SOAÏN TAÄP KINH MOÄT TRAEM TRUYEÄN NHAÂN DUYEÂN

**QUYEÅN 9**

**Phaåm 9: THANH VAÊN**

**81. Truyeän Veà Ngöôøi Daãn Ñaàu Ñoaøn Ngöôøi Ñi Buoân Teân Haûi Sinh**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-

veä.

Baáy giôø, trong thaønh coù naêm traêm ngöôøi ñi buoân ñònh ra bieån ñeå tìm chaâu baùu.

Trong soá nhöõng ngöôøi ñi buoân coù moät ngöôøi ñaõ cöôùi vôï trong doøng doõi giaøu sang roài cuøng daãn nhau xuoáng bieån. Trong cuoäc haønh trình aáy, ngöôøi vôï mang thai, ñuû möôøi thaùng, naøng sinh ñöôïc moät beù trai, nhaân ñoù ñöùa treû ñöôïc ñaët teân laø Haûi Sinh.

Vì beù trai coù phöôùc ñöùc lôùn, neân khieán caùc khaùch buoân tìm ñöôïc nhieàu chaâu baùu vaø trôû veà an oån.

Haûi Sinh daàn daàn khoân lôùn, moïi ngöôøi laïi khuyeán kích Haûi Sinh ra bieån laáy chaâu baùu, khi trôû veà hoï gaëp moät traän baõo döõ doäi, ghe thuyeàn bò gioù thoåi troâi taáp vaøo coõi nöôùc quyû La-saùt. Vì mong soùng to gioù döõ laéng dòu, nhöõng ngöôøi ñi buoân cuøng quyø laïy chö Thieân, thieän thaàn cöùu naïn, nhöng khoâng coù söï linh öùng naøo trong vieäc cöùu hoï khoûi tai aùch.

Luùc aáy trong soá nhöõng ngöôøi ñi buoân, coù moät Öu-baø-taéc noùi vôùi moïi ngöôøi:

–Coù Ñöùc Phaät Theá Toân thöôøng ruû loøng Ñaïi bi, saùu thôøi trong moät ngaøy ñeâm luoân quaùn saùt xem chuùng sinh naøo bò khoå naïn, thì Ngaøi lieàn ñeán cöùu hoä. Vaäy caùc anh em haõy cuøng nhau xöng nieäm danh hieäu Phaät, coù theå Ngaøi seõ ñeán ñaây cöùu maïng chuùng ta.

Nhöõng ngöôøi ñi buoân lieàn cuøng nhau xöng nieäm:

–Nam-moâ Phaät-ñaø.

Baáy giôø Ñöùc Phaät töø xa thaáy nhöõng ngöôøi ñi buoân gaëp naïn, Ngaøi lieàn phoùng aùnh saùng chieáu vaøo traän cuoàng phong, cuoàng phong lieàn tan bieán.

Moïi ngöôøi thoaùt naïn, hoï cuøng noùi vôùi nhau:

–Hoâm nay, chuùng ta nhôø uy quang cuûa Ñöùc Phaät maø thoaùt naïn, ñöôïc bình yeân trôû veà, vaäy chuùng ta haõy xaây döïng chuøa thaùp, thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng veà an truï, saém söûa caùc thöùc aên ngon, cung caáp caùc vaät duïng caàn thieát khoâng ñeå thieáu thoán.

Nghe roài moïi ngöôøi ñeàu baèng loøng. Baáy giôø, taát caû ñeàu trôû veà an oån. Theo lôøi öôùc nguyeän tröôùc kia, hoï xaây döïng chuøa thaùp, thænh Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng, saém söûa thöùc aên ngon cuùng döôøng. Cuùng döôøng xong, hoï lui laïi ngoài sang moät beân nghe Phaät noùi phaùp. Taâm yù ñöôïc môû toû, moïi ngöôøi ñeàu coù ñöôïc daáu hieäu chöùng ñaïo, ôû tröôùc Phaät xin ñöôïc xuaát gia.

Ñöùc Phaät beøn goïi:

–Laønh thay! caùc Tyø-kheo!

Raâu toùc treân ñaàu nhöõng ngöôøi ñi buoân töï rôi ruïng, thaân maëc phaùp phuïc, thaønh caùc Sa-moân. Hoï sieâng naêng tu taäp, chaúng bao laâu chöùng quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu pheùp Thaàn thoâng, taùm phaùp Giaûi thoaùt, ñöôïc trôøi, ngöôøi toân kính.

Caùc Tyø-kheo thaáy vieäc aáy, beøn baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chaúng hay naêm traêm vò Tyø-kheo laø nhöõng ngöôøi ñi buoân naøy ñôøi tröôùc gaây ra nghieäp aùc gì maø nay gaëp caùc thöù aùch naïn nhö theá? Vaø nhôø uy quang cuûa Ñöùc Phaät maø ñöôïc thoaùt naïn, laïi gaëp Ñöùc Phaät Theá Toân ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Chaúng nhöõng ñôøi nay Ta cöùu hoï thoaùt khoûi aùch naïn maø thuôû xöa Ta cuõng ñaõ töøng cöùu hoï thoaùt khoûi caùc aùch naïn.

Caùc Tyø-kheo laïi baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chaúng hay vieäc thuôû xöa nhö theá naøo. Cuùi mong Theá Toân giaûi thích cho chuùng con ñöôïc bieát.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Thuôû xöa, caùch nay voâ löôïng kieáp taïi nöôùc Ba-la-naïi coù moät vò Tieân coù naêm thöù thaàn thoâng ñang truù nguï beân moät bôø soâng.

Luùc aáy coù naêm traêm ngöôøi ñi buoân muoán ra bieån ñeå tìm chaâu baùu. Khi ñi veà phía bôø soâng, nhöõng ngöôøi ñi buoân thaáy vò Tieân, hoï cuøng nhau laïi chaøo hoûi vaø khuyeân môøi vò Tieân cuøng ra bieån vôùi hoï.

Vò Tieân ñaùp:

–Caùc oâng cöù ñi moät mình, neáu bò tai naïn sôï haõi, chæ caàn xöng danh hieäu ta, ta seõ ñeán cöùu hoä cho.

Nhöõng ngöôøi ñi buoân nghe vò Tieân noùi, hoï beøn ra bieån vaø tìm ñöôïc nhieàu chaâu baùu. Ñeán khi trôû veà, nhöõng ngöôøi ñi buoân bò traän cuoàng phong cuûa quyû La-saùt. Luùc aáy hoï cuøng nhau doác loøng xöng nieäm danh hieäu vò Tieân. Vò Tieân lieàn ñeán cöùu hoï thoaùt khoûi aùch naïn.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, vò Tieân luùc baáy giôø nay chính laø Ta, coøn nhöõng ngöôøi ñi buoân kia, nay laø naêm traêm vò Tyø-kheo. Luùc ñoù Ta chöa ñoaïn heát phieàn naõo, maø coøn cöùu hoï thoaùt ñöôïc aùch naïn, huoáng chi ngaøy nay Ta ñaõ vöôït ngoaøi ba coõi maø khoâng theå hoùa ñoä hoï ñöôïc sao.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M