1

**Phaåm 30: KHAÅN ÑAØ LA**

Khi aáy trong chuùng hoäi coù Boà-taùt Tín Giaûi Thoaùt, trong voâ soá a- taêng-kyø kieáp veà quaù khöù ñaõ laøm Khaån-na-la vöông.

Qua phía Baéc nuùi Tu-di laø nuùi Löu Ly. Qua phía Baéc nuùi Löu Ly laø nuùi Tieåu Thieát Vi. Phía Baéc nuùi Tieåu Thieát Vi coù nuùi Ñaïi Haéc. Khaån- na-la vöông cai quaûn nuùi naøy. Quaù khöù haèng haø sa chö Phaät, oâng ta khoâng thaáy cuõng khoâng nghe phaùp, khoâng ñöôïc chuùng Taêng giaùo hoùa, khoâng coù aùnh saùng maët trôøi, maët traêng vaø sao chieáu vaøo. Nhôø xöa kia taïo moät phöôùc boá thí neân ñöôïc ôû trong cung ñieän baûy baùu vaø soáng raát laâu. Vì sao? Vì luùc ôû nhaân gian gaëp ñöôïc ruoäng phöôùc: Coù oâng tröôûng giaû xaây thaùp Phaät, Khaån-ñaø-la vöông naøy ñaõ cuùng döôøng moät caây truï ñeå laøm thaùp. Laïi coøn ñem thöùc aên thanh tònh boá thí cho ngöôøi thôï xaây. Sau khi qua ñôøi, oâng laøm Hung ÖÙc thaàn vöông, ôû giöõa hai nuùi, cung ñieän nhaø cöûa baèng baûy baùu.

Khi coøn ôû nhaân gian, oâng coù cuûa caûi nhieàu voâ löôïng. Coù moät Sa- moân vaøo buoåi saùng oâm baùt ñi ñeán nhaø oâng khaát thöïc. Bieát coù vò Sa-moân

ñang ñöùng ngoaøi cöûa, vôï oâng ta böng côm ra cuùng döôøng. Thaáy vôï ñöa thöùc aên cho vò Sa-moân, tröôûng giaû lieàn noåi giaän, quaùt:

–Ngöôøi ñi xin naøy laø ai maø daùm doøm ngoù vôï ta? Haõy laøm cho ngöôøi naøy tay chaân ñeàu ñöùt gaõy.

Do ñoù, sau khi qua ñôøi, oâng ta bò thoï thaân xaáu xí. Qua boán möôi taùm kieáp luoân khoâng coù taychaân.

Coøn khi ôû nhaân gian, ta hoïc phaùp tieân nhaân trong nuùi saâu, tuïng taäp chuù thuaät, coù theå di chuyeån maët trôøi, maët traêng, ñoåi ñeâm thaønh ngaøy, ñoåi ngaøy thaønh ñeâm. Trong khoaûng hôi thôû coù theå nhoå ra vaøng baïc baûy baùu, coù theå laøm caây khoå phaùt trieån caønh laù hoa quaû, coù theå laøm nöôùc bieån khoâ caïn, ôû trong löûa chaùy coù theå bay ñöôïc. Maét coù theå thaáy thaáu suoát, töï bieát ñöôïc ñôøi tröôùc, bieát ñöôïc taâm ngöôøi, tai nghe raát xa. Ta coù naêm traêm ñeä töû quyeán thuoäc, nghe Phaät ra ñôøi hieäu laø Thanh Tònh Quang Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân noùi phaùp vi dieäu, ñaàu giöõa cuoái ñeàu thieän, ta daãn caùc ñeä töû ra khoûi nuùi saâu, bay ngang qua ao sau vöôøn cung vua. Thaáy caùc theå nöõ ñang taém trong ao beøn nhìn xuoáng vaø sinh taâm aùi

LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

nhieãm. Theá laø ta vaø caùc ñeä töû ñeàu maát thaàn tuùc, rôi xuoáng trong vöôøn. Khi aáy, ta töùc giaän cuõng vì ñi caàu Phaät maø phaûi maát thaàn tuùc.

Thaáy naêm traêm ñaøn oâng ôû trong vöôøn, caùc theå nöõ chaïy vaøo thöa vua. Vua ra leänh tuøy tuøng daãn hoï vaøo ñeå hoûi. Hoï ñeán nôi, vua hoûi:

–Caùc oâng laø ai? Traû lôøi:

–Chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi hoïc ñaïo tieân treân nuùi. Trong nuùi tuïng taäp chuù thuaät, coù theå di chuyeån maët trôøi, maët traêng, ñoåi ñeâm thaønh ngaøy, ñoåi ngaøy thaønh ñeâm cho ñeán tai nghe tieáng raát xa. Naêm traêm ñeä töû quyeán thuoäc cuûa toâi nghe Phaät ra ñôøi hieäu laø Thanh Tònh Quang, toâi ñöa caùc ñeä töû ra khoûi nuùi saâu, bay ngang qua ao taém sau vöôøn vua, thaáy caùc theå nöõ lieàn sinh taâm aùi nhieãm neân ñeàu maát thaàn tuùc, phaûi ôû laïi trong vöôøn.

Vua hoûi:

–Caùc oâng ôû trong nuùi saâu hoïc ñaïo tieân, ñeán nay laø bao laâu? Traû lôøi:

–Ñaõ hai möôi hai tieåukieáp. Vua laïi hoûi:

–Qua bao kieáp soá hoïc ñaïo, taâm nhö cheát, khoâng lay khoâng ñoäng.

Vì sao coøn taâm duïc ñeå phaûi maát thaàn tuùc?

Traû lôøi:

–Vì voán cho raèng ñaïo chaân thaät laø thaàn linh ñeä nhaát, voït leân chìm xuoáng ñeàu töï taïi theo yù muoán. Khoâng ngôø hoâm nay boãng nhieân maát ñaïo. Thaät xaáu hoå vôùi Thaùnh vöông! Tuøy Thaùnh vöông trò phaït,

Vua noùi:

–OÂng voán hoïc ñaïo ñaõ hai möôi hai tieåu kieáp, hình khoâ, taâm moûi meät maø söï tu taäp khoâng chaân chaùnh. Gioáng nhö ngöôøi ngu si tìm cuûa baùu trong hö khoâng. Ñoái vôùi phaùp chaân ñeá laïi khoâng ñaït ñöôïc thaät töôùng. Baäc thaày maø caùc oâng ñang tìm caàu laø Nhö Lai Ñaúng Chaùnh Giaùc, gaàn nuùi Nhaïc Tró. Toâi seõ ñöa caùc oâng ñeán choã Phaät. Neáu Phaät coù daïy baûo gì thì haõy phuïng haønh laøm theo.

Khi aáy ñaïi vöông söûa soaïn ñuû naêm nghi veä, daãn quyeán thuoäc vaø naêm traêm ngöôøi hoïc ñaïo tieân ñeán nuùi Nhaïc Tró. Vua xuoáng xe, côûi kieám, boû muõ, töø boû naêm nghi veä roài ñi boä ñeán choã Phaät, ñaàu maët laïy

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

3

saùt chaân Phaät vaø ngoài qua moät beân. Boãng nhieân vua ñeán tröôùc Phaät thöa:

–Baïch Theá Toân! Naêm traêm ngöôøi naøy hoïc ñaïo tieân treân nuùi ñaõ hai möôi hai tieåu kieáp, nghe Phaät ra ñôøi neân muoán ñeán dieän kieán. Khi bay qua sau cung, vì tham ñaém aùi duïc neân bò maát thaàn tuùc. Cuùi xin Ñöùc Theá Toân noùi phaùp vi dieäu ñeå hoï ñöôïc naêm ñaïo thaàn thoâng trôû laïi.

Phaät baûo ñaïi vöông:

–Naêm traêm ngöôøi naøy ñaõ tu caên laønh, nhöng thaønh thì lieàn hoaïi, khoâng bao giôø ñaït cöùu caùnh. Vì xöa laøm tröôûng giaû, thaáy Tyø-kheo khaát thöïc maø saân giaän ruûa: “Khieán cho oâng khoâng coù tay chaân”. Qua voâ soá kieáp laøm Hung ÖÙc thaàn vöông ôû giöõa hai nuùi Ñaïi Thieát Vi vaø nuùi Haéc, bò quaû baùo khoâng coù aùnh saùng cuûa maët trôøi, maët traêng. Tröôùc ñaây coøn ôû nhaân gian laáy coät truï boá thí cho ngöôøi, do aân hueä moät laàn cuùng döôøng Phaät-bích-chi, sau ñöôïc laøm ngöôøi hoïc ñaïo tieân trong nuùi. Do taâm duïc phaùt khôûi neân phaûi maát thaàn tuùc. Duyeân naøy ñaõ coù töø laâu chöù chaúng phaûi môùi hoâm nay. Sau khi naêm traêm ngöôøi naøy qua ñôøi ñeàu sinh vaøo coõi Phaät Voâ Noä. Phaät aáy giaûng cho hoï veà sinh, giaø, beänh, cheát, möôøi

hai nhaân duyeân, khoå khoâng coù goác khoå, taäp, dieät, ñaïo quaû cuõng nhö vaäy.

Sau khi nghe Phaät daïy, yù vua böøng saùng vaø cuõng muoán sinh vaøo coõi Phaät Voâ Noä.

Baáy giôø, quoác vöông vaø naêm traêm tieân nhaân lieàn ñöùng daäy laïy Phaät roài lui ra.

