PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

# QUYEÅN 59

***Thieân thöù 67:* MÖU BAÙNG** (Phaàn hai).

***Thöù naêm-* PHAÀN TUÙC CHÖÔÙNG**

Löôïc daãn ra 10 duyeân: 1. Duyeân veà Toâ ñaø lôïi baùng Phaät; 2. Duyeân veà Xa di baït baùng Phaät; 3- Duyeân veà Phaät maéc beänh ñau ñaàu; 4. Duyeân veà Phaät maéc beänh ñau nhöùc khôùp xöông; 5. Duyeân veà Phaät maéc beänh ñau löng; 6. Duyeân veà Phaät bò caây va ñaâm vaøo chaân; 7. Duyeân veà Phaät bò Ñeà-baø-ñaït-ña neùm ñaù chaûy maùu; 8. Duyeân veà Phaät bò Baø-la-moân nöõ Chieân Sa Vuõ phæ baùng Phaät; 9. Duyeân veà Phaät aên luùa maïch cuûa ngöïa;

10. Duyeân veà Phaät chòu ñöïng khoå haïnh.

# *-* Thöù nhaát: Duyeân veà Toân ñaø lôïi baùng Phaät.

Nhö kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Nhö lai caên daën naêm traêm La haùn, thöôøng laáy ngaøy möôøi laêm haèng thaùng taäp trung laïi ñeå thuyeát giôùi. Nhaân ñoù Xaù-lôïi-phaát thöa hoûi Ñöùc Phaät veà möôøi ñieàu. Xaù-lôïi-phaát töï nhieân töø choã ngoài ñöùng daäy, söûa laïi y phuïc chæ ñeå traàn caùnh tay phaûi - ñaàu goái phaûi quyø saùt ñaát höôùng veà Ñöùc Phaät, voøng tay thöa hoûi Ñöùc Theá toân raèng: Thöa Ñöùc Theá toân! Ngaøi laø ñaáng vó ñaïi khoâng ñieàu gì khoâng thaáy, khoâng ñieàu gì khoâng nghe, khoâng ñieàu gì khoâng bieát, Theá toân laø baäc khoâng coù ai saùnh ñöôïc, moïi ñieàu aùc dieät heát, nhöõng ñieàu thieän ñaày ñuû troïn veïn, taát caû chuùng sanh ñeàu mong hoùa ñoä. Nay Theá toân coá tình hieän baøy, coù nhöõng nhaân duyeân coøn laïi, nguyeän Ñöùc Phaät töï nhieân giaûi thích ñeå cho Trôøi ngöôøi ñöôïc bieát! Vì nhaân duyeân gì bò Toân Ñaø Lôïi baùng boå? Vì nhaân duyeân gì bò Xa Baït Ñeá baùng boå? Vì nhaân duyeân gì Theá toân töï nhieân maéc beänh ñau ñaàu? Vì nhaân duyeân gì Theá toân töï nhieân maéc beänh ñau nhöùc khôùp xöông? Vì nhaân duyeân gì Theá toân töï nhieân maéc beänh ñau löng? Vì nhaân duyeân gì bò caây va ñaâm vaøo chaân? Vì nhaân duyeân gì bò Ñieàu Ñaït neùm ñaù chaûy maùu? Vì nhaân duyeân gì bò ngöôøi nöõ laém moàm Vuõ Vu giöõa ñaïi chuùng maø phæ baùng? Vì nhaân duyeân gì ôû taïi aáp Tyø Lan cuøng vôùi naêm traêm Tyø kheo aên toaøn luùa maïch cuûa ngöïa? Vì

nhaân duyeân gì taïi vuøng Uaát Bí chòu khoå haïnh saùu naêm?

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Haõy trôû laïi choã ngoài, Ta seõ vì oâng maø noùi nhaân duyeân tröôùc kia. Xaù-lôïi-phaát lieàn trôû laïi choã ngoài. Ñaïi Long Vöông A Naäu nghe Ñöùc Phaät seõ giaûi thích, hoan hyû phaán chaán lieàn vì Ñöùc Phaät laøm ra taùn che baèng baûy baùu, giöõa taùn che raûi xuoáng boät höông chieân ñaøn; voâ soá chö Thieân baùt boä khaép nôi ñeàu ñi ñeán nôi Ñöùc Phaät laøm leã maø ñöùng yeân laëng laéng nghe. Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Quaù khöù xöa kia trong thaønh Ba-la-naïi coù ngöôøi bieát nhieàu troø chôi, teân laø Tònh Nhaõn. Luùc aáy coù daâm nöõ, teân laø Loä Töôùng, ñoan chaùnh xinh ñeïp voâ cuøng. Baáy giôø Tònh Nhaõn noùi vôùi Loäc Töôùng raèng: Neân ñeán trong vöôøn cuøng nhau vui chôi. Coâ gaùi noùi coù theå ñöôïc. Loäc Töôùng lieàn trôû veà trang nghieâm aùo quaàn, luùc aáy cuøng söûa soaïn xe ngöïa ñeán vöôøn vui chôi traûi qua ngaøy ñeâm. Tònh Nhaõn khôûi loøng tham neân gieát coâ gaùi naøy ñeå laáy aùo quaàn. Laïi nghó gieát roài neân giaáu choã naøo ñaây? Luùc aáy trong khu vöôøn naøy coù vò Bích-chi-Phaät, teân laø Laïc Voâ Vi, caùch choã aáy khoâng xa. Ñôïi sau khi vò aáy ñi khaát thöïc, choân trong nhaø aáy laáy aùo maø ñi, thì ai bieát mình ôû ñaâu. Nghó roài ñem ngöôøi bò gieát choân xong san baèng ñaát nhö cuõ, cöôõi xe maø ñi, theo coång khaùc ñi vaøo thaønh. Baáy giôø Quoác vöông teân goïi laø Phaïm Ñaït, ngöôøi trong nöôùc khoâng thaáy Loäc Töôùng, lieàn ñeán trình vôùi Quoác vöông. Vöông trieäu taäp quaàn thaàn, tìm kieám khaép thaønh nhöng khoâng thaáy, ñi ñeán caên nhaø nhoû trong vöôøn tìm kieám thì gaëp xaùc cheát, caùc quan noùi vôùi Voâ Vi raèng: Ñaõ laøm ñieàu baån thæu taïi sao gieát cheát? Vò Bích-chi-Phaät im laëng khoâng ñaùp. Ba laàn hoûi nhö vaäy nhöng khoâng ñaùp, vò Bích-chi-Phaät thì tay chaân dính ñaày ñaát. Ñaây voán laø nhaân duyeân ñôøi tröôùc. Caùc quan lieàn trôû laïi troùi vò Bích-chi-Phaät tra khaûo hoûi toäi. Thoï thaàn hieän ra cöûa ngöôøi noùi vôùi caùc quan raèng: Caùc oâng ñöøng tra khaûo ngöôøi naøy. Caùc quan noùi: Vì sao khoâng tra khaûo? Thoï thaàn noùi: Ngöôøi naøy khoâng laøm chuyeän naøy, hoaøn toaøn khoâng laøm ñieàu sai traùi. Caùc quan tuy nghe nhöng khoâng chòu nghe lôøi, beøn daãn ñeán choã Vöông. Vöông nghe chuyeän neân giaän döõ, leänh cho caùc quan laäp töùc troùi vaøo con löøa ñaùnh troáng mang ñi khaép nôi, ñi ra coång thaønh phía Nam mang ñeán döôùi taùn caây, duøng caùi maâu ñaâm vaøo, xaâu treo leân ñaàu coät, cuoái cuøng duøng suùng maø baén, neáu khoâng cheát thì laäp töùc ñaäp vôõ ñaàu keû aáy. Caùc quan vaâng leänh thi haønh, ngöôøi trong nöôùc ñeàu caûm thaáy kyø quaùi, hoaëc laø tin hay khoâng tin nhöng moïi ngöôøi ñeàu bò thöông. Luùc aáy Tònh Nhaõn ôû trong böùc töôøng ñoå, naáp nghe moïi ngöôøi noùi, troäm nhìn roài ñi theo, troâng thaáy roài nghó raèng: Ñaïo nhaân naøy cheát oan. Nghó roài chaïy ñeán ôû giöõa moïi ngöôøi keâu leân raèng: Quan lôùn ñöøng gieát oan ngöôøi naøy, chính laø toâi

gieát ñaây, xin tha cho Ñaïo nhaân maø troùi toâi ñeå trò toäi. Caùc quan ñeàu kinh ngaïc noùi raèng: Sao coù theå nhaän toäi thay cho ngöôøi khaùc? Laäp töùc cuøng côûi troùi cho Bích-chi-Phaät, lieàn troùi Tònh Nhaõn thay vaøo choã nhö tröôùc. Caùc quan lôùn ñeàu cuøng nhau höôùng veà vò Bích-chi-Phaät laøm leã maø saùm hoái: Chuùng toâi ngu si, voâ côù laøm oan cho Ñaïo nhaân, haõy ñem loøng Ñaïi Töø tha thöù cho toäi loãi chuùng toâi ñaõ phaïm, ñöøng ñeå cho ñôøi sau phaûi nhaän chòu tai öông naëng neà nhö vaäy. Nhö vaäy ñeán ba laàn, Bích-chi-Phaät khoâng traû lôøi. Bích-chi-Phaät nghó raèng khoâng neân tieáp tuïc ñi vaøo thaønh Ba-la-naïi ñeå khaát thöïc, mình neân ôû tröôùc moïi ngöôøi choïn laáy söï dieät ñoä maø thoâi. Theá laø ôû tröôùc moïi ngöôøi vuùt caùo giöõa hö khoâng, ôû trong hö khoâng qua laïi ngoài naèm ñi ñöùng hieän baøy möôøi taùm loaïi thaàn bieán: 1.Töø eo löng trôû xuoáng phaùt ra khoùi - töø eo löng trôû leân phaùt ra löûa. 2. Hoaëc töø eo löng trôû xuoáng phaùt ra löûa, töø eo löng trôû leân phaùt ra khoùi. 3. Hoaëc söôøn beân traùi phaùt ra khoùi, söôøn beân phaûi phaùt ra löûa. 4. Hoaëc söôøn beân traùi phaùt ra löûa, söôøn beân phaûi phaùt ra khoùi. 5. Hoaëc tröôùc buïng phaùt ra khoùi , treân löng phaùt ra löûa. 6. Hoaëc tröôùc buïng phaùt ra löûa - treân löng phaùt ra khoùi. 7. Hoaëc töø eo löng trôû xuoáng phaùt ra löûa- töø eo löng trôû leân tuoân nöôùc. 8. Hoaëc töø eo löng trôû xuoáng tuoân nöôùc, töø eo löng trôû leân phaùt ra löûa. 9. Hoaëc söôøn beân traùi tuoân nöôùc, söôøn beân phaûi phun löûa.

10. Hoaëc söôøn beân traùi phun löûa, söôøn beân phaûi tuoân nöôùc. 11. Hoaëc tröôùc buïng tuoân nöôùc, treân löng phun löûa. 12. Hoaëc tröôùc buïng phun löûa, treân löng tuoân nöôùc. 13. Hoaëc vai traùi tuoân nöôùc- vai phaûi phun löûa.

14. Hoaëc vai traùi phun löûa- vai phaûi tuoân nöôùc. 15. Hoaëc hai vai phun nöôùc, hoaëc hai vai phun löûa. 16. Hoaëc toaøn thaân boác khoùi. 17. Hoaëc toaøn thaân phun löûa. 18- Hoaëc toaøn thaân tuoân nöôùc. Töùc thì ôû giöõa hö khoâng ñoát thaân hình maø dieät ñoä, theá laø moïi ngöôøi ñeàu thöông xoùt khoùc than, hoaëc coù ngöôøi saùm hoái, hoaëc coù ngöôøi laøm leã laáy Xaù-lôïi aáy, ôû taïi ngaõ tö ñöôøng döïng leân thaùp thôø. Caùc quan lieàn daãn Tònh Nhaõn ñeán choã Vöông, tay chaân laïi baùm laáy ñaát. Vöông giaän döõ y nhö tröôùc maø gieát.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Tònh Nhaõn luùc baáy giôø nay chính laø thaân Ta. Coâ gaùi Loäc Töôùng luùc aáy nay chính laø Toân Ñaø Lôïi. Quoác vöông Païm Ñaït luùc baáy giôø nay chính laø Chaáp Tröôïng hoï Thích. Ta vaøo luùc baáy giôø bôûi vì gieát Loäc Töôùng laøm oan cho Bích-chi-Phaät, bôûi vì nhaân duyeân toâi loãi naøy, voâ soá ngaøn naêm ñoïa vaøo ñòa nguïc, voâ soá ngaøn naêm ñoïa vaøo suùc sanh, voâ soá ngaøn naêm ñoïa vaøo trong ngaï quyû. Tai öông coøn laïi luùc baáy giôø ñeán nay tuy laøm Phaät maø vaãn gaëp phaûi söï baùng boå naøy”.

# - Thöù hai: Duyeân veà Xa di baït baùng Phaät.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát:

Chín möôi kieáp laâu xa thôøi quaù khöù, luùc aáy coù vò vua teân goïi laø Thieän Thuyeát Sôû Taïo. Coù moät Baø-la-moân teân goïi Dieân Nhö Ñaït, ham hoïc hieåu bieát nhieàu, thöôøng ngaøy daïy doã naêm traêm treû nhoû con nhaø doøng doõi cao quyù. Laïi coù moät Baø-la-moân teân goïi laø Phaïm Thieân, giaøu coù tieàn cuûa raát nhieàu, ngöôøi vôï teân goïi Tònh AÂm, dung maïo xinh ñeïp baäc nhaát, taùnh haïnh hoøa haøi thuaän thaûo khoâng coù taâm ganh tî ghen gheùt. Dieân Nhö Ñaït coù Phaïm Thieân laøm ñaøn vieät, vôï Phaïm Thieân laø Tònh AÂm cuøng choàng cuùng döôøng Dieân Nhö Ñaït ñaày ñuû khoâng thieáu gì. Coù moät Bích- chi-Phaät, teân goïi laø Thoï Hoïc, ñi vaøo trong thaønh khaát thöïc, tình côø ñeán nhaø Phaïm Thieân, Tònh AÂm thaáy Bích-chi-Phaät aùo quaàn chænh teà böôùc ñi chaäm raõi khoan thai, neân trong loøng raát hoan hyû, beøn xin cuùng döôøng töø nay trôû ñi thöôøng nhaän lôøi thænh caàu cuûa mình, lieàn laáy côm thôm ñaày baùt trao cho. Bích-chi-Phaät nhaän roài vuùt leân hö khoâng xoay troøn 7 voøng roài bay trôû veà. Luùc aáy ngöôøi trong thaønh troâng thaáy söï thaàn bieán nhö vaäy, neân caû nöôùc hoan hyû cuùng döôøng khoâng bieát chaùn. Tònh AÂm cuùng döôøng Bích-chi-Phaät ngaøy caøng nhieàu, haàu haï Dieân Nhö Ñaït thì ít ñi, vì theá Dieân Nhö Ñaït lieàn sinh loøng ganh gheùt, phæ baùng raèng: Ñaïo nhaân naøy thaät söï khoâng coù taøi ñöùc maø laøm ñieàu baát tònh. Lieàn noùi vôùi naêm traêm ñeä töû raèng: Ñaïo nhaân naøy phaïm giôùi khoâng tinh tieán tu haønh. Caùc treû nhoû ñeàu veà nhaø loan truyeàn cho bieát raèng: Ñaïo nhaân naøy khoâng coù ñöùc haïnh thanh tònh, cuøng vôùi Tònh AÂm thoâng ñoàng vôùi nhau. Ngöôøi trong nöôc ñeàu nghi ngôø, thaàn thoâng bieán hoùa nhö vaäy maø coù tieáng taêm baån thæu vaäy? Tai tieáng sai laïc traûi qua baûy naêm môùi chaám döùt. Sau ñoù Bích-chi-Phaät hieän baøy möôøi taùm loaïi bieán hoùa choïn laáy söï dieät ñoä, moïi ngöôøi môùi bieát Dieân Nhö Ñaït vu caùo ñieàu cho Bích-chi-Phaät maø thoâi.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Dieân Nhö Ñaït luùc baáy giôø nay chính laø thaân Ta. Phaïm Thieân luùc baáy giôø nay chính laø Öu Ñieàn Vöông Tònh AÂm luùc baáy giôø nay chính laø Xa di baït. naêm traêm treû nhoû luùc baáy giôø nay chính laø naêm traêm La haùn. Ñöùc Phaät noùi cho Xaù-lôïi-phaát bieát: Ta ôû luùc baáy giôø bôûi vì cuøng ñöôïc cuùng döôøng cho neân sinh loøng ganh gheùt, cuøng vôùi caùc oâng ñaõ phæ baùng Bích-chi-Phaät. Vì nhaân duyeân naøy cuøng rôi vaøo ñòa nguïc, vaïc noùng ñun naáu voâ soá ngaøn naêm, do tai öông coøn laïi naøy, nay tuy thaønh Phaät maø xöa kia gieo nhaân cho caùc oâng neân coù söï phæ baùng cuûa Xa Di Baït nhö vaäy”.

# - Thöù ba: Duyeân veà Phaät maéc beänh ñau ñaàu.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Thôøi laâu xa trong quaù khöù, ôû trong thaønh La Duyeät, luùc aáy theá gian thoùc luùa ñaét ñoû ñoùi keùm khoán khoå cuøng cöïc, moïi ngöôøi ñeàu nhaët laáy xöông

khoâ ñeå naáu laøm nöôùc uoáng, ñaøo reã caùc loaïi coû ñeå duy trì maïng soáng nhoû nhoi, duøng moät thaêng vaøng ñeå ñoåi laáy moät thaêng thoùc soáng caàm hôi. Luùc baáy giôø thaønh La Duyeät Kyø coù thoân lôùn maáy traêm gia ñình sinh soáng, teân goïi laø Chi Vieät, phía Ñoâng thoân khoâng xa coù hoà nöôùc teân goïi laø Ña Ngö. Ngöôøi trong thoân Chi Vieät ñem vôï con ñeán hoà Ña Ngö baét caù ñeå aên. Baét caù ñaët treân bôø naèm treân ñaát maø nhaûy, Ta vaøo luùc baáy giôø laø treû con, vöøa ñöôïc boán tuoåi, thaáy caù nhaûy maø vui. Luùc aáy trong hoà coù hai loaïi caù, moät loaïi teân laø Phu, moät loaïi teân laø Ña Thieät. Caù trong hoà naøy töï noùi vôùi nhau raèng: Chuùng ta khoâng phaïm loãi maø ngöôøi hung aùc ñeán gieát haïi chuùng ta, ñôøi sau seõ ñeàn traû baùo öùng.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Ngöôøi lôùn nhoû trai gaùi trong thoân Chi Vieät luùc baáy giôø nay chính laø nhöõng ngöôøi doøng hoï Thích trong thaønh Ca Tyø La Veä. Ñöùa treû luùc baáy giôø nay chính laø Thaân ta. Loaøi caù Phu luùc baáy giôø nay chính laø nhaø vua Tyø laâu laëc. Loaøi caù Ña Thieät luùc baáy giôø, nay chính laø töôùng sö Baø-la-moân teân goïi AÙc Thieät cuûa nhaø vua. Con caù nhaûy luùc baáy giôø, Ta laáy gaäy nhoû ñaùnh vaøo ñaàu caù. Vì nhaân duyeân naøy rôi vaøo trong ñòa nguïc voâ soá ngaøn naêm. Nay tuy thaønh Phaät nhöng do duyeân naøy coøn laïi cho neân bò vua Tyø laâu Laëc ñaùnh doøng hoï Thích, luùc aáy Ta bò ñau ñaàu.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Luùc Ta môùi ñau ñaàu noùi vôùi A-nan raèng, laáy bình baùt boán ñaáu chöùa ñaày nöôùc laïnh mang ñeán. A-nan nhö lôøi daïy mang ñeán, laáy tay lau moà hoâi treân traùn, gioït xuoáng rôi vaøo trong nöôùc, nöôùc laäp töùc tieâu maát, gioáng nhö löûa noùng laøm khoâ caïn. Suoát ngaøy cuõng nhö naáu noài to troáng roãng, maø nhoû vaøo moät gioït nöôùc thì nöôùc laäp töùc khoâ ñi. Söùc noùng cuûa caên beänh ñau ñaàu thì traïng thaùi aáy nhö vaäy, giaû söû khieán chi hai beân nuùi Tu di taùch xa khoûi bôø moät do tueàn ñeán traêm do tuaàn, giöõ cho yeân söùc noùng cuûa caên beänh ñau ñaàu cuûa Ta thì nhö vaäy cuõng seõ tieâu tan heát”.

# - Thöù tö: Duyeân veà Phaät maéc beänh ñau nhöùc khôùp xöông.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Thôøi laâu xa tröôùc kia, ôû trong thaønh La Duyeät coù moät Tröôûng giaû, maéc beänh soát raát khoán khoå, trong thaønh aáy coù moät vì thaày thuoác noåi tieáng, phaân bieät bieát roõ caùc vò thuoác coù theå chöõa trò caùc caên beänh. Vò Tröôûng giaû noùi vôùi vò thaày thuoác raèng: Haõy chöõa beänh cho toâi, ñöôïc laønh beänh thì toâi traû cho oâng nhieàu tieàn baïc chaâu baùu. Vò thaày thuoác lieàn chöõa beänh cho Tröôûng giaû. Beänh ñaõ khoûi beänh roài sau ñoù khoâng traû coâng. Tröôûng giaû veà sau laïi phaùt beänh. Chöõa laønh ñeán laàn thöù ba vaãn khoâng traû coâng, sau laïi phaùt beänh, tieáp tuïc goïi ñeán chöõa trò. Vò thaày thuoác nghó raèng:

Tröôùc ñaõ ba laàn chöõa trò ba laàn khoûi beänh, maø khoâng thaáy traû coâng, thaáy löøa doái nhö vaäy, nay mình chöõa trò laàn naøy neân laøm cho maát maïng. Theá laø cho thuoác khoâng ñuùng beänh, beänh töùc thì taêng maïnh khieán cho töû vong.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Vò thaày thuoác luùc baáy giôø nay chính laø thaân Ta. Ngöôøi beänh luùc baáy giôø nay chính laø Ñieàu Ñaït. Ta vaøo luùc baáy giôø cho ngöôøi naøy vò thuoác khoâng ñuùng beänh khieán cho töû vong. Vì nhaân duyeân naøy ôû trong maáy ngaøn naêm nhaän chòu khoå ñau choán ñòa nguïc, cho ñeán khoå ñau cuûa suùc sinh vaø ngaï quyû. Bôûi vì duyeân naøy coøn laïi, cho neân nay tuy thaønh Phaät maø vaãn coù caên beänh ñau nhöùc khôùp xöông phaùt sinh”

# - Thöù naêm: Duyeân veà Phaät maéc beänh ñau löng.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Thôøi laâu xa tröôùc kia, ôû trong thaønh La Duyeät, luùc aáy gaëp ngaøy leã lôùn tuï hoäi ñoâng ñöùc. Trong nöôùc luùc aáy coù löïc só hai hoï. Moät hoï thuoäc doøng Saùt-ñeá-lôïi, moät hoï thuoäc doøng Baø-la-moân. Luùc aáy cuøng nhau ñaáu söùc, Baø-la-moân noùi vôùi Saùt-ñeá-lôïi: OÂng ñöøng ñaùnh toâi, toâi seõ traû oâng nhieàu tieàn baïc chaâu baùu. Saùt-ñeá-lôïi vì theá khoâng doác söùc laøm cho Baø-la-moân khuaát phuïc. Hai ngöôøi cuøng ñöôïc cuoäc vaø ñeàu nhaän phaàn thöôûng cuûa nhaø vua. Luùc aáy Baø-la-moân cuoái cuøng khoâng traû cho Saùt-ñeá-lôïi. Ñeán ngaøy leã sau laïi ñeán ñaáu söùc vôùi nhau, vaãn laïi yeâu caàu vôùi nhau vaø chaáp nhaän vôùi nhau nhö tröôùc. Saùt-ñeá-lôïi nhieàu laàn khoâng ñaùnh, ñöôïc ban thöôûng nhö laàn tröôùc. Nhö vaäy ñeán ba laàn khoâng traû. Leã hoäi sau laïi gaëp maët, Baø-la-moân laïi noùi vôùi Saùt-ñeá-lôïi raèng: Tröôùc sau ñaõ höùa seõ gom traû xong moät luùc. Saùt-ñeá-lôïi trong loøng nghó raèng: Ngöôøi naøy nhieàu laàn löøa doái mình, ñaõ khoâng traû nôï cho mình, laïi xaâm phaïm vaøo phaàn cuûa mình, hoâm nay mình neân khieán cho Baø-la-moân bò tieâu dieät. Lieàn göôïng cöôøi maø noùi raèng: OÂng löøa doái toâi ñuû ba laàn, nay khoâng caàn ñoà vaät cuûa oâng. Theá laø tay phaûi keàm gaùy, tay traùi naém löng quaàn, hai chaân ñaù thoác vaøo, cheøn laáy soáng löng Baø-la-moân nhö beû gaõy caây mía, naâng leân xoay troøn ba voøng ñeå cho moïi ngöôøi troâng thaáy, sau ñoù thaû xuoáng ñaát cheát lieàn. Nhaø vua vaø quaàn thaàn ñeàu raát vui möøng, ban thöôûng möôøi vaïn ñoàng tieàn vaøng.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Saùt-ñeá-lôïi luùc baáy giôø nay chính laø thaân Ta. Baø-la-moân luùc baáy giôø nay chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña. Ta vaøo luùc baáy giôø vì tham giaän cho neân ñaùnh cheát löïc só Baø-la-moân. Vì nhaân duyeân naøy ñoïa vaøo trong ñòa nguïc traûi qua maáy ngaøn naêm. Nay tuy thaønh Phaät ñaõ heát caùc phieàn naõo, maø duyeân baáy giôø coøn laïi ñeán nay cho

neân phaùt sinh caên beänh ñau xöông soáng nhö vaäy”.

# - Thöù saùu: Duyeân veà Phaät bò caây va ñaâm vaøo chaân.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät an truù trong tinh xaù Truùc Vieân thuoäc thaønh La Duyeät Kyø, cuøng vôùi naêm traêm vò Ñaïi Tyø kheo taêng quy tuï. Saùng sôùm mang y oâm baùt, cuøng vôùi naêm traêm Tyø kheo Taêng vaø A-nan, cuøng ñi vaøo thaønh La Duyeät Kyø khaát thöïc, laàn löôït ñeán khaép moïi nhaø, thaáy trong loøng naøy coù caây goã vöøa môùi cheû ra moät maûnh goã daøi moät thöôùc hai, ñöùng ôû phía tröôùc Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät lieàn taâm nieäm: Ñaây laø duyeân voán coù, Ta töï gaây ra nhö vaäy, ñöông nhieân phaûi nhaän chòu. Moïi ngöôøi nghe thaáy ñeàu cuøng nhau tuï taäp ñeán xem, ñaïi chuùng troâng thaáy maø kinh ngaïc thaát thanh keâu leân. Ñöùc Phaät laïi taâm nieäm raèng: nay seõ hieän baøy ñeàn traû baùo öùng cuûa duyeân ngaøy xöa, khieán cho moïi ngöôøi troâng thaáy tin hieåu tai öông ñoái ñaàu maø khoâng daùm laøm ñieàu aùc. Ñöùc Phaät lieàn vuùt leân ôû giöõa khoaûng khoâng, caùch maët ñaát moät nhaãn (= taùm thöôùc), caây goã ñuoåi theo Phaät, cuõng cao moät Nhaãn ñöùng ôû phía tröôùc Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi leân cao hai Nhaãn roài boán Nhaãn cho ñeán baûy Nhaãn, caây goã cuõng cao leân theo ñeán baûy nhaãn. Ñöùc Phaät laïi leân cao moät Ña la, caây goã naøy cuõng cao moät Ña la. Ñöùc Phaät tieáp tuïc leân cao cho ñeán baûy Ña la, caây goã cuõng cao leân theo ñöùng ôû phía tröôùc Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät tieáp tuïc leân cao baûy daëm, cho ñeán leân cao baûy do tuaàn, caây goã cuõng ñi theo. Ñöùc Phaät ôû giöõa hö khoâng hoùa laøm taûng ñaù xanh, daøy saùu do tuaàn, ngang doïc möôøi hai do tuaàn, Ñöùc Phaät ñöùng ôû treân ñoù, caây goã lieàn xuyeân thuûng taûng ñaù hieän ra ñöùng ôû tröôùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi ôû giöõa hö khoâng hoùa hieän thaønh hoà nöôùc, ngang möôøi do tuaàn, doïc hai do tuaàn, saâu saùu do tuaàn, ñöùng ôû treân maët nöôùc, caây goã cuõng vöôït qua nöôùc ñöùng ôû tröôùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi ôû giöõa hö khoâng hoùa laøm ñoáng löûa lôùn, ngang doïc möôøi hai do tuaàn, cao saùu do tuaàn, ñöùng ôû treân ñoáng löûa aáy, caây goã cuõng vöôït qua ñoáng löûa ñeán ñöùng tröôùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi ôû giöõa hö khoâng hoùa laøm gioù xoaùy, doïc ngang möôøi hai do tuaàn, cao saùu do tuaàn, ñöùng ôû treân laøn gioù, caây goã töø beân caïnh ñeán ñöùng phía tröôùc Phaät. Ñöùc Phaät laïi leân ñeán Töù Thieân Vöông cung nhö vaäy laàn löôït cho ñeán coõi Phaïm Thieân, caây goã ñi theo traûi qua ba möôi ba coõi Trôøi, theo thöù töï maø leân cho ñeán coõi Phaïm Thieân, ñöùng ôû phía tröôùc Phaät. Chö Thieân ñeàu noùi vôùi nhau raèng: Phaät sôï caây goã naøy maø boû ñi, nhöng caây goã ñuoåi theo khoâng döøng laïi. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá toân noùi cho Phaïm Thieân bieát veà phaùp tuùc duyeân cuûa mình. Töø coõi Phaïm Thieân laïi laàn löôït trôû veà thaønh La Duyeät Kyø, ñi qua caùc coõi Trôøi ñeàu noùi cho bieát phaùp tuùc duyeân, caây goã cuõng ñi theo töø treân xuoáng ñeán thaønh La Duyeät Kyø,

Ñöùc Phaät cuõng noùi cho ngöôøi trong thaønh La Duyeät Kyø bieát veà phaùp tuùc duyeân. Ñöùc Phaät cuøng vôùi Tyø kheo Taêng rôøi khoûi thaønh La Duyeät Kyø, caây goã cuõng tìm ñi theo sau Phaät. Ngöôøi trong nöôùc ñeàu ñi theo Ñöùc Phaät ra ngoaøi thaønh, Ñöùc Phaät hoûi moïi ngöôøi: Caùc ngöôøi muoán ñi ñeán nôi naøo? Moïi ngöôøi traû lôøi raèng: Muoán ñi theo Ñöùc Nhö lai ñeå xem nhaân duyeân naøy! Ñöùc Phaät baûo vôùi moïi ngöôøi: Taát caû haõy töï quay veà, Nhö lai töï bieát thôøi tieát theá naøo. A-nan thöa hoûi Ñöùc Phaät: Vì sao Nhö lai baûo moïi ngöôøi quay veà? Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: Neáu moïi ngöôøi thaáy Ta ñeàn traû tuùc duyeân naøy, thì ñeàu seõ theà cheát rôi xuoáng ñaát. A-nan lieàn im laëng. Ñöùc Phaät thì trôû veà tinh xaù truùc Vieân, töï ôû trong phoøng mình, baûo vôùi caùc Tyø kheo, taát caû haõy töï trôû veà phoøng. A-nan thöa hoûi Ñöùc Phaät: Con neân laøm theá naøo? Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: OÂng cuõng trôû veà phoøng. A-nan lieàn trôû veà. Ñöùc Phaät lieàn taâm nieäm: Duyeân naøy xöa kia Ta töï taïo ra aét phaûi ñeàn traû. Theá laø laáy Ñaïi y xeáp thaønh boán lôùp, trôû laïi ngoài nôi choã ngoài cuûa mình, Ñöùc Phaät lieàn duoãi chaân ra. Caây goã theo coå chaân töø treân ñaâm xuoáng döôùi ñi xuyeân qua, vaøo saâu trong loøng ñaát saùu vaïn taùm ngaøn do tuaàn; ñi qua ñaát ñeán vuøng nöôùc, nöôùc saâu cuõng saùu vaïn taùm ngaøn do tuaàn; ñi qua nöôùc ñeán phaàn löûa, löûa cao saùu vaïn taùm ngaøn do tuaàn; ñeán phaïm vi cuûa löûa môùi chaùy ruïi ñi. Ñang luùc nhö vaäy thì maët ñaát vang doäi vì saùu laàn chaán ñoäng. A-nan vaø caùc Tyø kheo, ñeàu töï taâm nghó raèng: nay maët ñaát naøy chaán ñoäng thì caây goã aáy aét laø ñaâm vaøo chaân Phaät roài. Ñöùc Phaät bò toån thöông roài ñau ñôùn voâ cuøng. A-nan lieàn ñeán choã Phaät, thaáy chaân Phaät bò ñaâm toïac, lieàn ngaát lòm ngaõ nhaøo xuoáng ñaát. Ñöùc Phaät laáy nöôùc vaåy, A-nan môùi daäy ñöôïc. Daäy roài laïy saùt chaân Phaät, vuoát nheï chaân Phaät maø ngheïn ngaøo nöùc nôû rôi nöôùc maét, Ñöùc Phaät duøng chaân naøy ñi ñeán döôùi taùn caây ñeå haøng maø, leân ñeán coõi Trôøi thöù ba möôi ba thuyeát phaùp cho meï, Thaân Kim cang cuûa Theá toân, laøm nhaân duyeân gì maø bò caây goã haïi? Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: haõy döøng laïi ñöøng khoùc, nhaân duyeân theá gian luaân chuyeån trong sinh töû coù khoå ñau buoàn lo nhö vaäy. A-nan thöa hoûi Ñöùc Phaät: Nay veát thöông ñau ñôùn taêng giaûm nhö theá naøo? Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: Daàn daàn coù giaûm xuoáng. Xaù-lôïi-phaát vaø caùc Tyø kheo ñeán leã laïy Ñöùc Phaät, hoûi ñaùp cuõng laïi nhö vaäy. Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Haõy ñöøng khoùc nöõa, chính laø ñôøi tröôùc Ta töï laøm ra duyeân naøy, caàn phaûi nhaän chòu, khoâng theå naøo traùnh ñöôïc. Ñoái vôùi duyeân naøy khoâng phaûi laø cha meï ñaõ laøm, cuõng khoâng phaûi laø Thieân Vöông - Sa moân… taïo ra, maø Phaät töï laøm töï chòu. Nhöõng ngöôøi ñaõ heát caùc laäu - ñaït ñöôïc thaàn thoâng, ñeàu töï nhieân im laëng, tö duy ngaøy xöa ñaõ töøng thuyeát keä raèng:

*Nhöõng vieäc ngöôøi theá gian ñaõ laøm, Hoaëc laøm ñieàu thieän hay ñieàu aùc, Vieäc laøm naøy trôû laïi nôi thaân, Chung quy khoâng huûy hoaïi maát ñi.*

Luùc aáy Kyø Baø - A-xaø-theá Vöông…, nghe Ñöùc Phaät bò caây goã ñaâm vaøo chaân, töø treân choã ngoài ngaát lòm ngaõ nhaøo xuoáng ñaát hoài laâu môùi tænh laïi, laøm cho caû cung thaønh kinh haõi. Nhaø vua ñöùng daïy khoùc nöùc nôû truyeàn leänh cho caùc quan raèng: Nhanh choùng chuaån bò xe coä nghieâm tuùc, Ta muoán ñeán choã Ñöùc Phaät. Caùc quan vaâng theo leänh truyeàn laäp töùc trang nghieâm xe coä, nhaø vua leân xe ra khoûi cung thaønh. Quyeán thuoäc nam nöõ boán doøng hoï trong thaønh caû traêm ngaøn ngöôøi vaây quanh lôùp lôùp, cuøng nhau ñeán choã Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät naèm nghieâng hoâng beân phaûi, nhaø vua leã laïy Ñöùc Phaät xong, tay naém chaân Ñöùc Phaät vuoát nheï maø mieäng ngheïn ngaøo thöa raèng: Thöa Ñöùc Theá toân, veát thöông ñau ñôùn coù giaûm nheï khoâng? Ñöùc Phaät an uûi nhaø vua roài, baûo nhaø vua haõy ngoài. Nhaø vua thöa: Con theo Nhö lai nghe thaân Phaät laø Kim cang baát hoaïi, nay vì bò caây goã ñaâm toaïc nhö vaäy? Ñöùc Phaät baûo vôùi nhaø vua raèng: Taát caû caùc phaùp ñeàu laø duyeân ñoái ñaàu, thaân Ta tuy laø Kim cang khoâng phaûi caây goã coù theå laøm hö hoaïi, maø bò tuùc duyeân naøy ñoái ñaàu neân phaûi hö hoaïi. Töùc thì thuyeát baøi tuïng raèng:

*Nhöõng vieäc ngöôøi theá gian ñaõ laøm, Ñeàu töï mình thaáy vieäc laøm aáy,*

*Laøm ñieàu thieän ñöôïc quaû baùo thieän, Laøm ñieàu aùc chòu quaû baùo aùc.*

Vì vaäy cho neân Ñaïi vöông, haõy boû aùc laøm thieän, ngu ngoác khoâng hoïc hoûi, khoâng bieát ñeán ñaïo chaân thaät, cöôøi ñuøa coi thöôøng toäi loãi laïi phaûi keâu gaøo khoùc loùc, khoâng theå naøo vì vui ñuøa maø gaây ra toäi loãi veà sau nhaän chòu tai hoïa voâ cuøng. Nhaø vua noùi vôùi Kyø Baø: OÂng laáy thuoác toát röûa saïch veát thöông chöõa trò caån thaän, nhaát ñònh phaûi laøm cho nhanh choùng bình phuïc. Kyø Baø vaâng daï nhaän lôøi. Kyø Baø lieàn leã laïy Ñöùc Phaät ñeå röûa chaân xoa thuoác. Sau ñoù tieáp tuïc ngaên laïi söï ñau ñôùn. Kyø Baø chi ra traêm ngaøn ñoàng vaøng mua vaûi boâng duøng ñeå loùt chaân Ñöùc Phaät, laáy tay vuoát chaân, maø mieäng ngheïn ngaøo noùi: Nguyeän Ñöùc Phaät tröôøng thoï

- tai hoïa naøy sôùm tröø, taát caû chuùng sanh khoå ñau trong ñeâm daøi taêm toái cuõng ñöôïc giaûi thoaùt. Xong roài ñöùng daäy leã laïy Ñöùc Phaät maø ñöùng veà moät beân. Ñöùc Phaät ngay sau ñoù vì nhaø vua vaø taát caû chuùng hoäi thuyeát veà phaùp Töù Ñeá, saùu möôi Tyø kheo ñaït ñöôïc laäu taän yù giaûi, moät vaïn moät ngaøn ngöôøi ñaït ñöôïc phaùp nhaõn tònh.

Laïi coù traêm ngaøn chö Thieân laàn löôït noùi cho nhau bieát, ñeàu ñeán thaêm hoûi Ñöùc Phaät, noùi keä ca ngôïi xong leã laïy Ñöùc Phaät maø ñi.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Xöa kia trong voâ soá A-taêng-kyø kieáp veà tröôùc coù hai nhoùm khaùch buoân, moãi nhoùm coù naêm traêm ngöôøi ôû taïi nöôùc Ba-la-naïi, taát caû gom goùp tieàn cuûa trang bò taøu thuyeàn vöôït qua bieån caû, thuaän gioù thaúng tieán lieàn ñeán hoøn ñaûo chaâu baùu. Treân ñaát raát phong phuù, aùo quaàn ñoà aên thöùc uoáng vaø phuï nöõ xinh ñeïp, caùc loaïi chaâu baùu ngoïc ngaø khoâng thöù gì khoâng coù. Moät nhoùm khaùch buoân noùi vôùi moïi ngöôøi raèng: Chuùng ta mong caàu ñaõ ñöôïc nay neân ôû laïi ñaây laáy 5 duïc laïc ñeå töï vui thuù. Taùt baïc thöù hai noùi vôùi ngöôøi trong nhoùm mình raèng: Khoâng neân ôû laâu daøi taïi ñaây. Luùc aáy giöõa hö khoâng xuaát hieän moät Thieân nöõ, thöông xoùt cho haïng naøy, lieàn ôû giöõa hö khoâng noùi vôùi nhöõng khaùch buoân raèng: Nôi naøy tuy coù tieàn cuûa chaâu baùu phuï nöõ xinh ñeïp côm aên aùo maëc nhöng khoâng ñaùng döøng laïi laâu daøi, sau baûy ngaøy nöõa thì vuøng naøy ñeàu seõ chìm trong nöôùc. Noùi xong lieàn bieán maát. Laïi coù ma nöõ muoán ñeå cho chìm heát, can ngaên khoâng neân ñi, tröôùc ñaây Thieân nöõ ñaõ noùi seõ nhaán chìm nôi naøy, ñeàu laø lôøi giaû doái, khoâng ñaùng tin ñaâu. Noùi xong thì bieán maát. Taùt Baïc thöù nhaát khoâng tin lôøi Thieân nöõ noùi, vui veõ ôû laïi khoâng ñi. Taùt Baïc thöù hai sôï nöôùc nhaán chìm neân khoâng döøng laïi. Caùch baûy ngaøy sau nhö lôøi Thieân nöõ ñaõ noùi tröôùc ñoù caû vuøng naøy bò ngaäp nöôùc, neân tröôùc tieân chuaån bò taøu thuyeàn nghieâm tuùc khi ngaøy ñoù chöa ñeán, ñaõ ñem moïi ngöôøi trong nhoùm leân thuyeàn an oån. Taùt Baïc thöù nhaát tröôùc ñoù khoâng chuaån bò taøu thuyeàn, ngaøy nöôùc aäp ñeán môùi cuøng nhau söûa sang trang bò laïi taøu thuyeàn, caàm maâu naém gaäy cuøng ñaùnh laãn nhau. Taùt Baïc thöù hai duøng giaùo nhoïn ñaâm xuyeân qua chaân taùt Baïc thöù nhaát, laøm cho laäp töùc maïng chung.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: OÂng bieát raèng Taùt Baïc thöù nhaát luùc aáy nay chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña. Taùt baïc thöù hai luùc aáy nay chính laø thaân Ta. Naêm traêm ngöôøi trong nhoùm khaùch buoân thöù nhaát luùc aáy, thì nay chính laø naêm traêm ñeä töû cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña. naêm traêm ngöôøi trong nhoùm khaùch buoân thöù hai luùc aáy, thì nay chính laø naêm traêm La haùn vaäy. Thieân nöõ thöù nhaát luùc aáy, thì nay chính laø Xaù-lôïi-phaát. Ma nöõ thöù hai luùc aáy, thì nay chính laø Tyø kheo Maõn Nguyeät ñeä töû cuûa Baø-la-moân.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Xöa kia Ta laøm taùt Baïc, tham tieàn cuûa sôï cheát, vöôït bieån cuøng vôùi ngöôøi kia tranh giaønh taøu thuyeàn, duøng giaùo nhoïn ñaâm vaøo chaân taùt Baïc. Vì nhaân duyeân naøy, voâ soá ngaøn naêm chòu ñöïng khoå ñau choán ñòa nguïc, rôi vaøo trong loaøi suùc sanh bò ngöôøi ta baén cheát, voâ soá ngaøn naêm ôû trong ngaï quyû giaãm treân kim saét. Nay tuy

ñöôïc thaâm Kim cang, nhöng vì tai öông coøn laïi naøy, cho neân nay bò caây goã ñaâm toån thöông”.

Laïi trong kinh Ñaïi thöøa Phöông Tieän noùi: “Xöa trong thaønh Xaù Veä coù hai möôi ngöôøi, ñeàu laø thaân ôû ñôøi cuoái cuøng, hai möôi ngöôøi aáy laïi coù oan gia, hai möôi ngöôøi ñeàu töï mình tö duy raèng: Mình neân laøm thaønh baïn thaân maø ñeán nhaø hoï, laøm maát ñi maïng caên cuûa hoï, khoâng noùi cho ngöôøi ta bieát. Luùc aáy boán möôi ngöôøi nhôø thaàn löïc cuûa Phaät cho neân cuøng ñi ñeán choã Phaät. Luùc baáy giôø Nhö lai vì ñieàu phuïc boán möôi ngöôøi naøy, cho neân ôû giöõa ñaïi chuùng baûo vôùi Ñaïi Muïc-kieàn-lieân raèng: Nay maët ñaát naøy xuaát hieän gai nhoïn Khö Ñaït la muoán ñaâm vaøo chaân traùi cuûa ta. Luùc chöa ñeán chaân thì gai nhoïn Khö Ñaït La naøy laäp töùc töø maët ñaát daøi ra moät khuyûu tay. Ñang luùc moïc ra thì Muïc-kieàn-lieân thöa vôùi Ñöùc Phaät raèng: Nay con neân laáy gai nhoïn naøy boû vaøo theá giôùi phöông khaùc ñöôïc khoâng? Ñöùc Phaät baûo vôùi Muïc-kieàn-lieân: Khoâng phaûi laø naêng löïc cuûa oâng, gai nhoïn naøy ôû maët ñaát oâng khoâng theå nhoå ñöôïc. Luùc baáy giôø Muïc-kieàn-lieân duøng Ñaïi thaàn löïc, tieán leân nhoå laáy gai nhoïn naøy. Luùc aáy ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi ñeàu chaán ñoäng döõ doäi, taát caû theá giôùi theo gai nhoïn maø cao leân, nhöng khoâng heà lay ñoäng thaäm chí moät maûy loâng. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá toân duøng söùc thaàn thoâng leân treân Töù Thieân Vöông Thieân, gai nhoïn aáy cuõng ñi theo Ñöùc Phaät nhö vaäy, laàn löôït cho ñeán coõi Phaïm Thieân cuõng laïi nhö vaäy. Baáy giôø Nhö lai töø coõi Phaïm Thieân trôû veà ñeán coõi Dieâm-phuø-ñeà nôi choã ngoài cuûa mình, gai nhoïn cuõng theo veàø, ñeán giöõa maët ñaát naøy döïng ñöùng höôùng veà Nhö lai. Luùc baáy giôø Nhö lai lieàn duøng tay phaûi naém laáy gai nhoïn, tay traùi döïa vaøo maët ñaát, chaân phaûi ñaïp chaët. Baáy giôø ba ngaøn ñaïi thieân theá giôùi ñeàu chaán ñoäng döõ doäi. Luùc aáy Toân giaû A-nan chaép tay höôùng veà Ñöùc Phaät, maø thöa lôøi raèng: Thöa Ñöùc Theá toân, xöa kia laøm nhöõng nghieäp gì maø gaëp phaûi baùo öùng nhö vaäy? Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: Ñôøi quaû khöù Ta ñi vaøo giöõa bieån lôùn, laáy giaùo nhoïn ñaâm ngöôøi laøm ñoaïn döùt maïng caên cuûa hoï, vì nhaân duyeân naøy neân chòu baùo öùng nhö vaäy. Naøy ngöôøi thieän nam, Ta giaûi thích veà nghieäp duyeân naøy roài.

Hai möôi ngöôøi oaùn thuù kia muoán laøm haïi hai möôi ngöôøi aáy, daáy

leân tö duy raèng: Nhö lai laø baäc Phaùp Vöông haõy coøn gaëp baùo öùng cuûa aùc nghieäp nhö vaäy, huoáng hoà boïn chuùng ta maø khoâng nhaän chòu baùo öùng naøy ö? Luùc aáy hai möôi ngöôøi naøy lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaàu maët leã laïy Ñöùc Phaät maø thöa lôøi nhö vaäy: Chuùng con hoâm nay höôùng veà Ñöùc Phaät saùm hoái vì sai laàm cuûa mình, khoâng daùm che giaáu, chuùng con tröôùc ñaây daáy khôûi aùc taâm muoán laøm haïi ngöôøi kia, nay laïi hoái haän vì

sai laàm cuûa mình, khoâng daùm che giaáu. Luùc aáy hai möôi ngöôøi laäp töùc ñaït ñöôïc kieán giaûi chính ñaùng vaø boán vaïn ngöôøi cuõng ñaït ñöôïc kieán giaûi chính ñaùng. Vì vaäy cho neân Nhö lai thò hieän gai nhoïn Khö Ñaït la ñaâm vaøo chaân, ñaây goïi laø Nhö lai phöông tieän maø hoùa ñoä”.

# *-* Thöù baûy: Duyeân veà Phaät bò Ñeà-baø-ñaït-ña neùm ñaù chaûy maùu.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “ Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Thôøi quaù khöù xöa kia, luùc aáy ôû trong thaønh La Duyeät coù Tröôûng giaû, teân goïi laø Tu Ñaøn, giaøu coù voâ cuøng tieàn cuûa chaâu baùu doài daøo saûn nghieäp ñaày ñuû sung tuùc, coù con trai teân laø Tu-ma-ñeà. Cha laø Tu Ñaøn boãng nhieân maïng chung, Tu-ma-ñeà coù ngöôøi em trai cuøng cha khaùc meï teân laø Tu Da Xaù. Tu-ma-ñeà trong loøng nghó raèng: Mình neân laøm sao tìm caùch khoâng cho Tu Da Xaù phaân chia taøi saûn, chæ neân gieát ñi môùi coù theå khoâng cho ñöôïc. Tu-ma-ñeà noùi vôùi Tu Da Xaù raèng: Anh vaø em ñi leân nuùi Kyø Xaø Quaät ñeå cuøng baøn luaän. Tu Da Xaù noùi: Ñoàng yù nhö vaäy. Tu-ma-ñeà lieàn naém tay em trai ñi leân nuùi, ñem ñeán choã raát cao, lieàn ñaåy xuoáng vaùch nuùi laáy ñaù xoâ xuoáng, laøm cho ngöôøi em laäp töùc maát maïng.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: OÂng neân bieát Tröôûng giaû Tu Ñaøn luùc baáy giôø, nay chính laø vua cha Chaân Tònh. Con trai lôùn Tu-ma-ñeà luùc aáy, nay chính laø thaân Ta. Ngöôøi em trai Tu Da Xaù luùc aáy, nay chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Ta vaøo luùc baáy giôø vì ham tieàn cuûa maø laøm haïi em mình. Bôûi vì toäi loãi naøy cho neân voâ soá ngaøn naêm ôû trong ñòa nguïc thieâu ñoát, bò nuùi saét cheøn eùp. Duyeân luùc baáy giôø coøn laïi, nay tuy thaønh Phaät nhöng khoâng theå naøo traùnh khoûi oaùn ñoái voán coù naøy. Ta ôû taïi nuùi Kyø Xaø Quaät kinh haønh, bò Ñeà-baø-ñaït-Ña laáy vaùch ñaù daøi saùu tröôïng roäng ba tröôïng, ñem neùm treân ñaàu Phaät. Sôn Thaàn teân goïi Kim Bì La, duøng tay ñoùn nhaän roõ raøng, maûnh nhoû beân taûng ñaù toùe ra rôi xuoáng truùng ngoùn chaân caùi cuûa Phaät, töùc thì raùch ra vaø chaûy maùu”.

# *-* Thöù taùm: Duyeân veà Phaät bò Baø-la-moân nöõ Chieân Sa Vu Vuõ phæ baùng Phaät.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: A-taêng-kyø kieáp xöa kia, coù Ñöùc Phaät danh hieäu laø Taän Thaéng Nhö lai, coù hai loaïi Tyø kheo, moät loaïi teân goïi Voâ Thaéng, moät teân goïi Thöôøng Hoan. Tyø kheo Voâ Thaéng ñaït ñöôïc saùu thaàn thoâng, Tyø kheo Thöôøng Hoan keát söû chöa tröø dieät. Luùc baáy giôø trong thaønh Ba-la-naïi coù Tröôûng giaû teân goïi Ñaïi AÙi, tieàn cuûa nhieàu voâ cuøng, vôï Tröôûng giaû teân laø Thieän Ña, ñoan chaùnh tuyeät vôøi. Hai vò Tyø kheo, qua laïi thaêm vieáng nhaø aáy, laáy laøm ñaøn vieät cuûa mình. Thieän Ña cuùng döôøng Tyø kheo Voâ Thaéng

ñaày ñuû boán söï caàn thieát khoâng thieáu gì, Tyø kheo Thöôøng Hoan thì ít oûi thieáu thoán, vì vaäy maø ganh tî neân nhieàu laàn sinh ra phæ baùng raèng: Tyø kheo Voâ Thaéng cuøng Thieän Ña thoâng ñoàng vôùi nhau, khoâng vì ñaïo phaùp ñeå cuùng döôøng, ñöông nhieân vì aân aùi ñeå cuùng döôøng maø thoâi.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Tyø kheo Thöôøng Hoan luùc aáy nay chính laø thaân Ta. Ngöôøi vôï teân goïi Thieän Ña luùc aáy nay chính laø Baø-la- moân nöõ teân goïi Chieân Sa Vu Vuõ. Ta vaøo luùc baáy giôø voâ côù phæ baùng La haùn Voâ Thaéng, vì nhaân duyeân toäi loãi naøy, voâ soá ngaøn naêm ñoïa vaøo ñòa nguïc nhaän chòu nhöõng noãi khoå ñau. Nay tuy thaønh Phaät, nhöng bôûi vì tai hoïa coøn laïi cho neân bò Ñoàng nöõ nhieàu löôõi laø Vuõ Vu ñoän buïng to leân ñi ñeán tröôùc Ta noùi raèng: Sa moân vì sao khoâng töï noùi vieäc nhaø mình, maø laïi noùi chuyeän ngöôøi ta, vì oâng hoâm nay moät mình töï hoan laïc, khoâng bieát noãi khoå cuûa toâi, tröôùc ñaây oâng cuøng toâi ñi laïi vôùi nhau khieán cho toâi coù thai, nay saép ñeán thaùng ñeû, traùch nhieäm caàn phaûi lo bô söõa nuoâi con treû, taát caû neân cung caáp cho toâi! Luùc baáy giôø chuùng hoäi ñeàu cuùi ñaàu im laëng. Luùc aáy Thích Ñeà Hoaøn Nhaân caàm quaït ñöùng haàu phía sau, duøng thaàn löïc hoùa laøm moät con chuoät, vaøo trong aùo ngöôøi aáy caén ñöùt vaät ñoän buïng cuûa Vuõ Vu, boãng nhieân rôi xuoáng ñaát. Baáy giôø boán chuùng ñeä töû vaø ñoà chuùng cuûa Luïc sö, troâng thaáy vaät ñoän buïng rôi xuoáng ñaát ñeàu raát hoan hyû, caát tieáng ca ngôïi vui möøng voâ cuøng, taát caû ñeàu maéng raèng: Coâ cheát cuõng khoâng heát toäi, vì sao coù theå daáy leân AÙc yù naøy maø phæ baùng baäc thanh tònh chính tröïc khoâng gì hôn, ñaát naøy khoâng bieát gì môùi coù theå dung chöùa vaät xaáu xa nhö vaäy? Moïi ngöôøi ñeàu nguyeàn ruûa keû vu caùo. Luùc naøy ñaát lieàn nöùt ra, boác leân ngoïn löûa nguøn nguït , ngöôøi nöõ lieàn rôi vaøo trong ñoù thaúng ñeán giöõa Ñaïi ñòa nguïc A tyø. Ñaïi chuùng troâng thaáy thaân hieän taïi cuûa ngöôøi nöõ rôi vaøo trong ñòa nguïc, vua A-xaø-theá thì kinh sôï voâ cuøng, toaøn thaân sôûn gai oác, lieàn ñöùng daäy voøng tay quyø thaúng thöa raèng: Ngöôøi nöõ naøy ñaõ rôi xuoáng nay ôû nôi naøo? Ñöùc Phaät baûo raèng: naøy Ñaïi vöông, ngöôøi nöõ naøy ñaõ rôi vaøo nôi goïi laø ñòa nguïc A tyø. Vua A-xaø-theá laïi hoûi: Ngöôøi nöõ naøy khoâng gieát ngöôøi, cuõng khoâng troäm caép doái traù, vì sao laäp töùc rôi vaøo ñòa nguïc A tyø nhö vaäy? Ñöùc Phaät baûo vôùi vu A-xaø-theá: Ta ñaõ noùi veà phaùp nhaân duyeân, coù haønh nghieäp cuûa thaân mieäng yù ôû ba möùc ñoä thöôïng trung haï. Vua A-xaø-theá laïi hoûi: Theá naøo laø thöôïng, theá naøo laø trung, theá naøo laø haï? Ñöùc Phaät baûo vôùi vua A-xaø-theá: Haønh nghieäp cuûa yù thuoäc möùc ñoä baäc thöôïng, haønh nghieäp cuûa mieäng thuoäc möùc ñoä baäc trung, haønh nghieäp cuûa thaân thuoäc möùc ñoä baäc haï. Nhaø vua laïi thöa hoûi Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo vôùi nhaø vua raèng: Haønh nghieäp cuûa thaân laø cöû chæ hieän ra thoâ keäch, ñieàu naøy coù theå thaáy, haønh

nghieäp cuûa mieäng laø tai nghe, hai ñieàu naøy thì theá gian nghe ñöôïc vaø thaáy ñöôïc. Haønh nghieäp cuûa yù phaùt khôûi taâm nieäm thì khoâng thaáy cuõng khoâng nghe, ñaây laø vieäc beân trong. Caùc haønh nghieäp bò yù thuùc giuïc maø raøng buoäc, nhö ngöôøi muoán thöïc hieän ba nghieäp saùt ñaïo daâm cuûa thaân, muoán thöïc hieän boán nghieäp sai laàm cuûa mieäng laø noùi doái - noùi theâu dieät

- noùi aùc hieåm - noùi hai löôõi, tröôùc tieân taâm suy nghó tính toaùn roài sau ñoù môùi thi haønh, vì vaäy gaén lieán vôùi yù thöùc giuïc chöù khoâng thuoäc veà thaân vaø mieäng. Theá laø Ñöùc Theá toân lieàn thuyeát keä raèng:

*Trong yù tö duy thaønh thuïc roài, Sau ñoù môùi thöïc haønh hai vieäc, Daàn daàn loä baøy nôi thaân mieäng, Taâm yù chöa töøng thaáy hoå theïn. Tröôùc tieân neân xaáu hoå nôi yù, Sau ñoù hoå theïn ñeán thaân mieäng, Hai vieäc naøy khoâng xa rôøi thaân,*

*Cuõng khoâng theå thöïc haønh rieâng bieät.*

Luùc aáy vua A-xaø-theá nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, caûm ñoäng ñau thöông maø khoùc nöùc nôû. Ñöùc Phaät hoûi nhaø vua: Vì sao maø khoùc vaäy? Nhaø vua thöa vôùi Ñöùc Phaät: Bôûi vì chuùng sanh khoâng coù trí khoâng hieåu ba söï vieäc luoân luoân coù suùt giaûm, vì vaäy ñau thöông maø thoâi. Nhöõng chuùng sanh naøy chæ cho raèng thaân mieäng laø quan troïng, chöù khoâng bieát yù nieäm laø saâu saéc. Nhö ngöôøi gieát haïi sinh maïng - troäm caép - daâm daät, thieân haï ñeàu troâng thaáy, mieäng gaây ra boán ñieàu thieân haï ñeàu nghe, ba quan heä cuûa yù thì khoâng phaûi tai maø nghe ñöôïc, khoâng phaûi maét maø thaáy ñöôïc, vì vaäy chuùng sanh laáy maét thaáy tai nghe laøm quan troïng. Nay Ñöùc Phaät giaûi thích môùi bieát taâm yù laø quan troïng coøn thaân mieäng chæ laø phuï thuoäc, vì vaäy cho neân hai vieäc laøm töø thaân mieäng laø thuoäc veà yù thuùc giuïc. Nhö ngöôøi nöõ laém chuyeän muoán vu caùo laøm xaáu Ñöùc Phaät thì tröôùc tieân suy nghó neân duøng vaät ñoän buïng to leân ôû giöõa ñaïi chuùng noùi ñieàu vu caùo, cho neân bieát yù laø quan troïng maø thaân mieäng chæ laø phuï thuoäc.

Ñöùc Phaät baûo raèng: Laønh thay, laønh thay! Ñaïi vöông kheùo hieåu roõ ñeàu naøy, haõy thöôøng xuyeân hoïc ñieàu naøy: YÙ laø quan troïng coøn thaân mieäng chæ laø vieäc phuï thuoäc! Luùc thuyeát veà phaùp naøy, coù taùm ngaøn Tyø kheo ñaït ñöôïc laäu taän yù giaûi, hai traêm Tyø kheo ñaït ñöôïc quaû vò A-na- haøm, boán traêm Tyø kheo ñaït ñöôïc quaû vò Tö-ñaø-haøm, taùm traêm Tyø kheo ñaït ñöôïc quaû vò Tu-ñaø-hoaøn, taùm vaïn Trôøi ngöôøi ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn tònh, möôøi vaïn ngöôøi vaø loaøi chaúng phaûi ngöôøi ñeàu thoï trì Nguõ giôùi, hai möôi vaïn quyû thaàn thoï phaùp Tam töï quy”.

Laïi trong kinh Sanh noùi: “Luùc baáy giôø Ñöùc Theá toân cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi Tyø kheo quy tuï, ñi vaøo thaønh Xaù Veä saép ñeán cung vua Ba-tö-naëc thoï nhaän cuùng döôøng. Luùc aáy coù Tyø-kheo-ni, teân goïi laø Baïo Chí, duøng khuùc caây buoäc vaøo buïng gioáng nhö ñang mang thai, ñi theo keùo y Phaät vaø noùi raèng: Ngaøi laø choàng toâi, laøm cho toâi coù thai, khoâng cung caáp côm aùo, chuyeän naøy laø theá naøo? Luùc aáy caùc Ñaïi chuùng Trôøi, ngöôøi - Thích Phaïm Töù Vöông - chö Thieân quyû thaàn vaø nhaân daân trong nöôùc khoâng coù ai maø khoâng kinh hoaøng, Phaät laø baäc toân quyù cuûa heát thaûy ba coõi, taâm Ngaøi thanh tònh vöôït xa ngoïc ma ni, aùnh saùng trí tueä vaø Ngaøi vöôït leân treân maët Trôøi maët traêng, moät mình Ngaøi ñi giöõa ba coõi khoâng coù ai coù theå saùnh kòp, ví nhö baàu hö khoâng khoâng theå naøo nhuoám baån ñöôïc, taâm Phaät hôn haún taát caû, khoâng coù ai coù theå saùnh baèng, maø Tyø-kheo-ni naøy ñaõ laø ñeä töû cuûa Phaät, taïi sao loøng daï xaáu xa muoán vu caùo Nhö lai? Luùc aáy Ñöùc Theá toân thaáy roõ taâm nieäm cuûa moïi ngöôøi, muoán giaûi quyeát nghi ngôø cho moïi ngöôøi, Ngaøi ngöôùc nhìn leân phöông phía treân, thì Thieân Ñeá Thích laäp töùc xuaát hieän, hoùa laøm moät con chuoät caén ñöùt sôïi daây buoäc buïng giaû, buïng giaû lieàn rôi xuoáng ñaát. Ñaïi chuùng ñeàu nhìn thaáy, möøng giaän laãn loän, caûm thaáy quaùi laï laøm sao. Luùc aáy Quoác vöông töùc giaän voâ cuøng, bôûi leõ Tyø-kheo-ni naøy boû gia ñình xa söï nghieäp trôû thaønh ñeä töû cuûa Phaät, ñaõ khoâng coù naêng löïc baùo aân, maø laïi mang loøng ganh tî keát thaønh hieàm khích ñoái vôùi baäc Ñaïi Thaùnh vaäy ö? Laäp töùc truyeàn leänh ñaøo ñaát laøm hoá saâu ñaåy xuoáng choân vuøi. Luùc aáy Ñöùc Phaät giaûi thích cho bieát vaø khuyeân chôù laøm nhö vaäy, ñaây laø toäi loãi xöa kia cuûa Ta chöù khoâng phaûi chæ laø tai öông cuûa ngöôøi aáy. Vaøo thôøi laâu xa trong quaù khöù xöa kia, luùc aáy coù khaùch buoân ñem baùn chaâu ngoïc giaù trò tuyeät vôùi, keå ra coù nhieàu haït ngoïc raát ñeïp. Luùc aáy coù moät coâ gaùi thoûa thuaän saép mua ngoïc, coù moät chaøng trai naâng giaù theâm gaáp boäi, moät mình mua ñöôïc ngoïc quyù mang ñi. Coâ gaùi khoâng mua ñöôïc neân trong loøng caêm haän, coù luùc ñi theo xin xem nhöng laïi khoâng chòu cho xem, loøng daï caøng theâm oaùn giaän noùi raèng: OÂng huûy nhuïc toâi, duø sinh ra ôû ñaâu toâi cuõng phaûi baùo thuù oâng vì noãi oaùn haän naøy, söï huûy nhuïc naøy hoái haän khoâng theå naøo baèng.

Ñöùc Phaät baûo vôùi nhaø vua vaø ñaïi chuùng raèng: Chaøng trai mua ngoïc

luùc baáy giôø nay chính laø thaân Ta. Coâ gaùi luùc baáy giôø nay chính laø Tyø- kheo-ni Baïo Chí. Bôûi vì loøng caêm haän aáy maø sinh ra nôi ñaâu cuõng luoân luoân muoán vu caùo nhau. Ñöùc Phaät giaûi thích nhö vaäy, ñaïi chuùng thaûy ñeàu töø boû nghi ngôø, khoâng coù ai laø khoâng hoan hyû”.

# - Thöù chín: Duyeân veà Phaät aên luùa maïch cuûa ngöïa.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Vaøo thôøi laâu xa ñôøi quaù khöù, coù Ñöùc Phaät danh hieäu laø Tyø Baø Dieáp Nhö lai, ôû trong thaønh Baøn ñaàu ma baït coù vò vua teân goïi Baøn Ñaàu, cuøng vôùi quaàn thaàn daân chuùng, duøng boán söï cuùng döôøng Nhö lai vaø chuùng Taêng, khoâng bao giôø thieáu huït gì. Luùc baáy giôø trong thaønh coù Baø-la-moân, teân goïi Nhaân ñeà kyø lôïi, thoâng hieåu saùch vôû boán boä Vi Ñaø cuûa doøng Phaïm Chí, cuõng bieát thuaät toaùn soá cuûa Ni-kieàn vaø daïy doã cho naêm traêm Ñoàng töû. Luùc aáy nhaø vua toå chöùc leã hoäi, tröôùc ñoù thænh Phaät vaø caùc chuùng taêng. Ñöùc Phaät thaáy ñeán luùc neân cuøng chuùng Taêng ñi ñeán Vöông cung vaøo choã ngoài maø ngoài. Nhaø vua lieàn mang thöùc aên töï tay saép xeáp caùc loaïi ñoà aên thöùc uoáng. Coù moät Tyø kheo, teân laø Di-laëc, luùc aáy beänh khoâng ñi ñöôïc, Phaät vaø Ñaïi chuùng duøng côm xong ñeàu trôû veà truù xöù cuûa mình, giöõa ñöôøng gaëp Phaïm chí Sôn Vöông, thaáy thöùc aên thôm ngon lieàn daáy leân yù ganh tî raèng: Sa moân caïo troïc ñaàu naøy ñuùng laø neân aên luùa maïch cuûa ngöïa, khoâng neân aên thöùc aên cuùng döôøng ngon laønh toát ñeïp naøy. Theá laø noùi vôùi caùc Ñoàng töû raèng: Caùc oâng thaáy Ñaïo nhaân caïo troïc ñaàu naøy aên uoáng toaøn nhöõng thöùc ngon laønh cao sang hay khoâng? Caùc Ñoàng töû noùi raèng: Thaät söï troâng thaáy nhö vaäy, vò Sö ñöùng ñaàu naøy cuõng neân aên chæ laø luùa maïch cuûa ngöïa maø thoâi.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: OÂng neân bieát Baø-la-moân Sôn Vöông luùc aáy nay chính laø thaân Ta, naêm traêm Ñoàng töû luùc aáy nay chính laø naêm traêm La haùn. Tyø kheo Di-laëc bò beänh luùc aáy nay chính laø Boà-taùt Di-laëc. Ta vaøo luùc baáy giôø bôûi vì daáy leân yù nieäm ganh tî, maéng raèng khoâng neân aên nhöõng thöùc aên ngon laønh aáy, maø ñuùng ra neân aên luùa maïch cuûa ngöïa, caùc oâng cuõng noùi nhö vaäy. Vì nhaân duyeân naøy, Ta vaø caùc oâng traûi qua ñòa nguïc voâ soá ngaøn naêm, nay tuy thaønh Phaät maø duyeân luùc aáy coøn laïi, Ta vaø caùc oâng ôû taïi aáp Tyø Lan aên luùa maïch cuûa ngöïa trong 90 ngaøy. Ta vaøo luùc baáy giôø khoâng noùi cho Phaät aên luùa maïch cuûa ngöïa, maø chæ noùi cho Tyø kheo aên, vì vaäy cho neân nay Ta ñöôïc aên luùa maïch cuûa ngöôøi giaõ. Bôûi vì caùc oâng noùi theâm laø neân cho Phaät aên luùa maïch cuûa ngöïa, cho neân hoâm nay caùc oâng ñöôïc caùm luùa maïch maø thoâi”.

Laïi trong kinh Ñaïi thöøa Phöông Tieän noùi: “Vì nhaân duyeângì maø Nhö lai vaø chuùng Taêng ôû nôi tuï cö cuûa Baø-la-moân Tyø Lan Nhaõ, trong ba thaùng aên toaøn luùa maïch cuûa ngöïa nhö vaäy? Ñöùc Phaät baûo raèng: Naøy ngöôøi thieän nam! Ta vaøo luùc xöa kia bieát Baø-la-moân naøy chaéc chaén boá thí neân môùi baét ñaàu thænh Phaät vaø Taêng, maø taâm khoâng cung caáp ñoà aên thöùc uoáng cho Ta, nhöng vaãn coá tình ñi ñeán thoï nhaän cuùng döôøng. Taïi vì sao? Bôûi vì naêm traêm con ngöïa aáy. naêm traêm con ngöïa naøy trong

ñôøi tröôùc ñaõ hoïc Boà-taùt Thöøa, ñaõ töøng cuùng döôøng chö Phaät quaù khöù maø gaàn guõi vôùi aùc tri thöùc gaây ra nghieäp duyeân xaáu aùc, cho neân rôi vaøo trong loaøi suùc sinh. Naêm traêm con ngöïa coù moät con ngöïa ñaàu ñaøn, teân goïi laø Nhaät Taïng, laø moät Ñaïi Boà-taùt, quaù khöù ôû giöõa loaøi ngöôøi, ñaõ töøng khuyeán khích naêm traêm con ngöïa nhoû phaùt taâm boà ñeà, vì muoán ñoä cho naêm traêm con ngöïa naøy maø hieän thaân sanh trong loaøi ngöïa. Nhôø uy ñöùc cuûa con ngöôøi ñaàu ñaøn, khieán cho naêm traêm con ngöïa töï bieát roõ tuùc maïng, voán bò maát taâm maø nay laïi thaáy ñöôïc. Ta xoùt thöông naêm traêm Boà-taùt kia rôi vaøo trong loaøi ngöïa, muoán khieán cho ñöôïc thoaùt khoûi töø kieáp suùc sinh, vì vaäy Nhö lai bieát cho neân thoï nhaän thænh caàu. Luùc aáy naêm traêm con ngöïa, bôùt ñi phaàn nöõa luùa maïch mình aên ñeå mang ñeán boá thí chuùng Taêng, phaàn nöûa cuûa con ngöïa ñaàu ñaøn daâng leân cuùng döôøng Nhö lai. Luùc baáy giôø con ngöïa ñaàu ñaøn, vì naêm traêm con ngöïa, duùng aâm thanh loaøi ngöïa ñeå maø thuyeát phaùp chæ baøy caùch thöùc hoái haän veà sai laàm cuûa mình, khieán neân leã laïy Ñöùc Phaät vaø Tyø kheo taêng. Noùi söï vieäc naøy xong laïi baøy toû raèng: Caùc oâng neân duøng phaàn nöûa thöùc aên cuûa mình ñeå cuùng döôøng cho Taêng! Baáy giôø naêm traêm con ngöïa hoái haän veà sai laàm cuûa mình roài, ñoái vôùi Phaät vaø Taêng phaùt sinh tín taâm thanh tònh, qua ba thaùng roài sau ñoù khoâng laâu naêm traêm con ngöïa naøy maïng chung sanh leân coõi Trôøi Ñaâu Thuaät. Luùc aáy naêm traêm Thieân töû, lieàn töø coõi Trôøi ñi ñeán choã Phaät, nghe thuyeát phaùp xong chaén chaén ñöôïc thaønh töïu A naäu boà ñeà. naêm traêm con ngöïa vaøo ñôøi töông lai ñaït ñeán ñòa vò Bích-chi- Phaät, ngöïa ñaàu ñaøn Nhaät Taïng aáy ôû ñôøi töông lai laïi ñöôïc laøm Phaät, danh hieäu laø Thieän Ñieàu Nhö lai. Tuy aên coû caây ñaát ñaù gaïch ngoùi, maø trong ñaïi thieân theá giôùi khoâng coù gì baèng muøi vò naøy. Luùc baáy giôø trong loøng A-nan sinh ra buoàn phieàn, doøng doõi chuyeån Luaân Thaùnh Vöông xuaát gia hoïc ñaïo, maø gioáng nhö ngöôøi heøn moïn aên luùa maïch cuûa ngöïa nhö caäy! Ta vaøo luùc baáy giôø thaáy roõ taâm nieäm cuûa A-nan, lieàn ñöa cho moät haït luùa maïch vaø baûo vôùi A-nan raèng: OÂng neám thöù luùa maïch naøy, coù muøi vò laø nhö theá naøo? A-nan neán xong taâm hy höõu thöa raèng: Con sinh ra trong gia ñình vua chuùa ñeán nay chöa töøng bieát ñöôïc muøi vò nhö vaäy. A-nan aên haït luùa maïch naøy roài, trong baûy ngaøy 7 ñeâm khoâng coù yù töôûng ñoùi khaùt. Nhö lai laïi bieát naêm traêm Tyø kheo, neáu aên thöùc aên cao caáp thì taâm tham duïc taêng nhieàu, neáu aên thöùc aên sô saøi thì taâm khoâng bò tham duïc laøm cho môø mòt, caùc Tyø kheo aáy qua ba thaùng roài thì taâm xa lìa daâm duïc chöùng ñeán quaû vò A-la-haùn.

Naøy ngöôøi thieän nam! Vì ñieàu phuïc naêm traêm Tyø kheo vaø hoùa

ñoä naêm traêm con ngöïa tieàn thaân laø Boà-taùt, cho neân Nhö lai duøng söùc

phöông tieän nhaän chòu duyeân aên luùa maïch cuûa ngöïa trong ba thaùng chöù khoâng phaûi laø nghieäp baùo ñaâu”.

# - Thöù möôøi: Duyeân veà Phaät chòu ñöïng khoå haïnh.

Trong kinh Höng Khôûi Haïnh noùi: “Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Xöa kia beân thaønh Ba-la-naïi, caùch thaønh khoâng xa coù aáp Ña Thuù, trong aáp coù Baø-la-moân, laø Thaùi Söû cuûa nhaø vua, baäc nhaát trong nöôùc, coù moät ngöôøi con trai, treân ñaàu töï nhieân coù buùi toùc nhö ngoïn löûa, nhaân ñoù laáy laøm teân goïi. Hoûa Man dieän maïo ñoan chaùnh coù ba möôi töôùng, ñieån tòch ñoà thö Saám Kyù cuûa Phaïm Chí khoâng coù vieäc gì khoâng thoâng hieåu. Luùc aáy coù moät ngöôøi laøm ngheà thôï goám, teân laø Nan Ñeà baø La, ôû ñaây goïi laø Hoä Hyû, cuøng vôùi Hoûa Man keát giao thaân thieát töø beù, taâm toân troïng nhau vaø nghó ñeán nhau khoâng queân duø choác laùt. Ngöôøi thôï goám tinh tieán nhaân töø hieáu thuaän, cha meï ñeàu muø loøa, cung döôõng cha meï khoâng heà coù gì thieáu soùt, tuy laøm thôï maø tay khoâng heà ñaøo ñaát, cuõng khoâng sai ngöôøi khaùc ñaøo, chæ laáy töôøng saäp, bôø suït, chuoät ñaøo hang ñuøn ñaát leân… ñem hoøa laãn ñeå laøm ñoà duøng toát ñeïp khoâng gì saùnh ñöôïc. Neáu coù ngöôøi nam ngöôøi nöõ naøo muoán ñeán mua ñoà duøng, thì khoâng tranh giaønh giaù caû soá löôïng, khoâng laáy vaøng baïc tieàn cuûa luïa laø, chæ laáy ñaäu meø thoùc gaïo ñeå cuùng döôøng maø thoâi. Nhö lai Ca-dieáp an truù trong tinh xaù, caùc aáp khoâng xa, cuøng vôùi chuùng Ñaïi Tyø kheo goàm hai vaïn ngöôøi quy tuï, ñeàu laø baäc A-la-haùn. Hoä Hyû noùi vôùi Hoûa Man raèng: Cuøng nhau ñi ñeán gaëp Nhö lai Ca-dieáp khoâng? Hoûa Man traû lôøi raèng: Caàn gì gaëp Ñaïo nhaân caïo troïc ñaàu naøy, vì thaät söï chæ laø ngöôøi caïo troïc ñaàu maø thoâi, naøo coù ñaïo lyù gì ñaâu? Nhö vaäy ñeán ba laàn. Ngaøy sau laïi noùi Hoûa Man raèng: Cuøng nhau vaøo trong nöôùc taém röûa vaäy. Hoûa Man ñaùp raèng: Ñoàng yù nhö vaäy. Lieàn cuøng nhau ñi ñeán doøng soâng taém röûa. Maëc aùo quaàn xong, Hoä Hyû ñöa tay phaûi töø xa chæ roõ vaø noùi: Tinh xaù cuûa Nhö lai caùch ñaây khoâng xa, coù theå cuøng nhau ñeán xem moät laùt ñöôïc khoâng? Hoûa Man ñaùp raèng: Ñaâu caàn ñeán xem Ñaïo nhaân ñaàu caïo troïc naøy laøm gì, ñaâu coù Phaät ñaïo khoù ñöôïc? Hoä Hyû lieàn naém aùo keùo khoâng ñi. Hoûa Man thì côûi aùo boû ñi, Hoä Hyû ñuoåi theo ñaøng sau, naém daây löng keùo laïi noùi: Coù theå taïm thôøi cuøng nhau ñeán gaëp Phaät roài laäp töùc trôû veà vaäy. Hoûa man laïi côûi daây löng boû chaïy maø noùi: Toâi khoâng muoán gaëp Sa moân troïc ñaàu naøy. Hoä Hyû lieàn tuùm ñaàu baïn mình daét ñi vaø noùi: Haõy ñi ñeán gaëp Phaät moät laàn thoâi! Luùc baáy giôø trong kieâng kî naém ñaàu ngöôøi ta, ngöôøi naém ñeàu bò cheùm ñaàu. Hoûa Man kinh haõi, trong loøng thaàm nghó raèng: Ngöôøi thôï goám naøy khoâng sôï cheát toùm laáy ñaàu mình, ñieàu naøy khoâng phaûi laø chuyeän nhoû, aét phaûi coù chuyeän toát laønh môùi khieán cho ngöôøi naøy khoâng sôï cheát maø naém ñaàu mình. Hoûa

Man noùi: Anh thaû ñaàu toâi ra, toâi seõ ñi theo anh! Hoä Hyû laäp töùc thaû ra, cuøng nhau ñi ñeán choã Phaät. Hoä Hyû leã laïy chaân Nhö lai roài ngoài veà moät beân. Hoûa Man ñöa tay chaøo hoûi xong lieàn ngoài. Hoä Hyû voøng tay thöa vôùi Phaät Ca-dieáp raèng: Ñaây laø Hoûa Man, con trai cuûa Thaùi Söû trong aáp Ña Thuù, laø baïn thaân töø luùc nhoû cuûa con, nhöng ngöôøi aáy khoâng bieát ñeán Tam Toân, khoâng tin Tam baûo, nguyeän xin Theá toân gôïi môû caûm hoùa ngu si ñen toái khieán cho ngöôøi aáy tin hieåu. Caäu beù Hoûa Man nhìn kyõ caøng Theá toân, töø ñaàu ñeán chaân nhìn thaáy töôùng toát cuûa Phaät, dung maïo uy nghieâm voâ cuøng – caùc caên thuaàn thuïc ñieàu hoøa; duøng 32 töôùng toát trang nghieâm cho thaân theå, taùm möôi veû ñeïp ñeå laøm thaønh dung maïo dieäu kyø; gioáng nhö ñoùa hoa treân caây Sa La; thaân theå gioáng nhö nuùi Tu di, khoâng theå naøo troâng thaáy ñænh cao; khuoân maët gioáng nhö traên troøn, aùnh saùng gioáng nhö maët Trôøi röõc rôõ, thaân coù saéc maøu nhö vaøng roøng. Hoûa Man troâng thaáy töôùng toát cuûa Phaät, thì trong loøng nghó raèng: Saám kyù doøng doõi Phaïm chí cuûa mình ñaõ ghi nhöõng töôùng toát, nay Phaät coù taát caû, chæ coù ñieàu laø khoâng coù hai vieäc, moät laø töôùng aâm maõ taøng, hai laø töôùng nhaû löôõi lieám maët. Theá laø noùi keä raèng:

*Ñaõ nghe ba möôi hai töôùng toát, Taùm möôi veû ñeïp cuûa Ñaïi só, Ñoái vôùi ngöôøi naøy ñöôïc toân quyù,*

*Nhöng khoâng nhìn thaáy coù hai ñieàu. Leõ naøo coù thaân theå tröôïng phu,*

*Maø gioáng nhö maõ taøng hay khoâng? Leõ naøo coù töôùng löôõi roäng daøi, Che kín maët, lieàn thaáu ñaàu khoâng? Nguyeän nhaû löôõi neâu roõ cho thaáy,*

*Khieán con döùt saïch nhöõng hoaøi nghi,*

Con troâng thaáy môùi bieát chính xaùc, gioáng nhö kinh ghi cheùp hay khoâng? Ngay sau ñoù Nhö lai lieàn ñöa ra töôùng löôõi roäng daøi, ñeå cho kín khuoân maët leân ñeán nhuïc keá, vaø che phuû hai tai. Baûy laàn lieám ñaàu, co löôõi vaøo mieäng, maøu saéc aùnh saùng phaùt ra soi chieáu ñaïi thieân theá giôùi, che laáp aùnh saùng maët traêng maët Trôøi cho ñeán coõi Trôøi A Ca Nhò Tra, aùnh saùng trôû laïi voøng quanh thaân baûy voøng roài töø treân ñænh ñi vaøo, duøng söùc thaàn thoâng hieän roõ töôùng aâm maõ taøng, khieán cho moät mình Hoûa Man troâng thaáy, maø nhöõng ngöôøi khaùc khoâng nhìn thaáy. Caäu beù Hoûa man troâng thaáy ñaày ñuû 32 töôùng cuûa Phaät khoâng thieáu moät töôùng naøo, hoan hyû nhaûy nhoùt khoâng theå naøo töï kìm mình ñöôïc. Nhö lai thuyeát phaùp cho Hoûa man, ngaên laïi ba nghieäp aáy khieán cho thöïc haønh Boà-taùt haïnh. Hoûa

man lieàn laïy saùt chaân Phaät roài quyø thaúng thöa raèng: Nay con saùm hoái, nhöõng gì thaân khoâng ñaùng laøm maø laøm, nhöõng gì mieäng khoâng neân noùi maø noùi, nhöõng gì yù khoâng ñöôïc nghó maø nghó, nguyeän xin Theá toân chaáp nhaän söï saùm hoái naøy cuûa con, töø nay veà sau khoâng daùm phaïm nöõa! Nhö vaäy ñeán ba laàn, Nhö lai Ca-dieáp im laëng chaáp nhaän. Caäu beù Hoûa Man vaø caäu beù Hoä Hyû, cuøng leã laïy lui veà. Sau ñoù töï mình traùch moùc aân haän khoâng sôùm ñöôïc nghe laøm maát ñi loâi ích ñoái vôùi ñaïo. Theá laø caäu beù Hoûa man noùi keä ca ngôïi Hoä Hyû raèng:

*Nhaân aùi laøm baïn toát cuûa toâi,*

*Baïn phaùp khoâng coù gì tham tröôùc, Daãn daét cho toâi theo chaùnh ñaïo, Baïn naøy ñöôïc Ñöùc Phaät khen ngôïi.*

Sau ñoù hai ngöôøi tìm ñeán choã Phaät caàu xin xuaát gia thoï cuï tuùc giôùi. Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: Caäu beù Hoûa Man luùc aáy nay chính laø thaân Ta. Cha cuûa Hoûa Man luùc aáy nay chính laø vua cha Chaân Tònh cuûa Ta. Caäu beù laøm thôï goám teân laø Hoä Hyû luùc aáy, luùc Ta laøm Thaùi töû ôû trong cung cuûa theå nöõ, ñeán nöûa ñeâm laøm Bình Thieân Töû ñeå noùi vôùi Ta raèng: Ngaøy giôø ñaõ ñeán, neân xuaát gia ñi. Ngöôøi daãn daét cho ta aáy laø Xaù-lôïi-phaát. Hoä Hyû naøy nhieàu laàn khuyeán khích Ta xuaát gia, laø thieän tri thöùc vaäy. Ta tröôùc ñaây höôùng veà Hoä Hyû phaùt ra lôøi noùi teä haïi raèng: Phaät Ca-dieáp chæ laø Sa moân troïc ñaàu, Phaät ñaïo coù gì khoù ñöôïc? Vì lôøi noùi teä haïi naøy, cho neân tröôùc luùc thaønh Phaät phaûi chòu khoå haïnh saùu naêm, moãi ngaøy chæ aên moät haït meø haït gaïo hoaëc laø ñaäu lôùn ñaäu nhoû, tuy chòu ñöïng vaát vaû cöïc nhoïc maø ñoái vôùi phaùp chaúng coù ích gì. Xaù-lôïi-phaát ôi, Ta khoå haïnh saùu naêm aáy laø ñeàn traû duyeân ñoái ñaàu tröôùc kia, xong roài sau ñoù môùi ñöôïc thaønh Phaät.

Ñöùc Phaät baûo vôùi Xaù-lôïi-phaát: OÂng xem Nhö lai ñaõ heát nhöõng aùc nieäm, chö Thieân-ngöôøi – quyû thaàn vaø taát caû chuùng sanh ñeàu mong muoán hoùa ñoä, maø Ta haõy coøn khoâng traùnh khoûi oaùn toái voán coù, huoáng laø haïng ngu si taêm toái khoâng ñeán ñöôïc ñaïo ö! Naøy Xaù-lôïi-phaát, neân giöõ gìn ba nghieäp cuûa thaân, boán nghieäp cuûa mieäng vaø ba nghieäp cuûa yù, neân hoïc nhö vaäy!

Luùc Ñöùc Phaät giaûi thích veà nhaân duyeân cuûa ñôøi tröôùc, coù moät vaïn moät ngaøn ngöôøi coõi Trôøi ñaït ñöôïc quaû vò Tu-ñaø-hoaøn, taùm ngaøn chuùng sinh loaøi roàng ñeàu thoï Nguõ giôùi, naêm ngaøn Daï xoa thoï tam töï quy. Ñöùc Phaät thuyeát kinh naøy xong, Xaù-lôïi-phaát vaø naêm traêm La haùn, A naäu ñaït Long vöông vaø taùm boä Quyû Thaàn, hoan hyû vaâng lôøi thöïc haønh”.

Tuïng raèng:

*Chæ rieâng baäc trí tueä naøy, Gaëp nhieàu möu keá oan öùc, Ñuïc trong khoù maø phaân bieät,*

*Ngöôøi thieän giaêng ñaày aùc nghieäp, U hieån bieát roõ saâu xa,*

*Thaät giaû xem xeùt kyõ caøng, Töï quaùn saùt nghieäp ñoái ñaàu, Nhö hình aûnh giöõa hö khoâng.*

■