PHAÄT NOÙI KINH BAÛN KHÔÛI THAÙI TÖÛ HIEÄN ÑIEÀM LAØNH

**QUYEÅN HAÏ**

Boà-taùt traûi qua nhieàu kieáp thöïc haønh haïnh thanh tònh, taâm ñaïi bi, thieàn ñònh töï taïi, söùc nhaãn haøng phuïc ma khieán cho chuùng thoaùi lui tan raõ. Vôùi ñònh taâm nhö theá, khoâng phaûi do trí suy tö maø do khoâng coù töôûng öu, hyû. Cho neân sau ñaàu ñeâm hoâm aáy, Boà-taùt chöùng ñaéc minh thöù nhaát, töï bieát sinh maïng ñôøi tröôùc cuûa mình töø voâ soá kieáp ñeán nay; tinh thaàn thay ñoåi, laàn löôït thoï thaân, nhieàu khoâng keå heát, Boà-taùt ñeàu chöùng bieát taát caû.

Ñeán nöûa ñeâm, Boà-taùt chöùng ñaéc minh thöù hai, bieát taát caû yù nieäm trong taâm cuûa chuùng sinh, thieän hay aùc, hoïa hay phöôùc, choã ñi ñaàu thai trong voøng sinh töû.

Ñeán cuoái ñeâm, Boà-taùt chöùng ñaéc minh thöù ba, giaùc ngoä giaûi thoaùt, döùt haún caùc laäu, bieát roõ caùc nghieäp trong nhieàu kieáp xa xöa cuûa mình, chöùng ñaéc Töù thaàn tuùc, tinh taán ñònh, duïc ñònh, yù ñònh vaø giôùi ñònh. Ñaït ñöôïc phaùp bieán hoùa, nhöõng ñieàu mong muoán ñeàu nhö yù, khoâng caàn duïng taâm thaân coù theå bay ñöôïc vaø coù theå phaân moät thaân thaønh traêm ngaøn thaân, cho ñeán öùc, vaïn, voâ soá, roài trôû laïi thaønh moät thaân. Ngaøi coù theå ñi xuyeân vaøo loøng ñaát, xuyeân qua vaùch ñaù, töø moät phöông hieän khaép, aån maát, xuaát hieän cuõng nhö soùng nöôùc, coù theå laøm cho trong thaân phaùt ra nöôùc löûa, coù theå laën trong nöôùc hoaëc ñi trong hö khoâng maø thaân khoâng bò rôi xuoáng, ngoài naèm trong hö khoâng nhö chim bay lieäng. Boà-taùt coù theå ñöùng treân cao baèng trôøi, tay naém tôùi maët trôøi, maët traêng, thaân muoán ñöùng thaúng ñeán trôøi Phaïm, Töï taïi cuõng ñöôïc. Maét Boà-taùt coù theå nhìn suoát, tai coù theå nghe khaép, yù coù theå bieát tröôùc moïi söï vieäc. Chö Thieân, Ngöôøi, Roàng, Quyû thaàn vaø nhöõng loaøi boø, bay, nhöõng coân truøng nhoû nhieäm nhaát,... thaân ñi, mieäng noùi, taâm nghó, Boà-taùt ñeàu thaáy nghe bieát. Nhöõng ngöôøi coù tham daâm hay khoâng tham daâm, coù saân giaän hoaëc khoâng saân giaän, ngöôøi ngu si hoaëc khoâng ngu si, ngöôøi coù aùi duïc hoaëc khoâng aùi duïc, ngöôøi coù haïnh ñaïi chí hoaëc khoâng coù haïnh ñaïi chí, ngöôøi coù haïnh noäi ngoaïi hoaëc khoâng coù haïnh noäi ngoaïi, ngöôøi coù nieäm thieän hoaëc nieäm baát thieän, ngöôøi coù nhaát taâm hoaëc khoâng nhaát taâm, ngöôøi coù yù giaûi thoaùt hoaëc khoâng coù yù giaûi thoaùt, taát caû Boà-taùt ñeàu bieát.

Boà-taùt quaùn thaáy khaép trong naêm ñöôøng: trôøi, ngöôøi, ñòa nguïc, suùc sinh, quyû thaàn.

Boà-taùt quaùn thaáy cha meï, anh em, vôï con trong nhieàu ñôøi tröôùc, teân hoï trong ngoaøi thaûy ñeàu phaân bieät. Vieäc cuûa moät ñôøi, möôøi ñôøi, traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá ñôøi cho ñeán thôøi gian cuûa kieáp hoaïi, kieáp khoâng vaø thôøi gian xuaát hieän cuûa con ngöôøi trong kieáp thaønh ñeàu coù theå bieát heát.

Boà-taùt coù theå bieát teân hoï noäi ngoaïi, aên maëc, khoå vui, thoï maïng daøi vaén, cheát ñaây sinh kia, luaân chuyeån caùc thöù töø luùc khôûi ñaàu cho ñeán qua söï thay ñoåi thaân hình, sinh giaø beänh cheát, hình saéc xaáu ñeïp, hieàn ngu khoå vui... cuûa chuùng sinh trong ba coõi, trong möôøi kieáp, traêm kieáp cho ñeán ngaøn vaïn öùc voâ soá kieáp, Boà-taùt ñeàu coù theå phaân bieät bieát ñöôïc. Boà-taùt thaáy ngöôøi, quyû thaàn, tuøy theo nghieäp cuûa hoï maø sinh vaøo naêm ñöôøng: Ñòa nguïc, hoaëc laøm suùc sinh, hoaëc laøm quyû thaàn, hoaëc sinh leân coõi trôøi hoaëc laøm thaân ngöôøi, coù ngöôøi sinh vaøo nhaø giaøu coù an vui, coù ngöôøi sinh vaøo nhaø ti tieän ngheøo heøn.

Boà-taùt bieát chuùng sinh meâ hoaëc, bò naêm aám ngaên che, ñoù laø: 1. Saéc; 2. Thoï; 3.

Töôûng; 4. Haønh; 5. Thöùc; ñeàu chaïy theo naêm duïc nhö: Maét tham saéc, tai tham tieáng, muõi tham höông, löôõi tham vò, thaân tham xuùc laùng mòn... ñöa ñeán aùi duïc. Hoaëc ñoái vôùi taøi saéc mô öôùc ñöôïc an vui, töø ñoù phaùt sinh nguoàn goác aùc, töø aùc ñöa ñeán khoå. Khaû naêng ñeå ñoaïn taän aùc taäp laø khoâng theo taâm daâm, duø nhoû nhö loâng toùc, thöïc haønh Baùt chaùnh ñaïo, thì caùc khoå seõ dieät. Thí nhö khoâng coù cuûi seõ khoâng coù löûa. Goïi ñoù laø ñaïo giaûi thoaùt vöôït khoûi theá gian.

Boà-taùt töï bieát ñaõ boû goác aùc khoâng daâm, noä, si, ñaõ döùt sinh töû, coäi goác ñaõ ñoaïn, khoâng coøn tai naïn, vieäc laøm ñaõ xong, trí tueä vieân maõn.

Khi sao mai vöøa moïc, Boà-taùt hoaùt nhieân ñaïi ngoä, ñaéc ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân, trôû thaønh Baäc Toái Chaùnh Giaùc, chöùng ñaéc möôøi taùm phaùp Phaät, möôøi thaàn löïc vaø boán voâ sôû uùy.

Möôøi taùm phaùp Phaät, nghóa laø töø luùc thaønh Phaät cho ñeán luùc nhaäp Nieát-baøn, laø:

1. Khoâng maát ñaïo.
2. Khoâng noùi lôøi voâ nghóa.
3. Luoân luoân chaùnh nieäm.
4. Luoân luoân tónh giaùc.
5. Luoân luoân ôû trong ñònh.
6. Luoân luoân tænh taùo, quaùn xeùt.
7. YÙ chí ñoä sinh khoâng giaûm.
8. Söï tinh taán khoâng giaûm.
9. Ñònh yù khoâng giaûm.
10. Trí tueä khoâng giaûm.
11. Söï giaûi thoaùt khoâng giaûm.
12. Giaûi thoaùt tri kieán khoâng giaûm.
13. Bieát roõ taát caû vieäc quaù khöù.
14. Bieát roõ taát caû vieäc vò lai.
15. Bieát roõ taát caû vieäc hieän taïi.
16. Quaùn saùt haønh ñoäng veà thaân baèng trí tueä.
17. Quaùn saùt ngoân haønh baèng trí tueä.
18. Quaùn caùc yù haønh baèng trí tueä. Ñoù laø möôøi taùm phaùp baát coäng. Möôøi thaàn löïc laø:
19. Ñöùc Phaät coù tri kieán raát saâu xa vi dieäu. Ñoù laø xöù vaø phi xöù ñeàu hieån loä nhö thaät höõu.
20. Ñöùc Phaät bieát roõ nhaân quaû nghieäp baùo ñôøi vò lai, hieän taïi vaø quaù khöù cuûa taát caû chuùng sinh.
21. Ñöùc Phaät phaân bieät ñöôïc taát caû yù nieäm khaùc nhau cuûa trôøi, ngöôøi vaø caùc chuùng sinh.
22. Ñöùc Phaät bieát heát bao nhieâu loaïi ngoân ngöõ cuûa chuùng sinh vaø ngoân ngöõ ñeå ñoä ñôøi.
23. Ñöùc Phaät bieát roõ voâ löôïng tình thaùi phöùc taïp trong theá gian.
24. Ñöùc Phaät luoân luoân soáng trong thieàn ñònh, hieåu roõ caùc loaïi thieàn ñònh vaø caùc taïp nhieãm cuûa caùc thieàn khaùc.
25. Ñöùc Phaät bieát heát choã troùi buoäc hoaëc côûi boû bí yeáu cuûa duïc vaø ñieàu neân thöïc haønh.
26. Trí tueä Ñöùc Phaät roäng nhö bieån, ngoân ngöõ hoaøn toaøn thieän, bieát roõ tuùc maïng cuûa taát caû chuùng sinh.
27. Thieân nhaõn thanh tònh cuûa Ñöùc Phaät thaáy thaàn thöùc ngöôøi vaø vaät ra khoûi thaân, khi döùt vaø thoï baùo tuøy theo thieän aùc hoïa phöôùc.
28. Ñöùc Phaät ñaõ ñoaïn heát phieàn naõo, khoâng coøn bò raøng buoäc, trí tueä hoaøn toaøn chaân chaùnh toái thöôïng, töï chöùng tri kieán, thaáu suoát ñaïo haïnh. Ñieàu ñaùng laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn sinh töû, trí tueä saâu xa saùng suoát.

Ñoù laø möôøi thaàn löïc cuûa Phaät. Töù voâ sôû uùy laø:

1. Thaàn trí chaùnh giaùc cuûa Ñöùc Phaät khoâng coù gì laø khoâng bieát. Nhöng ngöôøi ngu si cho raèng Ñöùc Phaät khoâng theå bieát khaép. Ñeán Phaïm, Ma caùc Thaùnh ñeàu khoâng theå baøn luaän veà trí tueä cuûa Phaät ñöôïc. Ngaøi ñi moät mình khoâng sôï.
2. Ñöùc Phaät ñaõ chaám döùt phieàn naõo. Nhöõng ngöôøi ngu si noùi phieàn naõo cuûa Phaät chöa heát. Ñeán Phaïm, Ma, caùc Thaùnh ñeàu khoâng theå baøn luaän chí cuûa Phaät ñöôïc. Ngaøi ñi moät mình khoâng sôï.
3. Ñöùc Phaät thuyeát giôùi kinh, moïi ngöôøi tuïng taäp. Ngöôøi ngu si noùi kinh Phaät ngaên ngaïi. Ñeán Phaïm, Ma, caùc Thaùnh ñeàu khoâng theå baøn luaän huûy baùng kinh ñieån chaân chaùnh cuûa Phaät. Ngaøi ñi moät mình khoâng sôï.
4. Ñöùc Phaät theå hieän ñaïo nghóa, daïy nhöõng ñieàu chaân chaùnh vaø quan troïng vöôït qua moïi khoå aùch. Ngöôøi ngu si noùi Phaät khoâng theå ñoä chuùng sinh heát khoå. Ñeán Phaïm, Ma, caùc Thaùnh ñeàu khoâng theå baøn luaän con ñöôøng chaân chaùnh cuûa Phaät. Ngaøi ñi khaép nôi khoâng sôï.

Ñöùc Phaät ñaït ñöôïc phaùp naøy vôùi taát caû tri kieán, Ngaøi ngoài tö duy: “Ñaây laø söï thaät vi dieäu, khoù bieát khoù löôøng, raát khoù ñaït ñöôïc ñeán cao toät voâ thöôïng, roäng khoâng bieân giôùi, thaêm thaúm khoâng bôø ñaùy, saâu xa khoâng theå ño, to lôùn bao truøm khaép ñaát trôøi, maø nhoû thì khoâng choã naøo.

Thuôû xöa, khi Ñöùc Phaät Ñaêng Quang thoï kyù Ta seõ laøm Phaät hieäu laø Thích-ca Vaên, nay quaû vieân thaønh. Traûi qua voâ soá kieáp, caàn khoå tieán tu hoâm nay môùi ñaït ñöôïc ñaïo quaû nhö vaäy. Ta nhôù kieáp xöa, thöïc haønh bao nhieâu coâng haïnh: Töø hieáu nhaân nghóa, chí thaønh kính leã, hieàn thieän trung chaùnh, hoïc ñaïo voâ vi cuûa baäc Thaùnh, giöõ yù thanh tònh nhu hoøa, thöïc haønh luïc ñoä: Boá thí, Trì giôùi, Tinh taán, Nhaãn nhuïc, Trí tueä, Nhaát taâm roát raùo, haønh Töù ñaúng taâm, töø bi cöùu giuùp, nuoâi döôõng chuùng sinh xem nhö con ñoû. Thöøa söï chö Phaät, tích ñöùc voâ löôïng, traûi qua nhieàu kieáp khoå nhoïc tinh caàn vaãn khoâng queân coâng haïnh naøy, nay Ta ñaõ thaønh töïu vieân maõn.”

Ñöùc Phaät hoan hyû noùi keä:

*Nay laøm Phaät chí toân, Boû daâm saïch phieàn naõo Ngöôøi theo ñeàu hoan hyû*

*Nguyeän maàu ñöôïc thaønh töïu Ta seõ vaøo Nieát-baøn.*

Khi Ñöùc Phaät môùi ñaéc ñaïo, Ngaøi bieát vì aên quaù ít neân thaân theå gaày goø, Ngaøi töø töø ñöùng daäy xuoáng soâng taém goäi. Taém xong, muoán leân bôø thì Ngaøi ñöôïc Thieân thaàn ñeø caønh caây thaáp xuoáng ñeå Ngaøi vòn maø leân.

Ñöùc Phaät trôû laïi ngoài döôùi goác caây, coù naêm traêm con chim Thanh töôùc bay ñeán löôïn quanh Phaät ba voøng roài bay ñi. Laïi coù ngöôøi con gaùi cuûa tröôûng giaû, môùi laáy choàng

phaùt nguyeän neáu sinh con trai, seõ naáu chaùo ñuû traêm vò ñeå cuùng thaàn nuùi röøng. Vì theá sau khi sinh ñöôïc con trai, coâ gaùi aáy raát vui möøng lieàn naáu chaùo vaø duøng baùt vaøng ñeå ñöïng. Coâ gaùi roùt chaùo, baùt vaø muoãng ñeàu saïch seõ, vôùi loøng voâ cuøng toân kính coâ ta cuøng hai thò nöõ ñi vaøo trong nuùi.

Töø xa coâ gaùi thaáy moät coäi caây ñeïp, lieàn sai thò nöõ ñeán ñoù tröôùc queùt doïn saïch seõ, thò nöõ ñeán nôi thaáy coù Ñöùc Phaät, khoâng bieát ñaây laø vò thaàn gì, lieàn trôû veà baùo vôùi coâ chuû:

–Coù moät vò thaàn ngoài döôùi goác caây.

Coâ gaùi sai thò nöõ ñoäi chaùo traêm vò leân ñaàu, quyø xuoáng daâng thöïc phaåm baèng chieác baùt vaøng.

Ñöùc Phaät daïy:

–Caùc con coù yù toát, hieän ñôøi seõ ñöôïc phöôùc ñöùc, gaëp ñöôïc ñaïo. Caùc coâ gaùi chaép tay kính leã Ñöùc Phaät vaø trôû veà.

Ñöùc Phaät duøng baùt chaùo xong, nhôù ñeán ba ñôøi Ñöùc Phaät tröôùc, khi môùi ñaéc ñaïo ñeàu coù ngöôøi hieán cuùng thöùc aên traêm vò daâng leân baèng chieác baùt vaøng nhö theá naøy. Nay nhöõng chieác baùt aáy ñeàu ôû taïi Long cung Vaên laân. Ñöùc Phaät lieàn neùm chieác baùt xuoáng doøng soâng, töï nhieân baùt troâi ngöôïc doøng nöôùc leân phía treân baûy daëm, chieác baùt cuûa Phaät chìm treân theo ba chieác baùt tröôùc, caû boán caùi choàng leân nhau cuøng loaïi nhö moät. Long vöông hoan hyû bieát laø coù Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät thieàn ñònh trong baûy ngaøy hoaøn toaøn khoâng dao ñoäng. Thaàn caây nghó Ñöùc Phaät môùi ñaéc ñaïo an vui thieàn toïa baûy ngaøy, chöa coù ai cuùng döôøng, ta phaûi tìm ngöôøi cuùng thöùc aên cho Ñöùc Phaät.

Khi aáy coù naêm traêm khaùch buoân ñi ngang qua beân nuùi, xe boø bò trôû ngaïi khoâng ñi ñöôïc, trong nhoùm ñi buoân coù hai ngöôøi laøm tröôûng ñoaøn: Moät ngöôøi teân Ñeà-vò, ngöôøi thöù hai teân Ba-lôïi sôï haõi, baûo vôùi moïi ngöôøi laø haõy ñeán caàu nguyeän thaàn nuùi.

Thaàn nuùi hieän ra choùi saùng noùi:

–Hieän coù Ñöùc Phaät ñang ôû beân bôø soâng Ni-lieân-thieàn, nöôùc Öu-löu naøy, chöa coù ai cuùng döôøng thöùc aên. Caùc ngöôi may maén coù thieän yù ñöôïc gaëp Ngaøi tröôùc, chaéc chaén seõ ñöôïc phöôùc lôùn.

Ngöôøi khaùch buoân nghe danh hieäu Phaät raát vui möøng, noùi: “Ñöùc Phaät laø Ñaáng Chí Toân duy nhaát maø trôøi, thaàn ñeàu cung kính, khoâng phaûi haïng taàm thöôøng”. OÂng ta duøng gaïo rang xay nhuyeãn troän vôùi maät ong, ñem ñeán goác caây ñaûnh leã daâng leân Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät nhôù caùc vò Phaät ñôøi tröôùc, nhaän söï cuùng döôøng ñeàu trì baùt, khoâng phaûi nhö caùc ñaïo nhaân khaùc nhaän thöùc aên baèng tay. Töù Thieân vöông töø xa bieát Phaät ñang caàn baùt, nhanh nhö ngöôøi löïc só co duoãi caùnh tay, hoï ñaõ ñeán treân nuùi AÙt-na. Nhö yù hoï nghó, töï nhieân trong ñaù hieän ra boán chieác baùt saïch thôm. Boán vò Thieân vöông moãi vò caàm moät caùi baùt daâng leân Ñöùc Phaät, xin Phaät thöông xoùt cho ngöôøi khaùch buoân cho hoï ñöôïc phöôùc lôùn. Do ñoù töø ñaây môùi coù baùt saét, sau naøy ñeä töû Phaät ñeàu duøng ñeå thoï thöïc. Ñöùc Phaät nghó: “Neáu chæ laáy moät baùt, coøn ba caùi baùt kia ñeå laïi, caùc vò Thieân vöông seõ khoâng vui.” Ngaøi nhaän caû boán caùi choàng leân tay traùi, roài laáy tay phaûi aán xuoáng khieán boán caùi hôïp thaønh moät.

Ñöùc Phaät nhaän coám maät xong, baûo caùc ngöôøi khaùch buoân:

–Caùc ngöôøi neân quy y Phaät, quy y Phaùp. Neáu coù chuùng Tyø-kheo thì neân töï quy y.

Moïi ngöôøi ñeàu vaâng lôøi chæ giaùo xin quy y ba ngoâi baùu. Phaät ñöùng leân ñeán nôi khaùc thoï thöïc. Thoï thöïc xong, Ñöùc Phaät chuù nguyeän cho caùc ngöôøi khaùch buoân:

–Nay, söï boá thí naøy seõ laøm cho ngöôøi aên ñöôïc söùc löïc doài daøo, seõ laøm cho ngöôøi

thí ñôøi ñôøi ñöôïc nhö yù, ñöôïc saéc ñeïp söùc khoûe, ñöôïc yeâu meán, vui veû, an laønh khoâng beänh, tuoåi thoï ñöôïc daøi laâu, caùc quyû aùc taø mò khoâng theå ñeán gaàn khuaáy phaù. Vì coù thieän taâm neân laäp goác ñöùc vöõng, caùc quyû thaàn thieän, trôøi thöôøng uûng hoä, khai môû ñaïo traøng, lôïi ích toát ñeïp, khoâng gaëp gian nan, hoaïn naïn. Laøm ngöôøi coù chaùnh kieán hoan hyû kính tin thuaàn khieát, khoâng loãi laàm; boá thí ngöôøi coù ñaïo ñöùc, phöôùc caøng lôùn daàn daàn taêng tröôûng, may maén toát ñeïp. Nguõ tinh, maët trôøi, maët traêng, hai möôi taùm ngoâi sao, trôøi, thaàn, quyû vöông thöôøng theo hoã trôï.

Ñaïi vöông cuûa boán coõi trôøi thöôøng ban thöôûng cho ngöôøi hieàn thieän. Ñoâng Ñeà-ñaàu- laïi, Nam Duy-thieåm-vaên, Taây Duy-laâu-laëc, Baéc Caâu-quaân-la cuõng thöôøng uûng hoä caùc ngöôi khieán cho khoâng gaëp ñieàu baát traéc, coù trí tueä nghieân taàm hoïc hoûi kính tin Phaät, Phaùp, Taêng, töø boû caùc vieäc aùc, khoâng töï buoâng lung, ñöôïc caùt töôøng trong hieän taïi.

Gieo phöôùc seõ ñöôïc phöôùc, haønh ñaïo seõ ñaéc ñaïo. Do nhôø ñaàu tieân gaëp Phaät, caùc ngöôi moät loøng toân kính phuïng söï, töø ñoù ñöa ñeán phöôùc baùo ñeä nhaát, hieän ñôøi ñöôïc chö thaàn uûng hoä, hieåu roõ chaân lyù, giaøu sang soáng laâu, ñaït ñeán Nieát-baøn.

Vì duøng coám maät maùt, Ñöùc Phaät phaùt noäi phong. Ñeá Thích bieát ngay, lieàn ñeán choã caây Dieâm-phuø-ñeà ôû treân thöôïng giôùi haùi quaû thuoác A-leâ-laëc, ñem ñeán baïch Phaät:

–Quaû naøy thôm ngon, coù theå duøng ñeå trò beänh noäi phong raát hay.

Ñöùc Phaät duøng quaû A-leâ-laëc, beänh lieàn khoûi ngay. Ngaøi ñi ñeán beân bôø soâng Vaên laân coå long voâ ñeà, thieàn ñònh trong baûy ngaøy, khoâng coøn truï vaøo hôi thôû, haøo quang chieáu saùng caû doøng soâng. Maét Long vöông môû ra, töï bieát nhö tröôùc, ñaõ thaáy aùnh saùng cuûa ba Baäc Chaùnh Giaùc roõ raøng tröôùc maét.

Long vöông hoan hyû taém goäi baèng caùc danh höông Chieân-ñaøn, toâ hôïp, ra khoûi nöôùc, thaáy Phaät töôùng toát boùng saùng nhö caây coù hoa. Long vöông nhieãu chung quanh Phaät baûy voøng thaân caùch choã Phaät boán möôi daëm, roàng coù baûy ñaàu laøm maïng löôùi che treân Ñöùc Phaät, yù roàng muoán duøng maïng löôùi naøy ñeå che chaén muoãi moøng, noùng laïnh. Khi aáy trôøi möa baûy ngaøy lieàn, roàng vaãn nhaát taâm, khoâng ñoùi khoâng khaùt, baûy ngaøy möa môùi döùt, Ñöùc Phaät xuaát thieàn. Long vöông töï hoùa laøm ñaïo nhaân nhoû tuoåi, phuïc söùc xinh ñeïp, cung kính ñaûnh leã thaêm hoûi Phaät:

–Ngaøi khoâng bò laïnh, khoâng bò noùng, khoâng bò ruoài muoãi laøm phieàn chung quanh

chöù?

Ñöùc Phaät ñaùp:

*Töø laâu nôi vaéng veû*

*Nghó ñaïo ñaït phöôùc nhanh, Xöa mong muoán ñöôïc nghe Ñeán nay bieát thaät nhanh, Khoâng bò baïo quaáy nhieãu Laøm an chuùng sinh nhanh, Ñoä ñôøi döùt ba ñoäc*

*Ñaït Nieát-baøn Phaät nhanh, Sinh ñôøi ñöôïc gaëp Phaät Nghe thoï kinh phaùp nhanh, Ñöôïc cuøng Bích-chi-phaät Gaëp gôõ Chaân nhaân nhanh, Khoâng laøm vieäc ngöôøi ngu Lìa ñöôïc ngöôøi aùc nhanh,*

*Coù trí phaân chaân nguïy Bieát tin chaùnh ñaïo nhanh.*

Ñöùc Phaät baûo Long vöông:

–Nay ngöôi neân quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Tyø-kheo Taêng.

Long vöông thoï tam quy, trong loaøi suùc sinh thì roàng ñöôïc gaëp Phaät ñaàu tieân.

Phaät duøng thaàn tuùc, dôøi toøa vaøo trong thaát ñaù. Ngaøi nghó ñeán baûn nguyeän muoán cöùu ñoä chuùng sinh. Ngaøi tö duy veà coäi nguoàn sinh töû, töø phaùp möôøi hai nhaân duyeân phaùt khôûi: “Do phaùp nhaân duyeân khôûi cho neân coù sinh töû, neáu phaùp nhaân duyeân dieät thì sinh töû dieät: vì laøm nhö vaäy, neân ñaït ñöôïc nhö vaäy. Taát caû chuùng sinh, yù laø tinh thaàn toái taêm môø mòt, hoaûng hoát voâ hình, khôûi ra thöùc töôûng, tuøy theo nghieäp thoï thaân, nhöng thaân khoâng laøm chuû. Thaàn thöùc voâ thöôøng, thöùc taâm bieán hoùa vaãn ñuïc khoù trong saïch, töï sinh töï dieät chöa töøng ngöøng nghæ, moät nieäm vöøa döùt moät nieäm laïi sinh. Gioáng nhö boït nöôùc, gioït naøy vöøa tan, laïi tieáp noái gioït khaùc. Ñeán nhö ba coõi: Duïc, Saéc, Voâ saéc, chín ñöôøng ñeàu buoäc nôi Thöùc, khoâng thoaùt ñöôïc khoå ñau meâ muoäi, khoâng bieát töï giaùc. Cho neân goïi ñoù laø si, khoâng bieát ñaïo maàu toái thöôïng cuûa Phaät, voán vaéng laëng voâ nieäm maø yù cuûa keû phaøm phu theá gian khoâng theå bieát ñöôïc.

Ñaïo thuaät ñaïo theá gian coù chín möôi saùu loaïi, loaïi naøo cuõng tin söï thôø phuïng cuûa

mình, hoï laøm sao bieát ñöôïc söï meâ hoaëc cuûa noù? Chuùng sinh tham ñaém soáng an nhaøn, öa thích aên uoáng, ñam meâ thinh saéc, cho neân khoâng theå öa Phaät ñaïo. Phaät ñaïo thanh tònh roãng khoâng, khoâng sôû höõu, keå caû thaân maïng, vaïn vaät cuõng khoâng tröôøng toàn. Giaû söû Ta noùi vôùi hoï theá gian laø khoå, roãng khoâng, khoâng sôû höõu thì ai coù theå tin ñöôïc ñieàu aáy? Thaät laø khoù khaên cho Ta! Ta muoán maëc nhieân im laëng, khoâng thuyeát phaùp cho theá gian.”

Ñöùc Phaät lieàn nhaäp ñònh yù, phoùng aùnh saùng giöõa chaân maøy chieáu ñeán taàng trôøi thöù baûy. Trôøi Ñaïi Phaïm bieát Ñöùc Phaät muoán nhaäp Nieát-baøn. Vì xoùt thöông ba coõi ñeàu bò suy hoaïi laâu daøi, khoâng bao giôø hieåu ñöôïc giaùo phaùp xuaát theá gian, sau khi cheát laïi ñoïa vaøo ba ñöôøng aùc, bieát bao giôø môùi thoaùt luaân hoài, vì laâu xa môùi coù moät Ñöùc Phaät. Khoù thay ñöôïc gaëp Phaät, gioáng nhö hoa Öu-ñaøm, neân baáy giôø Phaïm thieân vì trôøi, ngöôøi maø tha thieát thænh caàu xin Ñöùc Phaät thuyeát kinh. Ñaïi Phaïm noùi vôùi Ñeá Thích:

–Ñem thieân nhaïc Baøn-giaù ñeán thaïch thaát.

Ñöùc Phaät môùi xuaát thieàn, Baøn-giaù ñaùnh ñaøn vaø ca raèng:

*Nghe con ca möôøi löïc Boû trieàn caùi thieàn ñònh*

*Haøo quang chieáu baûy trôøi Höông ñöùc vöôït chieân-ñaøn Vua trôøi thaàn dieäu ñeán Ngöôõng moä mong thaáy Phaät Phaïm, Thích ñeàu toân kính Cuùi ñaàu muoán ñöôïc nghe.*

*Nguyeän baûn sinh cuûa Ngaøi Tinh taán qua traêm kieáp Ñaïi boá thí, Töù ñaúng*

*Möôøi löïc thoï aân roäng Trì tònh giôùi khoâng nhô Töø bi giuùp muoân loaøi*

*Cöông quyeát nhaäp thieàn trí*

*Traûi ñaïi bi ñi qua Khoå haïnh nhieàu voâ soá*

*Coâng huaân ñeán nay thaønh Söùc giôùi, nhaãn, ñònh, tueä, Ñaõ thu phuïc ma nhieãu Oai ñöùc truøm thieân haï Thaàn trí hôn Thaùnh linh Töôùng haûo khoâng ai saùnh*

*Taùm tieáng vang möôøi phöông Chí cao nhö Tu-di*

*Thanh tònh khoâng theå baøn, Döùt haún daâm, giaän, si Khoâng coøn hoïa giaø cheát Tö duy theo ñònh giaùc*

*Thöông xoùt khaép trôøi ngöôøi Khai môû kho phaùp baùu*

*Ban traûi cam loä quyù Khieán côûi boû sôï lo Nguy aùch ñöôïc an laønh*

*Meâ hoaëc, thaáy chaùnh ñaïo Taø nguïy gaëp chaân ngoân Taát caû ñeàu öa thích*

*Muoán nghe thoï khoâng nhaøm Xin môû phaùp baát töû*

*Hoùa ñoä coõi voâ cuøng.*

Ñöùc Phaät ñaõ bieát taát caû, lieàn xuaát ñònh. Phaïm thieân baïch Phaät:

–Töø kieáp laâu xa ñeán nay, con ñöôïc gaëp Phaät. Chö Thieân haân hoan vui möøng muoán ñöôïc nghe giaùo phaùp. Xin Ngaøi haõy thuyeát kinh cho theá gian. Mong Phaät chôù vaøo Nieát- baøn maø haõy vì chuùng sinh ngu muoäi khoâng coù maét trí tueä, chæ daïy con ñöôøng töø bi khieán chuùng sinh ñöôïc giaûi thoaùt. Trong chö Thieân vaø loaøi ngöôøi coù nhieàu baäc hieàn thieän, thích ñaïo vaø mau hieåu phaùp, cuõng coù ngöôøi tinh taán, coù theå thoï giôùi phaùp, raát sôï ba ñöôøng aùc. Xin Ngaøi môû kho baùu phaùp, röôùi nöôùc cam loä khieán cho nhieàu ngöôøi ñöôïc höôûng thoï.

Khi coõi ñôøi khoâng coù Phaät, con thaáy caùc ñaïo nhaân khaùc coøn ñuû ba ñoäc, töï yù saùng taùc kinh ñieån maø moïi ngöôøi hoïc phaùp khoâng chaân thaät ñoù, huoáng gì ñaïo thanh tònh, khoâng coøn daâm, noä, si cuûa Phaät? Cuùi xin Phaät thuyeát phaùp cho chuùng sinh ñöôïc nghe ñaïo chí thaønh.

Ñöùc Phaät daïy:

–Laønh thay, laønh thay! Phaïm thieân muoán ban boá an laïc cöùu ñoä cuøng khaép caùc theá gian, an uûi cöùu giuùp chuùng sinh laøm cho hoï ñöôïc giaûi thoaùt. Ta nghó theá gian tham aùi, tham duïc, ñoïa trong khoå sinh töû ít coù theå töï giaùc, voán phaùt sinh töø möôøi hai nhaân duyeân: Si duyeân Si, Haønh duyeân Haønh, Thöùc duyeân Thöùc, Danh töôïng duyeân Danh töôïng, Luïc nhaäp duyeân Luïc nhaäp, Caùnh laïc duyeân Caùnh laïc, Thoáng duyeân Thoáng, AÙi duyeân AÙi, Thoï duyeân Thoï, Höõu duyeân Höõu, Sinh duyeân Laõo, töû, öu, bi, khoå, naõo saàu lo. Coù ñuû ñaïi hoïa naøy, thaàn thöùc töø ñaây chuyeån thoï sinh töû. Ngöôøi muoán ñaéc ñaïo neân ñoaïn tham aùi, dieät tröø duïc tình, voâ vi voâ khôûi. Nhö theá Si dieät, Si dieät thì Haønh dieät, Haønh dieät thì Thöùc

dieät, Thöùc dieät thì Danh töôïng dieät, Danh töôïng dieät thì Luïc nhaäp dieät, Luïc nhaäp dieät thì Caùnh laïc dieät, Caùnh laïc dieät thì Thoáng dieät, Thoáng dieät thì AÙi dieät, AÙi dieät thì Thoï dieät, Thoï dieät thì Höõu dieät, Höõu dieät thì Sinh dieät, Sinh dieät thì Laõo, töû, öu, bi, khoå, naõo ñeàu ñoaïn taän. Ñoù goïi laø ñaéc ñaïo, chæ coù Ñöùc Phaät môùi giaùc ngoä ñöôïc, vì caùc phaùp naøy saâu xa khoù hieåu, phaùp trí tueä thanh tònh naøy keû phaøm phu theá gian khoâng theå bieát ñöôïc.

Ñaïo thuaät theá gian coù chín möôi saùu loaïi, moãi loaïi coù caùch thôø phuïng khaùc nhau: hoaëc thôø nguõ tinh, maët trôøi, maët traêng, trôøi ñaát hoaëc thôø nöôùc, löûa, quyû, thaàn, roàng... taát caû vì muoán caàu an oån trong ñôøi soáng, tham duïc, tham vò, öa thích thanh, saéc, cho neân khoâng theå öa thích Phaät ñaïo, khoâng nghe kinh Phaät, khoâng bieát phaùp yeáu. Keû phaøm phu taâm yù sai laàm, cho raèng thaân naøy vaø vaïn vaät thöôøng coøn. Neáu Ta noùi vôùi hoï raèng nhöõng gì hieän höõu ñeàu voâ thöôøng, coù thaân ñeàu coù khoå, thaân naøy thaät chaúng phaûi cuûa ta, roãng khoâng khoâng coù sôû höõu, baø con hoï haøng chaúng phaûi cuûa ta. Nhöõng lôøi noùi chaân chaùnh ñoù gioáng nhö ngöôïc ñôøi, ai maø chòu tin ñieàu naøy? Thaät khoù khaên cho Ta! Chi baèng Ta nhaäp vaøo Nieát-baøn! Cho neân chæ muoán im laëng maø thoâi.

Phaïm vöông laïi thænh:

*Ngöôøi trong theá gian töø voâ soá kieáp Trong töû sinh khoù nghe kinh Phaät Phaät hieän trong ñôøi cöùu muoân loaøi Nay ñaït nguyeän roài, ñôøi khoù coù.*

*Con kính leã Phaät, Ñaáng Cao Toät! Theá gian buoäc maõi trong toái taêm Phaùt khôûi möôøi löïc trí voâ bieân Seõ môû kho phaùp, ban tueä saùng*

*Chieáu khaép trôøi ngöôøi khieán khai ngoä. Phaät ñoä taát caû, con quy kính!*

*Ngaøi töøng phaùt nguyeän vì ngöôøi khoå Tinh caàn tích ñöùc nguyeän vieân thaønh Thöông chuùng sinh voâ minh laõo töû Xin ban thuoác phaùp cöùu beänh ñau Phaät töø voâ thöôïng, con kính thænh!*

Ñöùc Phaät nhaän lôøi thænh cuûa Phaïm thieân, Ngaøi nghó ai coù theå ñöôïc hoùa ñoä? Ngaøy xöa phuï vöông sai naêm ngöôøi theo haàu ta, nay hoï ñang ôû trong nuùi. Ñöùc Phaät ñi vaøo nuùi. Naêm ngöôøi kia troâng thaáy Phaät hoï noùi vôùi nhau:

–Ngöôøi kia ñeán ñaây, chuùng ta caån thaän ñöøng ñöùng daäy.

Khi Ñöùc Phaät ñeán, naêm ngöôøi ñeàu ñöùng daäy vaø baát chôït ñaûnh leã Ngaøi. Ñöùc Phaät

hoûi:

–Caùc oâng ñaõ daën loøng sao khoâng giöõ vöõng? Caùc oâng daën nhau khi Ta ñeán chôù

ñöùng daäy, sao laïi ñaûnh leã Ta?

Naêm ngöôøi khoâng traû lôøi ñöôïc, hoï xin laøm ñeä töû Phaät. Ñöùc Phaät ñöa tay xoa ñaàu naêm ngöôøi cho laøm Sa-moân. Naêm ngöôøi ñi ñeán nhöõng goác caây, moãi ngöôøi ñeàu ngoài tö duy Ñöùc Phaät.

Ñöùc Phaät laïi nhôù ñeán oâng Öu-vi Ca-dieáp ôû gaàn ñaáy, oâng duõng maõnh vaø thoâng minh xuaát chuùng laïi coù danh tieáng, töø vua quan, daân chuùng ai cuõng toân suøng. OÂng ta cuøng naêm traêm ñeä töû ñang ôû beân bôø soâng Ni-lieân-thieàn, Ñöùc Phaät muoán hoùa ñoä oâng tröôùc khieán cho oâng ta ñöôïc lieãu ngoä hoan hyû, tin öa Phaät phaùp. Ñöùc Phaät cuøng nhöõng ngöôøi theo

hoïc ñi ñeán choã Ca-dieáp.

Ca-dieáp thaáy Ñöùc Phaät, ñöùng daäy ngheânh ñoùn ca ngôïi:

–Haïnh phuùc thay! Baäc Ñaïi Ñaïo Nhaân ñeán ñaây. Ngaøi coù ñöôïc khoûe khoâng? Ñöùc Phaät ñaùp:

*Voâ beänh phuùc lôïi nhaát Tri tuùc giaøu coù nhaát Baïn toát thaân haäu nhaát Nieát-baøn an vui nhaát.*

Ca-dieáp thöa:

–Ñöùc Theá Toân coù ñieàu chi daïy baûo. Ñöùc Phaät daïy:

–Ta muoán noùi vôùi oâng moät vieäc, oâng haõy bình thaûn ñöøng noåi giaän, caûm phieàn cho ta möôïn ngoâi nhaø löûa ôû trong ñoù moät ñeâm.

OÂng ta ñaùp;

–Toâi khoâng thích nhö vaäy, vì trong ñoù coù moät con roàng ñoäc, sôï noù seõ haïi Ngaøi. Ñöùc Phaät baûo:

–Khoâng, roàng ñoäc khoâng haïi Ta ñaâu. Ñöùc Phaät möôïn ñeán ba laàn, Ca-dieáp noùi:

–Dó nhieân laø Ñaïi Ñaïo Nhaân ñöùc cao coù theå ôû trong nhaø ñoù raát an oån.

Ñöùc Phaät taém goäi saïch roài vaøo trong nhaø löûa, laáy coû traûi döôùi ñaát, Ngaøi ngoài ñöôïc giaây laùt thì ñoäc long noåi saân giaän, trong thaân phun ra khoùi, Ñöùc Phaät cuõng hieän thaàn thoâng phun khoùi töø trong thaân ra. Roàng caøng phaãn noä, toaøn thaân phun ra löûa, Ñöùc Phaät cuõng hieän thaàn thoâng thaân phoùng ra aùnh löûa. Ngoïn löûa cuûa roàng, aùnh saùng cuûa Phaät, luùc ñoù ñeàu boác maïnh laøm cho ngoâi thaát ñaù böøng chaùy. Khoùi löûa ñaõ boác leân cao, gioáng nhö tình traïng bò hoûa hoaïn. Ñang ñeâm Ca-dieáp daäy nhìn sao, thaáy ngoâi thaát löûa chaùy röïc, oâng la leân:

–OÂi thoâi! Khaù tieác cho Ñaïi Sa-moân ñoan chaùnh, khoâng nghe theo lôøi ta ñeå ñeán noãi bò ñoäc long laøm haïi.

Ñöùc Phaät bieát yù Ca-dieáp, Ngaøi ôû trong thaát duøng ñaïi thaàn löïc tieâu dieät söï ñoäc haïi cuûa roàng vaø haøng phuïc con roàng ñeå vaøo trong baùt cuûa Ngaøi.

Luùc aáy Ca-dieáp hoaûng hoát sai naêm traêm ñeä töû ñem moät bình nöôùc ñeå daäp taét ngoïn löûa, nhöng heã xòt moät bình nöôùc thì thaønh moät ngoïn löûa. Thaày troø caøng kinh hoaûng cuøng than:

töû:

–OÂi chao ñaïi ñaïo nhaân ñaõ bò cheát roài!

Saùng sôùm Ñöùc Phaät caàm bình baùt ñöïng ñoäc long ñi ra. Ca-dieáp kinh haõi noùi:

–Ñaïi ñaïo nhaân vaãn coøn soáng sao? Caùi gì ôû trong baùt aáy vaäy? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Ñöông nhieân laø Ta coøn soáng, coøn trong baùt naøy chính laø con ñoäc long. Moïi ngöôøi sôï haõi khoâng daùm vaøo thaát. Ñöùc Phaät noùi:

–Ta ñaõ haøng phuïc ñoäc long vaø truyeàn giôùi cho noù roài.

Ca-dieáp töï cho laø mình ñaõ ñaéc ñaïo, goïi Phaät laø phi chaân, quay laïi noùi vôùi caùc ñeä

–Vò Ñaïi Sa-moân naøy laø baäc Thaàn cao toät, tuy nhieân vò thaàn naøy chöa ñaéc ñaïo,

khoâng baèng ta ñaõ chöùng quaû La-haùn.

Ñöùc Phaät ñi ñeán gaàn Ca-dieáp ngoài xuoáng moät goác caây. Ñeâm thöù nhaát Töù Thieân

vöông cuøng xuoáng nghe Phaät thuyeát kinh. Töù vöông coù thaân hình choùi saùng röïc rôõ nhö löûa. Ca-dieáp ñang ñeâm daäy, troâng thaáy Ñöùc Phaät beân caïnh coù boán ngoïn löûa. Saùng sôùm oâng ta ñeán hoûi:

–Ñaïi ñaïo nhaân maø cuõng thôø löûa sao? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Ta khoâng thôø löûa. Ca-dieáp noùi:

–Chöù sao toái hoâm qua ôû ñaây coù boán ngoïn löûa? Ñöùc Phaät baûo:

–Toái hoâm qua coù Töù Thieân vöông xuoáng ñaây nghe kinh, ñoù laø aùnh saùng cuûa caùc oâng aáy.

Ca-dieáp suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy laø thaàn cao toät, tuy nhieân vò thaàn naøy vaãn chöa ñaéc ñaïo, khoâng baèng ta ñaõ chöùng quaû La-haùn”.

Ñöùc Phaät döøng laïi döôùi goác caây. Ñeâm thöù hai, Thieân ñeá Thích nöûa ñeâm laïi xuoáng nghe Phaät thuyeát kinh. Ñeá Thích vôùi haøo quang chieáu saùng röïc rôõ coøn hôn caû aùnh saùng lôùn. Ca-dieáp ñang ñeâm daäy troâng thaáy moät beân Ñöùc Phaät coù löûa saùng gaáp boäi hôn caû aùnh saùng toái hoâm qua, oâng suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tieáp tuïc thôø löûa”.

Saùng sôùm oâng ta laïi ñeán hoûi Phaät:

–Ñaïi ñaïo nhaân thôø thaàn löûa phaûi khoâng? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Khoâng, toái hoâm qua Ñeá Thích xuoáng ñaây nghe thuyeát kinh neân coù töôùng choùi saùng nhö vaäy.

Ca-dieáp suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy chính laø Baäc Ñaïi thaàn thaùnh, tuy nhieân chöa ñaéc ñaïo, khoâng baèng ta ñaõ chöùng quaû La-haùn.”

Ñeâm sau laïi coù ñeä thaát Phaïm thieân ñeán nghe kinh, töôùng choùi saùng cuûa Phaïm thieân gaáp boäi hôn trôøi Ñeá Thích.

Ca-dieáp nöûa ñeâm thöùc daäy, troâng thaáy aùnh saùng beân Ñöùc Phaät coøn raïng rôõ hôn ñeâm qua. Saùng sôùm oâng ta laïi hoûi:

–Ñaïi ñaïo nhaân thôø löûa chaêng? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Ta khoâng thôø löûa. Ca-dieáp laïi hoûi:

–Vaäy thì toái hoâm qua sao laïi coù aùnh saùng chieáu gaáp boäi? Ñöùc Phaät noùi:

–Toái hoâm qua Phaïm thieân xuoáng ñaây nghe kinh, ñoù laø töôùng choùi saùng cuûa oâng ta. Ca-dieáp laïi suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc, nhöng chöa ñaéc ñaïo,

khoâng baèng ta ñaõ chöùng quaû La-haùn”.

Naêm traêm ñeä töû Ca-dieáp, moãi ngöôøi thôø ba ngoïn löûa toång coäng laø moät ngaøn naêm traêm ngoïn. Saùng sôùm hoï ñoát löûa, nhöng löûa khoâng chaùy, laáy laøm laï, hoï baïch thaày, thaày noùi:

–Ta nghi ñaây laø do Ñaïi Sa-moân laøm.

Ca-dieáp ñeán hoûi Phaät:

–Naêm traêm ngöôøi ñeä töû cuûa toâi thöôøng thôø moät ngaøn naêm traêm ngoïn löûa, saùng hoâm nay hoï ñoát löûa, nhöng caùc ngoïn löûa ñeàu khoâng chaùy, coù phaûi do Ñaïi Ñaïo Nhaân laøm khoâng?

Ñöùc Phaät ñaùp:

Baây giôø oâng coù muoán laøm cho löûa chaùy khoâng? Ñöùc Phaät hoûi ñeán ba laàn, Ca-dieáp ñeàu ñaùp laø muoán. Ñöùc Phaät baûo:

–OÂng veà ñi löûa seõ chaùy.

Theo lôøi noùi, caùc ngoïn löûa ñeàu chaùy. Ca-dieáp laïi nghó: “Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc nhöng chöa ñaéc ñaïo, khoâng baèng ta ñaõ chöùng quaû La-haùn”.

Ca-dieáp cuõng thôø ba ngoïn löûa, buoåi saùng sôùm oâng ta ñoát löûa, löûa laïi khoâng chaùy.

OÂng nghó laïi laø Ñaïi Sa-moân laøm chöù khoâng ai caû, lieàn ñeán hoûi Ñöùc Phaät:

–Toâi thôø ba ngoïn löûa, saùng nay ñoát löûa, löûa khoâng chaùy ñöôïc. Toâi nghó laø Ñaïi Sa- moân laøm phaûi khoâng?

Ñöùc Phaät ñaùp:

–OÂng coù muoán löûa chaùy trôû laïi khoâng?

Ñöùc Phaät hoûi ñeán ba laàn, Ca-dieáp ñeàu noùi muoán. Ñöùc Phaät baûo:

–Haõy veà ñi, löûa seõ chaùy.

Theo lôøi noùi, caùc ngoïn löûa ñeàu chaùy.

Ca-dieáp laïi suy nghó: “Ñaïi Sa-moân tuy coù thaàn tuùc, nhöng chöa ñaéc ñaïo, khoâng baèng ta ñaõ chöùng quaû La-haùn”.

Sau khi löûa chaùy, Ca-dieáp laïi muoán löûa taét nhöng khoâng theå laøm cho taét ñöôïc. Naêm traêm ñeä töû vaø caùc ngöôøi thôø löûa cuøng goùp söùc hoã trôï laøm cho löûa taét maø löûa vaãn khoâng taét. Hoï ñeàu noùi: “Ñaây laø do Ñaïi Sa-moân laøm chöù khoâng ai caû”.

Ca-dieáp ñeán hoûi Phaät:

–Löûa ñaõ chaùy roài nay khoâng theå daäp taét ñöôïc. Ñöùc Phaät baûo:

–OÂng coù muoán daäp taét löûa khoâng? Ca-dieáp thöa:

–Muoán.

Ñöùc Phaät baûo:

–Haõy veà ñi, löûa seõ taét.

Töùc thôøi taát caû löûa ñeàu taét. Ca-dieáp suy nghó nhö cuõ: “Vò Ñaïi Sa-moân tuy coù thaàn tuùc, nhöng chaúng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Ca-dieáp ñeán baïch Phaät:

–Xin ñaïi ñaïo nhaân haõy ôû laïi ñaây ñöøng ñi ñaâu xa. Ta seõ cung caáp thöïc phaåm cho Ngaøi.

Ca-dieáp trôû veà, ra leänh cho ngöôøi nhaø: ngaøy mai haõy laøm côm thaät ngon, chuaån bò giöôøng gheá. Ñeán giôø côm, ñích thaân Ca-dieáp ñi thænh Phaät.

Ñöùc Phaät daïy:

–OÂng haõy veà tröôùc ñi, Ta seõ ñeán sau.

Ca-dieáp vöøa ñi, nhö ngöôøi co duoãi caùnh tay, Ñöùc Phaät ñaõ ñeán theá giôùi Phaát-vu-ñaõi caùch haøng maáy ngaøn öùc vaïn daëm veà höôùng Ñoâng, haùi quaû Dieâm-baëc boû ñaày baùt roài trôû veà. Ca-dieáp vaãn chöa ñeán, Ñöùc Phaät ñaõ ngoài treân toøa cuûa mình.

Ca-dieáp ñeán hoûi:

–Ñaïi ñaïo nhaân ñi ñöôøng naøo ñeán ñaây? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Sau khi oâng ñi roài, Ta ñeán coõi Phaát-vu-ñaõi phía Ñoâng, haùi quaû Dieâm-baëc muøi vò raát ngon, coù theå aên ñöôïc. OÂng haõy laáy aên thöû. Ñöùc Phaät thoï thöïc xong roài ra ñi, Ca-dieáp tieáp tuïc suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc, nhöng khoâng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Saùng hoâm sau, ñeán giôø aên Ca-dieáp laïi thænh Ñöùc Phaät, Ñöùc Phaät nhaän lôøi, baûo Ca- dieáp ñi tröôùc Ngaøi seõ ñi sau. Ca-dieáp ra ñi roài, Ñöùc Phaät laïi ñi veà phía Nam cuoái coõi Dieâm-phuø-ñeà khoaûng vaøi ngaøn vaïn daëm, haùi quaû A-leâ-laëc boû ñaày baùt roài trôû veà. Ca-dieáp vaãn chöa veà, Ñöùc Phaät ñaõ ngoài treân toøa. Ca-dieáp ñeán nôi hoûi:

–Vì sao Ngaøi ñeán ñaây tröôùc ñöôïc? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Sau khi oâng ñi roài, Ta ñi ñeán phía Nam cuoái coõi naøy haùi quaû A-leâ-laëc cuõng coù muøi vò thôm vaø aên ñöôïc. OÂng haõy laáy ra duøng. Ñöùc Phaät thoï thöïc xong roài ñi, Ca-dieáp tieáp tuïc suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc nhöng khoâng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Saùng ngaøy sau Ca-dieáp laïi ñeán thænh Phaät. Ñöùc Phaät chaáp thuaän, baûo Ca-dieáp ñi tröôùc Ngaøi seõ ñeán sau. Khi Ca-dieáp ra ñi roài, Ñöùc Phaät ñi veà phía Taây ñeán coõi Caâu-da-ni caùch vaøi ngaøn öùc daëm, haùi quaû A-ma-laëc boû ñaày baùt roài trôû veà. Ngaøi veà tröôùc Ca-dieáp vaø ngoài leân toøa cuûa mình. Ca-dieáp ñeán sau, hoûi:

–Ñaïi nhaân ñi ngaõ naøo veà ñaây? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Sau khi oâng ñi roài, Ta ñi veà phía Taây coõi Caâu-da-ni haùi quaû A-ma-laëc, muøi vò thôm coù theå aên ñöôïc. OÂng haõy laáy ra aên.

Ca-dieáp laïi suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc, nhöng khoâng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Saùng hoâm sau Ca-dieáp laïi thænh Phaät. Ñöùc Phaät baèng loøng baûo Ca-dieáp ñi tröôùc, Ngaøi ñi sau. Ca-dieáp nhìn lui laïi boãng nhieân khoâng thaáy Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät duøng thaàn tuùc leân phía Baéc, ñeán coõi Uaát-ñôn-vieät, caùch vaøi ngaøn öùc daëm, laáy luùa gaïo töï nhieân ñöïng ñaày baùt trôû veà. Ngaøi ñeán tröôùc Ca-dieáp vaø ngoài leân toøa cuûa mình. Ca-dieáp ñeán sau hoûi:

–Ñaïi ñaïo nhaân laïi ñi ñöôøng naøo ñeán ñaây? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Khi ngöôøi ñaõ ñi roài, Ta ñi veà phöông Baéc ñeán xöù Uaát-ñôn-vieät laáy thöù gaïo ñaõ chín coù muøi vò thôm ngon, oâng haõy laáy aên thöû.

Ñöùc Phaät thoï trai xong trôû veà, Ca-dieáp laïi suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc nhöng khoâng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Ngaøy hoâm sau, ñeán giôø thoï trai, Ñöùc Phaät oâm bình baùt töï ñeán nhaø Ca-dieáp nhaän thöïc phaåm roài veà. Ñeán choã yeân tònh Ñöùc Phaät thoï thöïc xong vaø muoán suùc mieäng, Thieân ñeá bieát yù Phaät lieàn ñeán choã Ngaøi, laáy tay chæ ñaát, nöôùc chaûy thaønh ao ñeå cho Phaät duøng.

Vaøo luùc xeá tröa, Ca-dieáp ñi daïo quanh trong xoùm, thaáy coù suoái nöôùc, laáy laøm laï hoûi Phaät:

–Vì sao coù con suoái naøy? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Buoåi saùng Ta ñeán nhaø oâng khaát thöïc, luùc trôû veà ngang ñaây thoï thöïc xong, coù yù muoán suùc mieäng, Thieân ñeá Thích chæ ñaát laøm cho nöôùc chaûy ra. OÂng phaûi goïi ñaây laø ao Chæ ñòa.

Ca-dieáp laïi nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc, nhöng khoâng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Ñöùc Phaät trôû veà döôùi goác caây, giöõa ñöôøng thaáy y raùch ai boû Ngaøi muoán laáy giaët. Trôøi Ñeá Thích bieát yù Phaät, lieàn leân treân nuùi AÙt-na laáy taûng ñaù vuoâng vöùc, ñeïp, baèng thaúng ñem ñeán beân bôø ao baïch Phaät:

–Ngaøi coù theå duøng ñeå giaët y.

Ñöùc Phaät giaët xong muoán phôi y, Thieân ñeá Thích laïi ñi laáy taûng ñaù saùu caïnh ñem ñeán ñeå Phaät duøng phôi y.

Ca-dieáp thaáy beân bôø ao coù hai vieân ñaù toát, laïi hoûi Phaät:

–Vì sao coù ñaù toát naøy? Phaät ñaùp:

–Ta muoán giaët y vaø phôi y, Thieân ñeá Thích ñeán nuùi AÙt-na ñem hai taûng ñaù naøy ñeán cho Ta duøng.

Ca-dieáp laïi suy nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy laø coù thaàn tuùc nhöng khoâng coù baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Ñöùc Phaät sau khi vaøo ao Chæ ñòa taém goäi xong muoán leân bôø maø khoâng coù choã vòn, treân bôø ao voán coù caây teân Ca-hoøa raát cao lôùn ñeïp ñeõ, caây ñoù töï nhieân cong xuoáng ñeán choã Phaät. Phaät vòn caây leân bôø.

Ca-dieáp thaáy caây cong xuoáng ruû boùng maùt, laáy laøm quaùi laï neân hoûi Phaät. Ñöùc Phaät

ñaùp:

–Ta vaøo ao taém, muoán leân bôø maø khoâng coù choã vòn, cho neân thaàn caây laøm cho

caønh cong laïi ñeå Ta leân bôø.

Ca-dieáp laïi nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc nhöng khoâng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Khi aáy vua Ma-kieät vaø caùc quan daân, vaøo ngaøy leã hoäi trong naêm hoï cuøng ñeán choã Ca-dieáp vui chôi baûy ngaøy.

Ca-dieáp suy nghó: “Phaät coù trí thaàn thaùnh saùng suoát, moïi ngöôøi thaáy Phaät aét seõ boû ta maø khoâng thôø phuïng ta nöõa, phaûi laøm theá naøo ñeå oâng aáy boû ñi, cho ta vui chôi baûy ngaøy.

Ñöùc Phaät bieát yù Ca-dieáp, lieàn aån ñi baûy ngaøy. Sau baûy ngaøy, Ca-dieáp laïi suy nghó: “Trong thôøi gian baûy ngaøy ta coù leã hoäi coøn laïi raát nhieàu thöùc aên, phaûi chi coù Ñaïi Sa-moân ñeán duøng côm thì vui bieát bao”.

Ñöùc Phaät töø xa bieát yù Ca-dieáp, lieàn ñeán ngay. Ca-dieáp vui möøng noùi:

–Ñaïi ñaïo nhaân ñeán, thaät hay quaù! Toâi cuùng döôøng Ngaøi, nhöng trong thôøi gian baûy ngaøy khoâng bieát Ngaøi ôû ñaâu?

Ñöùc Phaät noùi:

–Trong luùc vua cuøng caùc quan daân ñeán ñaây döï leã hoäi baûy ngaøy, oâng ñaõ nghó raèng: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy thaät laø trí tueä thaàn thaùnh saùng suoát, neáu moïi ngöôøi thaáy oâng ta aét seõ boû ta vaø khoâng thôø phuïng ta nöõa, phaûi laøm theá naøo ñeå oâng aáy boû ñi, cho ta vui chôi baûy ngaøy.” Vì theá neân Ta ñi. Nay oâng nghó nhôù ñeán Ta neân Ta trôû laïi.

Ca-dieáp laïi nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy môùi bieát yù ngöôøi, tuy nhieân khoâng baèng chaân ñaïo cuûa ta”.

Baáy giôø naêm traêm ñeä töû cuûa Ca-dieáp ñeàu ñi chaët cuûi, moãi ngöôøi vaùc theo moät caùi buùa, nhöng caùc buùa aáy ñeàu khoâng chaët ñöôïc. Hoï hoaûng sôï ñeán baïch thaày, thaày noùi:

–Ñuùng laø Ñaïi Sa-moân laøm chöù khoâng ai caû. Ca-dieáp ñeán hoûi Phaät:

–Caùc ñeä töû cuûa toâi cuøng ñi chaët cuûi, ñöa buùa leân nhöng haï xuoáng khoâng ñöôïc.

Ñöùc Phaät noùi:

–Ngöôøi veà ñi, buùa seõ haï xuoáng ñöôïc.

Caùc buùa ñeàu haï xuoáng, sau khi buùa haï xuoáng laïi dính vaøo cuûi khoâng nhaác leân ñöôïc. Ca-dieáp laïi ñeán baïch Phaät:

–Nay buùa ñaõ haï xuoáng roài khoâng nhaác leân ñöôïc. Ñöùc Phaät ñaùp:

–Haõy veà ñi, Ta seõ laøm cho buùa nhaác leân ñöôïc. Ngaøi laøm cho buùa nhaác leân söû duïng ñöôïc.

Ca-dieáp laïi nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy coù thaàn tuùc nhöng khoâng baèng chaân ñaïo cuûa

ta”.

Luùc aáy nöôùc soâng Ni-lieân-thieàn chaûy xieát Ñöùc Phaät duøng thaàn thoâng töï nhieân laøm

cho nöôùc ñöùng yeân moät choã, khieán nöôùc bò ngheõn daâng leân cao quaù ñaàu ngöôøi, laøm cho buïi döôùi ñaùy soâng boác leân cao roài Ñöùc Phaät ñi trong ñoù.

Ca-dieáp sôï Phaät bò nöôùc cuoán troâi lieàn cuøng caùc ñeä töû ñeán ñoù, hoï ngoài treân thuyeàn ñi tìm Phaät. Ca-dieáp thaáy nöôùc bò ngheõn giaùn ñoaïn, chính giöõa buïi bay leân vaø Phaät ñi trong ñoù. Ca-dieáp keâu leân:

–Ñaïi ñaïo nhaân vaãn coøn soáng ö? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Dó nhieân, Ta vaãn coøn soáng. Ca-dieáp hoûi:

–Ngaøi coù muoán leân thuyeàn khoâng? Ñöùc Phaät baûo:

–Raát toát.

Ñöùc Phaät phaùt sinh yù nghó: “Nay Ta phaûi hieän thaàn thoâng ñeå oâng ta taâm phuïc”. Ngaøi lieàn töø trong nöôùc xuyeân qua döôùi ñaùy thuyeàn vaøo maø khoâng coù daáu veát xuyeân qua.

Ca-dieáp laïi nghó: “Vò Ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn tuùc nhöng chöa ñaéc ñaïo, khoâng baèng ta ñaõ chöùng quaû La-haùn”.

Ñöùc Phaät noùi vôùi Ca-dieáp:

–Ngöôi chaúng phaûi laø La-haùn cuõng khoâng bieát ñaïo chaân chaùnh, thaät laø luoáng doái maø töï xöng laø toân quyù ö?

Luùc aáy Ca-dieáp kinh sôï loâng toùc döïng ngöôïc, töï bieát mình chöa chöùng ñaïo, lieàn cuùi ñaàu thöa:

–Ñaïi ñaïo nhaân thaät laø Thaàn thaùnh môùi bieát ñöôïc taâm chí cuûa con, chuùng con coù theå theo ñaïi ñaïo nhaân laõnh thoï giôùi phaùp vaø laøm Sa-moân chaêng?

Ñöùc Phaät ñaùp:

–OÂng haõy veà baùo cho caùc ñeä töû cuûa oâng bieát ñieàu toát ñeïp lôïi ích naøy. OÂng laø baäc Ñaïi tröôûng giaû, laø nôi maø trong nöôùc troâng nhôø, nay oâng muoán hoïc ñaïo lôùn oâng khoâng theå bieát moät mình ñöôïc.

Ca-dieáp nghe lôøi Phaät daïy, trôû veà baùo vôùi caùc ñeä töû:

–Caùc oâng coù bieát chaêng? Chính maét ta thaáy yù ta môùi tin, ta seõ caïo boû raâu toùc, maëc phaùp y, laõnh thoï giôùi phaùp cuûa Phaät ñeå laøm Sa-moân. Caùc oâng muoán ñi theo ñöôøng naøo?

Naêm traêm ñeä töû ñaùp:

–Söï hieåu bieát cuûa chuùng con laø nhôø aân ñaïi sö, vì theá thaày kính tín nôi naøo chaéc laø khoâng hö voïng, xin cho chuùng con theo thaày laøm Sa-moân.

Luùc ñoù thaày troø Ca-dieáp côûi aùo loâng cöøu, laáy bình nöôùc, caây gaäy, giaày deùp vaø caùc duïng cuï thôø löûa ñeàu neùm xuoáng soâng, roài cuøng nhau ñeán choã Ñöùc Phaät, cuùi ñaàu baïch Phaät:

–Ñeä töû naêm traêm ngöôøi chuùng con do coù loøng tin, xin ñöôïc töø boû gia ñình, caïo boû raâu toùc, y laõnh thoï giôùi phaùp Phaät.

Ñöùc Phaät daïy:

–Ñöôïc, caùc Sa-moân haõy ñeán ñaây!

Ca-dieáp vaø naêm traêm ñeä töû töï nhieân raâu toùc ñeàu ruïng, trôû thaønh Sa-moân.

Öu-vi Ca-dieáp coù hai ngöôøi em laø Na-ñeà Ca-dieáp vaø Yeát-di Ca-dieáp, moãi ngöôøi em nhö vaäy coù hai traêm naêm möôi ñeä töû, ôû nhaø laù ven soâng, thaáy y phuïc, ñoà vaät, caùc duïng cuï thôø löûa cuûa caùc Phaïm chí troâi theo doøng nöôùc, hai ngöôøi em kinh ngaïc, sôï anh mình vaø naêm traêm ñeä töû cuûa hoï bò ngöôøi aùc laøm haïi hoaëc bò nöôùc lôùn cuoán troâi, lieàn cuøng naêm traêm ñeä töû ñi ngöôïc doøng nöôùc, leân phía treân thì thaáy thaày troø cuûa anh ñeàu laøm Sa-moân. Hoï ngaïc nhieân hoûi:

–Ñaïi huynh ñaõ moät traêm hai möôi tuoåi, trí tueä cao vôøi, quoác vöông, quan daân ñeàu heát loøng toân thôø, chuùng toâi cho raèng anh laø vò La-haùn. Nay anh boû ñaïo Phaïm chí, hoïc phaùp Sa-moân, vieäc naøy chaúng phaûi nhoû, vì Phaät ñaâu coù theå vöôït hôn ñaïo cuûa anh.

Ca-dieáp ñaùp:

–Phaät ñaïo toái thaéng, giaùo phaùp cuûa Ngaøi voâ löôïng, ta tuy hoïc theá gian nhöng chöa töøng coù ai trí thaàn ñaéc ñaïo nhö Phaät, giôùi kinh cuûa Ngaøi raát thanh tònh saâu xa. Ta nay ñem loøng töø bi cöùu ñoä moïi ngöôøi, laáy ba vieäc giaùo hoùa:

1. Ñaïo ñònh thaàn tuùc bieán hoùa töï nhieân.
2. Duøng trí tueä bieát baûn yù cuûa ngöôøi.
3. Kinh ñaïo chaùnh haïnh tuøy beänh maø cho thuoác. Hai ngöôøi em Ca-dieáp quay laïi hoûi caùc ñeä töû:

–Caùc ngöôi muoán ñi theo con ñöôøng naøo?

Hoï hoïp thaønh naêm traêm ngöôøi ñoàng thanh noùi;

–Chuùng con nguyeän nhö Ñaïi sö.

Taát caû ñaûnh leã Ñöùc Phaät xin laøm Sa-moân. Phaät daïy:

–Ñöôïc, caùc Sa-moân haõy ñeán ñaây!

Hai ngöôøi em Ca-dieáp vaø naêm traêm ñeä töû raâu toùc ñeàu ruïng, theo Phaät laøm Sa-moân. Ñöùc Phaät coù moät ngaøn Sa-moân, ñeàu ñeán ngoài döôùi goác caây trong röøng Di huyeän, xöù

Ba-la-naïi. Caùc ñeä töû Phaät ñeàu laø caùc Phaïm chí. Ñöùc Phaät vì caùc ñeä töû thò hieän oai thaàn bieán hoùa:

1. Bay ñi.
2. Thuyeát kinh.
3. Giaùo hoùa.

Caùc ñeä töû thaáy oai thaàn Ñöùc Phaät thaûy ñeàu hoan hyû ñaûnh leã, vaâng laøm.

