CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA DÖÔÏC SÖÏ

**QUYEÅN 5**

Noäi nhieáp tuïng:

*Vöông thaønh Na-lan-ñaø, BA-tra, Truùc tröôïng laâm,*

*Caêng giaø, Thaéng phong sôn, Khieáu thanh, Pheä-xaù-ly.*

Phaät ôû trong Truùc laâm beân ao Yeát-lan-ñaïc-ca thaønh Vöông xaù, luùc ñoù Thaùi töû Vò sanh oaùn bò Ñeà-baø-ñaït-ña kích ñoäng ñuû caùch, nghe theo lôøi lieàn gieát haïi vua cha laø ngöôøi thuaän chaùnh phaùp ñeå leân ngoâi vua. Vò vua naøy cuõng laøm caùc vieäc gaây toån haïi cho Phaät nhö thaû voi lôùn teân Hoä taøi, ngöïa döõ vaø choù döõ ñeå haïi Phaät. Nghe vieäc naøy roài baø meï laø Vy-ñeà- hi baûo con: “con chôù laøm vieäc khinh huûy Theá toân, Theá toân thöôøng sôï chuùng sanh laøm vieäc khinh huûy, e Phaät rôøi khoûi thaønh Vöông xaù thì ñaát nöôùc naøy seõ maát lôïi ích lôùn, vì nhôø oai löïc cuûa Theá toân neân daân chuùng ôû nöôùc An-giaø vaø Ma-kieät-ñaø ñöôïc lôïi hæ”, vua nghe roài lieàn töùc giaän noùi vôùi meï: “nhöõng nöôùc khaùc khoâng coù Nhö lai thì ñeàu bò tieâu dieät heát hay sao”, baø meï ñuû lôøi khuyeân can nhöng vua Vò sanh oaùn khoâng hoài taâm. Luùc ñoù Theá toân suy nghó: “Thaùi töû Vò sanh oaùn gaây voâ löôïng toäi, ta phaûi laøm cho ngöôøi naøy truï nôi Voâ caên tín, nhöng nay chöa ñuùng thôøi, ta neân ñeán thaønh Thaát-la-phieät”, nghó roài Phaät lieàn cuøng chuùng Thanh vaên du haønh ñeán thaønh Thaát-la-phieät truï ôû trong vöôøn Caáp-coâ-ñoäc röøng Theä ña. Caùc vua nöôùc laân bang nghe tin vua Vò sanh oaùn laøm vieäc khinh huûy Theá toân neân Theá toân ñaõ rôøi thaønh Vöông xaù ñi ñeán thaønh Thaát-la-phieät lieàn suy nghó: “vua nöôùc aáy ñaõ gieát haïi vua cha laø ngöôøi thuaän chaùnh phaùp, vaäy maø chöa bieát ñuû, nay laïi khinh huûy Theá toân laø baäc ñaùng ñöôïc trôøi ngöôøi cuùng döôøng, caùc nöôùc chuùng ta neân hoïp nhau laïi thaûo phaït töôùc ñoaït vöông vò cuûa vua aáy”, nghó roài caùc vua laàn löôït sai söù giaû ñeán thoâng baùo ñeå cuøng chuaån bò giaùp truï, chænh trang boán binh: töôïng binh,

maõ binh, xa binh vaø boä binh tieán ñaùnh thaønh Vöông xaù. Luùc ñoù Long vöông Voâ ñaïo caùn giaùng xuoáng moät traän möa ñaù toån laïi muøa maøng, laøm cho 500 soâng suoái ñeàu khoâ caïn, trôøi haïn haùn khieán cho daân chuùng ñoùi khaùt khoâng an oån. Vua Vò sanh oaùn trong loøng ñau khoå, phi nhaân ñöôïc dòp gaây ra caùc bònh dòch khieán ngöôøi bò bònh dòch cheát raát nhieàu, xe tang noái nhau chôû xaùc cheát ra khoûi thaønh, vua bò traêm thöù khoå naõo böùc baùch neân ngoài choáng caèm raàu ró, baø meï Vy-ñeà-hi thaáy vaäy lieàn baûo con: “ta ñaõ baûo con khoâng neân khinh huûy Theá toân, Phaät laø baäc Voâ sôû uùy, nhöng neáu bò khinh huûy thì seõ rôøi khoûi thaønh Vöông xaù. Phaät maø boû ñi thì trong nöôùc seõ hieän vieäc chaúng laønh, chính laø nhöõng vieäc ñang xaûy ra”, vua hoûi baø meï: “vaäy baây giôø con phaûi laøm sao?”, baø meï noùi: “con neân ñeán saùm hoái Theá toân”, vua noùi: “con thaät söï khoâng daùm ñeán gaëp Theá toân, chaéc laø Phaät ñang giaän traùch”, baø meï noùi: “con haù khoâng nghe: ñoái vôùi ngöôøi duøng Chieân ñaøn hay ngöôøi caàm dao buùa, Phaät ñeàu khoâng sanh nieäm khaùc. Neáu coù ngöôøi vôùi taâm tònh tín duøng Chieân ñaøn thoa, Nhö lai cuõng khoâng khôûi taâm hæ ñoái vôùi ngöôøi aáy. Neáu coù ngöôøi vôùi taâm saân haän caàm dao ñeán laøm haïi, Nhö lai cuõng khoâng khôûi taâm saân ñoái vôùi ngöôøi aáy”. Vua nghe roài lieàn baûo vò ñaïi thaàn: “khanh haõy mau ñeán choã Phaät vì Ta ñaûnh leã Phaät vaø thaêm hoûi Phaät coù ñöôïc khoûe maïnh an laïc khoâng; sau ñoù baïch Phaät raèng: neáu con coù toäi thì cha cuõng khoâng chaáp, cuùi xin Theá toân thöông xoùt trôû laïi thaønh Vöông xaù , neáu Phaät khoâng trôû laïi thì ñaát nöôùc seõ dieät vong”, vò ñaïi thaàn tuaân lònh vua ñi ñeán thaønh Thaát-la-phieät tôùi choã Phaät ñaûnh leã Phaät roài baïch laïi nhöõng lôøi vua Vò sanh oaùn ñaõ daën, Phaät im laëng nhaän lôøi, vò ñaïi thaàn thaáy Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn ñaûnh leã Phaät roài ra veà. Sau ñoù Phaät cuøng caùc Bí-soâ rôøi thaønh Thaát-la-phieät tuaàn töï du haønh ñeán nöôùc Ma-kieät-ñaø, do oai löïc cuûa Phaät, caùc vò thaàn phun nöôùc taùm coâng ñöùc laøm ñaày ao suoái, giaùng xuoáng möa ngoït vaø xua ñuoåi caùc bònh dòch. Vua caùc nöôùc laân bang cuõng ruùt binh trôû veà, daân chuùng buoân baùn trôû laïi, caùc thöông nhôn nöôùc ngoaøi cuõng ñeán giao dòch mua baùn trôû laïi, trong nöôùc thaùi bình neân daân chuùng ôû khaép ñöôøng phoá ñeàu ca ngôïi oai ñöùc cuûa Phaät, caùc ngoaïi ñaïo cuõng im laëng khuaát phuïc sanh taâm hoan hæ. Luùc ñoù vua Vò sanh oaùn hay tin Phaät ñaõ vaøo quoác giôùi vui möøng ra lònh caùc ñaïi thaàn: “ôû treân caùc ñöôøng phoá caùch Vöông thaønh hai daëm röôõi neân cho queùt doïn saïch seõ, röôùi nöôùc thôm Chieân ñaøn vaø trang hoaøng ñeïp ñeõ; trong thaønh Vöông xaù cho ñoát höông thôm vaø raûi hoa ñeå nghinh ñoùn Phaät”, caùc ñaïi thaàn tuaân lònh laøm theo lôøi vua, nhaø vua ñích thaân thoáng lónh boán binh ra ñoùn Phaät. Khi Phaät saép böôùc vaøo trong thaønh, chaân phaûi vöøa ñaïp leân ngöôõng cöûa thaønh thì maët ñaát chaán ñoäng

saùu caùch, chö thieân raûi hoa vaø thieân y cuùng döôøng Phaät. Khi Phaät vaøo trong thaønh, caùc töôùng kyø laï hieän ra nhö sau: caùc ñöôøng nhoû heïp boãng roäng lôùn ra, caùc caây nhoû boãng nhieân cao lôùn, voi ngöïa… caùc laoøi chim ñeàu caát tieâng keâu vui möøng, caùc loaïi khí vaät töï phaùt tieáng keâu, ngöôøi muø ñöôïc thaáy, ngöôøi ñieác ñöôïc nghe, ngöôøi caâm noùi ñöôïc, ngöôøi khoâng ñuû caùc caên lieàn ñöôïc ñaày ñuû, ngöôøi ñang say meâ ñeàu ñöôïc tænh, ngöôøi truùng ñoäc ñeàu ñöôïc khoûe maïnh laïi, ngöôøi oaùn thuø nhau ñeàu sanh taâm töø bi, ngöôøi mang thai sanh con khoâng thaáy ñau ñôùn, ngöôøi bò giam caàm ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, ngöôøi ngheøo thieáu ñöôïc cuûa caûi. Moät OÂ-ba-saùch-ca thaáy nhöõng vieäc naøy roài lieàn noùi keä:

*“Theá toân ñeán nöôùc naøo, Nöôùc aáy khoâng coøn sôï, Ñoùi khaùt vaø quaân ñòch, Möa gioù ñöôïc ñieàu hoøa, Daân chuùng ñeàu tu phöôùc, An laïc khoâng lo buoàn, Traêm ngaøn vieäc kyø laï, Ñeàu thaønh töïu nôi ñaây”.*

Luùc ñoù Phaät an uûi ñaïi chuùng trong thaønh Vöông xaù, khoâng ai laø khoâng ñöôïc lôïi ích roài ñeán Truùc laâm, vua Vò sanh oaùn ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho vua ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Vua nghe phaùp roài hoan hæ tín thoï, chaép tay baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân vaø chuùng Taêng thöông xoùt thoï con thænh ba thaùng cuùng döôøng töù söï ñaày ñuû”, Phaät im laëng nhaän lôøi, bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi nhaø vua ñaûnh leã Phaät ra veà. Veà ñeán trong cung nhaø vua lieàn ra lònh lo lieäu moïi thöù cuùng döôøng cho Phaät vaø Taêng trong ba thaùng khoâng ñeå thieáu thoán. Caùc thieân thaàn thaáy vaäy lieàn xua ñuoåi taát caû tai dòch qua ñeán thaønh Quaûng nghieâm khieán cho daân chuùng trong thaønh naøy ñeàu maéc bònh dòch cheát raát nhieàu… gioáng nhö ôû thaønh Vöông xaù tröôùc ñaây. Luùc ñoù trong thaønh Quaûng nghieâm coù moät Baø-la-moân teân laø Ñoâ-maït-la naèm moâng nghe thaáy Thieän thaàn noùi keä:

*“Theá toân Ñieàu ngöï sö, Toái toân cuûa trôøi ngöôøi, Neáu ñi ñeán thaønh naøy, Thì tai haïi tieâu tan.”*

Saùng hoâm sau Ñoâ-maït-la lieàn ñem vieäc trong moäng keå laïi cho caùc cö só, caùc Laät-coâ-tyø trong thaønh, moïi ngöôøi nghe roài noùi vôùi nhau: “neân laøm caùch naøo vaø sai ngöôøi naøo ñi thænh Phaät ñeán trong thaønh naøy an cö

ba thaùng, chuùng ta cuùng döôøng caàu cho tai haïi tieâu tan”, noùi roài lieàn baûo Ñoâ-maït-la: “oâng haõy ñi thænh Theá toân, ngoaøi oâng ra khoâng ai coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy”, Ñoâ-maït-la suy nghó: “ta ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài thaêm hoõi Phaät coù ñöôïc ít bònh, ít naõo, khoûe maïnh vaø an laïc khoâng. Caùc cö só ôû thaønh Quaûng nghieâm sai con ñeán thænh Phaät, cuùi xin Theá toân thöông xoùt daân chuùng thaønh Quaûng nghieâm, neáu Theá toân khoâng ñeán thì nhaân daân trong thaønh khoâng bao laâu nöõa seõ dieät vong”, nghó roài lieàn noùi: “vua Vò sanh oaùn raát hieáu saùt, taùnh hung baïo ñaõ gieát haïi nhieàu ngöôøi, neáu toâi ñeán nöôùc ñoù thænh Phaät aét seõ bò vua gieát”, caùc cö só noùi keä:

*“Hai nöôùc laø oaùn ñòch, Khoâng baét giöõ söù giaû, Huoáng chi söù gaëp Phaät, Maø gieát haïi hay sao?”.*

Luùc ñoù Ñoâ-maït-la laùm phaùp kieát töôøng roài ñi ñeán thaønh Vöông xaù, nghæ ngôi xong ñeán choã Phaät ñaûnh leã Phaät roài baïch Phaät: “caùc cö só thaønh Pheä-xaù-ly ñaûnh leã Theá toân vaø hoûi thaêm Theá toân coù ñöôïc ít bònh, ít naõo, ñöôïc an laïc khoâng?”, Phaät hoûi: “daân chuùng trong thaønh coù ñöôïc an oån khoâng?”, ñaùp: “cuùi xin Theá toân thöông xoùt daân chuùng thaønh Quaûng nghieâm, neáu Theá toân khoâng ñeán thì nhaân daân trong thaønh khoâng bao laâu nöõa seõ dieät vong, thaønh chæ coøn caùi teân roãng khoâng coøn ai ôû”, Theá toân noùi: “Ta vaø chuùng Thanh vaên ñaõ thoï vua thænh ôû ñaây an cö ba thaùng cuùng döôøng töù söï, oâng haõy gaëp vua taâu roõ vieäc naøy, neáu vua chaáp thuaän thì ta seõ ñeán trong thaønh ñoù”. Ñoâ-maït-la nghe Phaät noùi roài lieàn sai söù trôû veà nöôùc taâu cho vua roõ, vua nöôùc ñoù nghe roài lieàn baûo söù giaû: haõy baûo Ñoâ-maït-la ñeán choã vua Vò sanh oaùn thay maët ta thaêm hoûi vua nöôùc aáy coù ñöôïc ít bònh, ít naõo vaø an vui khoâng. Sau ñoù taâu vua nöôùc aáy raèng: xin Ñaïi vöông ñoàng yù cho Theá toân ñi ñeán thaønh Pheä-xaù-ly, neáu vua khoâng ñoàng yù cho Theá toân ñeán thì nhaân daân trong thaønh Pheä-xaù-ly khoâng bao laâu nöõa seõ dieät vong, thaønh chæ coøn caùi teân roãng khoâng coøn ai ôû”. Ñoâ- maït-la nghe roài lieàn suy nghó: “ta neân gaëp Ñaïi vöông tröôùc hay gaëp ñaïi thaàn tröôùc, xöa coù caâu: khoâng neân gaëp vua tröôùc, haõy gaëp ñaïi thaàn tröôùc vì neáu vua khoâng ñoàng yù thì ñaïi thaàn coù theå noùi giuùp”, nghó roài lieàn ñeán choã ñaïi thaàn tröôùc, ñaïi thaàn hoûi ñeán coù vieäc gì, lieàn ñaùp: “toâi ñeán ñeå thænh Nhö lai, nhöng phaûi ñöôïc vua ñoàng yù, xin oâng taâu giuùp”, ñaïi thaàn nhaän lôøi, Ñoâ-maït-la lieàn ñeán choã vua taâu raèng: “daân chuùng thaønh Pheä- xaù-ly thaêm hoûi Ñaïi vöông coù ñöôïc ít bònh, ít naõo vaø an vui khoâng?”, vua hoûi: “daân chuùng nöôùc aáy coù an oån khoâng?”, ñaùp: “cuùi xin Ñaïi vöông ñoàng yù cho Theá toân ñi ñeán thaønh Pheä-xaù-ly, vì neáu Theá toân khoâng ñeán

thì nhaân daân trong thaønh khoâng bao laâu nöõa seõ dieät vong, thaønh chæ coøn caùi teân roãng khoâng coøn ai ôû”, vua noùi: “tröôùc ñaây ta thöôøng suy nghó: mong cho thaønh Pheä-xaù-ly sôùm bò tieâu dieät”. Ñoâ-maït-la nghe vua noùi roài lieàn lui ra, luùc ñoù ñaïi thaàn taâu vua: “Ñaïi vöông, coù bao giôø Theá toân boû maëc moät höõu tình naøo chòu khoå khoâng?”, vua noùi khoâng coù, ñaïi thaàn noùi: “neáu khoâng coù maø Ñaïi vöông khoâng ñoàng yù töùc laø Ñaïi vöông ñaõ khoâng cung kính Theá toân. Duø Ñaïi vöông coù ñoàng yù hay khoâng, vì lôïi ích cho chuùng sanh Theá toân cuõng seõ ñi ñeán thaønh Pheä-xaù-ly”, vua noùi: “yù cuûa Phaät khoâng phaûi laø ñieàu maø ta bieát ñöôïc, khanh haõy goïi Ñoâ-maït-la ñeán ñaây”, ñaïi thaàn vaâng lònh goïi ñeán, vua baûo Ñoâ-maït-la: “ngöôi haõy laäp öôùc: neáu ngöôi coù theå cung kính cuùng döôøng Theá toân nhö ta thì ta seõ ñoàng yù lôøi caàu xin cuûa ngöôi”. Ñoâ-maït-la nghe vua noùi roài lieàn sai söù veà nöôùc baùo laïi, daân chuùng trong thaønh noùi vôùi söù giaû: “vua nöôùc ñoù chæ coù moät mình coøn coù theå cuùng döôøng, chuùng ta ñoâng ngöôøi haù khoâng theå cuùng döôøng ñaày ñuû hay sao?”, Ñoâ-maït-la nghe roài lieàn taâu laïi vôùi vua Vò sanh oaùn. Luùc ñoù vua Vò sanh oaùn ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài ngoài moät beân baïch Phaät: “Theá toân, con nguyeän troïn ñôøi coøn laïi cuùng döôøng Theá toân vaø chuùng Thanh vaên, nhöng vì lôïi ích caùc höõu tình neân ñoàng yù ñeå Theá toân ñeán nöôùc kia, cuùi xin Theá toân thoï con thænh thöïc moät ngaøy”, Phaät im laëng nhaän lôøi, vua bieát Phaät ñaõ nhaän lôøi lieàn trôû veà cung ra lònh söûa soaïn caùc moùn aên thanh tònh cuùng döôøng ñaày ñuû, saùng sôùm sai söù ñeán baïch Phaät thôøi ñaùo. Phaät sau khi thoï thöïc xong, vua töï tay caàm bình vaøng roùt nöôùc cho Phaät roài baïch raèng: “cuùi xin Theá toân ñieàu phuïc Döôïc xoa vaø roàng döõ, Long vöông Voâ ñaïo caùn naøy ñaõ laøm toån haïi nöôùc con trong moät thôøi gian daøi neân khoâng oaùn maø thaønh oaùn, khoâng thuø maø thaønh thuø, khoâng nghòch maø thaønh nghòch. Luùa maï chöa moïc vaø ñaõ moïc ñeàu bò phaù hoaïi heát”, Phaät im laëng nhaän lôøi, chuù nguyeän cho vua roài trôû veà truù xöù baûo A-nan-ñaø: “thaày haõy cuøng ta ñi ñeán aáp Ba-traly”. Luùc ñoù Phaät cuøng A-nan-ñaø du haønh ñeán aáp Ba-traly truï ôû beân thaùp, daân chuùng trong laøng nghe tin ñeàu ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài ngoài moät beân, Phaät noùi: “caùc vò neân bieát, ngöôøi phoùng daät coù naêm loãi:

1. Laø coù Baø-la-moân, cö só do phoùng daät neân tranh chaáp laãn nhau,

ñöa ñeán quan phaân xöû neân cuûa caûi ñeàu phaân taùn.

1. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só do phoùng daät neân tieáng xaáu lan khaép

nôi.

1. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só do phoùng daät neân coáng cao ngaõ maïn,

khi ñeán trong chuùng Saùt-ñeá-lî, Baø-la-moân, cö só, sa moân khoâng phaûi laø thöôïng thuû neân lo sôï luoàn cuùi ngöôøi.

1. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só do phoùng daät tranh chaáp neân khi saép qua ñôøi, taâm sanh hoái loãi.
2. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só thöôøng phoùng daät, do phoùng daät töï cao neân sau khi cheát ñoïa trong aùc ñaïo, sanh trong ñòa nguïc. Ngöôïc laïi, ngöôøi khoâng phoùng daät coù 5 lôïi ích:
3. Laø coù Baø-la-moân, cö só do khoâng phoùng daät, khoâng tranh chaáp laãn nhau, neân cuûa caûi khoâng maát maùt.
4. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só do khoâng phoùng daät neân tieáng toát lan khaép nôi.
5. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só do khoâng phoùng daät neân khoâng coáng cao ngaõ maïn, khi ñeán trong chuùng Saùt-ñeá-lî, Baø-la-moân, cö só, sa moân laø baäc thöôïng thuû neân khoâng lo sôï, vui veû du haønh.
6. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só do khoâng phoùng daät khoâng tranh chaáp neân khi saép qua ñôøi, khoâng coù hoái loãi.
7. Laø laïi coù Baø-la-moân, cö só, do khoâng phoùng daät neân sau khi cheát ñöôïc sanh leân trôøi. Cho neân caùc vò khoâng neân phoùng daät”. Caùc Baø-la-moân, cö só naøy nghe phaùp roài lieàn chaép tay cung kính baïch Phaät: “cuùi xin Nhö lai thöông xoùt, ñeâm nay nghæ laïi trong quaùn xaù cuûa chuùng con”, Theá toân im laëng nhaän lôøi. Luùc ñoù Baø-la-moân Haønh vuõ laø ñaïi thaàn cuûa nöôùc Ma-kieät-ñaø nghe tin Theá toân ñeán laøng Ba-traly truï ôû beân thaùp, laïi nghe daân chuùng trong laøng cuùng döôøng Theá toân, oâng lieàn ñi xe ngöïa maøu traéng, mang theo bình baùu, gaäy vaøng vaø 500 ñoàng töû ñeán yeát kieán Theá toân. Ñeán nôi, oâng xuoáng xe ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngoài moät beân nghe Phaät noùi phaùp, Theá toân tuøy thuaän noùi phaùp chæ daïy cho Baø-la-moân ñöôïc lôïi hæ roài lieàn im laëng. Baø-la-moân chaép tay baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân vaø chuùng Bí-soâ thoï con thænh thöïc vaøo ngaøy mai ôû taïi nhaø con”, Phaät im laëng nhaän lôøi. Sau ñoù Phaät vaøo phoøng ngoài kieát giaø quaùn thaáy thieân thaàn Ñaïi oai löïc duøng daây ño ranh giôùi muoán xaây caát ñaïi thaønh, xeá chieàu Theá toân xuaát ñònh ñi ñeán choã caùc Bí-soâ hoûi A-nan-ñaø: “thaày khoâng nghe laøng Ba-traly muoán xaây caát ñaïi thaønh hay sao?”, ñaùp: “con coù nghe Baø-la-moân Haønh vuõ cuøng chö thieân trôøi Tam thaäp tam muoán xaây caát ñaïi thaønh”, Phaät noùi: “Ta ôû trong thaát nhaäp ñònh, duøng thieân nhaõn thanh tònh quaùn thaáy ôû laøng Ba-traly coù thieân thaàn Ñaïi oai ñöùc vaø caùc thieân thaàn nhoû cuøng daân chuùng ñeàu soáng thuaän theo giaùo phaùp cuûa thieân thaàn. Do coù caùc thieân thaàn soáng ôû ñoù neân bieát thaønh naøy seõ laø thaønh toái thöôïng, khoâng bò nöôùc ngoaøi xaâm laán, cuõng khoâng bò nöôùc löûa laøm haïi”. Luùc ñoù Baø-la-moân Haønh vuõ trôû veà ñeán nhaø lo söûa soaïn caùc moùn cuùng döôøng, saùng sôm sai söù ñeán choã Phaät baïch thôøi ñaùo... Sau khi

Phaät thoï thöïc xong, Baø-la-moân Haønh vuõ caàm bình vaøng roùt nöôùc vaø phaùt nguyeän: “con nguyeän ñem coâng ñöùc cuùng döôøng Phaät vaø Thaùnh chuùng hoâm nay, hoài höôùng cho caùc thieân thaàn soáng ôû laøng Ba-traly ñöôïc an laïc laâu daøi”. Phaät lieàn noùi keä:

*“Ngöôøi naøo coù loøng tin, Cuùng döôøng cho chö thieân, Vaâng lôøi Ñaïi sö daïy,*

*Laø ñöôïc Phaät ngôïi khen. Neáu ôû nôi choán naøo,*

*Coù ngöôøi trí sinh soáng, Cuùng döôøng ngöôøi trì giôùi, Vaø noùi lôøi chuù nguyeän, Neân kính baäc ñaùng kính, Neân cuùng baäc ñaùng cuùng, Chö thieân hoä nhö con, Thöôøng ñöôïc soáng an vui”.*

Theá toân noùi dieäu phaùp cho Baø-la-moân nghe ñöôïc lôïi hæ roài trôû veà boån xöù. Luùc ñoù Baø-la-moân ñaõ laøm xong nhöõng vieäc neân laøm lieàn chaùnh nieäm tö duy: “ôû choã Theá toân rôøi khoûi laøng Ba-traly, ta seõ xaây moät caùi coång cao goïi laø coång Kieàu-ñaùp-ma; con ñöôøng maø Theá toân ñi ñeán soâng Caêng giaø, ta seõ tu söûa laïi goïi laø ñöôøng Kieàu-ñaùp-ma”. Theá toân bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa Baø-la-moân neân ñi ñöôøng giöõa ôû phía baéc laøng Ba-traly ñeå ra khoûi laøng ñi ñeán soâng Caêng giaø. Luùc ñoù vua Vò sanh oaùn suy nghó: “ta phaûi mang loïng ñeán cuùng döôøng Theá toân”, nghó roài lieàn mang loïng ñeán, coù taát caû laø 500 caây loïng che cho Theá toân. Cuøng luùc ñoù caùc Laät-coâ-tyø ôû thaønh Quaûng nghieâm suy nghó: “vua Vò sanh oaùn mang loïng ñeán cuùng döôøng Theá toân, chuùng ta cuõng neân cuùng döôøng”, nghó roài lieàn mang 500 caây loïng ñeán cuøng döôøng Theá toân. Luùc ñoù caùc Long vöông cuõng suy nghó: “vua vaø caùc Laät-coâ-tyø ñaõ cuùng döôøng, ta ñoïa trong ñöôøng aùc haù khoâng cuùng döôøng Theá toân hay sao?”, nghó roài lieàn mang 500 caây loïng ñeán cuùng döôøng Theá toân. Luùc ñoù chö thieân coõi trôøi Töù thieân vöông cuõng suy nghó: “nhöõng ngöôøi aáy khoâng thaáy roõ nhaân quaû baùo öùng coøn töï cuùng döôøng, chuùng ta bieát roõ nhaân quaû haù laïi khoâng cuùng döôøng hay sao?”, nghó roài lieàn mang 500 caây loïng ñeán cuùng döôøng Theá toân. Luùc ñoù chö thieân trôøi Tam thaäp tam cuõng suy nghó: “caùc vò trôøi ñoù ñeàu ñaõ cuùng döôøng, ta haù khoâng cuøng döôøng hay sao?”, nghó roài lieàn mang 500 caây loïng ñeán cuùng döôøng. Theá toân thaáy roài lieàn suy nghó: “ta phaûi taïo nhaân duyeân thuø thaéng cho trôøi ngöôøi khieán sanh loøng tin”, nghó roài lieàn hieän

thaàn löïc khieán cho moãi ngöôøi trong chuùng hoäi ñeàu nghó raèng chæ coù ta caàm loïng che cho Phaät. Hoài Phaät vöøa chöùng ñaïo quaû Chaùnh giaùc cuõng coù 2500 vò trôøi ngöôøi caàm loïng che cho Phaät. Luùc ñoù caùc Bí-soâ ñeàu coù nghi thænh hoûi Phaät: “Theá toân ñaõ taïo nghieäp gì maø khi chöùng Boà-ñeà coù ñeán 2500 vò thieân caàm loïng che cho Phaät?”, Phaät noùi: “caùc thaày neân bieát, quaù khö Ta ñaõ tích taäp tö löông laøm caùc nghieäp laønh… neân nay töï thaân thoï quaû. Caùc thaày laéng nghe:

Thuôû xöa coù vua Chuyeån luaân teân laø Ñaïi thieän hieän, ñaày ñuû boán quaân löïc coù theå toài phuïc quaân ñòch ñöôïc thaéng lôïi. Vua duøng chaùnh phaùp cai trò laøm Phaùp vöông, vua coù ñuû baûy baùu, chæ thieáu moät ngöôøi con nöõa laø ñuû soá 1000, vua thöôøng daãn nhöõng ngöôøi con naøy ñi theo beân mình. Luùc ñoù caùc phu nhaân noùi vôùi nhau: “chuùng ta sanh con roài ñeàu phaûi xa caùch noù vì taùnh vua thöôøng hay daãn caùc con ñi theo beân mình. Chuùng ta cuøng laäp öôùc neáu ai mang thai khoâng ñöôïc baùo cho vua bieát”. Thôøi gian sau, coù moät phu nhaân mang thai, caùc phu nhaân ñem giaáu ôû nôi kín ñaùo khoâng cho vua thaáy. Ñuû ngaøy thaùng phu nhaân ñoù sanh moät beù trai dung maïo ñoan nghieâm ai cuõng yeâu meán, da maøu hoaøng kim, tay daøi quaù goái, traùn cao muõi thaúng…, ñöùa beù naøy töø khi sanh ra cho ñeán tröôûng thaønh caùc phu nhaân ñeàu yeâu thöông nhö con ruoät cuûa mình. Thôøi gian sau, ngöôøi con trai naøy cuøng caùc phu nhaân ôû treân laàu cao thaáy nhaø vua vôùi taùm vaïn quoác vöông vaây quanh vaø caùc ngöôøi con hoä veä hai beân, coù baûy baùu daãn ñöôøng, oai quang ngôøi saùng lieàn hoûi caùc baø meï: “ngöôøi ñoù laø ai”, baø meï ñaùp: “vò vua ñoù laø cha cuûa con”, laïi hoûi: “sau khi vua cha baêng haø, con coù ñöôïc keá vò khoâng?”, ñaùp: “neáu keå caû con thì nhaø vua ñaõ coù ñuû moät ngaøn ngöôøi con, sau khi vua cha baêng haø ngöôøi con lôùn nhaát seõ noái ngoâi, con laø con uùt khoâng ñöôïc keá vò”. Ngöôøi con nghe roài lieàn noùi: “neáu sau khi vua cha baêng haø, con laø con uùt khoâng ñöôïc noái ngoâi thì xin caùc meï cho con ñöôïc xuaát gia, vôùi loøng tin chaân chaùnh sau khi xuaát gia con seõ tinh taán tu phaïm haïnh”, caùc baø meï noùi: “chuùng ta ñeàu yeâu meán con, con chôù sanh taâm naøy”, ngöôøi con noùi: “con ñaõ laäp chí, xin caùc meï cho con xuaát gia”. Thaáy con quyeát chí nhö vaäy, caùc baø meï ñaønh phaûi ñoàng yù, noùi raèng: “con haõy cam keát vôùi chuùng ta laø neáu con chöùng ñaïo haõy trôû veà cho chuùng ta bieát”, ngöôøi con noùi: “xin vaâng lôøi meï”. Ngöôøi con naøy töø giaû caùc baø meï ñi ñeán choã tòch tónh, ngay nôi 37 phaåm phaùp Boà-ñeà phaàn, khoâng thaày töï ngoä chöùng quaû Ñoäc giaùc. Chöùng quaû roài lieàn nhôù ñeán lôøi ñaõ höùa vôùi caùc baø meï, vì muoán laøm lôïi ích cho caùc baø meï neân vò Ñoäc giaùc lieàn bay leân hö khoâng ñeán tröôùc caùc baø meï, thaân hieän thaàn bieán, treân thaân ra löûa, döôùi thaân ra nöôùc… roài trôû xuoáng ñaát. Phaøm

phu heã thaáy ñöôïc thaàn thoâng, taâm yù mau hoài chuyeån nhö caây ñaïi thoï bò ngaõ xuoáng ñaát, caùc baø meï naøy lieàn ñaûnh leã vaø noùi: “Thaùnh giaû ñaõ chöùng quaû ñöôïc thaàn thoâng nhö vaäy, nay Thaùnh giaû caàn thöùc aên, chuùng toâi caàu phöôùc, cuùi xin haõy ôû trong khu vöôøn naøy thoï chuùng toâi cuùng döôøng”, vò Ñoäc giaùc im laëng nhaän lôøi. Töø ñoù haèng ngaøy caùc baø meï laàn löôït cuùng döôøng thöôùc aên thöùc uoáng cho vò Ñoäc giaùc. Cho ñeán moät ngaøy vò Ñoäc giaùc suy nghó: “ñoái vôùi thaân huyeån hoùa naøy, vieäc caàn neân laøm ta ñeàu ñaõ laøm xong, nay ta neân nhaäp Voâ dö Nieát-baøn”, nghó roài lieàn nhö ngoãng chuùa em lieàn bay leân hö khoâng, thaân hieän thaàn bieán, treân thaân ra löûa, döôùi thaân ra nöôùc… hieän thaàn bieán xong lieàn nhaäp Voâ dö Nieát-baøn. Luùc ñoù caùc baø meï chaát cuûi thôm hoûa thieâu, duøng söõa röôùi taét, thu laáy xaù lôïi ñeå trong bình vaøng roài xaây thaùp thôø ôû trong vöôøn, duøng voøng xuyeán vaø caùc ñoà trang söùc ñeå trang nghieâm thaùp, beân treân thaùp treo côø phöôùn vaø loïng baùu. Thôøi gian sau vaøo moät muøa xuaân, trong vöôøn hoa toûa höông thôm ngaùt, chim hoùt líu lo, vua cuøng caùc phu nhaân vaø theå nöõ vaøo trong vöôøn daïo chôi, khi troâng thaáy thaùp vua lieàn hoûi ngöôøi giöõ vöôøn laø thaùp cuûa ai, lieàn ñaùp khoâng bieát, vua lieàn hoûi caùc phu nhaân nguoàn goác cuûa thaùp, caùc phu nhaân lo sôï taâu vua: “xin Ñaïi vöông ban cho voâ uùy môùi daùm noùi”, vua noùi: “ta ban cho voâ uùy, haõy noùi cho ta nghe”. Caùc phu nhôn lieàn ñem söï vieäc tröôùc kia keå laïi, vua nghe roài lieàn noùi: “caùc naøng thaät sai laàm, ngöôøi con aáy ñaõ öa thích ngoâi vua vì sao khoâng baùo cho Traãm bieát ñeå Traãm laäp leân laøm vua thoï quaùn ñaûnh. Noù laø ngöôøi coù oai ñöùc, tuy ñaõ nhaäp Nieát-baøn nhöng ta cuõng ñem muõ loïng baèng luïa naêm saéc ñaët treân thaùp”. Vì yeâu meán ngöôøi con naøy neân nhaø vua ñaõ ñaët nhöõng vaät aáy leân treân thaùp.

Naøy caùc Bí-soâ, vua Thieän hieän thuôû xöa chính laø thaân ta, xöa kia ta ñem loïng cuùng döôøng thaùp cuûa vò Ñoäc giaùc, nhôø phöôùc nghieäp naøy neân ta ñaõ ôû ngoâi Chuyeån luaân vöông traûi qua 2500 laàn. Laïi nhôø nghieäp naøy ngaøy nay khi chöùng ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh giaùc chö thieân vaø ngöôøi ñaõ caàm 2500 traêm caây loïng che cho Ta. Neáu ta khoâng chöùng quaû thuø thaéng thì seõ coøn ôû ngoâi Chuyeån luaân vöông theâm 2500 traêm laàn nöõa. Naøy caùc Bí-soâ, heã taïo nghieäp ñen thì caûm quaû baùo dò thuïc ñen; taïo nghieäp traéng thì caûm quaû baùo dò thuïc traéng… caùc thaày neân hoïc nhö theá”. Nghe Phaät daïy roài, caùc Bí-soâ ñeàu hoan hæ phuïng haønh.

■