KINH PHÖÔNG QUAÛNG ÑAÏI TRANG NGHIEÂM

**QUYEÅN 12**

**Phaåm 26: CHUYEÅN PHAÙP LUAÂN (tt)**

Luùc baáy giôø Ñöùc Phaät noùi vôùi caùc vò Tyø-kheo:

–Sau khi ñoä naêm vò Baït-ñaø-la xong, Nhö Lai suy nghó: “OÂng Öu-laâu-taàn-loa Ca-dieáp laø moät baäc tu haønh noåi tieáng cuøng vôùi naêm traêm ñeä töû, ñöôïc caùc baäc quoác vöông, ñaïi thaàn, daân chuùng ngöôõng moä toân quyù. Ta neân ñeán choã oâng aáy giaûng daïy chaùnh phaùp”. Nghó theá xong, Ñöùc Phaät lieàn thaêm hoûi ñöôøng vaø ñi ñeán ñoù. Ca-dieáp thaáy Phaät tôùi lieàn ra ñoùn tieáp, hoûi thaêm:

–Ngaøi coù ñöôïc vui veû an oån khoâng? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Khoâng beänh taät, bieát ñuû, thanh tònh tòch tónh, tin töôûng, ñoù goïi laø an oån. Ca-dieáp thöa vôùi Phaät:

–Luùc naøy ngaøy saép heát, haân haïnh mong ñöôïc Sa-moân nhaän lôøi ôû laïi nôi ñaây, tuøy yù muoán choïn choã naøo cuõng ñöôïc.

Phaät noùi:

–Ca-dieáp, ñeâm nay Ta muoán nguû trong hang ñaù naøy. Ca-dieáp thöa:

–Toâi thaät khoâng vui vì trong hang ñaù aáy coù con roàng döõ, sôï raèng noù seõ haïi Ngaøi thoâi. Phaät phaûi ñeán ba laàn toû baøy, Ca-dieáp môùi mieãn cöôõng ñeå Phaät nghæ ñeâm trong aáy.

Baáy giôø Nhö Lai röûa tay chaân xong, lieàn böôùc vaøo hang ñaù, traûi toøa maø ngoài. Con roàng nhìn thaáy lieàn noåi côn giaän döõ töø thaân phaùt ra ngoïn löûa lôùn. Ñöùc Phaät cuõng phaùt ra ngoïn löûa saùng röïc. Hai ngoïn löûa gaëp nhau buøng leân thieâu ñoát hang ñaù. Ca-dieáp ñeâm aáy thöùc giaác troâng thaáy hang ñaù bò löûa thieâu ñoát, sôï haõi than tieác:

–Vò Sa-moân ñoù laø Baäc ñoan chaùnh ñaùng toân quyù, chæ vì khoâng chòu nghe lôøi ta maø bò löûa böùc haïi.

Ca-dieáp lieàn sai ñeä töû duøng bình nöôùc lôùn muùc nöôùc taït leân cöùu giuùp. Nhöng taát caû nöôùc trong caùc bình taït vaøo ñeàu bieán thaønh löûa khieán thaày laãn troø caøng theâm sôï haõi, cuøng than:

–Löûa cuûa roàng ñaõ saùt haïi vò Sa-moân aáy roài.

Luùc aáy Nhö Lai duøng dieäu löïc thaàn thoâng cheá ngöï haøng phuïc roàng döõ ñem boû vaøo bình baùt. Saùng sôùm hoâm sau böng bình baùt chöùa con roàng aáy ung dung ñi ra ngoaøi. Ca-dieáp troâng thaáy voâ cuøng vui möøng, cho laø ñieàu heát söùc laï luøng chöa töøng coù, thaàm nghó: “Chaúng leõ vò Sa-moân naøy ñaõ soáng laïi? Trong bình baùt coù caùi gì gioáng nhö con roàng döõ?

Phaät baûo Ca-dieáp:

–Naøy Ca-dieáp, Ta ñaõ cheá phuïc noù, khieán noù phaûi nhaän laáy giôùi caám. Ca-dieáp caû theïn, quay laïi noùi vôùi ñaùm ñeä töû:

–Vò ñaïi Sa-moân naøy tuy coù thaàn löïc nhöng khoâng baèng ta ñaõ ñaéc quaû vò La-haùn.

Baáy giôø Nhö Lai dôøi ñeán truï taïi moät goác caây lôùn, gaàn nôi ôû cuûa Ca-dieáp. Vaøo khoaûng nöûa ñeâm, coù boán vò Ñaïi Thieân vöông cuøng ñeán nghe phaùp. AÙnh saùng cuûa hoï toûa

röïc nhö caây ñuoác lôùn thaép saùng, Ca-dieáp troâng thaáy theá cho laø Ñöùc Phaät theo ñaïo thôø löûa.

Trôøi vöøa saùng Ca-dieáp lieàn thöa vôùi Phaät:

–Trong phaùp tu cuûa Sa-moân cuõng thôø löûa sao? Phaät ñaùp:

–Khoâng phaûi theá, ñeâm qua Töù Thieân vöông cuøng xuoáng ñaây nghe phaùp. Ñoù laø aùnh saùng cuûa hoï maø thoâi.

Sau ñoù Ñeá Thích cuõng xuoáng ñeán nghe phaùp, haøo quang cuûa vò aáy caøng röïc rôõ hôn.

Saùng hoâm sau, Ca-dieáp vaãn cho laø Ñöùc Phaät theo ñaïo thôø löûa neân ñeán hoûi Phaät.

Ñöùc Phaät ñaùp:

–Khoâng phaûi theá, ñoù laø Ñeá Thích ñeán nghe phaùp cuûa Ta.

Tieáp theo, Phaïm Thieân vöông cuõng xuoáng choã Phaät nghe phaùp. AÙnh saùng cuûa Phaïm Thieân caøng maõnh lieät hôn. Ca-dieáp quyeát chaéc laø Phaät theo ñaïo thôø löûa neân saùng sôùm ñeán hoûi Ngaøi. Ñöùc Phaät vaãn ñaùp:

–Khoâng phaûi nhö vaäy. Ñoù laø aùnh saùng cuûa Phaïm Thieân vöông ñeán nghe phaùp cuûa Ta maø thoâi.

Ca-dieáp cuøng naêm traêm ñeä töû thôø ba thöù löûa. Caùc ñeä töû chæ muoán ñoát löûa nhöng chaâm maõi maø löûa vaãn khoâng beùn moài. Caùc vò ñeä töû thaáy laï neân ñeán thöa thaày, Ca-dieáp baûo:

–Chaéc laø do vò Sa-moân kia taïo neân thoâi. Lieàn cuøng nhau ñeán hoûi Phaät:

–Choã chuùng toâi thôø löûa, nhöng ñoát maõi maø löûa khoâng chaùy ñöôïc. Phaät baûo:

–Muoán ñoát löûa thì phaûi laøm sao taïo ñöôïc löûa roài moài sang môùi chaùy ñöôïc.

Löûa chaùy roài, Ca-dieáp muoán thoåi taét nhöng löûa khoâng taét. Naêm traêm ngöôøi ñeä töû thoåi giuùp nhöng vaãn khoâng taét. Moãi ngöôøi ñeàu töï nghó raèng chaéc haún cuõng do vò Sa-moân kia gaây ra, neân cuøng ñeán noùi vôùi Phaät:

–Löûa ñaõ chaùy roài nhöng nay laïi khoâng thoåi taét ñöôïc. Ñöùc Phaät baûo:

–Muoán khieán cho taét thì phaûi laøm sao cho löûa taét tröôùc ñaõ. Ca-dieáp thöa vôùi Phaät:

–Thöa Sa-moân, Sa-moân neân ôû laïi ñaây cuøng tu phaïm haïnh, toâi nguyeän seõ khieán ngöôøi thaân lo vieäc cuùng döôøng ñaày ñuû, cöù moãi ngaøy xin thænh ñeán choã thoï trai.

Ñöùc Phaät nhaän lôøi. Hoâm aáy Ca-dieáp thænh Phaät cuøng ñi vôùi mình ñeán choã thoï trai.

Ñöùc Phaät baûo:

–OÂng cöù ñi tröôùc, ta seõ theo sau.

Ca-dieáp vöøa ñi ra. Ñöùc Phaät beøn duøng dieäu löïc thaàn thoâng bay leân coõi trôøi Ñao-lôïi ñeå laáy caùc thöù quaû ôû coõi aáy. Phía Ñoâng ñeán coõi Phaát-baø-ñeà laáy quaû Am-ma-laêïc. Phía Nam ñeán coõi Dieâm-phuø-ñeà laáy quaû Dieâm-phuø. Phía Taây ñeán coõi Caâu-da-ni laáy quaû Ha-leâ-laëc. Phía Baéc ñeán coõi Uaát-ñan-vieät ñeå laáy loaïi luùa gaïo töï nhieân. Taát caû ñöïng ñaày bình baùt roài töø hö khoâng bay xuoáng, ñeán tröôùc Ca-dieáp ngoài treân giöôøng. Ca-dieáp ñi ñeán sau, thaáy Ñöùc Phaät ôû ñoù lieàn hoûi:

–Sa-moân ñi theo ñöôøng naøo maø ñeán ñaây tröôùc vaäy? Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Ca-dieáp, sau khi oâng ñi roài, Ta ñaõ ñeán boán coõi vaø leân coõi trôøi Ñao-lôïi laáy ñöôïc caùc thöù quaû noåi tieáng vaø caùc thöù ñoà aên ngon naøy, oâng coù theå cuøng aên.

Baáy giôø nöôùc Ma-giaø-ñaø, quoác vöông, ñaïi thaàn cuøng thaân toäc cuûa caùc quan, tröôûng

giaû, cö só, Baø-la-moân... ñeàu ñeán choã Ca-dieáp ñeå toå chöùc baûy ngaøy hoäi. Ca-dieáp thaàm nghó: Vò ñaïi Sa-moân uy ñöùc cao voøi voïi, töôùng haûo trang nghieâm toái thöôïng, neáu nhöõng ngöôøi kia troâng thaáy, chaéc haún seõ boû ta maø phuïng thôø oâng aáy. Mong sao trong baûy ngaøy ñoù, oâng ta khoâng ñeán choã mình”. Ñöùc Phaät bieát roõ yù cuûa Ca-dieáp neân aån thaân khoâng hieän ra. Baûy ngaøy troâi qua ñöôïc daâng cuùng ñaày ñuû, Ca-dieáp laïi suy nghó: “Leã hoäi ñaõ xong, caùc thöù ñoà aên duøng coøn laïi raát nhieàu, vò Ñaïi Sa-moân aáy neáu nay ñeán ñaây, ta seõ doïn môøi oâng aáy cuøng aên”.

Ñöùc Phaät bieát roõ yù aáy neân hieän ñeán. Ca-dieáp vöøa möøng vöøa sôï hoûi:

–Nhö Lai trong baûy ngaøy qua laøm gì, ôû ñaâu khoâng thaáy? Ñöùc Phaät ñaùp:

–OÂng tröôùc ñaõ daáy leân yù nghó khoâng muoán Ta ñeán neân Ta khoâng ñeán. Nay oâng nhôù ñeán Ta, vaäy neân Ta tôùi.

Luùc ñoù naêm traêm ñeä töû Ca-dieáp chuaån bò teá leã neân cuøng nhau duøng buùa böûa cuûi nhöng moãi ngöôøi ñöa buùa leân ñeàu khoâng haï thaáp xuoáng ñöôïc. Hoï lieàn ñeán thöa thaày, Ca- dieáp baûo:

–Chaéc vieäc aáy vaãn do vò Sa-moân ñoù laøm ra maø thoâi. Lieàn ñeán hoûi Phaät:

–Caùc ñeä töû cuûa toâi cuøng nhau boå cuûi. Moãi ngöôøi ñöa buùa leân nhöng ñeàu khoâng haï xuoáng ñöôïc.

Ñöùc Phaät baûo:

–Neân haï xuoáng cuøng hôïp vôùi aâm thanh thì ñöôïc.

Buùa haï xuoáng xong roài thì ñeàu dính chaët vaøo caây cuûi khoâng cöû leân ñöôïc. Laïi ñeán hoûi Phaät, Phaät baûo:

–Neân boû ñi thì töï nhieân seõ cöû leân ñöôïc. Ñuùng laø sau ñoù buùa cöû leân ñöôïc.

Doøng soâng Ni-lieân-thieàn nöôùc trong vaét chaûy xieát. Phaät duøng thaàn löïc khieán cho nöôùc vuït leân cao quaù khoûi ñaàu ngöôøi vaø Phaät ñi ôû döôùi, moãi böôùc ñi qua laøm cho buïi boác leân. Ca-dieáp töø xa troâng thaáy lo sôï Phaät bò chìm troâi theo doøng nöôùc, lieàn sai ñeä töû ñöa thuyeàn ñeán cöùu. Caùc ñeä töû ñeán nôi thaáy nöôùc voït leân cao maø Phaät ñi ôû döôùi, moãi böôùc ñi ñeàu coù buïi boác leân. Ca-dieáp goïi lôùn:

–Naøy vò Sa-moân! Coù muoán leân thuyeàn khoâng? Ñöùc Phaät ñaùp:

–Raát toát.

Töùc thì Nhö Lai theo doøng nöôùc, töø ñaùy thuyeàn vaøo trong thuyeàn, maø thuyeàn khoâng heà bò thuûng.

Ca-dieáp laïi noùi:

–Vò ñaïi Sa-moân naøy ñuùng laø thaàn roài, nhöng vaãn khoâng nhö ta ñaõ chöùng quaû La-haùn. Ñöùc Phaät noùi:

–Naøy Ca-dieáp, oâng chöa phaûi laø baäc La-haùn, sao laïi cao ngaïo töï xöng laø ñaéc quaû La- haùn chöù.

Luùc aáy Ca-dieáp heát söùc kinh sôï vaø hoå theïn lieàn cuùi ñaàu thöa Phaät:

–Nay Ñaïi Thaùnh ñaõ bieát roõ taâm nieäm cuûa toâi, cuùi xin Ñaïi Thaùnh thaâu nhaän toâi vaøo trong giaùo phaùp cuûa Ngaøi laøm vò Sa-moân.

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Ca-dieáp, oâng laø baäc tu haønh kyø cöïu, coù nhieàu moân ñoà quyeán thuoäc, laïi ñöôïc

quoác vöông cuøng taát caû quan laïi, daân chuùng ñeàu quy ngöôõng cung kính. Nay muoán hoïc ñaïo thì khoâng neân töï haï thaáp giaù trò cuûa mình, oâng neân cuøng vôùi ñeä töû baøn baïc kyõ löôõng.

Ca-dieáp thöa:

–Laønh thay! Nhö lôøi Thaùnh daïy, vì töï rieâng yù toâi chöa coù theå quyeát ñònh ñöôïc, phaûi neân trôû veà cuøng vôùi ñeä töû baøn luaän.

Ca-dieáp trôû veà taäp hôïp caùc ñeä töû ñoâng ñuû vaø noùi:

–Ta nay ñaõ hieåu vaø tin giaùo phaùp cuûa vò Sa-moân kia, vì choã ñaéc ñaïo cuûa vò aáy laø chaân chaùnh. Ta nay muoán ñi theo vò aáy, vaäy yù cuûa caùc ngöôi thì sao?

Caùc ñeä töû cuøng ñaùp:

–Chuùng con cuõng nguyeän theo yù cuûa thaày maø quy y vò Sa-moân aáy.

Baáy giôø Ca-dieáp cuøng vôùi caùc ñeä töû cuûa mình côûi boû y phuïc, laáy moïi duïng cuï thôø löûa ñem lieäng xuoáng soâng roài cuøng ñeán choã Ñöùc Phaät ñaûnh leã ngang chaân Phaät vaø thöa:

–Toâi nay cuøng vôùi caùc ñeä töû nguyeän laøm Sa-moân trong chaùnh phaùp cuûa Ngaøi. Ñöùc Phaät noùi:

–Thieän lai Tyø-kheo!

Töùc thì caùc vò aáy ñeàu töï caïo saïch raâu toùc, vaän phaùp phuïc, trôû thaønh Sa-moân.

Ca-dieáp coù hai ngöôøi em cuõng ñi tu teân Nan-ñeà vaø Giaø-da. Moãi ngöôøi coù hai traêm naêm möôi ñeä töû, ñaõ töø laâu ôû gaàn bôø soâng nay thaáy caùc thöù y, aùo vaø duïng cuï laët vaët duøng cho vieäc thôø löûa cuûa caùc vò Phaïm chí theo doøng nöôùc troâi xuoáng ñeàu kinh ngaïc, lo sôï anh mình cuøng ñoaøn ñeä töû bò ngöôøi gieát haïi. Hai oâng cuøng vôùi naêm traêm ñeä töû laäp töùc ngöôïc doøng soâng ñi leân, thaáy anh mình caû thaày laãn troø ñeàu trôû thaønh Sa-moân, laáy laøm laï hoûi:

–Anh xöa nay laø baäc tu haønh kyø cöïu, ñaõ moät traêm hai möôi tuoåi roài, trí tueä saâu xa, ñöôïc caû nöôùc tin theo toân kính, theo yù toâi thì anh ñaõ chöùng quaû La-haùn. Nay sao laïi boû con ñöôøng tu cuûa mình theo hoïc ñaïo vôùi vò Sa-moân kia, phaûi chaêng ñaïo cuûa vò aáy hôn taát caû ñaïo khaùc?

Ca-dieáp ñaùp lôøi em mình:

–Ñaïo Phaät raát öu vieät, giaùo phaùp aáy laø voâ thöôïng. Töø xöa ñeán nay ta chöa töøng thaáy ai ñaït ñöôïc thaàn thoâng cuøng ñaïo löïc nhö Ñöùc Phaät. Giaùo phaùp cuûa Phaät thanh tònh, hoùa ñoä muoân ngöôøi, coù theå duøng ba söï vieäc ñeå giaùo hoùa chuùng sinh. Moät laø duøng ñaïo löïc thaàn thoâng bieán hoùa. Hai laø duøng trí tueä bieát roõ taâm nieäm cuûa keû khaùc, theo ñoù maø giaùo hoùa. Ba laø kheùo bieát moïi thöù phieàn naõo, tuøy theo beänh maø cho thuoác.

Hai ngöôøi em nghe anh mình noùi lieàn toû ra cung kính ñoái vôùi Ñöùc Phaät neân quay sang hoûi caùc moân ñeä:

–YÙ caùc ngöôi nhö theá naøo?

Naêm traêm ngöôøi ñeä töû ñeàu cuøng thöa laø xin nguyeän theo lôøi daïy cuûa thaày. Ngay khi aáy taát caû cuøng ñeán ñaûnh leã Ñöùc Phaät vaø caàu xin ñöôïc laøm Sa-moân.

Ñöùc Phaät noùi:

–Thieän lai Tyø-kheo!

Taát caû ñeàu töï caïo saïch raâu toùc, vaän phaùp phuïc vaø trôû thaønh Sa-moân.

Khi aáy Nhö Lai cuøng vôùi moät ngaøn vò Tyø-kheo ñeán thaønh Ba-la-naïi. ÔÛ trong moät khu röøng, Nhö Lai vì caùc ñeä töû luùc thì bieán hoùa thaàn thoâng, luùc thì thuyeát phaùp, luùc thì thuyeát giôùi. Caùc ñeä töû troâng thaáy Phaät uy nghi vôùi nhöõng dieäu löïc thaàn thoâng nhö theá neân ai naáy ñeàu hoan hyû vaø ñeàu chöùng quaû vò A-la-haùn.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân töø thaønh Ba-la-naïi cuøng vôùi ba anh em Öu-laâu-taàn-loa Ca- dieáp vaø moät ngaøn vò A-la-haùn ñi tôùi nöôùc Ma-giaø-ñaø. Luùc ñoù vua Taàn-baø-sa-la töø laâu ñaõ

ñöôïc nghe Boà-taùt chöùng quaû vò Phaät, thaân töôùng cao lôùn ñeán moät tröôïng saùu vaø luoân toûa ra maøu saéc vaøng oùng, coù ñuû ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, ñaày ñuû möôøi danh hieäu toân quyù, ñaït ñöôïc tri kieán chaân thaät, thaønh töïu nguõ nhaõn, chöùng ñaéc luïc thoâng, caùc baäc Phaïm vöông, Ñeá Thích, Töù Thieân vöông ñeàu cung kính toân suøng, nay Ñöùc Phaät ñaõ ñeán nöôùc mình neân heát söùc vui möøng. Nhaø vua cho raèng mình voán ñaõ gaëp Boà-taùt luùc chöa ñaéc ñaïo, ñaõ töøng ñöôïc höùa laø neáu thaønh Phaät seõ ñeán ñoä mình, nay Phaät ñeán ñaây roõ raøng laø khoâng queân sôû nguyeän cuûa Ngaøi. Nhaø vua laäp töùc ra leänh khaép nöôùc cho söûa sang doïn deïp ñöôøng saù saïch seõ, trang nghieâm. Vua duøng xe baùu cuøng caùc ñaïi thaàn baù quan vaên voõ thaùp tuøng tröôùc sau vôùi ngaøn coã xe, vaïn quaân kî chænh teà ra khoûi kinh thaønh ngheânh ñoùn Phaät.

Luùc aáy Ñöùc Theá Toân ôû taïi khu röøng Giaù-vieät gaàn thaønh Vöông xaù, beân caïnh moät caây lôùn cuøng vôùi ngaøn vò Tyø-kheo ngoài vaây quanh. Nhaø vua töø xa troâng thaáy Phaät nhö maët traêng giöõa caùc ngoâi sao trôøi, nhö maët trôøi môùi xuaát hieän, nhö Ñeá Thích, laïi gioáng Phaïm vöông ôû nôi Thieân cung, daùng veû uy nghieâm nhö nuùi vaøng voøi voïi vöôït leân haún muoân vaät. Loøng vua voâ cuøng hoan hyû lieàn xuoáng xe ñi boä ñeán nôi, chaúng caàn giöõ ñuùng naêm thöù oai nghi cuûa moät baäc vua, cuùi ñaàu leã baùi Phaät, töï xöng hieäu roài thöa:

–Toâi töø laâu haèng meán moä Toân ñöùc, khao khaùt coù ñöôïc cuoäc gaëp gôõ hoâm nay. Nhö Lai lieàn duøng phaïm aâm ñeå an uûi thaêm hoûi nhaø vua:

–Ñaïi vöông, thaân töù ñaïi coù ñöôïc an oån thoaûi maùi khoâng? Vieäc nöôùc, vieäc daân chaéc khoâng quaù meät nhoïc laém phaûi khoâng?

Vua noùi:

–Nhôø aân treân neân may maén ñeàu ñöôïc an laønh.

Khi aáy vua Taàn-baø-sa-la cuøng caùc ñaïi thaàn vaø daân chuùng ñeàu thaáy Ca-dieáp ngoài beân caïnh Ñöùc Phaät, lieàn nghó: “Ca-dieáp laø baäc tu haønh kyø cöïu vaøo haøng sö toå cuûa ñaùm Tieân nhaân, leõ ñaâu laïi boû ñaïo cuûa mình maø laøm ñeä töû Phaät? Khoâng roõ oâng ta laø thaày cuûa Phaät hay Phaät laø thaày oâng ta?”. Phaät bieát yù aáy cuûa nhaø vua neân duøng baøi keä hoûi Ca-dieáp:

*OÂng thöôøng leã soâng nuùi Quy y nöôùc löûa gioù*

*Nhaät Nguyeät cuøng Phaïm Thieân Ngaøy ñeâm luoân tinh taán*

*Traûi qua bao thaùng naêm Taâm khoâng heà bieáng treã Vieäc phuïng thôø caùc thaàn Phaûi chaêng coù phöôùc baùu?*

Ca-dieáp cuõng ñoïc baøi keä ñaùp:

*Nhôù laïi chuyeän thôø cuùng Traûi qua taùm möôi naêm Gioù nöôùc löûa Phaïm Thieân Nuùi soâng cuøng Nhaät nguyeät Ñeâm ngaøy thöôøng tinh taán Taâm caàu khoâng bieáng treã Cuoái cuøng chaúng ñöôïc gì Gaëp Phaät môùi an laïc.*

Nghe qua baøi keä, vua Taàn-baø-sa-la cuøng quaàn thaàn vaø chuùng daân môùi roõ Ca-dieáp laø

ñeä töû cuûa Phaät. Ñöùc Phaät goïi Ca-dieáp noùi:

–OÂng neân theå hieän thaàn löïc A-la-haùn cuûa mình.

Ca-dieáp laäp töùc vaâng lôøi Phaät daïy, vuït bay boång leân hö khoâng, phaàn treân thaân mình phaùt ra löûa, phaàn döôùi thaân mình tuoân ra nöôùc, hoaëc treân thaân tuoân ra nöôùc maø thaân khoâng bò thaám öôùt, hoaëc döôùi thaân phaùt ra löûa maø thaân khoâng bò ñoát chaùy, bay vuït qua laïi treân hö khoâng, baûy laàn aån, baûy laàn hieän, chui vaøo ñaát nhö nöôùc chaûy, ñi treân nöôùc nhö böôùc treân maët ñaát, coù theå xuyeân qua nuùi Tu-di khoâng chuùt trôû ngaïi. Laïi ñeán nôi khoaûng ñaát phía tröôùc Phaät bieán hoùa ñuû caùch: laën maát ôû phía Taây hieän ra ôû phía Ñoâng, laën maát ôû phía Ñoâng hieän ra ôû phía Taây, laën maát ôû phía Nam hieän ra ôû phía Baéc, laën maát ôû phía Baéc hieän ra ôû phía Nam. Bieán hoùa xong, Ca-dieáp lieàn ñeán tröôùc Phaät quyø goái chaép tay thöa:

–Phaät laø Thaày cuûa toâi, toâi laø ñeä töû cuûa Phaät.

Vua vaø quaàn thaàn caøng thaáy roõ Ca-dieáp laø ñeä töû cuûa Phaät. Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo vua Taàn-baø-sa-la:

–Naøy Ñaïi vöông, saéc laø voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Thoï töôûng, haønh, thöùc cuõng voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ. Saéc nhö boït nöôùc tuï laïi roài tan raõ khoâng theå toùm laáy ñöôïc; thoï nhö bong boùng nöôùc khoâng theå toàn taïi laâu daøi; haønh nhö thaân caây chuoái beân trong chaúng coù gì laø beàn chaéc; töôûng nhö vieäc thaáy trong giaác moäng, ñeàu laø hö voïng; thöùc nhö caûnh huyeãn hoùa töø ñieân ñaûo daáy leân. Ba coõi ñeàu khoâng thaät, taát caû ñeàu laø voâ thöôøng. Naøy ñaïi vöông, töø khi coù ñaát nöôùc naøy ñeán nay laø bao nhieâu naêm?

Vua ñaùp:

–Khoaûng hôn baûy traêm ñôøi. Phaät hoûi:

–Theá nhaø vua coù bieát heát caùc vò vua töøng cai trò khoâng? Ñaùp:

–Chæ bieát roõ veà phuï vöông thoâi. Ñöùc Phaät baûo:

–Theá gian bieán ñoåi trong choác laùt, chæ coù ñaïo phaùp laø choán nöông töïa, phaûi neân tu taäp ñeå ñöôïc phöôùc baùu voâ vi, khoâng gì hôn ñieàu ñoù. Ñaïi vöông neân bieát, nhö con ngöôøi sinh ra, tuy töø cha meï coù ñöôïc thaân naøy, nhöng quaû baùo khoâng töø cha meï ñöa tôùi maø coù. Taát caû moïi thöù laønh döõ toát xaáu ñeàu do nghieäp taïo taùc töø tröôùc hình thaønh neân. Neáu taïo taùc caùc ñieàu thieän thì sau khi maïng chung ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi, luoân ñöôïc gaëp Phaät; neáu taïo caùc ñieàu aùc thì sau khi maïng chung seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Taát caû caùc phaùp ñeàu do nhaân duyeân hôïp thaønh maø sinh ra, nhaân duyeân tan raõ thì laïi dieät maát. Ñaïi vöông neân bieát, voâ minh duyeân haønh, haønh duyeân thöùc, thöùc duyeân danh saéc, danh saéc duyeân luïc xöù, luïc xöù duyeân xuùc, xuùc duyeân thoï, thoï duyeân aùi, aùi duyeân thuû, thuû duyeân höõu, höõu duyeân sinh, sinh duyeân laõo töû öu bi khoå naõo. Naøy ñaïi vöông, voâ minh dieät neân haønh dieät, haønh dieät neân thöùc dieät, thöùc dieät neân danh saéc dieät, danh saéc dieät neân luïc xöù dieät, luïc xöù dieät neân xuùc dieät, xuùc dieät neân thoï dieät, thoï dieät neân aùi dieät, aùi dieät neân thuû dieät, thuû dieät neân höõu dieät, höõu dieät neân sinh dieät, sinh dieät neân laõo töû öu bi khoå naõo cuõng dieät.

–Naøy ñaïi vöông, möôøi hai nhaân duyeân ñoù thaät roõ raøng hieån nhieân, nhöng theå taùnh

caùc phaùp laø voâ ngaïi nhö hö khoâng, khoâng löu laïi daáu veát, phaûi vöôït qua moïi tö duy phaân bieät thì môùi thaáu ñaït phaùp nhaãn.

Khi Ñöùc Phaät noùi xong caùc phaùp aáy, coù taùm vaïn boán ngaøn chö Thieân vaø ngöôøi xa lìa

moïi caáu nhieãm theá gian, ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh, voâ löôïng ngöôøi trong chuùng hoäi ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Luùc aáy vua Taàn-baø-sa-la ñaéc phaùp nhaõn thanh tònh neân voâ cuøng hoan hyû, xin Phaät cho mình ñöôïc thoï nguõ giôùi, cuøng xin cho caùc ñaïi thaàn baù quan, daân chuùng trong nöôùc ñeàu ñöôïc quy y Phaät vaø thoï nguõ giôùi. Thoï giôùi xong, nhaø vua lieàn rôøi khoûi choã ngoài ñeán ñaûnh leã ngang chaân Phaät vaø thöa:

–Baïch Theá Toân, ngaøi ñaõ coù theå boû ngoâi vò Chuyeån luaân thaùnh vöông xuaát gia tìm ñaïo. Con tröôùc ñaây ñaõ töøng ñích thaân khuyeán thænh, neáu Ngaøi ñaéc ñaïo thì ñeán ñoä cho con tröôùc. Hoâm nay öôùc nguyeän cuõ ñaõ ñöôïc thaønh töïu vieân maõn. May maén ñöôïc ñoäi aân Phaät, ñöôïc ñi theo daáu ñaïo, moïi coâng vieäc trong nöôùc duø beà boän khoù khaên cuõng xem nhö phuïng söï ngöôøi thaân vaäy.

Roài nhaø vua cuøng baù quan vaên voõ nhieãu quanh Phaät ba voøng vaø taï töø trôû veà.

Vua veà ñeán vöông cung, caùc vò quan ñeàu ñeán chuùc möøng, taâu raèng caùc vua ôû ñôøi tröôùc khoâng ñöôïc gaëp Phaät, duy chæ coù nhaø vua môùi ñöôïc gaëp Ñöùc Nhö Lai. Nghe theá, nhaø vua caøng theâm hoan hyû baûo:

–Caùc khanh sôùm coù phöôùc duyeân neân nay ñöôïc gaëp Phaät ôû ñôøi.

Nhaân dòp ñoù nhaø vua ra leänh cho nhöõng phi taàn theå nöõ nôi haäu cung vôùi daân chuùng trong nöôùc gaéng lo tu taäp, giöõ gìn giôùi caám, heát loøng phuïng söï ñaïo phaùp.

Baáy giôø ôû nöôùc Ma-giaø-ñaø coù vò tröôûng giaû teân Ca-lan-ñaø, thaáy Phaät vaøo giaûng ñaïo ôû nöôùc naøy maø chöa coù tinh xaù neân muoán ñem vöôøn Truùc cuûa mình cuùng döôøng Phaät, lieàn ñeán tröôùc Phaät cung kính thöa:

–Baïch Theá Toân, Ngaøi laø Ñaáng Ñaïi Töø Bi thöông xoùt muoân loaøi nhö cha meï, ñaõ coù theå lìa boû moïi vinh hoa theá gian maø ñaéc ñaïo thaønh Phaät. Hieän nay chöa coù tinh xaù laøm nôi truù nguï tu taäp, con xin ñem vöôøn Truùc hieán daâng leân Nhö Lai.

Luùc aáy Ñöùc Phaät chuù nguyeän cho vò tröôûng giaû vaø thoï nhaän. Töø ñoù, Ñöùc Phaät cuøng vôùi Thaùnh chuùng ôû nôi aáy ñeå tu taäp vaø cuøng du hoùa.

Luùc baáy giôø daân chuùng Ma-giaø-ñaø phaàn ñoâng ham chuoäng caùc thöù aâm nhaïc theá tuïc, ca muùa haùt xöôùng khoâng keå ngaøy ñeâm. Ñöùc Phaät ñeán nöôùc aáy, ñem ñaïo phaùp giaûng daïy, chæ baûo veà phöông phaùp tu taâm, giöõ gìn giôùi caám neân moïi ngöôøi ñeàu lìa boû caùc thöù aâm nhaïc theá tuïc.

Ñöùc Phaät coù vò ñeä töû teân Xaù-baø-kyø vaøo thaønh khaát thöïc, böôùc ñi ung dung, voâ cuøng oai nghi phaïm haïnh, ngöôøi ñi ñöôøng troâng thaáy ñeàu sinh taâm hoan hyû. Luùc oâng Xaù-lôïi- phaát nhìn thaáy vò Sa-moân aáy lieàn suy nghó: “Ta hoïc ñaïo khaù laâu, cuõng bieát khaù nhieàu phaùp thöùc, nhöng chöa töøng thaáy ai nhö vò naøy, sao oâng ta laïi coù uy nghi ñaëc bieät ñeán nhö vaäy? Ta thöû ñeán hoûi thaêm oâng ta theo ñaïo naøo”. Theá roài Xaù-lôïi-phaát lieàn ñeán hoûi vò Tyø-kheo:

–Thaày cuûa ngaøi laø ai, xin ñöôïc nghe qua chí nguyeän cuûa ngöôøi tu hoïc. Baáy giôø vò Tyø-kheo lieàn ñoïc baøi keä:

*Thaày ta ñuû töôùng toát Baäc Toái Toân ba coõi*

*Naêm uaån, möôøi hai duyeân Chaúng truï nôi khoâng, coù Ta nay tuoåi coøn ít*

*Tu hoïc chöa thaâm ñaït Neân chöa ñuû ngoân töø Ca ngôïi coâng ñöùc Phaät.*

Tyø-kheo Xaù-baø-kyø ñoïc baøi keä xong, noùi vôùi Xaù-lôïi-phaát:

–Thaày cuûa toâi laø Baäc Toái toân Toái thaéng trong coõi trôøi, ngöôøi, tích luõy coâng ñöùc khoâng theå keå xieát. Töø coõi trôøi Ñaâu-suaát giaùng sinh nôi coõi Dieâm-phuø. Luùc môùi sinh ra ñaõ coù theå ñi baûy böôùc höôùng ñeán möôøi phöông ñöa tay leân cao vaø noùi lôùn: “Treân trôøi döôùi ñaát chæ coù Ta laø Baäc Toái toân Toái thaéng. Ta seõ hoùa ñoä chuùng sinh trong ba coõi thoaùt khoûi khoå naõo”. Ñeá Thích, Phaïm thieân, Töù Thieân vöông ñeàu ñeán cuùng döôøng thôø kính. Coâng ñöùc cuûa Phaät khoâng theå naøo trình baøy heát ñöôïc.

Xaù-lôïi-phaát nghe vò Tyø-kheo noùi nhö theá chaúng khaùc naøo ngöôøi trong choán toái taêm ñöôïc troâng thaáy aùnh saùng maët trôøi raïng rôõ, lieàn noùi vôùi vò Tyø-kheo:

–Laønh thay, laønh thay! Toâi töø nhoû voán hieáu hoïc, taùm tuoåi ñaõ theo thaày hoïc ñaïo, möôøi saùu naêm beân thaày chöa heà xao laõng, töï cho laø thoâng hieåu. Hoâm nay gaëp Baäc Voâ Thöôïng Chaùnh Giaùc ñuùng laø thaày mình. Vaäy xin cho bieát Ñöùc Phaät hieän nay ñang ôû ñaâu?

Vò Tyø-kheo ñaùp:

–Ñöùc Phaät hieän ñang ôû taïi tinh xaù vöôøn Truùc Ca-lan-ñaø.

Sau ñoù, Xaù-lôïi-phaát beøn ñem soá ñeä töû cuûa mình ñeán choã Nhö Lai ñaûnh leã ngang chaân Phaät, thaêm hoûi roài thöa vôùi Phaät:

–Con ôû nôi coõi sinh töû, giaãm ñaïp trong voøng meâ muoäi, nay may maén ñöôïc gaëp Phaät, nguyeän môû con ñöôøng chaân chaùnh laøm vò Sa-moân thaønh töïu caùc giôùi caám.

Phaät noùi:

–Thieän lai, Tyø-kheo!

Xaù-lôïi-phaát vaø caùc ñeä töû töï caïo saïch raâu toùc, vaän phaùp phuïc vaø trôû thaønh Sa-moân. Ñöùc Phaät laïi vì oâng maø thuyeát phaùp khieán oâng taâm yù thoâng toû, döùt saïch caùc laäu, ñaéc quaû A-la-haùn. Xaù-lôïi-phaát lieàn ñeán tröôùc Ñöùc Phaät thöa:

–Baïch Theá Toân, con coù ngöôøi baïn cuøng tu hoïc laø Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, voán ñaõ giao öôùc raèng ai ñaéc ñaïo tröôùc thì chæ daãn cho nhau. Nay con muoán ñeán choã oâng aáy, mong ñöôïc Theá Toân cho pheùp.

Phaät baûo:

–OÂng ñi ñeán ñoù laø ñuùng luùc.

Baáy giôø Xaù-lôïi-phaát ñi vaøo thaønh Vöông xaù ñeå tìm Muïc-kieàn-lieân, töø xa troâng thaáy Muïc-lieân cuøng caùc ñeä töû ñang du haønh ñeán moät laøng nhoû. Luùc aáy Muïc-lieân nhìn thaáy baïn mình hình daïng thay ñoåi, lieàn ñeán ñoùn vaø hoûi:

–Vì sao maø dung maïo vaø y phuïc troâng khaùc laï theá naøy? Xaù-lôïi-phaát ñaùp:

–Toâi ñang theo hoïc vôùi Baäc Ñaïo Sö chæ daïy veà leõ voâ thöôøng, ñaïo aáy ôû ngay nôi ñaây. Toâi caàu phaùp bao nhieâu naêm maø chaúng gaëp Ñaïi Thaùnh. Hoâm nay ñöôïc gaëp, thaân taâm nheï nhoõm, vui möøng voâ cuøng neân ñeán ñaây cuøng mong ñöôïc chia xeû phaùp vò vôùi baïn.

Muïc-kieàn-lieân noùi:

–Ñaây khoâng phaûi laø vieäc nhoû, caàn phaûi cuøng nhau baøn tính kyõ löôõng. Xaù-lôïi-phaát noùi:

–Toâi vôùi anh tröôùc ñaây ñaõ cuøng nhau tu hoïc, choã hieåu bieát cuûa toâi anh coøn laï gì, xin chôù ñaén ño.

Luùc aáy Muïc-kieàn-lieân noùi vôùi Xaù-lôïi-phaát:

–Anh voán laø baäc coù trí tueä hôn haún toâi, nay anh ñaõ daïy, coù theå naøo laàm ñöôïc.

Noùi xong Muïc-kieàn-lieân ñi theo Xaù-lôïi-phaát ñeán choã Phaät, ñaûnh leã ngang chaân Phaät vaø thöa:

–Vì xa caùch Baäc Ñaïi Thaùnh neân con maõi ñaém chìm trong caûnh phieàn naõo, hoâm nay ñöôïc gaëp Phaät, nguyeän laøm Sa-moân ñeå ñöôïc gaàn guõi phuïng söï.

Muïc-kieàn-lieân lieàn laäp töùc boû heát caùc vaät duïng cuõ nhö bình ñöïng nöôùc, chieác gaäy vaø taám y da höôu.

Ñöùc Phaät noùi:

–Thieän lai!

Muïc-lieân töï caïo saïch raâu toùc, vaän phaùp phuïc vaø trôû thaønh Sa-moân. Muïc-kieàn-lieân ñöôïc Phaät giaûng phaùp, nhôø ñoù maø thoâng toû, caùc laäu döùt saïch vaø ñaéc quaû A-la-haùn. Luùc ñoù Xaù-lôïi-phaát, Muïc-kieàn-lieân cuøng vôùi hai traêm naêm möôi ñeä töû ñeàu xuaát gia theo Phaät vaø ñeàu ñaéc ñöôïc quaû vò A-la-haùn.

Baáy giôø vua Du-ñaàu-ñaøn nghe con mình ñaõ ñaéc ñaïo thaønh Phaät traûi qua saùu naêm roài, trong loøng heát söùc vui möøng töøng ngaøy töøng giôø mong gaëp laïi con, beøn noùi vôùi vò quan thaân caän laø Öu-ñaø-di:

–Nay ngöôi haõy tìm ñeán choã Phaät, thænh Phaät trôû veà thaêm ñaát nöôùc vaø hoaøng cung. Cha con xa caùch ñeán nay ñaõ hôn möôøi hai naêm roài, ngaøy ñeâm ta buoàn thöông lo laéng khoâng luùc naøo nguoâi. Neáu ñöôïc gaëp maët con ta moät laàn thaät chaúng khaùc naøo ta ñöôïc sinh trôû laïi.

Öu-ñaø-di nhaän meänh vua truyeàn daïy, tìm ñeán nôi vaø ñaûnh leã ngang chaân Phaät roài thöa laïi ñaày ñuû yù vua Du-ñaàu-ñaøn.

Ñuùng luùc ñoù Öu-ñaø-di ñöôïc thaáy chö Thieân, Phaïm vöông, Ñeá Thích ñeàu ñeán quy kính nghe phaùp, lieàn thöa vôùi Phaät xin ñöôïc xuaát gia laøm Sa-moân. Phaät noùi:

–Thieän lai!

Öu-ñaø-di töï caïo saïch raâu toùc, vaän phaùp phuïc vaø trôû thaønh Sa-moân, ñaéc quaû A-la-haùn.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân suy nghó: “Ta voán coù lôøi höùa vôùi vua cha, neáu thaønh Phaät thì seõ trôû veà nöôùc hoùa ñoä cha meï. Nay ñaéc ñaïo roài khoâng theå queân lôøi theä cuõ”. Lieàn baûo Tyø- kheo Öu-ñaø-di:

–OÂng neân trôû veà tröôùc taâu vôùi phuï vöông Ta. Coù theå hieån baøy thaàn löïc, taïo ñuû möôøi taùm phaùp bieán hoùa ñeå ai naáy ñeàu thaáy söï thaønh töïu ñaïo cuûa Ta. Ñeä töû Phaät coøn nhö vaäy huoáng chi laø uy ñöùc cuûa Phaät.

Öu-ñaø-di vaâng lôøi Phaät daïy, bay boång leân khoâng trôû veà nöôùc, ñeán kinh thaønh Ca-tyø- la ôû treân hö khoâng hieän ñuû möôøi taùm phaùp bieán hoùa khieán nhaø vua cuøng quaàn thaàn vaø daân chuùng ñeàu kinh sôï. Öu-ñaø-di ñoïc baøi keä:

*Nhö Lai thaät ít coù Ñaâu deã gì ñöôïc gaëp Voâ löôïng kieáp caàn khoå*

*Luoân thöông xoùt muoân loaøi Xöa haønh ñaïo Boà-taùt*

*Nay nguyeän ñaõ hoaøn taát Ngoài nôi goác Boà-ñeà Haøng phuïc loaøi ma oaùn Döùt tröø nhaân töû sinh Dieät saïch moïi phieàn naõo*

*Ñaõ thaønh Baäc Chaùnh Giaùc Dieãn noùi phaùp voâ thöôïng Toâi voán vaâng meänh vua*

*Rôøi nöôùc ñoùn Thaùi töû Noùi vua luoân thöông nhôù*

*Thöôøng buoâng lôøi lo buoàn Phaät luoân nhôù queâ höông Seõ veà thaêm thaân toäc*

*Toâi vaâng lôøi Phaät daïy Trôû laïi Ca-tyø-la*

*Taï Phaät duøng thaàn thoâng Ñaõ veà ngay hoaøng thaønh Bieán hoùa ngaàn aáy loaïi*

*Ví nhö ñoùa sen thôm Vua cha thaáy pheùp bieán Trong loøng ñaày haõi kinh Hoûi ngay keû taû höõu Chöa töøng thaáy ñieàu ñoù Thaùi töû xöa rôøi nöôùc Caàu ñaïo ñoä chuùng sinh Voâ löôïng kieáp caàn khoå Nay ñaõ thaønh Phaät-ñaø Vua chôù coù hoaûng sôï Loøng phaûi neân vui möøng Ngaøi ñaõ vöôït sinh töû*

*Vaø gôûi lôøi thaêm vua. Ñöùc vua nghe tin con Leä rôi nhö sao ñoå*

*Ta töø saùu naêm nay*

*Saàu nhôù maõi khoâng nguoâi Chôït nghe tin laønh tôùi Nhö keû cheát soáng laïi*

*Con ta lìa ngoâi baùu Thaønh ñaïo goïi laø gì Xin ñaùp lôøi vua hoûi Thaùi töû traûi saùu naêm Khoå haïnh neân ñaéc ñaïo*

*Hieäu laø Thieân Trung Thieân Baäc Toái Toân ba coõi.*

*Con ta luùc ôû nhaø*

*Ta taïo ñuû cung ñieän*

*Chaïm troå trang hoaøng ñeïp Hieän nay ôû choã naøo?*

*Xin ñaùp lôøi vua hoûi Phaät ñaéc phaùp vi dieäu Luoân ngöï choán an laønh Thöôøng ôû beân goác caây*

*Chö Thieân ñeán daâng hieán.*

*Con ta luùc ôû nhaø*

*Naèm ngoài luoân che phuû Luïa laø duøng trang söùc Luoân meàm maïi töôi ñeïp Xin ñaùp lôøi vua hoûi Thieân ñeá daâng y phuïc*

*Long phi hieán giöôøng baùu Taâm Phaät luoân töï taïi*

*Chöa töøng thaáy möøng giaän. Con ta luùc ôû nhaø*

*Ñuû moùn ngon vaät laï Nay nôi ôû choán aên*

*Ai baøy bieän chaêm soùc? Xin ñöôïc ñaùp lôøi vua Mang bình baùt khaát thöïc*

*Phöôùc khoâng taêng khoâng giaûm Chuù nguyeän cho thí chuû*

*Ñôøi ñôøi ñöôïc an laønh. Con ta luùc ôû nhaø*

*Nguû nghæ thöôøng ñöôïc vui Cuøng ñaøn ca taáu nhaïc Cho ñeán khi thöùc giaác?*

*Toâi xin ñaùp lôøi vua*

*Thieàn ñònh chaúng minh aùm Chö Phaät ít nguû nghæ*

*Ñeá Thích luoân khaâm phuïc*

*Phaïm vöông thöôøng khuyeân giuùp. Con ta luùc ôû nhaø*

*Taém röûa duøng nöôùc thôm Khaép phoøng nhaø toûa ngaùt Nay duøng loaïi höông gì? Xin ñaùp lôøi vua hoûi*

*Taùm neûo ba giaûi thoaùt Taém röûa tröø caáu nhieãm Taâm laëng döùt öu phieàn Nhö hö khoâng tòch tónh. Con ta luùc ôû nhaø*

*Ñuû thöù höông xoâng thoa Trong laønh khoâng chuùt baån Tinh khieát vaø thôm löøng?*

*Toâi xin thöa lôøi vua Giôùi ñònh tueä giaûi thoaùt Laáy ñaïo ñöùc laøm höông Xoâng toûa khaép moïi nôi*

*Möôøi phöông taùm xöù naïn.*

*Con ta luùc ôû nhaø*

*Ñuû boán loaïi giöôøng baùu Chaên neäm bao maøu saéc Naèm ngoài raát an vui?*

*Xin ñaùp lôøi vua hoûi*

*Töù thieàn laøm neäm giöôøng Taâm luoân ñöôïc töï taïi Buøn naõo phieàn khoâng vaáy Thanh tònh nhö hoa sen Con ta luùc ôû nhaø*

*Quaân canh giöõ nghieâm tuùc Ra vaøo coù ngöôøi haàu*

*Maét chöa nhìn vieäc aùc Toâi xin ñaùp lôøi vua Hôn ngaøn vò La-haùn Voâ löôïng chö Boà-taùt Ñeàu laø chuùng ñeä töû*

*Luoân gaàn guõi beân Ngaøi. Con ta luùc ôû nhaø*

*Voi ngöïa ñuû loaïi xe*

*Ñi ñeán khaép boán phöông Tuøy thích maø du ngoaïn Xin ñaùp lôøi vua hoûi*

*Nguõ thoâng laøm xa giaù*

*Bay löôïn chaúng ngaïi ngaên Moïi taâm ñeàu thoâng toû Daïo böôùc vöôït sinh töû.*

*Con ta luùc ôû nhaø Côø xí baøy la lieät*

*Bao quaân mang binh khí Tröôùc sau luoân thaùp tuøng? Toâi xin ñaùp lôøi vua*

*Boán chuùng theo phoøng hoä Cöùu giuùp bao khoù nguy Ñeàu aân hueä nhaân aùi*

*Laáy ñoù ñeå töïa nöông. Con ta luùc ôû nhaø*

*Chuoâng troáng gioùng môû loái Kyõ nhaïc hoøa ñuû aâm*

*Ngöôøi xem chaät ngaõ ñöôøng Xin ñaùp lôøi vua hoûi*

*Caây ñaïo thaønh Chaùnh giaùc Ñoä naêm Baït-ñaø-la*

*Taùm vaïn tö vò trôøi*

*Ñeàu ñaéc ñöôïc phaùp nhaõn*

*Chín möôi saùu loaïi ñaïo Cuõng ñeàu quy phuïc caû Gioùng troáng khoâng sinh dieät AÂm höôûng thaáu Tam thieân Môû trao ñeàu toû ngoä*

*Taát caû cuøng vui thích. Con ta vua nöôùc naøo Bôø coõi roäng hay heïp*

*Hoùa ñoä bao nhieâu ngöôøi Coù ñeàu quy phuïc khoâng? Phaät thoáng laõnh Tam thieân Hoùa ñoä khaép muoân loaøi*

*Möôøi phöông khoâng theå tính Ñeàu ñöôïc moïi ích lôïi.*

*Con ta luùc ôû nhaø Vieäc nöôùc giuùp ñôõ ta*

*Ñaïo ñöùc luoân leã nghóa Thuaän lôøi khoâng daùm traùi? Phaät ngoä caùc phaùp khoâng Lìa boán thöù ñieân ñaûo*

*Moïi ngöôøi ñeàu quy y Ñaïo voâ vi tòch tónh*

*Phaùp Phaät khoâng yeâu gheùt Taát caû ñeàu thoâng ñaït Giaùo hoùa khaép muoân loaøi Thaûy ñöôïc nhieàu lôïi ích Giaû söû coù moät ngöôøi Ngöôøi aáy voâ soá ñaàu*

*Ñaàu coù voâ soá löôõi Löôõi bieän taøi voâ cuøng*

*Voâ löôïng ngöôøi nhö vaäy Trong haèng sa soá kieáp Ca ngôïi coâng ñöùc Phaät Haõy coøn khoâng theå heát Huoáng toâi chuùt ñoám saùng Noùi sao heát maët trôøi.*

Baáy giôø vua Du-ñaàu-ñaøn nghe qua baøi keä aáy lieàn khen ngôïi:

–Laønh thay! Tieân A-tö-ñaø ngaøy tröôùc tieân ñoaùn quaû thaät khoâng sai. Laïi hoûi Öu-ñaø-di:

–Phaät coù yù veà thaêm hoaøng cung khoâng? Öu-ñaø-di taâu:

–Trong khoaûng baûy ngaøy nöõa Nhö Lai seõ veà tôùi ñaây.

Nhaø vua nghe taâu nhö theá xieát bao möøng rôõ, lieàn noùi vôùi caùc ñaïi thaàn:

–Ta chuaån bò ñoùn Phaät trôû veà thaêm, phaûi toå chöùc theo nghi thöùc ñoùn röôùc moät vò Chuyeån luaân thaùnh vöông. Tröôùc heát phaûi leänh cho caùc sôû ty lo doïn deïp ñöôøng saù, duøng

nöôùc thôm röôùi khaép maët ñöôøng, roài giaêng treo côø xí, duø loïng, gaám theâu ñuû loaïi, trang hoaøng cho thaät ñeïp, phaûi doác söùc hoaøn thaønh moïi vieäc aáy. Ta seõ ra khoûi thaønh ngoaøi boán möôi daëm ñeå ñoùn röôùc Nhö Lai.

Öu-ñaø-di taâu:

–Thaàn voán vaâng lôøi Phaät daïy trôû veà hoaøng cung baùo cho ñaïi vöông bieát roõ söï vieäc. Nay xin ñöôïc trôû laïi choã Phaät noùi roõ yù cuûa ñaïi vöông laø bao nhieâu naêm khao khaùt muoán gaëp maët Nhö Lai, cuõng nhö muoân daân traêm hoï ñeàu mong ñöôïc höôûng chuùt phöôùc baùu.

Vua baûo:

–Laønh thay! Mong ñöôïc sôùm gaëp Phaät.

Öu-ñaø-di trôû laïi choã Ñöùc Phaät ñaûnh leã ngang chaân Phaät, thöa:

–Baïch Theá Toân, Ñaïi vöông vaø quaàn thaàn cuõng nhö daân chuùng caû nöôùc ñeàu mong ngoùng töøng ngaøy ñeå ñöôïc gaëp Phaät. Con ñaõ taâu vôùi ñaïi vöông laø khoaûng baûy ngaøy nöõa Theá Toân seõ veà ñeán hoaøng cung.

Ñeán ngaøy thöù baûy, Nhö Lai cuøng caùc vò ñeä töû chuaån bò y baùt chænh teà ñaày ñuû, uy nghi thöù lôùp ñi veà kinh thaønh Ca-tyø-la. Caùc vò Phaïm thieân, Ñeá Thích, Töù Thieân vöông nghe tin Phaät trôû veà thaêm boån quoác ñeàu ñeán hoä toáng, Phaïm thieân haàu phía beân phaûi, Ñeá Thích haàu phía beân traùi, Töù Thieân vöông thì keû tröôùc ngöôøi sau thaùp tuøng theo ñoaøn. Chö Thieân, Long thaàn duøng höông hoa, kyõ nhaïc ñeå cuùng döôøng tung raûi, laïi giaêng caém la lieät hai beân ñöôøng côø phöôùn, duø loïng quyù giaù, trôøi möa nöôùc thôm röôùi khaép maët ñaát.

Luùc Nhö Lai saép leân ñöôøng coù nhieàu ñieàm laønh xaûy ra. Möôøi phöông quoác ñoä trong Tam thieân ñaïi thieân theá giôùi hieän ra saùu caùch chaán ñoäng; taát caû caùc loaïi caây khoâ heùo ñeàu sinh ra hoa laù, xanh töôi trôû laïi, nhöõng khe suoái khoâ caïn töø laâu töï nhieân nöôùc tuoân chaûy. Vua Du-ñaàu-ñaøn troâng thaáy caùc hieän töôïng toát laønh aáy lieàn töùc toác leänh cho caùc vò trong toäc hoï Thích, caùc vò ñaïi thaàn baù quan vaên voõ cuøng tieán haønh caùc nghi thöùc ñoùn Phaät nhö giaêng treo côø phöôùn, duø loïng, ñoát caùc loaïi höông thôm, raûi hoa, hoøa taáu aâm nhaïc. Vua cha töø xa nhìn thaáy Phaät ñi giöõa ñaïi chuùng nhö maët traêng trong ñaùm sao trôøi, nhö maët trôøi môùi xuaát hieän, nhö caây töôi ñang troå hoa, thaân cao lôùn moät tröôïng saùu, ñoan nghieâm röïc rôõ. Thaáy Phaät nhö vaäy loøng vua vui buoàn laãn loän lieàn cuùi ñaàu laøm leã vaø thöa vôùi Phaät:

–Xa caùch bao nhieâu naêm, nay môùi ñöôïc gaëp.

Caùc vò ñaïi thaàn, baù quan vaên voõ cuøng daân chuùng trong nöôùc ñeàu vui möøng ñaûnh leã Phaät roài theo Phaät vaøo thaønh.

Baáy giôø ñoâi chaân Ñöùc Theá Toân vöøa böôùc qua cöûa chính cuûa thaønh ngoaøi thì ñaïi ñòa ruùng ñoäng, trôøi tung röôùi voâ soá hoa ñeïp cuøng muoân tieáng nhaïc hoøa taáu vang leân, nhöõng keû muø loøa ñöôïc saùng maét trôû laïi, keû ñieác ñöôïc nghe roõ, keû queø leäch ñi ñöùng trôû laïi bình thöôøng, keû beänh taät thì ñöôïc thuyeân giaûm, keû caâm ngoïng thì noùi naêng trôû laïi, keû ñieân cuoàng taâm trí ñöôïc bình phuïc, keû bò guø ñöôïc döùt taät, moïi thöù ñoäc haïi ñeàu tieâu tröø, chim choùc muoâng thuù hoøa thuaän phaùt ra ñuû thöù tieáng keâu trong laønh, caùc thöù ngoïc ngaø mang treân ngöôøi va chaïm nhau toûa ra aùnh saùng vaø tieáng vang, caùc kho baùu töï nhieân xuaát hieän, nhöõng vaät baùu, nhöõng taâm tình böng bít che daáu hieåu laàm giôø ñöôïc côûi môû hoøa hôïp, taát caû chuùng sinh ñeàu döùt boû yù töôûng daâm duïc, khoâng giaän döõ cuoàng si vaø ñeàu trôû neân thaân thuoäc xem nhau nhö cha meï, anh em, con caùi moät nhaø. Caùc coõi ñòa nguïc ñeàu ñöôïc döøng nghæ, quyû ñoùi ñöôïc no ñuû, caùc loaøi suùc sinh ñöôïc thoaùt kieáp ñoïa, sinh vaøo coõi trôøi ngöôøi.

Vua cha thaáy thaân töôùng Phaät cao lôùn hôn moät tröôïng saùu, aùnh leân maøu vaøng roøng, nhö maët traêng trong ñaùm sao, nhö ngoïn nuùi vaøng; Phaïm thieân, Ñeá Thích, Töù Thieân vöông

ñeàu theo haàu, laïi troâng thaáy caùc vò Tyø-kheo töøng laø ngoaïi ñaïo tu khoå haïnh laâu naêm neân thaân hình gaày goø oám yeáu thöôøng gaàn guõi haàu caän beân Phaät, gioáng nhö maáy con quaï ñen ñaäu nôi ñænh nuùi vaøng saãm, khoâng laøm noåi baät ñöôïc uy ñöùc cuûa Nhö Lai. Do ñoù vua cha ra leänh tuyeån trong caû nöôùc cuøng trong hoï Thích nhöõng ngöôøi sinh tröôûng trong gia ñình quyeàn quyù, coù dieän maïo trang nghieâm, choïn ñöôïc naêm traêm ngöôøi xuaát gia laøm Sa-moân haàu caän beân Phaät, cuõng nhö Kim sí ñieåu ñaäu treân nuùi Tu-di, nhö ngoïc Ma-ni ñaët trong hoà nöôùc tinh khieát. Vöông ñeä cuûa Phaät laø Nan-ñaø cuõng ñöôïc choïn laøm Sa-moân. Nan-ñaø coù ngöôøi haàu caän teân Öu-ba-ly, oâng naøy ñaõ ñeán tröôùc Ñöùc Phaät cung kính thöa:

–Baïch Theá Toân, thaân ngöôøi khoù ñöôïc, Phaät phaùp khoù gaëp. Caùc vò vöông toân coâng töû ñeàu lìa boû cuoäc soáng vinh hoa ôû theá gian ñeå xuaát gia, coøn con laø thaân phaän thaáp heøn haù laïi luyeán tieác tham ñaém hay sao. Mong Phaät ruû loøng töø bi cöùu ñoä cho con ñöôïc ñöùng vaøo haøng Sa-moân hoïc ñaïo giaûi thoaùt.

Phaät noùi:

–Thieän lai Tyø-kheo!

Öu-ba-ly töï caïo saïch raâu toùc, vaän phaùp phuïc, trôû thaønh Sa-moân, ngoài theo thöù töï cuøng vôùi chö vò Tyø-kheo. Nan-ñaø ñeán sau cöù laàn löôït thi leã, ñeán choã Öu-ba-ly thì döøng laïi khoâng thi leã, töï suy nghó:

–Ngöôøi naøy voán laø keû haàu haï trong gia ñình ta, chaúng neân thi leã. Luùc ñoù Ñöùc Theá Toân bieát roõ söï vieäc lieàn goïi Nan-ñaø ñeán vaø noùi:

–Phaät phaùp ví nhö bieån roäng chöùa haøng traêm con soâng, boán doøng cuøng ñoå veà ñoù vaø ñeàu ñoàng moät vò maën. Trong haøng chuùng xuaát gia phaûi döïa vaøo giôùi luaät maø ñònh tröôùc sau chöù khoâng döïa vaøo sang heøn, vaû laïi do töù ñaïi duyeân hôïp maø coù thaân taïm bôï naøy, ôû trong coõi khoâng tòch thì khoâng coøn ranh giôùi bæ thöû. OÂng neân suy nghó hoïc hoûi chaùnh phaùp chôù neân daáy taâm kieâu maïn.

Baáy giôø Nan-ñaø môùi boû taâm nieäm cao ngaïo, chaáp vaøo sang heøn maø thi leã Öu-ba-ly khieán ñaïi ñòa chaán ñoäng.

Khi ñoù Ñöùc Phaät ngöï ôû Thöôïng ñieän trong hoaøng cung, vua cha cuøng caùc quan haèng ngaøy cuùng döôøng caùc moùn aên ngon quyù. Ñöùc Phaät nhaân ñoù thuyeát phaùp ñoä voâ soá ngöôøi. Baø Da-du-ñaø-la daãn beù La-haàu-la ñaõ ñöôïc baûy tuoåi ñeán choã Phaät ñaûnh leã ngang chaân Phaät, nhìn ngaém vaán an roài thöa vôùi Phaät:

–Xa caùch laâu ngaøy khoâng ñöôïc gaàn guõi ñeå haàu haï cuùng döôøng.

Quyeán thuoäc thaân toäc ñeàu toû yù nghi ngôø vì Thaùi töû ñaõ boû nöôùc ra ñi hôn möôøi hai naêm laøm sao naøng Da-du-ñaø-la mang thai sinh ra La-haàu-la ñöôïc. Ñöùc Phaät noùi vôùi vua cha cuøng vôùi quaàn thaàn:

–Da-du-ñaø-la thuû tieát, trinh baïch, khoâng heà coù chuùt tyø veát loãi laàm gì, neáu chaúng tin Ta seõ chöùng minh.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân lieàn bieán caùc vò Tyø-kheo ñeàu gioáng nhö Phaät, cuõng ñaày ñuû caùc töôùng toát saùng ngôøi chaúng coù gì khaùc.

Luùc ñoù Da-du-ñaø-la ñöa chieác nhaãn ngoïc cho La-haàu-la baûo con:

–Trong soá caùc vò naøy ai laø cha cuûa con haõy chæ ra xem.

La-haàu-la caàm laáy chieác nhaãn ngoïc ñeán thaúng choã Phaät daâng leân. Vua cha cuøng quaàn thaàn thaáy vaäy ñeàu hoan hyû khen:

–Laønh thay! La-haàu-la ñuùng laø con Phaät.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân vì vua cha thuyeát phaùp khieán oâng ngoä ñaïo, quaàn thaàn traêm hoï cuøng theå nöõ trong haäu cung ñeàu quy y thoï giôùi, tònh tu phaïm haïnh. Caû nöôùc ñeàu ñöôïc an

laønh, caùc nöôùc khaùc xa gaàn ñeàu tôùi chuùc möøng.

M