**KINH SOÁ 5**

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, trong vöôøn Kyø thoï Caáp coâ ñoäc. Baáy giôø Theá Toân noùi vôùi caùc Tyø-kheo:

–Haõy haønh taâm Töø; traûi roäng taâm Töø. Do haønh taâm Töø, nhöõng gì laø taâm saân haän thuø nghòch töï chuùng seõ tieâu tröø. Vì sao? Tyø-kheo neân bieát, xöa coù moït con quyû cöïc kyø xaáu xa hung baïo. Noù ñeán ngoài treân toøa cuûa Thích Ñeà-hoaøn Nhaân. Luùc baáy giôø caùc trôøi Tam thaäp tam voâ cuøng töùc giaän, raèng: “Con quyû naøy sao daùm ñeán ngoài treân choã ngoài cuûa Chuùa chuùng ta?” Khi chö Thieân vöøa khôûi taâm saân haän, con quyû kia lieàn trôû thaønh coù dung maïo ñeïp ñeõ dò thöôøng. Luùc ñoù, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân cuøng vôùi caùc ngoïc nöõ ñang vui ñuøa taïi giaûng ñöôøng Phoå taäp. Baáy giôø coù moät Thieân töû ñi ñeán choã Thích Ñeà- hoaøn Nhaân, taâu vôùi Ñeá Thích raèng: “Cuø-döïc neân bieát, nay coù moät con quyû ñang ngoài treân toân toøa. Chö Thieân Tam thaäp tam thaûy ñeàu töùc giaän. Khi chö Thieân vöøa khôûi taâm saân haän, con quyû aáy boãng trôû neân coù dung maïo ñeïp ñeõ khaùc thöôøng.” Thích Ñeà-hoaøn Nhaân lieàn nghó: “Con quyû naøy taát phaûi laø quyû thaàn dieäu.” Roài Thích Ñeà-hoaøn Nhaân ñi ñeán choã con quyû kia, caùch nhau khoâng xa, cuøng xöng teân hoï: “Ta laø Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, chuùa cuûa chö Thieân.” Khi Thích Ñeà-hoaøn Nhaân töï xöng danh taùnh, con quyû kia lieàn trôû thaønh coù dung maïo xaáu xí, deã gheùt. Con quyû ñoù töùc thì bieán maát. Tyø-kheo, do phöông tieän naøy maø bieát, ai haønh Töø taâm khoâng rôøi, thì ñöùc cuûa ngöôøi aáy laø nhö vaäy.

Laïi nöõa, Tyø-kheo, ngaøy xöa Ta trong baûy naêm haèng tu Töø taâm, traûi qua baûy kieáp thaønh, kieáp hoaïi khoâng qua laïi sinh töû. Khi kieáp saép hoaïi, sinh leân trôøi Quang aâm. Khi kieáp saép thaønh, sinh leân trôøi Voâ töôûng. Hoaëc laøm Phaïm thieân thoáng laõnh chö Thieân, thoáng laõnh möôøi ngaøn theá giôùi. Laïi coù khi ba möôi baûy laàn laøm Thích Ñeà-hoaøn Nhaân. Laïi voâ soá laàn laøm Chuyeån luaân thaùnh vöông. Do phöông tieän naøy maø bieát raèng, ai haønh Töø taâm, ñöùc cuûa ngöôøi aáy laø nhö vaäy.

Laïi nöõa, ai haønh Töø taâm, khi thaân hoaïi maïng chung, sinh leân coõi trôøi, rôøi xa ba aùc ñaïo, traùnh khoûi taùm naïn.

Laïi nöõa, ai haønh Töø taâm thì sinh vaøo nöôùc trung chaùnh.

Laïi nöõa, ai haønh Töø taâm, coù dung maïo xinh ñeïp, caùc caên khoâng khuyeát, hình theå toaøn veïn.

Laïi nöõa, ai haønh Töø taâm, töï thaân ñöôïc thaáy Nhö Lai, thöøa söï chö Phaät, khoâng thích soáng taïi gia, muoán ñöôïc xuaát gia hoïc ñaïo, khoaùc ba phaùp y, caïo boû raâu toùc, tu haønh phaùp Sa-moân, tu Phaïm haïnh voâ thöôïng.

Tyø-kheo neân bieát, cuõng nhö kim cang maø ngöôøi laáy aên, troïn khoâng bao giôø tieâu hoùa maø phaûi xoå ra. Ngöôøi haønh Töø taâm cuõng vaäy. Neáu Nhö Lai xuaát theá, ngöôøi ñoù seõ haønh ñaïo, tu phaïm haïnh voâ thöôïng. cho ñeán, bieát nhö thaät raèng: “Sinh töû ñaõ döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, ñieàu caàn laøm ñaõ laøm xong, khoâng caàn coøn taùi sinh ñôøi sau.”

Luùc baáy giôø Toân giaû A-nan baïch Phaät raèng:

–Theá Toân, giaû söû khi Nhö Lai khoâng xuaát theá, maø thieän nam kia khoâng thích soáng taïi gia, seõ phaûi quy höôùng veà ñaâu?

Phaät baûo A-nan:

–Neáu khi Nhö Lai khoâng xuaát theá, maø thieän nam kia khoâng thích soáng taïi gia, töï

mình caïo boû raâu toùc, soáng choã nhaøn tónh, töï khaéc kyû tu taäp, töùc ngay ôû nôi ñoù maø caùc laäu dieät taän, thaønh voâ laäu haønh.

A-nan baïch Phaät:

–Theá Toân, ngöôøi töï mình tu Phaïm haïnh, haønh theo ba thöøa kia seõ quy höôùng veà ñaâu? Phaät baûo A-nan:

–Nhö ñieàu oâng noùi, Ta thöôøng thuyeát haønh cuûa ba thöøa. Chö Phaät trong ba ñôøi, quaù khöù vaø vò lai, cuõng thuyeát haønh cuûa ba thöøa.

A-nan neân bieát, coù moät thôøi, caùc loaøi chuùng sinh coù dung maïo vaø thoï maïng caøng luùc caøng giaûm thieåu, thaân hình gaày yeáu, khoâng coù uy thaàn, nhieàu saân, noä, taät ñoá, nhueá, si, gian nguïy, huyeãn hoaëc, sôû haønh khoâng chaân chaùnh. Hoaëc coù chuùng sinh coù caùc caên linh lôïi, nhanh nheïn, chuùng tranh giaønh laãn nhau, ñaáu tranh kieän tuïng nhau. Hoaëc chuùng naêm tay, hoaëc laáy ngoùi, ñaù, dao, gaäy, taøn haïi nhau. Caùc loaøi chuùng sinh vaøo luùc baáy giôø khi caàm ñeán coïng coû, coû lieàn bieán thaønh ñao kieám, caét ñöùt maïng caên keû khaùc. Trong soá ñoù, chuùng sinh naøo haønh Töø taâm, khoâng coù saân noä, thaáy söï bieán quaùi naøy, trong loøng kinh sôï, thaûy cuøng nhau boû chaïy, traùnh xa choán hung aùc naøy. Trong choán nuùi non, chuùng töï nhieân caïo boû raâu toùc, khoaùc ba phaùp y, tu phaïm haïnh voâ thöôïng, töï mình khaéc kyû tu taäp, taâm ñöôïc giaûi thoaùt khoûi caùc laäu maø nhaäp caûnh giôùi voâ laäu. Moãi moãi noùi vôùi nhau raèng: “Chuùng ta ñaõ thaéng keû thuø.” A-nan neân bieát, nhöõng ngöôøi ñoù ñöôïc noùi laø toái thaéng.

A-nan baïch Phaät:

–Nhöõng vò aáy thuoäc vaøo boä naøo, Thanh vaên boä, Bích-chi-phaät boä hay Phaät boä? Phaät baûo A-nan:

–Nhöõng vò aáy caàn ñöôïc noùi laø thuoäc Bích-chi boä. Vì sao? Nhöõng ngöôøi aáy ñeàu do taïo caùc coâng ñöùc, haønh caùc goác reã thieän, tu thanh tònh boán Ñeá, phaân bieät caùc phaùp. Phaøm haønh phaùp thieän ôû ñaây laø haønh Töø taâm vaäy. Vì sao? Böôùc ñi nhaân aùi, haønh Töø taâm, ñöùc aáy roäng lôùn. Ngaøy xöa Ta khoaùc khoái giaùp nhaân töø naøy maø haøng phuïc ma vaø quan thuoäc cuûa noù, ngoài döôùi goác thoï vöông, thaønh ñaïo Voâ thöôïng. Do phöông tieän naøy maø bieát Töø laø toái ñeä nhaát; töø laø phaùp toái thaéng. A-nan, neân bieát, do ñoù maø noùi ai toái thaéng haønh Töø taâm, ñöùc cuûa ngöôøi aáy laø nhö vaäy, khoâng theå öôùc tính. Vaäy haõy neân taàm caàu phöông tieän haønh töø taâm. Nhö vaäy, A-nan, haõy hoïc ñieàu naøy.

Baáy giôø A nan nghe nhöõng ñieàu Phaät daïy, hoan hyû phuïng haønh.

# M

**KINH SOÁ 61**

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, trong vöôøn Kyø thoï Caáp coâ ñoäc.

Baáy giôø, Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, vaøo luùc saùng sôùm, rôøi tónh thaát, ñi ñeán choã Theá Toân, cuùi ñaàu laïy döôùi chaân, roài ngoài xuoáng moät beân. Khi aáy Phaät noùi vôùi Xaù-lôïi-phaát:

–OÂng hoâm nay coù caùc caên thanh tònh, nhan saéc khaùc ngöôøi. OÂng ñang an truù trong Tam-muoäi naøo?

Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

–Kính vaâng, baïch Theá Toân, con haèng an truù Khoâng Tam-muoäi.

1. Tham chieáu Paøli, M. 151 Piòñapaøtapaørisuddhisuttaö (R. iii. 293). Haùn, No 99(236).

Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

–Laønh thay, laønh thay, nhö Xaù-lôïi-phaát môùi coù theå an truù nôi Khoâng Tam-muoäi. Vì sao? Trong caùc Tam-muoäi, Khoâng2 Tam-muoäi laø toái thöôïng ñeä nhaát. Tyø-kheo an truù Khoâng Tam-muoäi khoâng chaáp tröôùc ngaõ, nhaân, thoï maïng, cuõng khoâng thaáy coù chuùng sinh, cuõng khoâng thaáy coù baûn maït cuûa caùc haønh. Do khoâng thaáy coù, neân khoâng taïo goác reã cuûa haønh. Do khoâng coù haønh neân khoâng coøn taùi sinh ñôøi sau. Do khoâng coøn taùi sinh ñôøi sau neân khoâng coøn thoï nhaän quaû baùo khoå laïc. Xaù-lôïi-phaát neân bieát, ngaøy xöa khi Ta chöa haønh ñaïo, ngoài döôùi goác thoï vöông, suy nghó nhö vaày: Caùc loaøi chuùng sinh naøy do khoâng naém baét ñöôïc phaùp gì maø phaûi troâi laên trong sinh töû, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt? Khi aáy, Ta laïi nghó, vì khoâng coù Khoâng Tam-muoäi neân phaûi troâi noåi sinh töû, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Coù Khoâng Tam-muoäi naøy, nhöng chuùng sinh chöa ñaït ñöôïc, khieán chuùng sinh khôûi töôûng nieäm ñaém tröôùc. Do khôûi töôûng theá gian neân thoï nhaän phaàn sinh töû. Neáu ñaït ñöôïc Khoâng Tam- muoäi naøy, khoâng coù gì laø sôû nguyeän, do ñoù ñaït ñöôïc Voâ nguyeän Tam-muoäi. Do ñaït ñöôïc Voâ nguyeän Tam-muoäi, khoâng mong caàu cheát nôi naøy sinh veà nôi kia; hoaøn toaøn khoâng coù töôûng nieäm. Baáy giôø haønh giaû aáy laïi ñaït ñöôïc vaø an truù trong Voâ töôùng Tam-muoäi.

Caùc loaøi chuùng sinh naøy do khoâng ñaït ñöôïc ba Tam-muoäi naøy neân troâi noåi sinh töû.

Sau khi quaùn saùt caùc phaùp, lieàn ñaéc Khoâng Tam-muoäi. Sau khi ñaéc Khoâng Tam- muoäi, lieàn thaønh A-naäu-ña-la tam-mieäu Tam-boà-ñeà. ta luùc baáy giôø do ñaït ñöôïc Khoâng Tam-muoäi, baûy ngaøy baûy ñeâm quaùn saùt caây Ñaïo thoï, maét khoâng heà nhaùy.

Xaù-lôïi-phaát, do phöông tieän naøy maø bieát raèng Khoâng Tam-muoäi laø toái ñeä nhaát trong caùc Tam-muoäi. Vua trong caùc Tam-muoäi laø Khoâng Tam-muoäi vaäy. Cho neân, Xaù-lôïi-phaát, haõy tìm caàu phöông tieän hoaøn thaønh Khoâng Tam-muoäi. Nhö vaäy, Xaù-lôïi-phaát, haõy hoïc ñieàu naøy.

Baáy giôø Xaù-lôïi-phaát nghe nhöõng ñieàu Phaät daïy, hoan hyû phuïng haønh.

# M

**KINH SOÁ 7**

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi Phaät truù taïi Ca-lan-ñaø Truùc vieân, thaønh La-duyeät, cuøng vôùi chuùng ñaïi Tyø- kheo hai ngaøn naêm traêm vò.

Luùc baáy giôø trong thaønh La-duyeät coù moät tröôûng giaû teân laø Thi-lôïi-quaät, coù nhieàu cuûa caûi, nhieàu baûo vaät, vaøng, baïc, chaâu baùu, xa cöø, maõ naõo, khoâng sao keå xieát. Nhöng oâng lô laø Phaät phaùp, chæ phuïng söï ngoaïi ñaïo laø Ni-kieàn Töû. Quoác vöông, ñaïi thaàn, thaûy ñeàu quen bieát oâng.

Luùc baáy giôø, caùc haøng taïi gia vaø xuaát gia cuûa ngoaïi ñaïo Phaïm chí vaø Ni-kieàn Töû, töï noùi lôøi phæ baùng raèng, coù ngaõ vaø chaáp coù thaân cuûa ngaõ. Chuùng cuøng vôùi caùc nhoùm saùu Toân sö ngoaïi ñaïo taäp hoïp taïi moät nôi, baøn luaän nhö vaày:

–Nay Sa-moân Cuø-ñaøm khoâng vieäc gì maø khoâng bieát. OÂng aáy coù Nhaát thieát trí. Song, chuùng ta khoâng ñöôïc lôïi döôõng, maø Sa-moân aáy laïi coù nhieàu lôïi döôõng. Phaûi tìm phöông tieän khieán cho oâng aáy khoâng ñöôïc lôïi döôõng. Chuùng ta haõy ñeán nhaø Thi-lôïi-quaät, yeâu caàu tröôûng giaû aáy baøy keá saùch.

2. Ñeå baûn cheùp nhaàm laø hö khoâng 虛 空 .

Roài ngoaïi ñaïo Phaïm chí, Ni-kieàn Töû, cuøng vôùi saùu Toân sö, ñi ñeán nhaø tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät, noùi vôùi tröôûng giaû naøy raèng:

–Ñaïi gia neân bieát, oâng laø ngöôøi ñöôïc sinh bôûi Phaïm thieân, laø con cuûa Phaïm thieân, coù ñöôïc lôïi ích. Nay oâng haõy ñeán choã Sa-moân Cuø-ñaøm, vì thöông töôûng chuùng toâi, thænh Sa- moân cuøng chuùng Tyø-kheo veà nhaø ñeå teá töï. Laïi sai laøm moät haàm löûa lôùn ôû trong nhaø, ñoát ngoïn löûa cöïc kyø röïc rôõ. Trong caùc thöùc aên ñeàu boû thuoác ñoäc roài môøi ñeán aên. Neáu Sa-moân Cuø-ñaøm coù Nhaát thieát trí, bieát roõ söï vieäc trong ba ñôøi, seõ khoâng nhaän lôøi môøi. Neáu khoâng coù Nhaát thieát trí, taát seõ nhaän lôøi môøi, daãn ñeä töû ñeán ñaây, ñeå taát caû ñeàu bò ñoát chaùy. Trôøi, ngöôøi seõ ñöôïc yeân oån, khoâng coù taïi haïi.

Thi-lôïi-quaät-ña im laëng nhaän lôøi cuûa saùu Toân sö. OÂng ra khoûi thaønh, ñi ñeán choã Theá Toân, cuùi ñaàu leã döôùi chaân, maø trong loøng chöùa chaát ñoäc haïi, baïch Nhö Lai raèng:

–Cuùi xin Theá Toân cuøng Tyø-kheo Taêng nhaän lôøi môøi cuûa toâi.

Theá Toân bieát roõ nhöõng ñieàu suy nghó trong taâm oâng, im laëng nhaän lôøi. Thi-lôïi-quaät- ña thaáy Nhö Lai im laëng nhaän lôøi môøi lieàn ñöùng daäy, ñaàu maët leã chaân Phaät, roài thoaùi lui maø ñi. Giöõa ñöông, oâng nghó nhö vaày: “Nay ñieàu maø saùu Toân sö cuûa ta noùi raát laø chính xaùc. Nhöng Sa-moân khoâng bieát nhöõng ñieàu suy nghó trong taâm ta. Hoï seõ bò löûa lôùn ñoát chaùy.”

Roài Thi-lôïi-quaät-ña trôû veà nhaø, sai laøm moät haàm löûa lôùn, ñoát ngoïn löûa lôùn höøng höïc. Laïi sai laøm caùc moùn aên ñuû loaïi, taát caû ñeàu boû thuoác ñoäc. ÔÛ beân ngoaøi cöûa laïi laøm moät haàm löûa lôùn, vôùi ngoïn löûa lôùn höøng höïc. Beân treân ngoïn löûa ñaët caùc giöôøng ngoài, cuõng boâi caùc thöù kòch ñoäc. Luùc giöõa böõa, sai ngöôøi ñi baùo giôø aên ñaõ ñeán.

Baáy giôø Theá Toân bieát giôø aên ñaõ ñeán, beøn khoaùc y, caàm baùt, daãn caùc Tyø-kheo vaây quanh tröôùc sau, ñi ñeán nhaø aáy. Ngaøi laïi leänh caùc Tyø-kheo Taêng khoâng ai ñöôïc ñi tröôùc Ngaøi, khoâng ñöôïc ngoài tröôùc Ngaøi, cuõng khoâng ñöôïc aên caùi gì tröôùc Ngaøi. Trong luùc ñoù, caùc nhoùm nhaân daân trong thaønh La-duyeät nghe noùi Thi-lôïi-quaät-ña cho ñaøo laøm haàm löûa, laïi laøm thöùc aên ñoäc maø thænh Phaät vaø chuùng Taêng; boán boä chuùng thaûy ñeàu than khoùc: “Nhö Lai vaø Tyø-kheo Taêng taát bò haïi chaêng?”

Coù ngöôøi ñi ñeán choã Theá Toân, cuùi ñaàu laïy döôùi chaân, baïch Phaät raèng:

–Cuùi xin Theá Toân chôù ñeán nhaø tröôûng giaû ñoù. OÂng aáy laøm haàm löûa lôùn, laïi laøm caùc thöùc aên ñoäc.

Phaät noùi:

–Moïi ngöôøi chôù oâm loøng sôï haõi. Nhö Lai khoâng bao giôø bò keû khaùc haïi. Giaû söû ngoïn löûa trong Dieâm-phuø-ñeà cao ñeán Phaïm thieân cuõng khoâng theå ñoát chaùy Ta ñöôïc; huoáng gì ngoïn löûa nhoû aáy maø haïi ñöôïc Nhö Lai. Khoâng giôø bao coù tröôøng hôïp aáy. Caùc Öu-baø-taéc neân bieát, Ta khoâng coøn coù taâm gaây haïi.

Baáy giôø Theá Toân vôùi caùc Tyø-kheo vaây quanh tröôùc sau ñi vaøo thaønh la-duyeät, ñeán nhaø tröôûng giaû. Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng chôù ñi vaøo nhaø tröôûng giaû tröôùc, cuõng chôù coù aên tröôùc. Ñôïi Nhö Lai roài môùi aên.

Khi Theá Toân vöøa caát chaân leân treân ngöôõng cöûa, haàm löûa töï nhieân hoùa thaønh ao taém cöïc kyø maùt meû, trong ñoù ñaày caùc loaïi hoa; cuõng coù moïc hoa sen lôùn nhö baùnh xe, coïng baèng baûy baùu; vaø cuõng moïc caùc loaïi sen khaùc, trong ñoù ong maät bay nhôûn nhô.

Trong luùc ñoù, Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, Phaïm Thieân vöông vaø Töù Thieân vöông, cuøng vôùi Caøn-ñaïp-hoøa, A-tu-luaân, caùc Daï-xoa, Quyû thaàn caùc loaïi, thaáy trong haàm löûa moïc leân hoa sen naøy, ai naáy ñeàu chuùc möøng chuyeän laï, khaùc gioïng, cuøng lôøi, thaûy ñeàu noùi: “Theá

môùi bieát Nhö Lai laø ñeä nhaát trong caùc baäc ñaõ Chieán thaéng.

Luùc baáy giôø trong nhaø tröôûng giaû coù ñuû caùc ngoaïi ñaïo dò hoïc cuøng tuï taäp veà ñoù. Khi aáy, caùc Öu-baø-taéc, Öu-baø-di, sau khi thaáy söï bieán hoùa cuûa Nhö Lai, hoan hyû phaán chaán khoâng döøng ñöôïc. Caùc ngoaïi ñaïo dò hoïc sau khi thaáy söï bieán hoùa cuûa Nhö Lai thì trong loøng öu saàu. Trong hö khoâng, chö Thieân toân thaàn raûi xuoáng ñuû caùc loaïi danh hoa leân treân thaân Nhö Lai. Theá Toân luùc aáy böôùc treân khoâng maø ñi, caùch maët ñaát boán taác. Choã naøo Nhö Lai caát chaân, choã ñoù moïc leân ñoùa hoa sen lôùn nhö baùnh xe. Roài Theá Toân quay veà beân phaûi, baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng haõy ñaïp leân hoa sen maø ñi.

Khi aáy caùc Thanh vaên ñeàu böôùc treân hoa sen maø ñeán nhaø tröôûng giaû. Roài Theá Toân noùi thí duï baèng caâu chuyeän coå tích:

–Neáu Ta, töø quaù khöù cho ñeán nay, ñaõ cuùng döôøng haèng sa chö Phaät, thöøa söï, leã kính, chöa heà laøm sai Thaùnh yù; nay mang nhöõng ñieàu naøy ra maø theä nguyeän, khieán cho caùc choã ngoài ñeàu ñöôïc vöõng vaøng.

Roài Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Ta cho pheùp caùc Tyø-kheo tröôùc heát laáy tay ñaët leân choã ngoài, roài sau ñoù môùi ngoài.

Ñaây laø giaùo saéc cuûa Ta.

Khi Theá Toân vaø caùc Tyø-kheo Taêng ñaõ ngoài leân choã ngoài, thì döôùi choã ngoài aáy thaûy ñeàu moïc leân hoa sen thôm löøng.

Thi-lôïi-quaät-ña thaáy söï bieán hoùa cuûa Nhö Lai nhö vaäy, trong loøng suy nghó: “Ta bò ngoaïi ñaïo dò hoïc doái gaït, laøm ta maát ñi caùi haønh trong loaøi ngöôøi, vónh vieãn maát con ñöôøng sinh thieân.” Trong loøng raát phaãn noä, nhö uoáng phaûi chaát ñoäc: “Ta chaéc seõ ñoïa trong ba aùc ñaïo. Quaû thaät, Nhö Lai xuaát theá, raát khoù gaëp.” Hieåu bieát ñieàu naøy roài, oâng lieàn rôi leä, cuùi ñaàu laïy döôùi chaân Phaät, baïch raèng:

–Cuùi mong Nhö Lai nghe con saùm hoái loãi laàm. Con seõ söûa ñoåi vieäc laøm quaù khöù, tu taäp töông lai. Töï bieát mình coù toäi ñaõ xuùc nhieãu Nhö Lai. Cuùi nguyeän Theá Toân nhaän söï hoái loãi cuûa con. Töø nay khoâng coøn taùi phaïm nöõa.

Phaät baûo oâng tröôûng giaû:

–Söûa ñoåi loãi laàm, deïp boû taâm yù tröôùc kia, môùi coù theå töï bieát ñaõ xuùc phaïm Nhö Lai. Trong phaùp cuûa Hieàn thaùnh, thaät laø roäng raõi. Ta nghe cho oâng söûa loãi, tuøy phaùp maø xaû boû. Ta nay nhaän söï hoái loãi cuûa oâng. Veà sau chôù taùi phaïm.

Noùi nhö vaäy ba laàn.

Luùc baáy giôø vua A-xaø-theá nghe tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät-ña ñaët baøy haàm löûa vaø pha thöùc aên ñoäc ñeå haïi Nhö Lai, beøn noåi côn thònh noä, baûo caùc quaàn thaàn:

–Caàn phaûi tieâu dieät heát nhöõng ngöôøi treân Dieâm-phuø-lôïi-ñòa coù cuøng teân Thi-lôïi- quaät-ña naøy!

Roài vua A-xaø-theá laïi nhôù ñeán coâng ñöùc cuûa Nhö Lai, buoàn khoùc rôi leä, côûi muõ Thieân quaùn xuoáng, noùi vôùi quaàn thaàn:

–Tay nay soáng maø laøm gì, neáu nhö Nhö Lai bò löûa ñoát chaùy vaø chuùng Taêng cuõng ñeàu bò ñoát chaùy. Caùc ngöôi haõy ñeán nhaø tröôûng giaû maø troâng chöøng Nhö Lai.

Khi aáy Kyø-baø-giaø vöông töû taâu vua A-xaø-theá:

–Ñaïi vöông, chôù coù lo raàu, cuõng ñöøng khôûi leân yù töôûng aùc. Vì sao? Nhö Lai khoâng bao giôø bò keû khaùc haïi. Hoâm nay Thi-lôïi-quaät-ña seõ laøm ñeä töû cuûa Nhö Lai. Ngöôõng mong ñaïi vöông haõy ñeán xem söï bieán hoùa.

Baáy giôø A-xaø-theá theo lôøi khuyeán duï cuûa Kyø-baø-giaø, beøn côõi con voi lôùn Tuyeát sôn,

ñi ñeán nhaø tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät-ña. Vua xuoáng voi, ñi vaøo nhaø Thi-lôïi-quaät-ña. Luùc aáy ñaùm ñoâng ñang tuï taäp ngoaøi cöûa, coù ñeán taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi. Khi A-xaø-theá troâng thaáy hoa sen lôùn nhö baùnh xe, hoan hyû phaán khôûi khoâng döøng ñöôïc, beøn noùi leân raèng:

–Caàu cho Nhö Lai haèng thaéng caùc chuùng ma. Roài vua baûo Kyø-baø-giaø vöông töû:

–Laønh thay, Kyø-baø-giaø, oâng môùi tin coù söï vieäc nhö vaäy nôi Nhö Lai!

Baáy giôø vua A-xaø-theá ñi ñeán Theá Toân, cuùi ñaàu laïy döôùi chaân, roài ngoài xuoáng moät beân. Khi aáy A-xaø-theá thaáy töø mieäng Nhö Lai phoùng ra aùnh saùng vaø cuõng nhìn thaáy nhan saéc laï thöôøng cuûa Nhö Lai, trong loøng heát söùc hoan hyû khoâng döøng ñöôïc.

Luùc baáy giôø tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät-ña baïch Theá Toân:

–Nhöõng thöùc aên maø con doïn ra ñeàu coù ñoäc. Cuùi mong Theá Toân ñôïi giaây laùt, con seõ cho doïn thöùc aên khaùc. Sôû dó nhö vaäy, ñeå khoâng khieán thaân theå cuûa Nhö Lai coù taêng toån.

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Nhö Lai cuøng caùc ñeä töû khoâng bao giôø bò keû khaùc laøm haïi. Nhöng thöùc aên maø tröôûng giaû ñaõ doïn leân, haõy tuøy thôøi thích hôïp maø daâng cuùng.

Khi aáy tröôûng giaû töï tay san sôùt, böng leân caùc moùn thöùc aên. Baáy giôø Theá Toân noùi baøi keä naøy:

*Chí thaønh Phaät, Phaùp, Taêng Giaûi ñoäc khoâng coøn gì*

*Chö Phaät khoâng coù ñoäc Chí thaønh Phaät, giaûi ñoäc.*

*Chí thaønh Phaät, Phaùp, Taêng Giaûi ñoäc khoâng coøn gì*

*Chö Phaät khoâng coù ñoäc Chí thaønh Phaùp, giaûi ñoäc.*

*Chí thaønh Phaät, Phaùp, Taêng Giaûi ñoäc khoâng coøn gì*

*Chö Phaät khoâng coù ñoäc Chí thaønh Taêng, giaûi ñoäc. Ñoäc tham duïc, saân nhueá Theá gian coù ba ñoäc*

*Nhö Lai haèng khoâng ñoäc Chí thaønh Phaät, giaûi ñoäc. Ñoäc tham duïc, saân nhueá Theá gian coù ba ñoäc*

*Phaùp Nhö Lai khoâng ñoäc Chí thaønh Phaùp, giaûi ñoäc. Ñoäc tham duïc, saân nhueá Theá gian coù ba ñoäc*

*Taêng Nhö Lai khoâng ñoäc Chí thaønh Taêng, giaûi ñoäc.*

Theá Toân sau khi noùi baøi keä naøy beøn aên thöùc aên coù pha chaát ñoäc. Theá Toân baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc oâng chôù coù aên tröôùc. Haõy ñôïi Nhö Lai aên ñaõ, sau ñoù môùi aên.

Baáy giôø tröôûng giaû töï tay san sôùt, böng doïc ñuû caùc moùn thöùc aên cuùng döôøng Phaät vaø

Tyø-kheo Taêng. Khi tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät-ña thaáy Nhö Lai ñaõ aên xong, caát deïp baùt, oâng laáy moät caùi gheá nhoû ngoài tröôùc Nhö Lai. Theá Toân beøn thuyeát vi dieäu phaùp cho tröôûng giaû vaø ñaùm ñoâng taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi. Ngaøi thuyeát caùc ñeà taøi veà thí, veà giôùi, veà sinh thieân, duïc laø baát tònh, daâm daät laø tai hoïa lôùn, xuaát yeáu laø laïc. Nhö Lai xem xeùt thaáy taâm yù cuûa tröôûng giaû cuøng taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi ñaõ khai toû, khoâng coøn buïi baån, nhö phaùp maø chö Phaät thöôøng thuyeát laø Khoå, Taäp, Taän, Ñaïo; Ngaøi thuyeát cho heát thaûy chuùng taùm vaïn boán ngaøn ngöôøi, phaân bieät chi tieát caùc haønh cuûa chuùng. Ngay luùc aáy, moïi ngöôøi töø treân choã ngoài maø saïch caùc buïi baån, ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh, cuõng nhö taám vaûi môùi deã nhuoäm maøu saéc, moïi ngöôøi luùc baáy giôø cuõng nhö vaäy, moãi ngöôøi ñeàu ngay treân choã ngoài maø thaáy ñöôïc daáu tích cuûa Ñaïo, thaáy phaùp, ñaéc phaùp, phaân bieät caùc phaùp, vöôït qua nghi hoaëc, ñöôïc Voâ sôû uùy, khoâng thôø ai khaùc laøm thaày, töï quy y Phaät, Phaùp, Taêng, thoï naêm giôùi.

Luùc baáy giôø tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät-ña töï bieát ñaõ thaáy ñöôïc daáu tích cuûa ñaïo, beøn ñeán tröôùc Phaät baïch raèng:

–Cuùng thí chaát ñoäc cho Nhö Lai maø laïi ñöôïc quaû baùo lôùn; cuùng thí cam loä cho caùc ngoaïi ñaïo dò hoïc laïi thoï nhaän toäi. Vì sao? Hoâm nay con ñem chaát ñoäc cuùng döôøng Phaät vaø Tyø-kheo Taêng maø ôû ngay trong hieän phaùp ñöôïc chöùng nghieäm naøy. Ñaõ töø laâu con bò ngoaïi ñaïo meâ hoaëc neân môùi moùng taâm nhö vaäy ñoái vôùi Nhö Lai. Nhöõng ai phuïng söï ngoaïi ñaïo dò hoïc ñeàu bò rôi vaøo bieân teá.

Phaät baûo Thi-lôïi-quaät-ña:

–Ñuùng nhö ñieàu oâng noùi, khoâng coù gì khaùc, ñeàu laø bò ngöôøi khaùc doái gaït. Tröôûng laõo Thi-lôïi-quaät-ña baïch Phaät:

–Töø nay veà sau, con khoâng coøn tin ngoaïi ñaïo dò hoïc naøy nöõa. Con cuõng khoâng thuaän cho boán boä chuùng taïi gia cuùng döôøng.

Phaät baûo tröôûng giaû:

–Chôù noùi nhö vaäy. OÂng tröôùc kia thöôøng cuùng döôøng caùc vò ngoaïi ñaïo naøy. Boá thí cho suùc sinh coøn ñöôïc phöôùc khoù löôøng, huoáng gì boá thí cho ngöôøi. Neáu coù ngoaïi ñaïo dò hoïc hoûi: “Thi-lôïi-quaät-ña laø ñeä töû cuûa ai?” OÂng traû lôøi nhö theá naøo?

Thi-lôïi-quaät-ña töùc thì rôøi choã ngoài ñöùng daäy, chaép tay quyø daøi, baïch Theá Toân:

–Con laø ñeä töû cuûa Thích-ca Vaên, laø Ñaáng Tieân Nhaân thöù baûy, duõng maõnh maø giaûi thoaùt, nay thoï thaân ngöôøi naøy.

Theá Toân noùi:

–Laønh thay, tröôûng giaû! OÂng ñaõ coù theå noùi lôøi taùn thaùn vi dieäu aáy.

Roài Theá Toân laïi noùi laàn nöõa phaùp thaäm thaâm cho tröôûng giaû, töùc thôøi thuyeát baøi keä

naøy:

*Teá töï, löûa treân heát Caùc thö, tuïng hôn heát*

*Vua toân quyù giöõa ngöôøi Caùc doøng, bieån laø nhaát. Caùc sao, traêng ñöùng ñaàu Chieáu saùng, maët trôøi tröôùc Boán beân, treân vaø döôùi*

*ÔÛ caùc phöông, caûnh vöùc, Trôøi cuøng ngöôøi theá gian Phaät laø Baäc toái thöôïng Ai muoán caàu phöôùc kia*

*Neân quy y Tam-phaät\*.*

Theá Toân sau khi noùi baøi keä naøy beøn rôøi choã ngoài ñöùng daäy.

Baáy giôø tröôûng giaû Thi-lôïi-quaät-ña vaø nhöõng ngöôøi ñeán hoäi nghe nhöõng ñieàu Phaät daïy, hoan hyû phuïng haønh.

