KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 9**

**BOÀ TAÙT GIAÙO HOÙA NGOAÏI ÑAÏO**

1. Ngaøi Vaên-thuø bieán coâ gaùi ñeïp thaønh xaáu xí
2. Ngaøi Vaên-thuø hieän thaàn thoâng giaùo hoùa
3. Boà-taùt Phoå Hieàn phaùt nguyeän uûng hoä naêm haïng Phaùp sö
4. Boà-taùt Tònh Tinh Taán caûm hoùa Coâng Ñöùc Taøi
5. Tay cuûa Thoï-ñeà-ma-naïp hieän ra voi lôùn
6. Boà-taùt Phoå Thí cöùu giuùp ngöôøi ngheøo
7. Boà-taùt Troïng Thaéng Vöông bò Ngaøi A-nan cheâ bai
8. Boà-taùt Ñaïi-taùt-ca-baø töï saùt ñeå cöùu ngöôøi
9. Boà-taùt ngoài thieàn trong nuùi suoát ñôøi
10. Ñöùc Phaät vaøo bieån tìm chaâu, cöùu giuùp ngöôøi ngheøo
11. Boà-taùt töï saùt ñeå cöùu khaùch buoân
12. Ñöùc Phaät hieän töôùng löôõi roäng daøi
13. Caäu beù chaên traâu truyeàn baù Ñaïi thöøa

# *Ngaøi VAÊN THUØ HOÙA THAØNH COÂ GAÙI XAÁU XÍ:*

Coâ gaùi Thöôïng-kim-quang-thuû vaø con tröôûng giaû UÙy-vaên, cuøng ôû nôi vöôøn Du-quaùn raûi hoa, ñoát höông, troãi nhaïc töng böøng. Nhaø cuûa con tröôûng giaû nhìn thaáy khung caûnh aáy laáy laøm öng yù.

Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi (xöa goïi laø Nhu-thuû) hoùa laøm coâ gaùi naøy, ngay luùc ñoù lieàn maïng chung. Nhan saéc trôû neân xaáu xí, maùu muû töø nôi maét, tai, muõi, mieäng chaûy ra. Thaân theå lôû loeùt, khoâng ai daùm nhìn laâu. Ruoài xanh bay ñeán, bu quanh ñeå aên.

Baáy giôø, ngöôøi con tröôûng giaû thaáy thaân theå coâ gaùi bieán hoaïi nhö theá, sôï haõi khoâng yeân, muoán caàu quy y Tam baûo ñeå giaûi thoaùt khoå naïn, nhöng khoâng bieát laøm sao. Oai thaàn ñoàng chaân cuûa Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi khieán caây coái trong vöôøn töï nhieân phaùt ra nhöõng lôøi taùn tuïng. Ngöôøi con tröôûng giaû nghe theá, vui möøng hôùn hôû, phaùt khôûi thieän taâm, laáy aùo boïc

kín töû thi, boû vaøo röøng caây roài ñi.

Ñeå hoùa ñoä ngöôøi con tröôûng giaû, Ñöùc Theá Toân töø nôi thaân phoùng quang. AÙnh saùng chieáu khaép coõi nöôùc Ma-kieät. Thaáy Nhö Lai oai thaàn vó ñaïi, ngöôøi con tröôûng giaû trong loøng vui veû.

Khi aáy, Trôøi Ñeá-thích ñöùng ngay tröôùc maët ngöôøi con tröôûng giaû, khen ngôïi:

* Caäu beù coù duyeân laønh, coù phöôùc lôùn môùi gaëp ñöôïc Phaät.

Ngöôøi con tröôûng giaû nghe lôøi ca ngôïi khuyeán khích nhö theá, lieàn theo Ñeá-thích ñeán choã Phaät. Trôøi Ñeá-thích ñöa hoa vaø baûo ngöôøi con tröôûng giaû:

* Haõy laáy hoa naøy raûi treân thaân Ñöùc Nhö Lai.

Raûi hoa xong, ngöôøi con tröôûng giaû cuùi ñaàu laøm leã roài ñöùng leân baïch Phaät:

* Nay con xin töï quy y Phaät, Phaùp vaø Thaùnh chuùng. Ngöôøi con gaùi phoùng tuùng teân laø Thöôïng-kim quang-thuû ñaõ cuøng vôùi con vui chôi trong vöôøn Du-quaùn. Hoâm nay dung maïo coâ ta trôû neân xaáu xí roài cheát, boû taát caû thaân baèng quyeán thuoäc. Con raát sôï haõi, quoác vöông seõ khoâng tra hoûi con veà vieäc naøy chöù?

Ñöùc Phaät baûo:

* Haõy thoâi ñi!

Thöôïng-kim-quang-thuû thaáy ngöôøi con tröôûng giaû ñaõ ñöôïc giaùo hoùa, phaùt taâm xuaát gia, lieàn ñem kyõ nhaïc ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu laøm leã, roài ñöùng qua moät beân.

Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi hoûi ngöôøi con tröôûng giaû:

* Bieát coâ gaùi naøy khoâng?
* Thöa, bieát aï.
* Bieát theá naøo?

Ngöôøi con tröôûng giaû keå laïi cho Ngaøi nghe roài noùi keä:

*Saéc nhö boït nöôùc tuï*

*Ñau khoå trong khoaûnh khaéc Voïng töôûng nhö ngöïa hoang. Con hieåu roõ nhö theá.*

Ñöùc Phaät baûo Ngaøi A-nan:

* Vaøo thôøi xa xöa, Vaên-thuø-sö-lôïi ñaõ khuyeán hoùa coâ gaùi naøy phaùt khôûi ñaïo taâm. Ñôøi tröôùc coâ gaùi naøy cuõng ñaõ ñöôïc ta giaùo hoùa. Hôn chín möôi hai vaïn kieáp sau, Thöôïng-kim-quang-thuû seõ ñöôïc thaønh Phaät, hieäu laø Baûo Quang Minh. Ngöôøi con tröôûng giaû seõ laøm Boà-taùt, hieäu laø Ñöùc- quang-dieäu; veà sao cuõng seõ thaønh Phaät, hieäu laø Trì Kieåm. Tröôùc khi dieät

ñoä, ta ñaõ thoï kyù nhö vaäy.

(Trích kinh Ñaïi Tònh Phaùp Moân)

# *NGAØI VAÊN THUØ HIEÄN THAÀN THOÂNG GIAÙO HOÙA:*

Coù hai traêm vò thieân töû phaùt taâm Boà-ñeà nhöng chöa kieân coá, saép phaûi ñoïa laïc. Moãi ngöôøi töï nghó:

* Phaät phaùp khoù gaëp, nay chuùng ta nhaát ñònh seõ khoâng tu haïnh Boà- taùt nöõa, chi baèng chaáp nhaän quaû vò A-La-haùn, Bích-chi-Phaät roài nhaäp Nieát-baøn.

Ñöùc Phaät bieát nhöõng ngöôøi naøy coù theå thaønh töïu Boà-taùt ñaïo, nhöng hoï ñaõ thoái taâm. Ñöùc Phaät hoùa ra moät ngöôøi ñaøn-vieät böng baùt ñöïng ñaày thöùc aên traêm vò, ñeán laøm leã daâng leân Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät lieàn thoï nhaän.

Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá Toân, con seõ coá baùo aân.

Ngaøi Xaù-lôïi-phaát nghi ngôø lieàn hoûi Phaät. Phaät neùm baùt xuoáng ñaát. Baùt aáy chìm xuoáng, qua hôn baûy möôi hai haät coõi aáy hieäu laø Quang Minh Vöông, hieän coøn ôû ñôøi.

Baùt aáy lô löûng giöõa hö khoâng trong coõi nöôùc Phaät kia, khoâng ai laáy ñöôïc. Baùt bay qua coõi nöôùc Phaät naøo, caùc thò giaû hoûi Ñöùc Phaät aáy vaø ñeàu ñöôïc traû lôøi:

* Phöông treân coù Phaät hieäu laø Thích Ca Vaên. Baùt töø nôi aáy ñeán ñeå cöùu hoä haøng Boà-taùt thoái taâm Boà-ñeà.

Phaät Thích Ca baûo Ngaøi Xaù-lôïi-phaát ñi tìm baùt aáy veà. Nöông oai thaàn Phaät, Ngaøi Xaù-lôïi-phaát töï duøng trí tueä vaø haøng vaïn Tam-muoäi ñi qua haøng ngaøn coõi nöôùc Phaät, nhöng khoâng tìm thaáy baùt. Ngaøi xuaát ñònh, trôû veà baïch Phaät:

* Con tìm baùt nhöng khoâng thaáy ñaâu caû.

Phaät laïi sai Ngaøi Muïc-kieàn-lieân. Ngaøi Muïc-kieàn-lieân cuõng khoâng tìm thaáy baùt. Roài Ngaøi Tu-boà-ñeà, cho ñeán naêm traêm vò Toân-giaû, ngay caû boà-taùt Di Laëc vaãn khoâng caùch naøo tìm thaáy ñöôïc. Phaät laïi baûo Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi ñi tìm baùt. Ngaøi Vaên-thuø lieàn nhaäp ñònh, ngay taïi choã ngoài, laáy ngoùn tay phaûi chæ xuoáng ñaát, ñi qua baûy möôi hai haèng haø sa coõi nöôùc Phaät. Caùc coõi nöôùc aáy ñeàu bò chaán ñoäng vaø ai cuõng thaáy bieát.

Moãi sôïi loâng treân caùnh tay cuûa Ngaøi Vaên-thuø ñeàu coù traêm ngaøn öùc aùnh saùng vaø hoa sen. Boà-taùt ngoài treân hoa sen, taùn thaùn coâng ñöùc cuûa Phaät Thích Ca vaø caùc Boà-taùt, Thanh-vaên cho ñeán caùc coõi nöôùc Phaät.

Baáy giôø, Phaät Thích Ca Vaên töø döôùi chaân phoùng quang. AÙnh saùng

chieáu khaép baûy möôi hai haèng-sa coõi nöôùc phöông döôùi. Ai thaáy aùnh saùng naøy cuõng ñeàu ñöôïc tam-muoäi Ma-tæ-ñeâ. Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi duøng tay phaûi laáy baùt, roài cuøng vôùi voâ soá Boà-taùt laøm leã daâng baùt leân Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät baûo Ngaøi Xaù-lôïi-phaát:

* Nay ta seõ noùi cho caùc oâng nghe veà nhöõng chuyeän trong quaù khöù. Xöa vaøo thôøi Ñöùc Phaät Duõng Maïc Naêng Thaéng, coù vò Tyø-kheo teân Hueä Vöông caàm baùt ñi vaøo nöôùc Duy Trí khaát thöïc, ñöôïc thöùc aên traêm vò. Baáy giôø, con cuûa vò toân giaû naøy laø Ly Caáu Vöông ñang ñöôïc nhuõ maãu beá ñöùng treân cöûa thaønh. Ñöùa beù troâng thaáy Tyø-kheo lieàn tuoät khoûi tay nhuõ maãu, chaïy ñeán xin thöùc aên. Vò Tyø-kheo lieàn cho noù baùnh maät. Ñöùa beù aên baùnh, thaáy ngon, lieàn ñi theo vò Tyø-kheo, khoâng ñeå yù ñeán nhuõ maãu. Ñöùa beù theo vò Tyø-kheo ñeán choã Ñöùc Phaät Duõng Maïc Naêng Thaéng,

leã Phaät xong ngoài qua moät beân. Vò Tyø-kheo laáy thöùc aên trong chieác baùt ñang caàm nôi tay, ñöa cho ñöùa beù daâng leân Ñöùc Phaät. Ñöùa beù vaâng theo lôøi daïy.

Ñöùc Phaät thoï trai xong, bieán ra taùm vaïn boán ngaøn Tyø-kheo vaø moät hai ngaøn Boà-taùt. Ai naáy cuõng no ñuû maø thöùc aên trong tay ñöùa beù vaãn khoâng giaûm bôùt. Ñöùc Phaät duøng oai thaàn khieán ñöùa beù vui möøng. Nhaân ñoù, ñöùa beù thoï naêm giôùi vôùi vò Tyø-kheo, phaùt taâm Boà-ñeà.

Cha meï ñöùa beù baûo con mình ñaûnh leã Phaät. Ñöùa beù thöa vôùi cha:

* Con nay ñaõ vaøo haøng Boà-taùt, xin ñöôïc laøm Sa-moân. Cha meï ñöùa beù ñoàng yù vaø phaùt taâm theo con mình.

Ñöùc Phaät baûo:

* Tyø-kheo Hueä Vöông chính laø Vaên-thuø-sö-lôïi, ñöùa beù luùc aáy chính laø thaân ta, coøn caùc ÖÙng thaân cuûa ta nhieàu khoâng tính keå. A-taêng-kyø coõi Phaät ñeàu laø nôi haønh ñaïo cuûa Vaên-thuø-sö-lôïi. Chuùng ta ñeàu thaám nhuaàn aân ñöùc cuûa Ngaøi.

Hai traêm thieân töû ngay luùc ñoù töï nghó:

* Ñöùc Phaät Thích Ca Vaên nhôø Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi maø phaùt taâm tu haønh cho ñeán thaønh Phaät, chuùng ta sao laïi löôøi bieáng?

Nhôø nghó nhö vaäy, caùc thieân töû ñeàu ñöôïc taâm kieân coá ( Trích kinh A-xaø-theá Vöông quyeån thöôïng )

# *BOÀ-TAÙT PHOÅ HIEÀN PHAÙT NGUYEÄN UÛNG HOÄ NAÊM HAÏNG* PHAÙP SÖ:

Boà-taùt Phoå Hieàn duøng thaàn thoâng töï taïi, oai ñöùc danh tieáng cuûa mình cuøng voâ soá Boà-taùt töø phöông Ñoâng ñi ñeán. Taát caû coõi nöôùc caùc

Ngaøi ñi qua ñeàu chaán ñoäng, möa hoa sen baùu, troãi caùc kyõ nhaïc. Laïi coù voâ soá taùm boä chuùng quyû thaàn… ñoàng vaây quanh vaø ñaûnh leã Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni, baïch raèng:

* Con ôû nöôùc cuûa Ñöùc Baûo Oai Ñöùc Thöôïng Vöông Phaät, xa nghe theá giôùi Ta-baø naøy noùi kinh Phaùp Hoa neân cuøng ñeán nghe vaø thoï trì. Cuùi mong Ñöùc Theá Toân thuyeát phaùp cho chuùng con.

Ñöùc Phaät baûo Ngaøi Phoå Hieàn:

* Neáu coù thieän nam töû, thieän nöõ nhaân naøo thaønh töïu boán phaùp, thì sau khi Nhö Lai dieät ñoä seõ coù ñöôïc kinh Phaùp Hoa naøy.

Boà-taùt Phoå Hieàn baïch Phaät:

* Neáu coù ngöôøi khi ñi, khi ñöùng ñeàu ñoïc tuïng, suy nghó kinh naøy; neáu coù ngöôøi queân maát moät caâu, moät baøi keä trong kinh, thì caùc vò Ñaïi Boà-taùt ñeàu ñeán choã ngöôøi ñoù, hieän thaân cuùng döôøng, baûo veä, nhaéc nhôû ngöôøi ñoù, khieán hoï ñoïc tuïng thoâng thuoäc nhö xöa. Neáu ngöôøi nhìn thaáy thaân con thì vui möøng, caøng theâm tinh taán. Do thaáy thaân con, ngöôøi aáy lieàn ñöôïc tam-muoäi vaø ñaø-la-ni. Neáu vaøo ñôøi aùc sau, trong haøng boán chuùng, coù ngöôøi tìm caàu, coù ngöôøi thoï trì, coù ngöôøi ñoïc tuïng, coù ngöôøi bieân cheùp, muoán tu taäp kinh Phaùp Hoa naøy thì noäi trong hai möôi moát ngaøy neân nhaát taâm tinh taán. Ñuû hai möôi moát ngaøy, con seõ hieän thaân ñeán tröôùc maët ngöôøi aáy, thuyeát phaùp cho hoï nghe.

(Trích kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa quyeån 7).

# *BOÀ-TAÙT TÒNH TINH TAÁN CAÛM HOÙA COÂNG ÑÖÙC TAØI:*

Vaøo kieáp xa xöa, thuôû Ñöùc Phaät Quaûng Quang Minh (Kinh Boà-taùt Haïnh ghi laø Ly Caáu Quang), con cuûa moät vò quoác vöông teân Taøi Coâng Ñöùc (Kinh Boà-taùt Haïnh ghi laø Nghieäp Thuû). Naêm leân 16 tuoåi, caäu beù caäy mình xinh ñeïp neân sanh taâm kieâu maïn. Töø nhoû caäu beù ñaõ khoâng cung kính leã baùi Phaät. Ñöùc Phaät suy nghó xem ai coù theå giaùo hoùa caäu beù. Trong taùm vaïn boán ngaøn Boà-taùt, chæ coù Boà-taùt Tònh Tinh Taán nhaän laõnh nhieäm vuï naøy. Ngay khi ñoù, ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng saùu laàn.

Vò Boà-taùt ñeán ñöùng nôi cöûa nhaø vua. Vöông töû troâng thaáy Boà-taùt lieàn duøng lôøi aùc cheâ bai, phæ baùng, laáy ñaát neùm vaøo maët Ngaøi, laáy dao, gaäy, ngoùi ñaù neùm vaøo thaân Ngaøi. Baáy giôø, Boà-taùt khoâng giaän döõ, cuõng khoâng boû ñi, loøng khoâng chaùn moûi. Traûi qua moät ngaøy naêm, Boà-taùt vaãn chòu khoå nhö theá; qua 20.000 naêm môùi ñeán cöûa thöù hai; coøn chöa ñaày baûy ngaøy nöõa laø taùm vaïn boán ngaøn naêm, môùi ñeán ñöôïc cöûa thöù baûy. Luùc aáy, vöông töû nhìn thaáy Boà-taùt naøy lieàn hoûi:

* Hoâm nay, Ñaïo só ñeán ñaây muoán caàu vieäc gì?

Hoûi xong, vöông töû khôûi taâm khoâng theå nghó baøn veà Boà-taùt:

* Taïi sao ngöôøi naøy phaûi chòu khoå sôû traûi qua thôøi gian laâu daøi nhö theá maø loøng khoâng chaùn naûn?

Khi aáy, Boà-taùt bieát taâm vöông töû ñaõ ñöôïc ñieàu phuïc, môùi noùi keä vaø baûo ñeán gaëp Phaät.

Vöông töû lieàn boû vöông vò, xuaát gia tu haønh theo Phaät phaùp, nghe phaùp roài nhö phaùp haønh trì, ñaéc Voâ sanh nhaãn.

Ñöùc Phaät baûo:

* Tònh Tinh Taán luùc aáy chính laø thaân ta, coøn Taøi Coâng Ñöùc töùc laø Di-laëc.

(Trích kinh Ñaïi Taäp quyeån 26, laïi trích kinh Ñieàu Phuïc Vöông Töû Ñaïo Taâm. Kinh Boà-taùt Haïnh phaàn lôùn ñeàu gioáng nhö vaäy)

# *TAY CUÛA THOÏ-ÑEÀ-MA-NAÏP HIEÄN RA VOI LÔÙN:*

Ñoái tröôùc Ñöùc Phaät Baûo Taïng, Thoï-ñeà-ma-naïp quyø goái phaûi saùt ñaát, chaép tay baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá Toân, nay con phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, thaønh töïu caên laønh. Neáu phaùp Tam thöøa maø con nguyeän caàu ñaõ ñöôïc töï lôïi, xin cho voi traéng lôùn töï nhieân hieän ra treân hai tay con.

Do söùc oai thaàn cuûa Ñöùc Phaät, trong hai tay cuûa oâng ta hieän ra voi lôùn, loâng toaøn maøu traéng, baûy thaân phaàn ñeàu chaïm ñaát.

Nhìn thaáy söï vieäc naøy, Ñöùc Phaät baûo:

* Long töôïng caùc ngöôi, baây giôø haõy bay leân hö khoâng nhöng ñöøng bay xa quaù, röôùi möa nöôùc thôm taùm coâng ñöùc xuoáng khaép coõi naøy ñeå laøm cho taát caû chuùng sanh ôû ñaây ñeàu giaùc ngoä. Neáu coù chuùng sanh naøo ñöôïc thaám moät gioït nöôùc möa, ngöûi ñöôïc muøi höông seõ ñoaïn tröø naêm trieàn caùi: daâm duïc, saân nhueá, thuøy mieân, ñieàu hyù vaø nghi.

Baáy giôø, voi lôùn bay leân hö khoâng nhanh nhö ngöôøi löïc só taøi gioûi baén teân.

Hai voi lôùn naøy laøm xong moïi vieäc, trôû veà ñöùng tröôùc Ma-naïp.

Thoï-ñeà thaáy theá, loøng raát vui möøng.

(Trích kinh Thoï-ñeà-ma-naïp Phaùt Boà-ñeà Theä Nguyeän).

# *BOÀ-TAÙT PHOÅ THÍ CÖÙU GIUÙP NGÖÔØI NGHEØO:*

Xöa coù Boà-taùt thuoäc doøng Baø-la-moân, vöøa loït loøng meï lieàn noùi:

* Chuùng sanh chòu nhieàu tai hoïa, ta phaûi cöùu giuùp hoï. Hoï khoâng saùng suoát, khoâng coù pheùp taéc, ta seõ tröø söï ñui ñieác cho hoï, khieán hoï thaáy nghe ñöôïc chaùnh phaùp cuûa Phaät.

Hoï haøng kinh sôï noùi:

* Chöa nghe ñöùa beù naøo noùi nhöõng lôøi nhö vaäy. Ñaây chaúng leõ laø hoàn linh cuûa trôøi, roàng, quyû thaàn ö?

Hoï lieàn boùi queû. Caäu beù traû lôøi:

* Toâi laø baäc Thöôïng Thaùnh hoùa sanh, voán coù caùi bieát saùng suoát roäng raõi, chaúng phaûi laø boïn yeâu tinh kia ñaâu, haõy deø daët chôù nghi ngôø.

Noùi xong, caäu beù im laëng Cha meï baûo:

* Con ta coù caùi chí roäng lôùn, thaám nhuaàn saùnh baèng trôøi ñaát, chaúng leõ laø phaøm phu ö?

Neân ñaët teân cho caäu beù laø Phoå Thí.

Naêm leân möôøi, caäu beù laøu thoâng taát caû kinh saùch Phaät vaø caùc hoïc thuaät ñang löu haønh ôû theá gian. Caäu töø giaõ cha meï ñeå cöùu giuùp, boá thí nhöõng ngöôøi ngheøo thieáu.

Cha meï noùi:

* Ta noåi tieáng laø giaøu coù nhaát, con coù theå maëc tình boá thí! Phoå Thí thöa:
* Khoâng ñuû ñaâu. Xin cho con laøm Sa-moân, ban cho con phaùp phuïc, bình baùt, tích tröôïng, con seõ duøng nhöõng thöù naøy cöùu giuùp chuùng sanh.

Cha meï öng thuaän. Phoå Thí ñi khaép nôi giaùo hoùa, qua moät nöôùc lôùn. Trong nöôùc coù moät nhaø giaøu coù cuõng hieåu bieát veà kinh saùch, nhìn thaáy dung nghi ñeïp ñeõ, tính tình deã chòu cuûa Phoå Thí, trong saùng nhö thieân kim, coù bieåu hieän cuûa baäc thöôïng Thaùnh, seõ ñöôïc laøm vua treân trôøi.

Ngöôøi nhaø giaøu noùi vôùi Phoå Thí:

* Toâi coù ñöùa beù gaùi queâ muøa, xin cho laøm keû haàu haï Ngaøi. Phoå Thí ñaùp:
* Raát toát. Haõy ñôïi toâi trôû veà.

Phoå Thí lieàn ñaùp thuyeàn vöôït bieån, leân bôø vaøo nuùi, ñeán choã khoâng coù ngöôøi, xa troâng thaáy moät thaønh baèng baïc. Trong cung coù raén ñoäc, quaán quanh thaønh baûy voøng, thaân noù lôùn traêm voøng, ngoùc ñaàu nhìn Phoå Thí. Phoå Thí nghó raèng:

* Con raén naøy coù taâm haïi ngöôøi, ta phaûi khôûi loøng töø.

Noïc ñoäc raén lieàn dieät, noù guïc ñaàu xuoáng nguû. Phoå Thí böôùc leân ñaàu noù vaøo thaønh. Vò thieân thaàn trong thaønh thaáy Phoå Thí, vui möøng noùi:

* Töø laâu khaâm phuïc ñöùc haïnh cuûa Ngaøi, nay Ngaøi ñeán ñaây, thaät

ñuùng vôùi loøng mong öôùc cuûa toâi.

Thieân thaàn môøi Phoå Thí ôû laïi ba möôi ngaøy.

Phoå Thí ñem moïi vieäc giao phoù cho caän thaàn, ñích thaân thoï nhaän söï cuùng döôøng. Ñeán heát thôøi haïn cuùng döôøng, thieân thaàn ñem vieân traân chaâu minh nguyeät taëng cho Phoå Thí. Vieân minh chaâu naøy chieáu saùng tôùi boán vaïn daëm, loøng chuû nhaân öôùc muoán ñieàu gì thì caùc thöù baùu ñeàu hieän ñaày ñuû. Thieân thaàn laïi thöa:

Neáu sau naøy Ngaøi thaønh Phaät, toâi xin ñöôïc laøm ñeä töû. Phoå Thí ñaùp:

* Ñöôïc.

Phoå Thí laïi leân ñöôøng, thaáy moät thaønh baèng vaøng roøng, coù con raén ñoäc quaán quanh thaønh möôøi boán voøng, thaân to lôùn gaáp boäi con raén tröôùc, ngoùc ñaàu cao maáy tröôïng. Phoå Thí laïi nhaäp töø ñònh, raén guïc ñaàu xuoáng. Phoå Thí böôùc leân ñaàu raén vaøo thaønh. Vò thieân nhaân trong thaønh thaáy Phoå Thí lieàn vui veû noùi:

* Töø laâu khaâm phuïc ñöùc saùng cuûa Ngaøi. Ngaøi ñi ñeán ñaây thaät laø quyù. Xin thænh Ngaøi löu laïi moät traêm taùm möôi ngaøy ñeå toâi cuùng döôøng.

Thôøi haïn ñaõ heát, Phoå Thí töø giaõ leân ñöôøng. Vò thieân nhaân taëng cho Phoå Thí moät vieân thaàn chaâu. AÙnh saùng chieáu tôùi hai möôi vaïn daëm, loøng chuû nhaân öôùc muoán ñieàu gì thì caùc thöù baùu ñeàu hieän ñaày ñuû. Thieân nhaân thöa:

* Neáu Ngaøi ñaéc ñaïo, toâi xin ñöôïc laøm ñeä töû coù thaàn tuùc ñeä nhaát.

Phoå Thí tieáp tuïc leân ñöôøng, thaáy moät thaønh löu ly. Coù moät con raén ñoäc, thaân quaán quanh thaønh hai möôi moát voøng, ngoùc ñaàu leân, caëp maét loä veû giaän döõ, ñang giöõ cöûa thaønh aáy.

Phoå Thí laïi nhaäp Töø ñònh, nguyeän cöùu giuùp chuùng sanh. Noïc ñoäc tieâu ñi, raén guïc ñaàu xuoáng. Phoå Thí böôùc leân ñaàu raén vaøo thaønh. Coù vò thieân nhaân vui möøng, noùi lôøi nhö tröôùc, môøi Phoå Thí ôû laïi ba thôøi (270 ngaøy) vaø xin cuùng döôøng theo nhö yù nguyeän.

Kyø haïn ñaõ heát, Phoå Thí töø giaõ leân ñöôøng. Vò thieân nhaân taëng cho Phoå thí moät vieân thaàn chaâu, aùnh saùng chieáu xa moät trieäu saùu traêm ngaøn daëm. Vieân thaàn chaâu ôû ñaâu thì ôû ñoù coù caùc thöù baùu, ñaày caû trong vuøng aùnh saùng kia, tuyø theo yù muoán, khoâng coù ñieàu mong caàu naøo maø khoâng ñöôïc toaïi nguyeän. Thieân nhaân thöa:

* Neáu Ngaøi thaønh baäc Chaùnh Giaùc, toâi xin ñöôïc laøm ñeä töû coù trí saùng nhaát.

Phoå Thí noùi:

* Chaén chaén oâng seõ ñöôïc nhö chí nguyeän ngöôøi.

Phoå Thí ñöôïc ba vieân thaàn chaâu, trôû veà choã cuõ. Caùc long thaàn ôû bieån ñeàu hoäi hoïp baøn raèng:

* Bieån lôùn cuûa chuùng ta, chæ caàn ba vieân thaàn chaâu naøy laø giaøu sang maø vò ñaïo só kia ñaõ coù ñuû. Vaäy chuùng ta thaø maát heát caùc chaâu baùu khaùc, chöù khoâng ñeå maát ba vieân thaàn chaâu naøy.

Vò thaàn bieån hoùa laøm moät thöôøng daân, ñöùng tröôùc maët Phoå Thí,

noùi:

* Nghe Ngaøi ñöôïc cuûa baùu baäc nhaát theá gian, toâi coù theå ñöôïc xem

chaêng?

Phoå Thí laáy ra ñöa cho coi.

Vò haûi thaàn vöôn ñoaït laáy ba vieân thaàn chaâu. Phoå Thí nghó:

* Ta traûi qua nhieàu hieåm trôû, vöôït bieån lôùn môùi ñöôïc cuûa baùu naøy, muoán duøng noù ñeå cöùu giuùp ngöôøi ngheøo khoå, laïi bò vò thaàn naøy thaáy roài ñoaït laáy hay sao?

Phoå Thí noùi vôùi vò thaàn:

* Ngöôi haõy traû nhöõng vieân thaàn chaâu laïi cho ta, baèng khoâng taseõ laøm caïn nöôùc bieån cuûa ngöôi.

Vò haûi thaàn noùi:

* Bieån lôùn saâu roäng, ai coù theå taùt caïn ñöôïc? Trôøi ñaát chaán ñoäng chæ taïo thaønh gioù thoâi.

Phoå Thí noùi:

* Xöa ta ôû tröôùc Ñöùc Phaät Ñónh Quang, nguyeän ñöôïc ñaïo löïc laät uùp caùc bieån, tay naâng nuùi Tu-di, laøm chaán ñoäng trôøi ñaát, dôøi caùc coõi nöôùc. Ñöùc Phaät theo chí nguyeän cuûa ta. Ta nay ñöôïc toaïi nguyeän. Ngaøy nay, söùc yeâu ma nhoû beù nhö tô toùc cuûa ngöôi ñaâu coù theå ngaên trôû ñöôïc söùc maïnh chôn chaùnh cuûa ta.

Phoå Thí lieàn ñöùng ngang baèng hai chaân, taùt nöôùc bieån ra ngoaøi nuùi Thieát Vi.

Coù vò Trôøi Bieán Tònh nghó:

* Xöa ta ôû tröôùc Ñöùc Phaät Ñónh Quang nghe chí nguyeän cuûa ngöôøi naøy, aét seõ thaønh Phaät cöùu ñoä chuùng sanh.

Vò Trôøi aáy lieàn bay xuoáng giuùp taùt nöôùc giuùp Phoå Thí. Nöôùc bieån möôøi phaàn caïn heát taùm phaàn.

Vò haûi thaàn sôï haõi noùi:

* Nöôùc bieån naøy caïn, seõ laøm hoûng choã ôû cuûa ta

Vò haûi thaàn lieàn traû laïi ba vieân thaàn chaâu cho Phoå Thí.

Doïc ñöôøng boá thí, nhöõng nöôùc naøo Phoå Thí ñi qua ñeàu khoâng coøn daân ngheøo. Caùc vò vua ôû khaép nôi ñeàu söûa ñoåi chính saùch, laáy Nguõ giôùi, Thaäp thieän laøm pheùp trò nöôùc, môû cöûa nguïc, thaû tuø nhaân. AÂn ñöùc cuûa Ngaøi thaám nhuaàn taát caû chuùng sanh, ñeàu ñöôïc thaønh Phaät.

Ñöùc Phaät baûo:

* Phoå Thí chính laø thaân ta. Cha ta chính laø vua Baïch Tòch. Meï ta laø baø Xaù-dieäu. Ngöôøi con gaùi ñaïo só nay laø Caàu-di. Vò thieân nhaân trong thaønh baèng baïc nay laø A-nan. Vò thieân nhaân trong thaønh baèng vaøng laø Muïc-kieàn-lieân. Vò thieân nhaân trong thaønh löu ly laø Xaù-lôïi-phaát.

(Trích Ñoä Voâ Cöïc Taäp quyeån 1, laïi trích kinh Hieàn Ngu)

# *BOÀ-TAÙT TROÏNG THAÉNG VÖÔNG BÒ NGAØI A-NAN CHE*Â

***BAI:***

Ngaøi A-nan baïch Phaät:

* Con nhôù xa xöa khi vaøo thaønh Xaù-veä thaáy Boà-taùt Troïng Thaéng

Vöông naèm cuøng giöôøng vôùi ngöôøi nöõ. Con cho laø Boà-taùt ñaõ phaïm giôùi, khoâng khaùc ngöôøi ñôøi. Ngöôøi tu phaïm haïnh ñoái vôùi giaùo phaùp Nhö Lai, khoâng khôûi leân thaáy, nghe, töôûng nieäm.

Ngaøi A-nan noùi xong, ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi chaán ñoäng saùu

laàn.

Luùc baáy giôø, Boà-taùt Troïng Thaéng Vöông bay leân hö khoâng, caùch

ñaát boán tröôïng chín thöôùc, baûo A-nan raèng:

* Ngöôøi phaïm caám giôùi haù coù theå bay leân ñöùng giöõa hö khoâng ñöôïc chaêng?

Ngaøi A-nan ñeán tröôùc Phaät cuùi mình, hoái loãi, thöa:

* Laøm sao thaáy heát ñöôïc choã khieám khuyeát cuûa baäc Ñaïi Long? Ñöùc Phaät baûo A-nan:
* Ngöôøi nöõ kia vaøo thôøi quaù khöù ñaõ traêm ñôøi keát hoân vôùi Troïng Thaéng Vöông. Tình caûm nhieàu ñôøi vaãn coøn, tham ñaém veû ñeïp cuûa Troïng Thaéng. Coâ ta ñaõ phaùt lôøi theà:
* Neáu Troïng Thaéng Vöông laøm ta thoûa nguyeän, ta seõ nghe theo lôøi daïy cuûa oâng aáy.

Baáy giôø, Troïng Thaéng Vöông bieát taâm nieäm coâ gaùi, saùng sôùm, aên maëc chænh teà ñeán nhaø coâ ta, noùi keä raèng:

*Ta ngu si tham duïc Bò chö Phaät cheâ bai Kheùo dieät tröø aân aùi*

*Ñöôïc laøm Phaät cao caû.*

Baáy giôø, coâ gaùi vui möøng, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, gieo mình xuoáng ñaát, quy y Tam baûo, töï traùch vaø saùm hoái toäi loãi, laøm baøi keä khen ngôïi Troïng Thaéng Vöông:

*Con ñaõ lìa caùc duïc Ñöôïc Theá Toân ngôïi khen Tieát cheá loøng aân aùi*

*Caàu Phaät ñaïo voâ thöôïng Nhöõng taâm töôûng tröôùc ñaây Nay thuù toäi saùm hoái Thöông xoùt caùc chuùng sanh Ñeàu phaùt khôûi ñaïo taâm.*

Luùc aáy, Troïng Thaéng Vöông thoï kyù cho coâ gaùi chuyeån thaân nöõ thaønh thaân nam, chín möôi chín kieáp sau seõ ñöôïc thaønh Phaät hieäu Ly Voâ Soá Baùch Thieân Sôû Thoï Nhö Lai.

(Trích kinh Tueä Thöôïng Boà-taùt quyeån thöôïng)

# *BOÀ-TAÙT ÑAÏI-TAÙT-CA-BAØ TÖÏ SAÙT ÑEÅ CÖÙU NGÖÔØI:*

Khi Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni laøm Boà-taùt teân laø Ñaïi-taùt-tha-baø, ñang luùc qua bieån lôùn, bò gioù döõ laøm hö thuyeàn, Ngaøi baûo nhöõng ngöôøi buoân:

* Haõy naém laáy toùc, tay, chaân cuûa ta thì seõ giuùp caùc ngöôi vöôït qua

bieån.

Khi moïi ngöôøi naém xong, Ngaøi laáy dao töï saùt. Pheùp cuûa bieån lôùn

khoâng chöùa töû thi, neân ngay luùc ñoù gioù thoåi daït taát caû vaøo bôø. ( Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 4)

# *BOÀ-TAÙT NGOÀI THIEÀN TRONG NUÙI SUOÁT ÑÔØI:*

Boà-taùt ngoài thieàn trong nuùi, tö duy veà töø taâm baát ñoäng. Bieát chim ñang sanh nôû treân ñaàu, sôï tröùng rôùt xuoáng ñaát, Boà-taùt khoâng daùm ñoäng thaân hay ñi nôi khaùc, cöù ngoài yeân baát ñoäng. Ñeán khi chim con moïc caùnh nhöng chöa theå bay ñöôïc, roát cuoäc Boà-taùt cuõng khoâng theå boû ñi. Töï bieát nhö theá, Boà-taùt noùi keä:

*Giaûi quyeát ñöôïc vieäc naøy Laø thaày cuûa trôøi ngöôøi Khoâng laøm chuùng sôï haõi Ñöùc aáy khoâng gì hôn Cho neân Ñöùc Theá Toân Laø vò Thaùnh baäc nhaát*

*Xöa ôû nôi ñaïo traøng Coâng ñöùc ñeàu ñaày ñuû.*

( Trích kinh Taêng-giaø La-saùt quyeån thöôïng )

# *ÑÖÙC PHAÄT VAØO BIEÅN TÌM CHAÂU, CÖÙU GIUÙP NGÖÔØI* NGHEØO:

Ñöùc Phaät keå laïi:

Töø voâ soá kieáp ñeán nay, ta tinh taán caàu ñaïo, luùc môùi phaùt taâm chaúng bieáng löôøi, neân ñöôïc chöùng quaû tröôùc Phaät Di Laëc chín kieáp.

Ta nhôù thuôû quaù khöù, do thaáy ngöôøi daân trong nöôùc ngheøo khoù, neân khôûi loøng thöông xoùt, muoán vaøo bieån tìm ngoïc nhö yù. Ta taäp hôïp moïi ngöôøi laïi, ñôïi gioù giöông buoàm, ñeán bieån, xin ngoïc nhö yù treân ñaàu Long vöông. Long vöông nghe ta muoán cöùu giuùp ngöôøi ngheøo, lieàn cho ta vieân ngoïc. Baáy giôø, caùc khaùch buoân tìm ñöôïc nhieàu cuûa baùu, leân thuyeàn trôû veà. Caùc roàng vaø quyû thaàn trong bieån naøy ñeàu baøn vôùi nhau:

* Ngoïc nhö yù naøy laø cuûa baùu quyù nhaát trong bieån, ngöôøi theá gian khoâng theå coù ñöôïc. Vì sao Long vöông khoâng nghó ñeán bieån maø laïi laøm lôïi ích cho coõi Dieâm-phuø- ñeà? Thaät laø ñaùng tieác. Phaûi tính caùch laáy laïi vieân ngoïc naøy, khoâng ñeå cho maát.

Baáy giôø caùc roàng, quyû thaàn ngaøy ñeâm vaây quanh thuyeàn, muoán laáy laïi vieân ngoïc. Nhöng do ñöùc ñoä cuûa ta vaø söùc thaàn cuûa ngoïc nhö yù neân chuùng khoâng theå thöïc hieän ñöôïc.

Vöôït qua bieån caû, ta vui möøng ñöùng treân bôø, cuùi ñaàu, ra söùc chuù nguyeän cho thaàn bieån, laáy vieân ngoïc coät vaøo coå.

Luùc aáy, Long thaàn ôû bieån tìm caùch laøm cho vieân ngoïc rôi xuoáng

bieån.

Ta raát haøi loøng ñoái vôùi vieäc vaøo bieån, ñi thuyeàn, vöôït bao khoù

khaên gian khoå môùi ñöôïc vieân ngoïc naøy ñeå cöùu giuùp ngöôøi ngheøo khoù.

Baáy giôø, thaàn bieån laïi khieán ngoïc rôi xuoáng bieån, ra leänh cho ngöôøi haàu beân caïnh mang moät chieác bình laïi ñeå huùt nöôùc bieån ñeán taän ñaùy; Neáu khoâng ñöôïc ngoïc, seõ khoâng ngöng nghæ. Thaàn bieån ra söùc huùt nöôùc bieån khoâng tieác maïng soáng. Nöôùc töï nhieân cuoán heát vaøo bình. Thaáy vaäy, caùc long thaàn trong bieån sôï haõi, nghó raèng: Uy löïc vaø söï quyeát taâm cuûa nhöõng ngöôøi naøy, theá gian khoâng theå coù ñöôïc. Nöôùc khoâng bao laâu seõ caïn heát. Theá laø, Thaàn bieån lieàn ñem ngoïc ñeán töø taï Ñaïo sö, roài trôû veà.

Moïi ngöôøi noùi vôùi nhau:

* Baây giôø, chuùng ta thöû nghó, neáu khoâng nhôø söï quyeát taâm thì

khoâng theå naøo ñöôïc ngoïc. Khaép caû ñaát trôøi, khoâng ai hôn oâng ta ñöôïc.

Coù ngoïc trong tay, ta mang veà nöôùc, laøm möa baûy baùu, taát caû thieân haï ñeàu ñöôïc an oån.

Ngöôøi vöôït bieån tìm ngoïc baáy giôø chính laø thaân ta. (Trích Sanh kinh quyeån1 )

# *BOÀ-TAÙT TÖÏ SAÙT ÑEÅ CÖÙU KHAÙCH BUOÂN:*

Xöa coù Boà-taùt cuøng naêm traêm laùi buoân vaøo bieån, tìm chaâu baùo. Vaøo bieån maáy thaùng, cuûa baùu tìm ñöôïc chôû naëng caû thuyeàn. Khi saép trôû veà baûn xöù, giöõa ñöôøng gaëp côn baõo, saám chôùp rung trôøi, thaàn nöôùc tuï taäp laïi vaây kín boán phía nhö thaønh, trong maét toùe löûa, soùng voã ñaãm nuùi, moïi ngöôøi keâu khoùc:

* Chuùng ta cheát maát!

Sôï haõi bieán saéc, hoï ngöûa maët leân trôøi keâu cöùu. Boà-taùt buoàn baõ, nghó ra moät keá:

* Ta caàu thaønh Phaät, chæ vì chuùng sanh. Ñieàu thaàn bieån gheùt chính laø töû thi, lieàu mình cöùu ngöôøi laø söï nghieäp cao caû cuûa Boà-taùt. Ta khoâng laáy maùu mình ñoå xuoáng bieån, thì thaàn bieån laøm döõ, thuyeàn nhaân roát cuoäc khoâng ñöôïc vaøo bôø.

Boà-taùt baûo moïi ngöôøi:

* Caùc ngöôi ñan tay nhau laïi, naém laáy thaân ta.

Moïi ngöôøi vaâng lôøi. Boà-taùt ruùt dao töï ñaâm cheát mình. Thaàn bieån gheùt quaù, ñaåy thuyeàn vaøo bôø, moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc cöùu maïng. Thuyeàn nhaân oâm laáy töû thi, gaøo khoùc:

* Ñaây haún laø Boà-taùt, chaúng phaûi ngöôøi bình thöôøng. Roài hoï laên loän keâu trôøi:
* Thaø ñeå chuùng toâi maát maïng nôi naøy, chöù ñöøng gieát baäc ñöùc troïng.

Lôøi noùi chaân thaønh caûm ñeán chö Thieân. Thaáy Boà-taùt loøng töø roäng lôùn, Ñeá thích xuoáng noùi:

* Ñaây laø Boà-taùt coù ñöùc cao toät, seõ laøm ñaáng Thaùnh huøng, nay ta cöùu soáng laïi.

Ñeá-thích beøn laáy thuoác thaàn ñoå vaøo mieäng, vaø thoa khaép thi theå. Boà-taùt soáng laïi, boãng nhieân ngoài daäy, thaêm hoûi moïi ngöôøi. Ñeá thích ñem danh baùu cho hoï ñaày thuyeàn gaáp nghìn luùc tröôùc. Moïi ngöôøi trôû veà queâ cuõ, hoï haøng gaëp nhau, khoâng ai khoâng vui möøng. Boà-taùt cöùu giuùp ngöôøi ngheøo thieáu, cho khaép chuùng sanh, giaûng giaûi kinh Phaät, khai hoùa ngöôøi ngu toái. Vò quoác vöông caûm phuïc ñöùc haïnh Boà-taùt, xin ñöôïc Ngaøi hoùa

ñoä. Vua nhaân, toâi trung, caû nöôùc trì giôùi, nhaø coù con hieáu, nöôùc giaøu, hoïa heát, daân chuùng yeân vui, cheát sanh leân trôøi, maõi lìa caùc khoå. Boà-taùt nhieàu kieáp tinh taán khoâng ngöøng cho ñeán khi thaønh Phaät.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

* Ngöôøi gieát mình cöùu ngöôøi chính laø thaân ta, trôøi Ñeá thích laø Di Laëc, naêm traêm laùi buoân nay laø naêm traêm A-La-haùn ñang ngoài trong ñaây.

(Trích kinh Saùt Thaân Cöùu Coå Nhaân, laïi trích Ñoä Voâ Cöïc Taäp )

# *ÑÖÙC PHAÄT HIEÄN TÖÔÙNG LÖÔÕI ROÄNG DAØI:*

Luùc baáy giôø, caùc vò ñaïi Boà-taùt nhö soá vi traàn trong ngaøn theá giôùi töø döôùi ñaát voït leân, moät loøng chaép tay, chieâm ngöôõng dung nhan cuûa Phaät maø baïch Phaät raèng:

* Sau khi Phaät dieät ñoä, ôû caùc coõi nöôùc Ñöùc Theá Toân phaân thaân dieät ñoä, chuùng con seõ roäng noùi kinh naøy. Chuùng con cuõng muoán ñöôïc phaùp lôùn thanh tònh naøy ñeå thoï trì, ñoïc tuïng, giaûi noùi, bieân cheùp cuùng döôøng Ñöùc Phaät.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá Toân ôû tröôùc voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc vò Boà-taùt cöïu truï ôû theá giôùi ta-baø nhö Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi...vaø caùc Thanh-vaên, taát caû chuùng nhaân, phi nhaân...baøy töôùng löôõi roäng daøi leân ñeán trôøi Phaïm Theá, taát caû loã chaân loâng phoùng ra voâ löôïng tia saùng ñuû maøu, thaûy ñeàu chieáu khaép caùc coõi nöôùc ôû möôøi phöông. Caùc Ñöùc Phaät ngoài treân toøa sö töû döôùi caây baùu cuõng laïi nhö theá.

(Trích kinh Phaùp Hoa quyeån 6)

# *CAÄU BEÙ CHAÊN TRAÂU TRUYEÀN BAÙ ÑAÏI THÖØA:*

Xöa coù vò Tyø-kheo tinh taán trì giôùi khoâng heà huûy phaïm, ôû trong tinh xaù, thöôøng tuïng kinh Baùt-nhaõ-ba-la-maät. Heã ai nghe ñöôïc tieáng tuïng kinh cuûa Tyø-kheo naøy thaûy ñeàu hoan hyû.

Coù moät caäu beù baûy tuoåi chaên traâu ôû ngoaøi thaønh, xa nghe tieáng tuïng kinh, nöông theo tieáng aáy tìm ñeán chuøa, vöøa nghe lieàn hieåu. Caäu beù vui möøng, hoûi vò Tyø-kheo, nhöng khoâng coù ñöôïc caâu traû lôøi vöøa yù. Traùi laïi, caäu beù noùi nghóa Baùt-nhaõ raát vi dieäu, xöa nay ít ñöôïc nghe.

Vò Tyø-kheo nghe xong, khen ngôïi caäu beù, cho laø baäc coù trí tueä, khoâng phaûi ngöôøi bình thöôøng.

Baáy giôø, caäu beù trôû laïi choã thaû traâu, phaùt hieän coù moät con ngheù chaïy laïc vaøo nuùi. Laàn theo daáu chaân traâu, caäu beù bò hoå saùt haïi, roài thaùc sanh laøm con cuûa ñeä nhaát phu nhaân nhaø tröôûng giaû. Trong thôøi gian

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 20

mang thai, phu nhaân coù theå noùi Baùt-nhaõ-ba-la-maät töø saùng ñeán chieàu, khoâng heà ngöng nghæ.

Gia ñình tröôûng giaû voán khoâng tin Phaät phaùp, cho laø phu nhaân maéc beänh ma, aên noùi baäy baï. Xem boùi, hoûi thaêm khaép nôi, khoâng ai bieát ñöôïc. Hai beân noäi ngoaïi trong nhaø ñeàu lo buoàn.

Luùc aáy, vò Tyø-kheo vaøo thaønh khaát thöïc, ngang qua nhaø tröôûng giaû nghe tieáng tuïng kinh, loøng raát vui möøng, lieàn hoûi tröôûng giaû:

* Trong nhaø ai noùi kinh cao saâu, aâm thanh vi dieäu vaäy? Tröôûng giaû ñaùp:
* Vôï toâi maéc beänh ma, ngaøy ñeâm noùi baäy lieân hoài khoâng döùt. Vò Tyø-kheo baûo:
* Khoâng phaûi beänh ma ñaâu, chæ laø noùi kinh, nghóa lyù raát saâu xa. Ta nghi raèng thai nhi phu nhaân ñang mang laø ñeä töû Phaät.

Tröôûng giaû vôõ leõ, môùi môøi vò Tyø-kheo ôû laïi thoï trai.

Khi ñuû ngaøy ñuû thaùng, phu nhaân sanh ra moät beù trai khaùc thöôøng lai khoâng coù nöôùc oái. Ñöùa beù vöøa ñöôïc sanh ra, lieàn chaép tay, quyø goái, noùi kinh Baùt-nhaõ-ba-la-maät, coøn phu nhaân sanh xong, trôû laïi nhö xöa; Gioáng nhö naèm moäng, thöùc giaác, khoâng coøn nhôù gì nöõa. Tröôûng giaû môøi chö Taêng vaân taäp, thaáy ñöùa beù noùi kinh raát löu loaùt.

Baáy giôø, chuùng Taêng ai cuõng moät loøng quaùn xeùt ñöùa beù. Tröôûng giaû hoûi:

* Ñöùa beù naøy laø ai? Tyø-kheo ñaùp:
* Ñuùng laø ñeä töû Phaät. Haõy thaän troïng, chôù coù nghi sôï, nhôù nuoâi döôõng cho toát.

Lôùn leân, ñöùa beù naøy seõ laøm Thaày cuûa trôøi ngöôøi. Chuùng ta ñeàu phaûi theo thoï giaùo.

Khi leân baûy, ñöùc beù ñaõ bieát heát caùc leõ vi dieäu vaø trí ñoä voâ cöïc cao sieâu. Caùc Tyø- kheo ñeàu theo thoï hoïc. Nhöõng choã sai laàm,thieáu xoùt trong kinh, ñöùa beù ñeàu san ñònh ñaày ñuû, hoaøn chænh. Moãi khi ñöùa beù ñi ñaâu, ñeàu coù muïc ñích laø giaùo hoùa moïi ngöôøi phaùt taâm Ñaïi thöøa. naêm traêm ngöôøi lôùn nhoû, noäi, ngoaïi trong nhaø tröôûng giaû ñeàu theo ñöùa beù tu hoïc, phaùt taâm Ñaïi thöøa vaø laøm Phaät söï. Soá ngöôøi trong thaønh quaùch chôï buùa ñöôïc ñöùa beù chæ daïy vaø phaùt taâm voâ thöôïng, toång coäng taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi. Soá ngöôøi xin laøm ñeä töû laø naêm traêm ngöôøi. Caùc Tyø-kheo nghe ñöùa beù giaûng giaûi, taâm yù ñeàu khai môû, chí caàu Ñaïi thöøa, ñaéc phaùp nhaõn tònh.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

* Ñöùa beù aáy chính laø thaân ta, coøn vò Tyø-kheo laø Phaät Ca-dieáp. ( Trích kinh Tieåu Nhi Vaên Phaùp Töùc Giaûi )