùi xong thì treân khoâng trung laàn löôït rôi xuoáng caùc thöù khí cuï ñao kieám cung teân.

Vua baûo:

Caùc thöù ñao kieám naøy tuy laø chieán cuï, oâng sao laïi bieát trôøi cuøng A-tu-la ñang ñaùnh nhau?

Long Thoï noùi:

* Lôøi hö ngoân khoâng baèng thaáy söï thaät.

Noùi xong thì A-tu-la bò ñöùt tay chaân, tai muõi laàn löôït rôi xuoáng ñaát. Laïi khieán cho vua cuøng vôùi quaàn thaàn daân chuùng thaáy roõ caûnh treân khoâng trung hai beân ñang ñaùnh nhau. Vua môùi cuùi ñaàu kính phuïc chòu söï giaùo hoùa, treân ñieän coù vaïn vò Baø-la-moân, ñeàu caïo boû raâu toùc maø thaønh töïu phaùp giôùi.

Theá laø ngaøi Long Thoï ôû trong coõi Nam Dieâm-phuø-ñeà thaønh töïu ñöôïc söï hoaèng truyeàn Phaät phaùp, haøng phuïc ngoaïi ñaïo, roäng noùi kinh Ma-ha-dieãn. Tröôùc taùc luaän Öu-ba-ñeà-xaù coù möôøi vaïn baøi tuïng. Laïi vieát Trang Nghieâm Phaät Ñaïo luaän coù naêm ngaøn baøi keä. Ñaïi Töø Phöông Tieän luaän naêm möôi baøi keä, caøng khieán cho kinh phaùp Ñaïi thöøa roäng truyeàn khaép coõi Nam Thieân truùc. Laïi taïo ra Voâ UÙy luaän coù möôøi vaïn baøi keä, ôû trong Voâ UÙy luaän naøy ñaõ ruùt ra thaønh Trung luaän. Baáy giôø coù Baø-la-moân kheùo bieát chuù thuaät, muoán cuøng Long Thoï tranh luaän neân thöa vôùi vua Thieân truùc raèng:

Toâi coù theå haøng phuïc vò Tyø-kheo naøy, vua coù theå cho thöû ng- hieäm.

Vua noùi:

* OÂng thaät laø ñaïi ngu si, Boà-taùt naøy söï thoâng trí ñeán caû nhaät nguyeät cuõng khoâng theå tranh ñöôïc. Trí cuøng Thaùnh taâm ñeàu toû saùng, vì sao oâng khoâng cung kính maø coøn muoán tranh bieän?

Baø-la-moân noùi:

* Vua vì keû trí thì sao laïi khoâng cho thöû nghieäm?

Vua nghe vaäy thì cho ngöôøi ñeán thænh ngaøi Long Thoï ñeå tranh luaän vôùi Baø-la-moân. Baø-la-moân sau ñoù ñi ñeán tröôùc ñieän ñoïc chuù bieán thaønh moät ao lôùn, raát thanh tònh bao la, trong coù ngaøn caùnh hoa sen, töï ngoài leân treân maø maéng Long Thoï:

OÂng ôû treân ñaát ngoài chaúng khaùc naøo nhö loaøi suùc sinh, maø laïi muoán cuøng ta laø baäc Ñaïi trí ngoài treân hoa sen cuøng khaùng ngoân luaän nghóa sao?

Luùc naøy Long Thoï cuõng ñoïc chuù thuaät hoùa ra moät baïch töôïng saùu ngaø, ñi treân ao nöôùc ñeán nôi toøa hoa haát ngöôøi ngoài treân ñoù dô leân cao roài quaêng xuoáng ñaát. Baø-la-moân bò thöông nôi löng, lieàn quy phuïc Long Thoï:

Toâi thaät khoâng bieát löôïng söùc mình maø huûy nhuïc Ñaïi sö. Nguyeän xin thöông xoùt cho toâi ñöôïc baøy toû söï ngu muoäi cuûa mình.

Coù moät vò Phaùp sö Tieåu thöøa, coù loøng ghen gheùt, Long Thoï hoûi vò aáy raèng:

OÂng coù muoán ta truï ñôøi laâu khoâng?

SOÁ 2047 - LONG THOÏ BOÀ TAÙT TRUYEÄN (2) 625

Ñaùp raèng:

- Thaät tình khoâng muoán.

Ngaøi beøn lui trôû veà phoøng, traûi qua maáy ngaøy khoâng ra. Ñeä töû phaù cöûa vaøo thì thaáy ngaøi ñaõ nhaäp dieät. Töø ñoù ñeán nay môùi hôn moät traêm naêm. Caùc nöôùc ôû Nam Thieân truùc, ñeàu coù laäp thaùp thôø kính phuïng nhö Phaät. Khi meï haï sinh ra Ngaøi ñaët teân laø A-chu-ñaø- na, A-chu-ñaø-na laø teân cuûa moät loaøi caây, vì long thaønh ñaïo quaû cho neân laáy teân Long laøm chöõ loùt maø goïi laø Long Thoï.

(Y theo kinh Phoù phaùp taïng töùc laø vò Toå thöù möôøi ba, nhaäm trí Phaät phaùp sau hôn ba traêm naêm Phaät nhaäp dieät).