KINH PHAÄT BAÛN HAÏNH TAÄP

**QUYEÅN 53**

**Phaåm 54: NHAÂN DUYEÂN CUÛA ÖU-ÑAØ-DI (Phaàn 2)**

Baáy giôø, vua Thaâu-ñaàu-ñaøn ñem taát caû nhöõng ngöôøi trong cung cuûa mình, nhöõng ngöôøi trong cung cuûa Thaùi töû Taát-ñaït-ña, ngoaøi ra coøn ñem theo caùc quyeán thuoäc khaùc, laø ñoàng töû doøng hoï Thích vaø caùc thuoäc haï, laïi ñem boán binh chuûng, traêm quan ñaïi thaàn, caùc töôùng soaùi hoä veä vaø caùc cö só, tröôûng giaû kyø cöïu nôi caùc xoùm laøng, thaønh aáp. Ñeå theå hieän oai theá cuûa nhaø vua vaø hieån baøy tinh thaàn ñöùc ñoä cuûa mình neân nhaø vua ñem theo caùc ñaïi thaàn, thaân toäc, binh chuûng hoä veä chung quanh nhö vaäy.

Baáy giôø toân toäc cuûa hoï Thích coù chín vaïn chín ngaøn ngöôøi, cuøng daân chuùng trong thaønh Ca-tyø-la-baø-toâ-ñoâ muoán ñeán chieâm ngöôõng Nhö Lai.

Ñöùc Nhö Lai troâng thaáy Ñaïi vöông Thaâu-ñaàu-ñaøn cuøng vôùi quaàn chuùng haøng nguõ chænh teà ñang höôùng ñeán, neân suy nghó: “Neáu Ta thaáy phuï vöông maø khoâng ñöùng daäy ngheânh tieáp thì ngöôøi ta seõ cho raèng: “Ngöôøi naøy khoâng ñuû ñöùc haïnh quaû baùo laøm ngöôøi. Taïi sao thaáy cha maø khoâng ñöùng daäy ngheânh tieáp?”

Neáu Ta thaáy phuï vöông vaø ñaïi chuùng maø ñöùng daäy ngheânh tieáp thì hoï seõ bò voâ löôïng toäi lôùn.

Neáu Ta giöõ tö theá ngoài yeân nhö cuõ thì hoï ñoái vôùi Ta khoâng sinh taâm cung kính.”

Nhö Lai suy xeùt ba tröôøng hôïp nhö treân, thaáy moãi tröôøng hôïp ñeàu coù khuyeát ñieåm nhö vaäy. Nhö Lai suy nghó yù nghóa cuûa ba tröôøng hôïp nhö vaäy roài, Ngaøi töø choã ngoài duøng söùc thaàn thoâng bay voït leân hö khoâng, ôû trong hö khoâng, Ngaøi hoùa hieän caùc thöù thaàn thoâng, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, hoaëc nguû, hoaëc toûa khoùi, hoaëc phoùng löûa ngoïn, hoaëc aån, hoaëc hieän...

Caùc vò thaàn ôû thaønh Ca-tyø-la-baø-toâ-ñoâ nhö thaàn baûo veä thaønh, thaàn giöõ coång... hieän ra tröôùc maët vua Thaâu-ñaàu-ñaøn roài ñaèng vaân leân hö khoâng, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài ñöùng lui veà moät beân, noùi keä thöa Theá Toân:

*Hoâm ñeâm Thaùi töû ñi xuaát gia Caùc thaàn Daï-xoa hoä môû cöûa Vua Tyø-sa-moân daãn döôøng ñi Theá Toân laø Baäc Coâng Ñöùc lôùn. Khi aáy Thaùi töû ra khoûi cöûa*

*Phaùt ñaïi theä nguyeän nhö theá naøy: “Neáu chaúng thu phuïc ñöôïc ma quaân Thaønh naøy, Ta khoâng vaøo trôû laïi.” Ngaøy nay nguyeän aáy ñaõ thaønh coâng Theá Toân thu phuïc luõ ma quaân Chöùng quaû Boà-ñeà Voâ thöôïng ñaïo Nguyeän xöa nay ñaõ ñöôïc vieân thaønh. Phaät vì laøm phöôùc hieän ra ñôøi*

*Ñaõ chöùng Boà-ñeà Voâ thöôïng ñaïo*

*Do vì thöông meán haøng thaân toäc Vì vaäy ngaøy nay laïi vaøo thaønh.*

Khi aáy vua Thaâu-ñaàu-ñaøn töø xa troâng thaáy Theá Toân duøng söùc thaàn thoâng bay leân hö khoâng, theå hieän caùc thöù thaàn thoâng bieán hoùa, neân suy nghó: “Ta nhôù thuôû tröôùc Thaùi töû Taát-ñaït-ña xaû tuïc xuaát gia, maø nay ñaõ thaønh Baäc Ñaïi Tieân coù nhieàu oai ñöùc, coù ñaïi thaàn thoâng.”

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn suy nghó nhö vaäy roài lieàn xuoáng xe ñi boä ñeán choã Phaät. Khi nhaø vua töø töø tieán gaàn ñeán choã Phaät ngoài thì Ñöùc Phaät cuõng töø hö khoâng töø töø haï xuoáng. Khi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn ñeán saùt choã ngoài cuûa Phaät, thì ngay luùc ñoù Ñöùc Phaät cuõng töø hö khoâng ñaõ ñeán choã ngoài cuûa mình.

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn thaáy treân ñaàu Phaät khoâng coù maõo thieân quan, laïi caïo boû raâu toùc, thaân ñaép ca-sa, vì loøng thöông con neân nhaø vua ngaõ xæu. Trong giaây laùt môùi tænh daäy, vua naèm laên treân ñaát buoàn khoùc, nöôùc maét ñaàm ñìa. Luùc aáy chín vaïn chín ngaøn ngöôøi trong hoaøng gia cuøng vôùi taát caû daân chuùng trong thaønh cuõng nhö ngoaøi thaønh ñeàu ngaõ xæu treân ñaát, buoàn khoùc laên loän, nöôùc maét raøn ruïa caû maët maøy, buoàn raàu aùo naõo, ñau khoå voâ cuøng.

Khi aáy ñaïi chuùng noùi keä:

*Ñaïi vöông daãn chuùng ñeán beân Phaät Phuï vöông thaáy Phaät chöa thaêm hoûi Vua muoán goïi con nhöng e ngaïi*

*Muoán goïi Tyø-kheo cuõng ngöôïng nguøng. Vua thaáy Thaùi töû daïng Sa-moân*

*Töï ôû ngoâi vua thaáy hoå theïn Than ngaén thôû daøi loøng töùc giaän Xæu ngaõ treân ñaát, keå ñuû ñieàu.*

*Nhö Lai im lìm ngoài thieàn ñònh Vua thaáy nhö vaäy vaãn öu saàu Gioáng ngöôøi khaùt nöôùc töø xa ñeán Ñaõ thaáy nöôùc roài, vaãn chòu khaùt.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi nghó: “Hoaøng gia hoï Thích raát töï thò coáng cao ngaõ maïn. Neáu ñaët ñaàu xuoáng ñaát ñeå leã Ta thì hoï chaúng muoán laøm.” Ngaøi nghó nhö vaäy, lieàn bay leân hö khoâng caùch ñaát khoaûng moät tröôïng. Ngaøi laïi nghó: “Nay Ta ôû caùch ñaát chöøng aáy, ñeå hoï ñuû khom ngöôøi cuùi ñaàu laøm leã.”

Coù keä:

*Phaät bieát vua toâi loøng ngaõ maïn Bay leân hö khoâng cao moät tröôïng Thöông meán taát caû ngöôøi ñeán ñaây Vì vaäy Ngaøi truù nôi hö khoâng.*

Khi aáy vua Thaâu-ñaàu-ñaøn töø döôùi ñaát ngoài daäy, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät vaø noùi keä:

*Ta laïy ba laàn Ñaáng Chaân Nhö Leã Phaät khi vöøa môùi ñaûn sinh*

*Khi xöa trong cung töôùng sö ñoaùn Khi ngoài goác caây che maùt thaân Nay thaáy theå hieän vieäc hôn ngöôøi*

*Maët maøy töôi saùng nhö hoa nôû Khieán thaân taâm ta raát vui möøng Theá neân ta nay leã ba laïy.*

Baáây giôø, vua Thaâu-ñaàu-ñaøn ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài sau ñoù tuaàn töï quyeán thuoäc hai cung ñeàu leã Phaät. Keá ñeán quyeán thuoäc beân ngoaïi cuõng leã döôùi chaân Phaät. Caùc ñoàng töû doøng hoï Thích cuõng leã döôùi chaân Phaät. Caùc töôùng só hoä veä vaø traêm quan ñaïi thaàn cuõng tuaàn töï leã Phaät. Nhöõng cö só doøng ñaïi toäc cuõng ñaûnh leã döôùi chaân Phaät. Tuaàn töï nhöõng vò kyø tuùc ñaïi phuù tröôûng giaû cuõng leã döôùi chaân Phaät.

Ñöùc Theá Toân coù nhöõng giaùo phaùp saâu xa vi dieäu nhöng e ngaïi ñaïi chuùng chöa sinh taâm hoan hyû, khaùt ngöôõng, chöa sinh yù töôûng hy höõu ñaëc bieät neân Nhö Lai chöa noùi phaùp naøy.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân muoán ñaïi chuùng hieän tieàn sinh taâm hoan hyû kính tin neân Ngaøi vaän duïng thaàn thoâng bay leân hö khoâng, truï taïi phöông Ñoâng cao khoaûng moät caây Ña-la, roài Ngaøi bieán hieän caùc thaàn thoâng: moät thaân hieän ra nhieàu thaân, hoaëc nhieàu thaân hôïp thaønh moät thaân, ñi laïi chaân khoâng ñuïng ñaát, töø döôùi ñi leân, töø treân ñi xuoáng, ñi xuyeân qua nuùi, vaùch ñaù khoâng bò chöôùng ngaïi, vaøo trong ñaát nhö vaøo trong nöôùc, ñi treân maët nöôùc nhö treân maët ñaát, ngoài kieát giaø treân hö khoâng an nhieân baát ñoäng, hoaëc ñi kinh haønh gioáng nhö chim bay, hoaëc treân thaân boác khoùi, döôùi thaân phun nöôùc, hoaëc thaân nhö ñoáng löûa lôùn, nhö vaàng nhaät nguyeät coù oai ñöùc lôùn, coù thaàn thoâng lôùn, oai ñöùc laãy löøng quang minh chieáu khaép, hoaëc coù khi duøng tay naém baét maët trôøi, maët traêng, thaân hình cao lôùn ñuïng ñeán coõi Phaïm thieân...

Sau khi hieän nhöõng thaàn thoâng nhö treân, Ngaøi laïi hieän cuøng moät luùc hai thaàn thoâng ñoái nhau, nghóa laø nöûa thaân phía treân boác khoùi, nöûa thaân phía döôùi phun löûa. Hoaëc nöûa thaân phía döôùi boác khoùi, nöûa thaân phía treân phun löûa. Hoaëc hoâng beân traùi phun löûa, hoâng beân phaûi toûa khoùi. Hoaëc hoâng beân phaûi phun löûa, hoâng beân traùi toûa khoùi. Hoaëc laïi nöûa thaân phía treân boác khoùi, nöûa thaân phía döôùi phun nöôùc laïnh trong maùt. Hoaëc nöûa thaân phía treân phun nöôùc laïnh trong maùt, nöûa thaân phía döôùi boác khoùi. Hoaëc hoâng beân traùi boác khoùi, hoâng beân phaûi phun nöôùc laïnh trong maùt. Hoaëc trong choác laùt hoâng beân phaûi boác khoùi, hoâng beân traùi phun nöôùc laïnh trong maùt. Hoaëc nöûa thaân phía döôùi boác löûa noùng, nöûa thaân phía treân phun nöôùc maùt laïnh. Hoaëc nöûa thaân phía treân boác löûa noùng, nöûa thaân phía döôùi phun nöôùc trong maùt laïnh. Hoâng beân traùi phun löûa, hoâng phaûi phun nöôùc maùt. Hoaëc hoâng beân traùi boác löûa, hoâng beân phaûi phun nöôùc trong maùt laïnh. Hoaëc hoâng beân traùi phun nöôùc maùt laïnh, hoâng beân phaûi boác ra löûa ñoû. Hoaëc toaøn thaân boác löûa, khoaûng giöõa hai con maét phun nöôùc maùt laïnh. Hoaëc khoaûng giöõa hai con maét boác löûa ñoû, toaøn thaân phun nöôùc maùt laïnh.

Baáy giôø Ñöùc Nhö Lai ñeå hieän nöûa thaân phía döôùi, aån maát nöûa thaân phía treân maø

thuyeát phaùp. Roài ñeå hieän nöûa thaân phía treân, aån maát nöûa thaân phía döôùi maø thuyeát phaùp. Nhö Lai nhaäp vaøo ñònh Hoûa quang, treân moãi loã chaân loâng phaùt ra caùc ñaïo haøo quang; coù loaïi haøo quang maøu xanh, coù loaïi haøo quang maøu vaøng, coù loaïi haøo quang maøu ñoû, coù loaïi haøo quang maøu traéng, coù loaïi haøo quang maøu coû bieác, coù loaïi haøo quang

maøu pha leâ..

Nhö Lai coù khi ôû treân hö khoâng, caùch maët ñaát chöøng moät caây Ña-la maø hieän thaàn thoâng, coù khi caùch ñaát khoaûng hai caây Ña-la, hoaëc ba, hoaëc boán, hoaëc naêm, hoaëc baûy caây Ña-la, ôû trong hö khoâng maø hieän thaàn thoâng. Nhöõng thaàn thoâng hieän ra laø moät thaân hieän ra nhieàu thaân... haøo quang maøu pha leâ.

Baáy giôø Nhö Lai aån thaân nôi phöông Nam, xuaát hieän nôi phöông Taây, cao caùch maët ñaát khoaûng moät caây Ña-la, bieán hoùa ñuû caùc thöù thaàn thoâng. Hoaëc Theá Toân aån thaân ôû phöông Taây, hieän nôi phöông Baéc, cao caùch ñaát khoaûng moät caây Ña la, roài truï trong hö khoâng bieán hoùa ñuû caùc loaïi thaàn thoâng. Nhöõng thaàn thoâng ñoù nhö: moät thaân phaân thaønh nhieàu thaân... phoùng haøo quang maøu pha leâ. Cho ñeán moãi phöông khaùc cuõng nhö vaäy, ñeàu truï trong hö khoâng cao caùch maët ñaát khoaûng moät caây Ña-la... baûy caây Ña-la, bieán hoùa ñuû caùc loaïi thaàn thoâng. Nhöõng thaàn thoâng ñoù nhö: moät thaân phaân ra nhieàu thaân... phoùng haøo quang maøu pha leâ.

Baáy giôø, ñaïi chuùng thaáy Ñöùc Theá Toân theå hieän nhöõng thaàn thoâng nhö vaäy, lieàn sinh taâm hoan hyû, tín kính Ñöùc Phaät, cho laø vieäc chöa töøng coù.

Khi thaáy ñaïi chuùng ñaõ hoan hyû, tín kính, cho laø vieäc chöa töøng coù roài, Ñöùc Theá Toân môùi töø hö khoâng haï xuoáng, traûi toïa cuï ngoài tröôùc ñaïi chuùng, roài vì ñaïi chuùng, tuaàn töï giaûng caùc phaùp. Ngaøi noùi: “Chuùng sinh töø laâu ôû trong phieàn naõo”, khieán cho ngöôøi nghe xa lìa phieàn naõo. Do vaäy, Ngaøi khuyeân tu caùc phaùp boá thí, giöõ giôùi, tinh taán, nhaãn nhuïc seõ ñöôïc sinh vaøo thieän xöù. Ngaøi laïi daïy xa lìa duïc laäu, höõu laäu... ñeå ñöôïc thoaùt ly phieàn naõo. Ngaøi cuõng ca ngôïi coâng ñöùc xuaát gia. Ngaøi taùn thaùn caùc phaùp giaûi thoaùt nhö vaäy.

Khi Ñöùc Nhö Lai thuyeát phaùp, Ngaøi bieát ñaïi chuùng vui möøng hôùn hôû, nhu hoøa vaø taâm khoâng phoùng daät.

Luùc baáy giôø, Ñöùc Theá Toân cuõng thuyeát caùc phaùp truyeàn thöøa cuûa chö Phaät nhö Khoå, Taäp, Dieät, Ñaïo...

Khi Ñöùc Theá Toân vì ñaïi chuùng theo phöông tieän thò hieän thaàn thoâng, tuyeân döông chaùnh phaùp, thì coù voâ löôïng traêm ngaøn öùc chuùng sinh ngay taïi choã ngoài xa lìa traàn caáu, khoâng coøn phieàn naõo, ñoaïn caùc keát söû, ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh, ñoái vôùi phaùp taäp khôûi ñeàu dieät caùc töôùng, chöùng ñöôïc thaät trí. Ví nhö y phuïc saïch, khoâng chuùt veát nhô, coù theå tuøy yù nhuoäm maøu saéc gì thì thaønh maøu saéc ñoù.

Ñöùc Phaät noùi nhöõng phaùp nhö vaäy roài, trong ñaïi chuùng coù voâ löôïng voâ bieân traêm ngaøn vaïn öùc caùc chuùng sinh, ngay taïi choã ngoài xa lìa traàn caáu, khoâng coøn phieàn naõo, ñoaïn caùc keát söû, ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh... tòch dieät taát caû töôùng, chöùng trí nhö thaät. Ñaïi chuùng naøy töï thaáy caùc phaùp, ñaõ ñöôïc caùc phaùp, ñaõ chöùng caùc phaùp, ñaõ nhaäp vaøo caùc phaùp, vöôït qua caùc nghi, caùc hoaëc ñaõ dieät, khoâng coøn taâm nghi, ñaõ ñöôïc voâ uùy, taát caû nhaân duyeân sinh ra thaân kieán ñeàu dieät saïch. Hoï bieát nhö vaäy roài quy y Phaät, Phaùp, Taêng, thoï trì naêm giôùi caám, laøm ngöôøi cö só.

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn vì löôùi phieàn naõo thöông con bao phuû neân khoâng chöùng quaû, ngoài tröôùc Theá Toân, buoàn thöông than thôû, ngheïn ngaøo aám öùc maø noùi keä:

*Muõ baèng baûy baùu xöa con ñoäi Trang nghieâm ñeïp ñeõ boû nôi naøo? Minh chaâu trong toùc laïc ñi ñaâu Ñaàu traàn huûy theå khoâng oai ñöùc? Xöa maëc Ca-thi aùo tuyeät vôøi*

*Nay con cuõng boû noù ôû ñaâu? Y phuïc vöùt boû thoâ xaáu naøy Con yeâu cuûa ta sao laïi maëc?*

Ñöùc Theá Toân duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn: *Trung thaàn danh tieáng cuûa Ñaïi vöông Ta gôûi thieân quan cho baïn aáy*

*Vì muoán tröø boû taâm ngaõ maïn*

*Laïi muoán thaønh töïu phaùp cam loä. Cheá ra ca-sa y hoaïi saéc*

*Do vaäy Ta boû aùo Ca-thi Thaân naøy laïi maëc y hoaïi saéc*

*Chöùng quaû Voâ thöôïng dieäu Boà-ñeà.*

Ñaïi vöông Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä baïch Nhö Lai:

*Ta xöa taïi cung caàu traêm nguyeän Nguyeän ñöôïc sinh con laøm Chuyeån luaân Nay thaáy caïo ñaàu, tay böng baùt*

*Con noùi vôùi ta ñöôïc hôn gì?*

Ñöùc Theá Toân duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn: *Luaân vöông ñöôïc caû vaãn khoâng chaùn Tuy ñöôïc soáng laâu khoâng töï taïi*

*Taâm Ta töï taïi khoâng bieân giôùi*

*Muoán con Luaân vöông thaät khoâng hay.*

Ñaïi vöông Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä baïch Theá Toân:

*Giaøy da baûy baùu xöa con mang Neäm eâm chaên mòn ñuû loaïi haøng Cung ñieän laàu gaùc nôi an oån*

*Treân ñaàu ñöôïc che taøng loïng traéng Chaân traéng meàm maïi nhö hoa sen Laøm sao chòu noåi gai, caùt soûi!*

Ñöùc Theá Toân duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn: *Ta ñaõ chöùng Baäc Nhaát Thieát Trí Khoâng nhieãm caùc phaùp, nhö hoa sen*

*Vöôït qua caùc coõi khoâng tham ñaém*

*Nhö vaäy, khoå aáy Ta chaúng coøn.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä baïch Phaät: *Xöa ôû cung ñieän duøng chieân-ñaøn... Vôùi caùc höông thôm maùt nhö traêng*

*Tuøy thôøi thoa öôùp treân thaân theå*

*Thoa xong thaân theå thaáy laâng laâng. Ngaøy nay haï ñeán, bò noùng böùc Röøng vaéng ñi boä khoå döôøng naøo!*

*Xöa ôû noäi cung nhaïc eâm dòu Nay khoâng theå nöõ vui vôùi ai?*

Ñöùc Theá Toân duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn:

*Toâi coù ao phaùp nöôùc trong maùt Ngöôøi trí haân hoan, choã an laïc Ao baùu coâng ñöùc röûa saïch thaân Khoâng bò ñaém chìm, leân bôø giaùc.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn duøng keä noùi:

*Xöa ôû trong cung maëc Ca-thi*

*Thaân xoâng Chieâm-baëc vôùi höông sen Nhieàu lôùp hoa meàm loùt trong aùo*

*Ngöï trong cung ñieän thaät oai nghieâm. Nay maëc aùo gai vaûi vöùt boû*

*Maøu saéc tuøy xöù nhuoäm voû caây Chæ ñeå che thaân thaät xaáu hoå*

*Baäc Ñaïi Tröôïng Phu sao chaúng chaùn?*

Ñöùc Theá Toân laïi duøng keä traû lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn:

*Y phuïc, ñoà naèm, thöùc aên uoáng... Xöa Ta tham ñaém caùc thöù naøy Thaân hình kieàu dieãm saéc ñaùng yeâu*

*Ta nay chaùnh nieäm neân khoâng duøng.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn duøng keä noùi:

*Xöa ôû trong cung vaät baûy baùu Ñoà duøng, baøn aùn naïm baïc vaøng Sôn haøo haûi vò thôm ngon ngoït Vöông töû tuøy yù maëc söùc duøng. Nay thöùc aên dôû, laïi hoâi eâ*

*Nhaït nheõo chaúng ngon sao aên ñöôïc? Taïi sao chaúng cheâ thöùc aên naøy Chaúng sinh yù giaän vaät hoâi thoái?*

Ñöùc Phaät laïi duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn: *Töông truyeàn quaù khöù ñeán ngaøy nay Cuøng ñôøi vò lai, caùc Thaùnh giaû*

*Tuy aên ñoà dôû, vò chaúng ngon*

*Thöông xoùt theá gian neân khoâng cheâ.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä noùi:

*Khi xöa ngöôøi ôû trong ñieän ta Naèm ngoài treân choã thaät eâm dòu Vöôït troäi theá gian khoâng ai saùnh Töïa goái vöøa yù, chaúng cheâ bai.*

*Nay naèm treân ñaát, ñoà nhaùm nhuùa Chæ traûi coû raùc vôùi laù caây*

*Taïi sao naèm nguû maø khoâng cheâ Thaân theå meàm maïi chaúng ñau sao?*

Theá Toân duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn:

*Ta ñaõ chöùng ñöôïc trí töï taïi Thoaùt khoûi taát caû caùc khoå ñau Ñaõ nhoå caùc gai phieàn naõo khoå*

*Thöông meán ngöôøi ñôøi neân chaúng cheâ.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä noùi vôùi Phaät:

*Thuôû xöa ngöôøi ôû nhaø vöøa yù*

*Treân saøn raûi caùc loaøi hoa ñeïp*

*Phoøng kín khoâng gioù, ñeøn saùng choang Cho ñeán laàu gaùc vaø cöûa soå*

*Voøng hoa anh laïc trang ñieåm thaân Theâ thieáp ñoan trang nhö ngoïc nöõ Noùi naêng dòu ngoït theo haàu haï*

*Kính ngöôõng chaúng traùi leänh phu quaân.*

Theá Toân laïi duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn: *Phuï vöông, Ta coù phaùp taân hoïc Phaïm haïnh vi dieäu trong coõi trôøi*

*Do Ta chöùng ñöôïc taâm töï taïi*

*Nhöõng gì Ta muoán ñeàu thaønh töïu.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä noùi:

*Tieáng troáng, khoâng haàu cuøng ñaøn saét Ca ngaâm tuyeïât dieäu laøm ngöôøi thöùc Gioáng nhö Ñeá Thích taïi Thieân cung Ngöôøi ôû trong cung xöa cuõng vaäy.*

Ñöùc Phaät laïi duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn:

*Lôøi kinh, tieáng keä aâm vi dieäu Nhö yù giaûi thoaùt giaùc ngoä Ta*

*Ta coù thieän höõu haïnh thanh tònh Ñaïi vöông, Ta soáng giöõa chuùng naøy.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä noùi:

*Thoáng laõnh bieân cöông cuøng soâng nuùi Höôûng duïc ñuû caû ngaøn ngöôøi con Baûy baùu tuyeät vôøi sao chaúng töôûng Taïi sao tu laáy haïnh Sa-moân?*

Ñöùc Phaät duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn:

*Tam-muoäi trí tueä ñaát cuûa Ta Ngaøn phaùp thieàn ñònh laø con Ta Baûy baùu giaùc chi laø thaát baûo*

*Ñaïi vöông, phaùp aáy Ta chöùng ñaéc.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä noùi:

*Xöa con ñi xe vôùi tuaán maõ*

*Xe aáy trang hoaøng baèng caùc baùu Taøng loïng nhö tuyeát ñeå che thaân Quaït luïa traéng tinh, caùn baèng ngoïc.*

Ñöùc Phaät laïi duøng keä ñaùp lôøi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn:

*Toâi laáy chaùnh caàn laøm ngöïa gioûi Laáy tueä, tö, taøm quyù laøm xe*

*Vaän chuyeån tinh taán, duõng maõnh tu Ta côõi xe naøy vaøo voâ uùy.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä noùi:

*Ngöôøi xöa taïi cung côõi Kieàn-traéc Baïch maõ traéng tinh hôn taát caû Yeân cöông trang trí baèng baûy baùu Côõi ngöïa naøy ñi theo yù muoán.*

Ñöùc Phaät duøng keä ñaùp lôøi Ñaïi vöông:

*Bao nhieâu loaøi ngöïa trong theá giôùi Voâ soá theá gian ngöôøi côõi noù Chuùng noù ñeàu bò luaät voâ thöôøng Quaùn xong, tuøy yù côõi thaàn thoâng.*

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi duøng keä noùi:

*Khi xöa ngöôøi ôû trong cung ñieän Laàu gaùc khaùc naøo caûnh chö Thieân Cung teân, giaùo maùc caàm hoä veä Thaân maëc chieán baøo thaät oai nghi. Nay ôû trong röøng khoâng ai hoä*

*Daï-xoa, La-saùt thaät haõi huøng Thuù röøng gaàm theùt trong ñeâm toái Laøm sao ôû ma khoâng sôï haõi.*

Ñöùc Phaät laïi duøng keä ñaùp lôøi nhaø vua: *Bao nhieâu Daï-xoa, Tyø-xaù-giaù Nhöõng loaïi thuù döõ ñaùng sôï kia Trong röøng ñeâm toái luoân ñi laïi*

*Khoâng theå ñoäng ñeán moät loâng Ta Khoâng sôï tieáng gaàm, duø sö töû Nhö gioù khoâng theå bò löôùi ngaên*

*Cuõng nhö hoa sen khoâng dính nöôùc Ta ôû theá gian naøo oâ tröôïc.*

Baáy giôø voâ löôïng ñaïi chuùng: Tröôûng laõo Muïc-kieàn-lieân, Tröôûng laõo Ma-ha Ca- dieáp, Tröôûng laõo Öu-laâu-taàn-loa Ca-dieáp, Na-ñeà Ca-dieáp, Giaø-da Ca-dieáp, Ma-ha Caâu- hy-la, Thoân-ñaø-la, Ly-baø-ña... ngoài hai beân Ñöùc Phaät. Caùc Ñaïi ñöùc tröôûng laõo naøy do tu khoå haïnh neân thaân theå khoâng töôi saùng, oám gaày ueå oaûi, saéc dieän keùm töôi, khí löïc suùt giaûm, chæ coøn da boïc xöông. Luùc aáy, vua Thaâu-ñaàu-ñaøn baïch Ñöùc Phaät:

–Thöa Theá Toân, nhöõng vò ngoài beân phaûi Theá Toân, hoï töø ñaâu theo Theá Toân xuaát

gia?

Luùc aáy Ñöùc Phaät ñöa caùnh tay maøu vaøng chæ töøng vò Tyø-kheo vaø neâu danh taùnh

giôùi thieäu cho vua bieát:

–Ñaây laø Xaù-lôïi-phaát, ñaây laø Ma-ha Ca-dieáp, ñaây laø Öu-laâu-taàn-loa Ca-dieáp, ñaây laø Na-ñeà Ca-dieáp, ñaây laø Giaø-da Ca-dieáp, ñaây laø Öu-ba-tö-na, ñaây laø Ly-baø-ña. Nhöõng vò ñoù ñeàu thuoäc doøng hoï ñaïi quyù toäc Baø-la-moân ôû nöôùc Ma-giaø-ñaø.

Vua Thaâu-ñaàu-ñaøn laïi hoûi:

–Hieän giôø nhöõng vò ngoài beân traùi laø ai? Töø ñaâu ñeán theo Theá Toân xuaát gia? Ñöùc Phaät baûo vua:

–Ñaây laøø Ma-ha Muïc-kieàn-lieân, ñaây laø Ma-ha Ca-chieân-dieân, ñaây laø Ma-ha Thuaàn-

ñaø... Nhöõng vò aáy cuõng thuoäc doøng ñaïi quyù toäc thuoäc nöôùc Ma-giaø-ñaø.

Khi vua Thaâu-ñaàu-ñaøn nghe Ñöùc Phaät giôùi thieäu nhö vaäy, trong loøng buoàn baõ chaúng vui, laïi suy nghó: “Con ta tuy thaät laø ñoàng töû thuoäc doøng ñaïi quyù toäc Saùt-ñeá-lôïi, hình dung khoâi ngoâ gioáng nhö töôïng vaøng, ngöôøi ta troâng thaáy khoâng chaùn. Nhöng ñaõ laø ñoàng töû doøng ñaïi toäc Saùt-ñeá-lôïi maø ñeå haøng Baø-la-moân haàu haï hai beân laø ñieàu phi lyù. Ñaõ laø ñoàng töû doøng Saùt-ñeá-lôïi cao quyù thì leõ ra phaûi coù haøng Saùt-ñeá-lôïi haàu haï chung quanh môùi phaûi leõ.”

Nghó nhö theá roài, vì muoán vieäc naøy ñöôïc thaønh töïu, nhaø vua lieàn rôøi choã ngoài, ñöùng daäy trôû veà hoaøng cung.

M