# SOÁ 160

LUAÄN BOÀ-TAÙT BAÛN SINH MAN

*Taùc giaû: Boà-taùt Thaùnh Duõng.*

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Ñaïi sö Thieäu Ñöùc, Hueä Tuaân.*

# QUYEÅN 1

*Ñaûnh leã Nhaát Thieát Trí Ñöùc vieân dung laëng dieäu Töôùng maïo Thaùnh chi phaàn Voâ taùc ñoàng chaân nhö.*

*Taâm con tónh khoâng tranh Queân xöng taùn boá thí*

*Do boán ñaïi laø goác*

*Sinh thanh tònh khoâng ñoåi. Thuôû xöa trong coõi ngöôøi Thöôøng tu haïnh tòch tónh Ñem hoa Caâu-toâ-ma Chaép tay maø raûi cuùng.*

*Xa lìa caùc toäi aùc*

*Giaûi thoaùt caùc phieàn naõo Ñöôïc trôøi, ngöôøi yeâu thích Giaûng noùi ñaïo Voâ thöôïng. Vì taâm yù vaéng laëng*

*Ñaït ñöôïc phaùp thanh tònh Töôùng theá giôùi thöôøng truï Voâ taän, khoâng taïo taùc.*

*Chuùng sinh nôi theá gian Nghe coâng ñöùc töông öùng Khôûi quyeát ñònh tin hieåu Truï taïng maät Nhö Lai,*

*Döùt haønh nghieäp löu chuyeån Dieät ñieân ñaûo hö voïng Coâng naêng cuûa Thaéng trí Nhö ñeøn luoân chieáu khaép.*

*Caùc loaøi höõu tình aáy*

*Töï taùnh voán khoâng nhieãm*

*Nöông töïa Phaät Theá Toân Doác tu nghieäp chaân, tònh, Töùc nghe teân Tam baûo Cuøng Sö tröôûng chæ daïy Tuøy thuaän hoïc haïnh thieän Tröø saïch taâm ngaõ maïn.*

*Thuôû tröôùc, Baäc Ñieàu Ngöï Sieâng tu ñaïo Boà-taùt*

*Theo Boá thí, AÙi ngöõ Cuøng Ñoàng söï, Lôïi haønh, Toùm giöõ nôi Thaéng tueä*

*Thoaùt caáu nhieãm troùi buoäc Taïo lôïi laïc chuùng sinh Taêng tröôûng caùc phaùp laønh. Do löïc thí vieân maõn*

*Sinh chuûng toäc Phaïm thieân Chæ doác taêng nghieäp tònh Maø laáy ñoù laøm goác.*

*Neáu daáy khôûi ngaõ maïn Cuøng khoâng löïc Thaéng tueä ÔÛ trong chuûng loaïi mình Laïi sinh ñieàu kieâu maïn, Nôi traêm ngaøn vaïn thöù Lìa hyû laïc nôi sinh*

*Do ñieân ñaûo chaáp giöõ Neân chaúng theå chöùng ñaéc. Laïi choán tòch tónh kia Phöôùc ñöùc caøng thuø thaéng Ñuû saéc töôùng roäng lôùn Nhaân nhoû ñaâu ñaït ñöôïc, Chính boû tuïc xuaát gia*

*Baäc Ñaïi Boà-taùt aáy Ñaày ñuû trí tueä lôùn*

*Neân ñaûm ñöông gaùnh vaùc. ÔÛ nôi ñôøi quaù khöù*

*Luoân tu taäp saùu ñoä*

*Ñaõ ñoaïn tröø nhieãu, chöôùng Lìa döùt khoûi luaân hoài,*

*Taâm töø bi lôùn roäng*

*Luoân thöông xoùt muoân loaøi Töï taùnh thöôøng chaân thaät Thoâng thaïo nhaân nhieãm oâ. Baáy giôø trôøi Ñeá Thích Quan saùt nôi theá gian*

*Ñeán thöû nghieäm haønh tu*

*Taâm aáy khoâng nghieâng, ñoäng. Neân döùt lôøi ca ngôïi:*

*Nay baäc Thieän nam naøy Xuaát hieän nôi theá gian Laø Ñaáng Toái Thuø Thaéng, Nôi voâ thöôøng dôøi ñoåi Taâm an truï nhö theá*

*Ñem thöùc aên tònh dieäu*

*Cung kính daâng cuùng döôøng. Chö Thieân vaø ngöôøi ñôøi Thaûy ñeàu ñöôïc thieän lôïi.*

*Nhôù xöa tu nhaân tònh Hôïp chaân trí voâ töôùng Haønh giaû tu nhö vaäy*

*Trò dieät beänh phieàn naõo. Truï hoïc xöù thanh tònh Chaân thaät khoâng hö doái Quan saùt Thaéng nghóa ñeá Lìa nhieãm, khoâng taïo taùc. Môû cöûa phöông tieän Töø Thí bình ñaúng an laïc Thaéng giaûi ñöôïc phaùt sinh Khoâng taø maïng mong caàu. Döùt boû moïi höõu vi*

*Leân thaúng nôi coõi thaät Ñaïo thanh tònh thaønh töïu Moïi coâng ñöùc töông öùng. Nôi nhaân duyeân taïp nhieãm Ñeàu ñoaïn tröø roát raùo Luoân toân troïng, kính tin Taïng bí maät Nhö Lai.*

*Lìa voïng chaáp phaân bieät Döùt tröø saân, phieàn naõo Chôù thuaän chuûng toäc hôn Maø sinh taâm tham ñaém. Nhö boùng luoân theo hình Nhö meï sinh nôi con*

*Löïc bi nguyeän Boà-taùt Thöông xoùt khaép muoân loaøi Duõng maõnh boû thaân mình Chaúng sinh töôûng saàu khoå. Con nay ñem chuùt thieän Xin quy kính taùn döông Mong Thaùnh chuùng gia hoä Boà-ñeà thaûy thaønh töïu.*

M

# Duyeân Khôûi 1:

**GIEO MÌNH HIEÁN THAÂN CHO COÏP**

Thuôû aáy, Ñöùc Theá Toân cuøng ñaïi chuùng ñi ñeán taän khu röøng thuoäc moät laøng lôùn teân laø Baùt-giaø-la. Ngaøi baûo Toân giaû A-nan:

–Toân giaû saép ñaët cho Nhö Lai moät toøa ngoài ôû ñaây!

Coâng vieäc xong xuoâi, Ñöùc Phaät thaêng toøa baûo chö Tyø-kheo:

–Caùc thaày muoán thaáy xaù-lôïi cuûa Nhö Lai nôi ñôøi quaù khöù trong khi tu haønh khoå haïnh khoâng?

Ñaïi chuùng ñaùp:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chuùng con nguyeän muoán ñöôïc troâng thaáy.

Ñöùc Theá Toân khi aáy duøng tay aán vaøo ñaát, taïo neân saùu thöù chaán ñoäng, boãng nhieân töø döôùi ñaát voït leân toøa thaùp baèng baûy baùu hieän ra tröôùc maët ñaïi chuùng. Ñöùc Theá Toân rôøi toøa ñaûnh leã thaùp, nhieãu quanh beân phaûi roài baûo Toân giaû A-nan:

–Toân giaû haõy ñeán môû caùnh cöûa thaùp naøy, seõ thaáy moät chieác hoäp laøm baèng baûy baùu, caån baèng caùc ngoïc quyù, laïi môû naép hoäp ñoù seõ thaáy xaù-lôïi maøu traéng nhö ngoïc kha tuyeát. Haõy ñöa linh coát cuûa baäc Ñaïi só aáy laïi cho ta.

Khi Ñöùc Theá Toân ñaõ caàm linh coát, beøn baûo ñaïi chuùng haõy xem kyõ vaø Ngaøi ñoïc keä:

*Boà-taùt coâng ñöùc vöôït Sieâng tu haïnh saùu ñoä Duõng maõnh caàu Boà-ñeà Xaû thaân, taâm khoâng tieác.*

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy caùc Tyø-kheo, caùc thaày ñeàu phaûi toû loøng kính leã, vì xaù-lôïi naøy laø do söï huaân taäp tu trí töø voâ löôïng höông Giôùi, Ñònh, Tueä.

Taát caû ñaïi chuùng ñeàu kính leã, taùn thaùn laø ñieàu chöa töøng coù. Khi aáy, Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân, Nhö Lai laø Baäc Ñaïi Sö vöôït ra khoûi ba coõi, vì nhaân duyeân gì Ngaøi laïi ñaûnh leã naém xöông naøy?

Ñöùc Phaät ñaùp:

–Naøy A-nan, Nhö Lai töø naém xöông naøy neân nay môùi thaønh Phaät. Ñeå baùo ñaùp aân xöa neân hoâm nay Ta kính leã. Ñeå döùt boû taâm coøn nghi ngôø cuûa caùc thaày, Nhö Lai seõ noùi veà nhaân duyeân kieáp tröôùc cuûa Ta. Ñaïi chuùng phaûi chí taâm laéng nghe:

Naøy A-nan, vaøo thôøi quaù khöù voâ löôïng kieáp veà tröôùc, coù moät Quoác vöông teân laø Ñaïi- xa, nhaø vua coù ba ngöôøi con: Vöông töû thöù nhaát teân laø Ma-ha-ba-la, vöông töû thöù hai teân laø Ma-ha-ñeà-baø vaø vöông töû thöù ba teân laø Ma-ha Taùt-ñoûa. Baáy giôø, nhaø vua toå chöùc ñi du ngoaïn caùc caûnh nuùi non, ñem ba vöông töû theo, cuøng taïm döøng nôi röøng tre lôùn. Ngaøy sau, ba vöông töû tieáp tuïc treân ñöôøng daïo chôi, thaáy moät coïp meï sinh baûy coïp con ñaõ traûi qua baûy ngaøy. Vöông töû thöù nhaát noùi:

–Baûy coïp con maõi quaây quaàn beân coïp meï, khieán coïp meï khoâng raûnh thôøi giôø ñi tìm moài ñöôïc, e côn ñoùi khaùt böùc xuùc aét aên thòt con.

Vöông töû thöù hai nghe lôøi noùi aáy beøn than:

–OÂi! Meï con ñaùm coïp naøy chaúng bao laâu seõ cheát heát, ta coù caùch naøo cöùu ñöôïc maïng soáng cuûa chuùng noù chaêng?

Vöông töû thöù ba thaàm nghó: “Thaân naøy cuûa ta, traûi qua traêm ngaøn ñôøi xaû boû moät caùch phung phí, taøn taï, hö hoaïi chöa töøng coù ñöôïc chuùt lôïi ích gì. Hoâm nay, ta sao chaúng theå xaû boû?” Caùc vöông töû noùi, nghó nhö vaäy, roài taâm traïng boài hoài, naán naù beân meï con coïp ñoùi giaây laâu thì trôû veà.

Vöông töû Taùt-ñoûa laïi suy nghó: “Thaân ta caàn phaûi thaønh töïu ñöôïc thieän nghieäp lôùn, ôû nôi bieån sinh töû laøm chieác thuyeàn lôùn. Neáu xaû boû thaân naøy, töùc döùt boû traêm ngaøn noãi sôï haõi cuûa voâ löôïng thöù ung nhoït beänh döõ, vì thaân naøy chæ laø nôi chöùa nhöõng thöù baát tònh, chæ laø gaân xöông keát hôïp duy trì, thaät ñaùng nhaøm chaùn. Do vaäy, ta nay neân töø boû noù, ñeå caàu neûo giaûi thoaùt roát raùo voâ thöôïng, vónh vieãn xa lìa moïi thöù saàu, buoàn, khoå naõo, voâ thöôøng, ñaït ñöôïc traêm phöôùc trang nghieâm, thaønh töïu Nhaát thieát trí, ban cho chuùng sinh voâ löôïng phaùp laïc.”

Luùc aáy, vöông töû daáy leân ñaïi duõng maõnh lôùn lao, duøng nguyeän löïc töø bi taêng theâm nôi taâm mình, e ngaïi hai vöông huynh coù theå gaây trôû ngaïi cho chí nguyeän, neân xin hai anh veà cung tröôùc, em seõ veà sau.

Baáy giôø, vöông töû Ma-ha Taùt-ñoûa voäi trôû vaøo röøng tre, ñeán choã meï con coïp ñoùi, côûi boû y phuïc vaét leân caønh caây, roài ñaët thaân mình naèm tröôùc mieäng coïp ñoùi. Boà-taùt vôùi taâm Töø bi nhaãn chòu, saün saøng xaû thaân. Nhöng coïp meï khoâng theå laøm gì ñöôïc. Boà-taùt suy nghó: “Coïp meï nay ñang ñoùi, yeáu chaúng theå voà ñöôïc thaân ta”, lieàn duøng caønh tre khoâ choïc vaøo coå mình cho maùu chaûy ra, roài treøo leân goäp ñaù cao, gieo mình xuoáng ñaát. Ngay luùc aáy, ñaïi ñòa hieän ñuû saùu thöù chaán ñoäng, nhö cuoàng phong laøm daäy soùng bieån, nhoâ leân laën xuoáng chaúng yeân, maët trôøi boãng toái saàu nhö bò A-tu-la che maát aùnh saùng. Trôøi tuoân möa caùc loaïi hoa cuøng höông boät vi dieäu, lôùp lôùp rôi xuoáng phuû khaép röøng tre, nôi khoâng trung, chö Thieân cuøng xöng taùn.

Luùc ñoù coïp ñoùi lieám maùu nôi coå Boà-taùt roài aên heát thòt, chæ ñeå laïi nhöõng khuùc xöông. Khi aáy, hai vöông huynh loøng sinh saàu muoän, neân cuøng chaïy laïi choã coïp ñoùi, khoâng giöõ ñöôïc caûm xuùc, lieàn gieo mình treân ñoáng xöông coøn laïi cuûa em, cheát giaác hoài laâu môùi tænh, buoàn thöông khoùc loùc, bòn ròn maõi roài môùi trôû veà.

Baáy giôø, vöông phu nhaân ñang nguû treân laàu cao, trong giaác moäng chôït thaáy ñieàm chaúng laønh: Raêng ruïng, hai vuù bò caét laïi thaáy ba chim boà caâu non, trong ñoù moät con bò chim öng baét maát. Phu nhaân thöùc giaác, thaáy hai vuù mình coøn chaûy söõa. Moät tyø nöõ nghe ngöôøi beân ngoaøi noùi: “Tìm kieám vöông töû vaãn chöa coù!”, lieàn chaïy vaøo cung cho phu nhaân hay. Phu nhaân nghe qua, lo aâu buoàn khoùc, maét ñaày leä, voäi ñeán nôi vua ñang ngöï, taâu:

–Ñaïi vöông, chuùng ta ñaõ maát ñöùa con uùt yeâu daáu! Nhaø vua nghe qua buoàn ngheïn than:

–Ngaøy nay maát ñöùa con yeâu quyù, ñau khoå bieát bao! Roài duøng lôøi an uûi phu nhaân:

–Khanh chôù aâu saàu, ta nay ra leänh taäp trung caùc ñaïi thaàn, daân chuùng cuøng nhau ra khoûi thaønh phaân taùn tìm kieám.

Laùt sau, moät ñaïi thaàn trôû veà taâu vua: Theo tin nhaän ñöôïc, môùi tìm thaáy hai vöông töû lôùn, coøn vöông töû uùt thì vaãn chöa tìm ra.

Tieáp sau, vò ñaïi thaàn thöù hai daùng saàu khoå, khoùc loùc, ñeán choã vua cha, ñem taát caû vieäc xaû thaân cuûa vöông töû xeùt taâu leân cho vua hay.

Nhaø vua vaø phu nhaân ñau buoàn khoâng sao töï kìm cheá ñöôïc, lieàn cuøng ñeán choã Boà- taùt xaû thaân, chæ thaáy ñeå laïi ñoáng xöông, lieàn ngaõ nhaøo leân treân aáy, vaät vaõ, roài caû hai

cuøng cheát giaác khoâng coøn hay bieát, quaàn thaàn voäi laáy nöôùc röôùi khaép chaâu thaân, giaây laâu môùi tænh. Khi aáy, phu nhaân ñaàu buø toùc roái, laên loän treân ñaát, nhö caù phôi mình treân caïn, nhö boø meï laïc maát con, cuøng hai vöông töû buoàn thöông keâu khoùc, roài taâu vua ra leänh laøm leã traø-tyø, thaâu löôïm xaù-lôïi töø nhuïc thaân cuûa Boà-taùt an trí trong baûo thaùp, ñeå cuùng döôøng.

Ñöùc Phaät baûo:

–Toân giaû A-nan neân bieát, xaù-lôïi Ta ñang caàm ñaây chính laø xaù-lôïi cuûa Ma-ha Taùt- ñoûa. Ta luùc aáy, tuy coøn nhieàu phieàn naõo tham, saân, si... thöôøng ôû trong caùc coõi aùc nhö ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, tuøy duyeân cöùu giuùp chuùng sinh khieán thoaùt khoûi caùc neûo aáy. Huoáng chi ngaøy nay, taát caû phieàn naõo ñeàu ñaõ döùt heát, laïi khoâng coøn caùc taäp khí, ñöôïc goïi laø baäc Ñaïo sö cuûa coõi trôøi, ngöôøi, ñaày ñuû Nhaát thieát trí, maø laïi khoâng theå vì taát caû chuùng sinh ôû trong moïi caûnh hieåm naïn thay theá chòu caùc ñau khoå sao?

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Vöông töû Ma-ha Taùt-ñoûa khi xöa ñaâu phaûi laø ngöôøi naøo xa laï, chính laø thaân Ta ngaøy nay ñang ôû trong hoäi naøy. Quoác vöông luùc ñoù, nay laø phuï vöông Tònh Phaïn, haäu phi baáy giôø nay laø Ma-da phu nhaân. Vöông töû lôùn nay laø Boà-taùt Di-laëc, vöông töû thöù hai nay laø Boà-taùt Vaên-thuø. Coïp ñoùi khi xöa, nay chính laø di maãu cuûa ta. Baûy coïp con nay laø: Ñaïi-muïc-kieàn-lieân, Xaù-lôïi-phaát vaø naêm Tyø-kheo nhoùm oâng Kieàu-traàn-nhö.

Khi Ñöùc Theá Toân noùi veà nhaân duyeân ñôøi tröôùc cuûa mình nhö vaäy, thì voâ löôïng a- taêng-kyø ñaïi chuùng trôøi, ngöôøi thaûy ñeàu buoàn vui laãn loän, ñoàng phaùt taâm caàu ñaïo quaû Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Ñöùc Phaät thu nhieáp thaàn löïc, ngoâi thaùp nhieäm maàu baèng baûy baùu hieän ra luùc tröôùc, giôø naøy hoát nhieân bieán maát.

# Duyeân Khôûi 2:

M

**VUA THI-TYØ CÖÙU MAÏNG CHIM BOÀ CAÂU**

Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Ta nhôù thuôû xa xöa caùch nay voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp, trong coõi Dieâm-phuø-ñeà coù vò Ñaïi quoác vöông teân laø Thi-tyø, thaønh choïn laøm kinh ñoâ teân laø Ñeà-baø-ñeå, ñaát ñai trong nöôùc phì nhieâu, daân chuùng soáng caûnh sung tuùc, an laïc. Ñaïi vöông thoáng laõnh taùm vaïn boán ngaøn nöôùc nhoû, phu nhaân, theå nöõ toång coäng hai vaïn, coù naêm traêm thaùi töû vaø moät vaïn quaàn thaàn. Nhaø vua ñaày loøng töø bi, thi haønh chính saùch: nhaân töø, khoan dung, ñoä löôïng, thöông yeâu muoân daân nhö meï hieàn thöông con ñoû.

Baáy giôø Ñeá Thích, chuû coõi trôøi thöù Ba möôi ba, naêm töôùng suy keùm hieän roõ, saép bò thoaùi ñoïa. Thieân chuû coù vò caän thaàn teân Thieân töû Tyø-thuû, thaáy dung maïo cuûa Ñeá Thích nhö vaäy neân taâu:

–Côù gì toân nghi cuûa Thieân chuû coù veû öu saàu? Ñeá Thích ñaùp:

–Ta saép maõn kieáp, laïi nghó ñeán theá gian Phaät phaùp ñaõ dieät, caùc vò Ñaïi Boà-taùt laïi khoâng öùng hieän, taâm ta lo laéng khoâng bieát nöông töïa vaøo ñaâu!

Thieân töû Tyø-thuû laïi taâu:

–Taâu Thieân chuû, nay taïi coõi Dieâm-phuø-ñeà, coù vua Thi-tyø laø ngöôøi tinh taán, yù chí

kieân coá mong caàu Phaät ñaïo, Thieân chuû neân ñeán ñoù xin quy y, quyeát seõ ñöôïc thoaùt naïn.

Ñeá Thích nghe qua, khoâng roõ hö thöïc theá naøo: Neáu vua Thi-tyø ñuùng laø Boà-taùt, ta seõ thöû thaùch. Lieàn baûo Tyø-thuû:

–Ngöôi hoùa thaønh chim boà caâu, ta bieán laøm chim öng. Chim öng ñuoåi baét boà caâu, boà caâu chaïy vaøo vöông cung xin vua che chôû, nhö vaäy môùi coù theå xeùt bieát nhaø vua coù phaûi laø Boà-taùt ñích thöïc hay khoâng?

Tyø-thuû taâu:

–Ngaøy nay, ñoái vôùi Boà-taùt ta phaûi cung kính cuùng döôøng, chôù neân quaáy nhieãu, khoâng ñöôïc ñem tai vaï böùc naõo laøm ngöôøi khoå sôû.

Khi aáy trôøi Ñeá Thích noùi keä:

*Ta taâm voán khoâng aùc Nhö ñem löûa thöû vaøng Thöû nghieäm Boà-taùt naøy Roõ laø baäc chaân thaät?*

Noùi keä roài, Thieân töû Tyø-thuû beøn hoùa laøm chim boà caâu, Ñeá Thích thì bieán laøm chim öng röôït ñuoåi gaáp, suyùt baét ñöôïc boà caâu, boà caâu hoaûng sôï neân bay naáp vaøo döôùi naùch nhaø vua Thi-tyø xin cöùu giuùp che chôû. Chim öng ñaäu tröôùc maët nhaø vua noùi tieáng ngöôøi:

–Nay chim boà caâu naøy laø moùn aên cuûa toâi, hieän toâi quaù ñoùi, xin nhaø vua traû laïi chim boà caâu cho toâi.

Nhaø vua ñaùp:

–Baûn nguyeän cuûa ta laø nhaèm cöùu ñoä taát caû chuùng sinh, chim boà caâu naøy ñaõ chui vaøo aùo ta, döùt khoaùt ta khoâng theå traû laïi cho ngöôi.

Chim öng noùi:

–Taâu ñaïi vöông, ñaïi vöông noùi ngaøy nay ngaøi luoân thöông xoùt, nhôù, nghó ñeán taát caû chuùng sinh, neáu ngaøi döùt maát phaàn aên cuûa toâi, thì maïng soáng cuûa toâi laâm nguy sao ngaøi khoâng cöùu?

Nhaø vua ñaùp:

–Neáu thay theá cho ngöôi baèng caùc thöù thòt khaùc, ngöôi coù theå aên ñöôïc chaêng? Chim öng thöa:

–Chæ coù thòt coøn maùu töôi noùng thì toâi aên ñöôïc.

Nhaø vua thaàm nghó: “Neáu gieát moät maïng ñeå cöùu moät maïng thì chaúng ñuùng lyù. Chæ coù thòt cuûa thaân ta môùi coù theå thay cho thòt kia, ngoaøi ra bao nhieâu maïng soáng khaùc ñeàu phaûi ñöôïc baûo toàn.” Suy nghó nhö vaäy roài, nhaø vua lieàn caàm dao beùn caét thòt nôi baép veá mình, ñem thòt aáy ñöa cho chim öng ñeå ñoåi laáy maïng soáng cho chim boà caâu.

Chim öng noùi:

–Vua laø nhaø thí chuû, nay ñem thòt nôi thaân mình ñeå thay cho thòt chim boà caâu, thì thòt ngaøi phaûi caân xöùng vôùi thòt cuûa boà caâu môùi ñöôïc.

Nhaø vua sai laáy caân, hai ñaàu ñoøn ñeå hai ñóa caân, chính giöõa treo moùc caân ñieàu chænh cho baèng, roài ñem chim vaø thòt ñaët vaøo moãi ñóa. Nhaø vua ñaõ caét heát thòt nôi baép veá maø ñoøn caân vaãn leäch veà phía boà caâu. Cho ñeán caét thòt nôi caùnh tay, thòt nôi hoâng... roát cuoäc nôi toaøn thaân vua khoâng coøn moät chuùt thòt maø vaãn khoâng caân baèng so vôùi thaân hình nhoû nheï cuûa chim boà caâu. Nhaø vua muoán ñem caû thaân mình ñaët treân ñóa caân, nhöng söùc khoûe khoâng nhö yù muoán, neân quî chaân ngaõ nhaøo, cheát giaác treân ñaát, khoâng coøn hay bieát, giaây laâu môùi tænh. Vua duøng söùc duõng maõnh, taâm töï traùch: “Töø voâ soá kieáp ñeán nay ta bò caùi thaân naøy laøm khoå luïy, luaân hoài trong saùu neûo chòu ñuû muoân noãi söï ñau khoå, chöa

töøng ñem laïi phöôùc lôïi gì cho chuùng sinh, nay chính laø luùc taïo ñöôïc phöôùc lôïi, sao laïi bieáng treã nhö theá?” Ñaïi vöông suy nghó nhö vaäy, töï göôïng mình ñöùng daäy, leo vaøo trong ñóa caân, taâm raát hoan hyû, ñöôïc ñieàu chöa töøng coù. Luùc aáy, ñaïi ñòa hieän ñuû saùu thöù chaán ñoäng, taát caû cung ñieän cuûa chö Thieân ñeàu bò lay chuyeån. Chö Thieân nôi coõi Saéc truï trong hö khoâng ca ngôïi, thaáy Boà-taùt tu khoå haïnh, laøm ñöôïc vieäc khoù laøm ai naáy ñeàu buoàn caûm rôi leä nhö möa, roài laïi raûi caùc loaïi hoa trôøi ñeå baøy toû söï cuùng döôøng. Luùc ñoù, trôøi Ñeá Thích vaø Thieân töû Tyø-thuû ñeàu hieän nguyeân hình, ñöùng tröôùc nhaø vua noùi:

–Coâng ñöùc tu haønh khoå haïnh cuûa ñaïi vöông thöïc khoù coù theå nghó baøn! ÔÛ trong ba coõi, ñaïi vöông ñem coâng ñöùc aáy nhaèm mong caàu quaû vò Chuyeån luaân vöông, Phaïm vöông, Ñeá Thích, hay muoán laøm nhöõng gì?

Nhaø vua ñaùp:

–Baûn nguyeän cuûa ta chaúng phaûi caàu phöôùc baùo toân vinh nôi theá gian, chæ nguyeän ñem coâng ñöùc naøy ñeå caàu thaønh Phaät ñaïo.

Ñeá Thích laïi hoûi:

–Ngaøy nay thaân nhaø vua ñau nhöùc ñeán xöông tuûy, coù sinh taâm hoái haän chaêng? Nhaø vua ñaùp:

–Khoâng chuùt hoái haän. Ta thaáy nôi thaân oâng coù khoå naïn heát söùc lôùn. Ñeá Thích noùi:

–Nhaø vua noùi khoâng hoái haän, vaäy laáy gì laøm baèng chöùng? Nhaø vua beøn phaùt nguyeän:

–Ta töø khi phaùt taâm cho ñeán luùc naøy, khoâng coù chuùt maûy may hoái tieác. Neáu choã mong caàu quyeát ñònh thaønh Phaät cuûa ta laø chaân thaät khoâng hö doái ñuùng nhö baûn nguyeän thì xin khieán cho caùc chi phaàn nôi thaân theå cuûa ta hieän nay töùc khaéc bình phuïc nhö cuõ.

Phaùt lôøi theä nguyeän xong, chæ trong khoaûnh khaéc, thaân theå nhaø vua trôû laïi nhö tröôùc. Chö Thieân, ngöôøi ñôøi ñeàu ca ngôïi laø ñieàu chöa töøng coù, khoâng theå töï kìm cheá ñöôïc loøng vui möøng voâ haïn.

Ñöùc Phaät baûo ñaïi chuùng:

–Vua Thi-tyø thuôû xöa ñaâu phaûi laø ngöôøi xa laï, chính laø thaân Ta ngaøy nay. Luùc aáy, chuùng hoäi nghe lôøi Phaät noùi, thaûy ñeàu khaùc mieäng cuøng lôøi thöa hoûi:

–Thuôû xöa, Ñöùc Theá Toân nhaèm cöùu ñoä chuùng sinh, tu caùc haïnh xaû boû thaân maïng ñeå caàu ñaïi phaùp lôùn, ñeán khi thaønh ñaïo, bieån phaùp ñaõ vieân maõn, côø phaùp ñaõ döïng, troáng phaùp ñaõ ñaùnh, ñuoác phaùp ñaõ thaép, chính laø luùc caên cô cuûa chuùng sinh ñaõ thuaàn thuïc, nhaân duyeân thích hôïp, vì sao Nhö Lai laïi lìa boû taát caû chuùng sinh, muoán nhaäp Nieát-baøn maø chaúng thuyeát phaùp? Ñeán khi trôøi Phaïm thieân taùn thaùn tieàn thaân cuûa Nhö Lai vì doác caàu phaùp ñaõ xaû boû ngaøn ñaàu, luùc aáy, Ngaøi môùi nhaän lôøi, ñeán vöôøn Nai thuoäc nöôùc Ba-la- naïi, ba laàn chuyeån xe chaùnh phaùp, cuøng quaùn phaùp Töù dieäu ñeá. Tam baûo töø ñaáy môùi xuaát hieän taïi theá gian.

# Duyeân Khôûi 3:

M

**NHÖ LAI KHAÁT THÖÏC**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân ngöï taïi giaûng ñöôøng Truøng caùc trong tinh xaù Truùc laâm, thuoäc nöôùc Ma-kieät-ñaø. Saép ñeán giôø thoï trai, Phaät cuøng Toân giaû A-nan ñaép y mang bình

baùt vaøo thaønh khaát thöïc, thaáy moät caëp vôï choàng giaø yeáu, hai maét bò muø, laïi theâm ngheøo khoå, chæ coù moät ñöùa con duy nhaát tuoåi vöøa leân baûy. Ngöôøi con naøy thöôøng ñi xin veà nuoâi döôõng song thaân, khi naøo xin ñöôïc thöùc aên ngon, traùi caây töôi toát thì daâng cho cha meï aên tröôùc coøn ñoà aên khoâng ngon, traùi caây baàm heùo thì töï aên.

Luùc aáy, Toân giaû A-nan thaàm nghó: “Ñöùa beù naøy tuoåi coøn thô aáu maø coù haïnh chí hieáu, sôùm hoâm lo laéng aân caàn khoâng ñeå cha meï thieáu thoán”.

Ñöùc Phaät khaát thöïc xong trôû veà tinh xaù, thoï trai xong thì röûa chaân traûi toøa ngoài, vì ñaïi chuùng saép dieãn noùi kinh phaùp.

Toân giaû A-nan ñeán tröôùc Ñöùc Phaät, chaép tay baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chính trong khi con haàu Theá Toân vaøo thaønh khaát thöïc, thaáy moät em beù daét cha meï muø loøa xin aên ñaây ñoù, phuïng döôõng cha meï heát loøng hieáu thaûo. Haèng ngaøy laøm ñöôïc maõi nhö theá thì thaät laø khoù.

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy A-nan, chaúng nhöõng chæ keû taïi gia, maø haøng xuaát gia ñeàu phaûi laáy hieáu haïnh laøm vieäc tröôùc tieân. Xeùt veà coâng ñöùc, thì coâng ñöùc cuûa söï hieáu thaûo ñoái vôùi cha meï laø khoâng theå löôøng tính. Vì sao?

Ta nhôù vaøo thôøi quaù khöù, voâ löôïng kieáp veà tröôùc, luùc aáy Ta laø ñoàng töû tuoåi cuõng leân baûy. Vì loøng hieáu thuaän, neân töøng caét thòt thaân mình ñeå cöùu maïng soáng cuûa cha meï trong côn nguy caáp. Töø ñoù ñeán nay, Ta nhôø coâng ñöùc naøy thöôøng laøm Ñeá Thích hay vua coõi ngöôøi, cho ñeán hieän taïi, thaønh Phaät ñeàu do phöôùc ñöùc aáy.

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con muoán ñöôïc nghe nguyeân nhaân vieäc cöùu maïng soáng cho song thaân vaøo ñôøi tröôùc cuûa Ngaøi, vieäc aáy nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy A-nan, haõy neân laéng nghe, Ta seõ vì Toân giaû maø keå laïi chuyeän aáy.

Veà thôøi xa xöa, taïi coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy coù moät nöôùc lôùn teân laø Ñaéc-xoa-thi-la, nhaø vua teân laø Ñeà-baø, coù möôøi vò thaùi töû, moãi ngöôøi trò vì moät tieåu quoác. Thaùi töû uùt teân laø Thieän Truï. Ñaát nöôùc cuûa vua aáy sung tuùc, yeân oån, daân chuùng soáng trong caûnh thaùi bình. Luùc aáy coù vua hung aùc ôû nöôùc laùng gieàng teân La-haàu, muoán xaâm chieám ñaát nöôùc cuûa vua Thieän Truï. Vua La-haàu keát giao vôùi ñaùm hung baïo, cöû binh töôùng ñeán taán coâng. Vua Thieän Truï binh löïc thua suùt, neân phaûi boû chaïy veà nöôùc cuûa cha mình ñeå laùnh naïn.

Vua Thieän Truï coù moät thaùi töû raát yeâu quyù teân laø Thieän Sinh, tuoåi coøn thô aáu khoâng theå xa lìa, neân nhaø vua vöøa daét vôï vöøa dìu con voäi vaõ chaïy troán khoûi nöôùc. Ñöôøng veà coá höông coù hai ngaû: Moät ngaû chæ ñi baûy ngaøy thì ñeán queâ nhaø, coøn moät ngaû nöõa ñöôøng saù chaät heïp heûo laùnh quanh co, phaûi traûi qua möôøi boán ngaøy môùi tôùi. Nhaø vua coá gaéng mang theo löông thöïc döï tröõ ñuû baûy ngaøy, nhöng treân ñöôøng chaïy troán keû ñòch, taâm thaàn hoaûng loaïn, neân ñi nhaàm ngaû ñöôøng quanh co heûo laùnh, thaønh ra môùi ñi ñöôïc moät nöûa thì löông thöïc ñaõ caïn, nhöõng ngaøy keá tieáp caû ba ngöôøi ñeàu ñoùi khaùt moûi meät, xem khaép chung quanh haàu nhö khoâng coøn gì ñeå soáng. Vì söï caáp baùch cuøng keá phaûi hy sinh moät ngöôøi ñeå baûo toàn maïng soáng cho hai ngöôøi, neân nhaø vua môùi baûo vôï daãn con ñi tröôùc, coøn mình thì ñi sau ruùt göôm saép cheùm thaân vôï duøng ñeå nuoâi thaùi töû vaø maïng soáng cuûa thaân mình. Thaùi töû Thieän Sinh luùc aáy boãng nhieân nhìn laïi phía sau thaáy cha mình ñang giô kieám saép cheùm maãu haäu neân voäi vaõ taâu:

–Xin phuï vöông chôù gieát maãu thaân con, thaø caét thòt thaân con duøng laøm löông thöïc!

Con chöa töøng nghe coù ngöôøi con naøo laïi aên thòt meï mình.

Thieän Sinh aân caàn, thaønh khaån khoùc loùc van xin ñeå maãu haäu ñöôïc toaøn taùnh maïng. Thieän Sinh laïi taâu vôùi vua cha:

–Nguyeän ñem thòt cuûa thaân con cöùu soáng song thaân, neáu caét thòt thì xin chôù caét heát moät löôït, coù theå caét aên töø töø, ñuû keùo daøi soá ngaøy theo ñöôøng ñi coøn laïi. Neáu caét heát moät laàn, maïng con cheát roài thì thòt kia seõ thoái röõa, aét phaûi boû ñi, ñoái vôùi vieäc cöùu ñoùi nhö theá chaúng thaønh.

Khi aáy, vua cha cuøng maãu haäu ñoàng noùi vôùi Thieän Sinh:

–Ngaøy nay cha meï laøm ñieàu toäi loãi naøy thaät khoâng phaûi laø baûn yù cuûa chuùng ta.

Nhöng hai ta sao nhaãn taâm caàm dao tröïc tieáp caét thòt con mình.

Luùc aáy, vöông töû ñaõ ñònh yù saün, beøn caàm dao beùn töï caét thòt thaân mình, quyø daâng cho cha meï. Nhaø vua vaø phu nhaân thaáy vieäc nhö vaäy, buoàn khoùc thaûm thieát, hoài laâu môùi ñaønh loøng aên thòt con. Traûi qua maáy ngaøy, thòt treân thaân con ñeàu heát maø chöa ñeán nôi, côn ñoùi khaùt laïi caøng böùc baùch khoù chòu ñöïng ñöôïc. ÔÛ khoaûng giöõa nhöõng ñoát xöông chæ coøn chuùt ít thòt, ñuû ñeå duy trì maïng soáng thoi thoùp cuûa vöông töû vaøo nhöõng giôø phuùt cuoái cuøng. Thieän Truï vaø phu nhaân ñeàu duøng lôøi thöông yeâu an uûi con mình, guïc ñaàu vaøo nhau löu luyeán, roài ñaønh phaûi boû ñi.

Khi ñoù, vöông töû thaàm nghó: “Ta ñaõ ñem thòt mình cöùu soáng song thaân, mong cho cha meï veà ñeán queâ cuõ, thaân ñöôïc an oån, höôûng caûnh thaùi bình. Nguyeän ñem thieän caên naøy mau chöùng Boà-ñeà nhaèm cöùu ñoä taát caû chuùng sinh trong möôøi phöông, xa lìa caùc khoå, höôûng ñöôïc nieàm vui chaân thöôøng.” Luùc vöông töû phaùt nguyeän aáy, Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi hieän ñuû saùu thöù chaán ñoäng, taát caû chö Thieân nôi coõi Duïc, coõi Saéc ñeàu kinh ngaïc, lieàn duøng Thieân nhaõn quaùn saùt theá gian, môùi bieát Boà-taùt tu hieáu haïnh nhö theá. Caùc vò Thieân töû ôû trong hö khoâng chaép tay taùn döông coâng ñöùc, nöôùc maét rôi xuoáng nhö möa.

Baáy giôø, trôøi Ñeá Thích bieán laøm coïp, soùi muoán ñeán aên thòt ñeå thöû taâm Boà-taùt. Vöông töû töï nghó: “Caùc loaøi thuù döõ aáy muoán ñeán aên thòt ta, ta hieän chæ coøn naém xöông thöøa naøy, xin ñem taâm hoan hyû boá thí taát caû khoâng chuùt hoái tieác buoàn raàu.”

Töùc thì, Ñeá Thích lieàn hieän nguyeân hình ca ngôïi vöông töû:

–Thaät laø ít coù! Ñaõ coù theå duøng thòt nôi thaân mình ñeå cöùu maïng soáng cho cha meï, taâm hieáu thaûo nhö vaäy, khoâng ai saùnh kòp! Ngaøi caàu mong nhöõng gì, xin noùi cho chuùng toâi bieát.

Vöông töû ñaùp:

–Ta chæ doác caàu ñaït ñöôïc Phaät ñaïo voâ thöôïng. Thieân ñeá laïi hoûi:

–Toâi nay thaáy thaân ngaøi, vì hieáu döôõng ñoái vôùi cha meï maø da thòt ñeàu heát, söï ñau khoå ñoù thaät khoù nhaãn chòu, ngaøi coù hoái haän chaêng?

Vöông töû ñaùp:

–Neáu ñuùng nhö thaät laø taâm ta khoâng chuùt hoái haän, cuøng nhaát ñònh vaøo ñôøi vò lai ta seõ thaønh Phaät, thì xin khieán cho thòt treân thaân ta ñaày ñuû laïi nhö cuõ.

Noùi lôøi theä nguyeän aáy xong, töùc khaéc thaân theå ñöôïc bình phuïc nhö tröôùc. Khi aáy, Ñeá Thích vaø chö Thieân cuøng heát lôøi taùn thaùn:

–Hay thay! Hay thay!

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Vua Thieän Truï thuôû xöa nay chính laø phuï vöông Tònh Phaïn, vöông phu nhaân khi ñoù nay laø phu nhaân Ma-da, coøn vöông töû Thieän Sinh laø thaân Ta.

