LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**KINH 1349. CHIM ÖU-LAÂU**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi nöôùc Caâu-taùt-la du haønh trong nhaân gian, nghæ laïi ôû trong moät khu röøng. Baáy giôø, coù moät Thieân thaàn nöông ôû röøng naøy, thaáy daáu chaân ñi cuûa Phaät, cuùi xuoáng xem kyõ, lieàn nhôù ñeán Phaät. Luùc ñoù coù con chim öu-laâu1 ñöùng giöõa ñöôøng, muoán böôùc leân daáu chaân Phaät. Baáy giôø, Thieân thaàn kia lieàn noùi keä:

*Nay, ngöôi, chim öu-laâu, Maét troøn ñaäu treân caây; Chôù xoùa veát Nhö Lai, Hoaïi caûnh ta nhôù Phaät.*

Sau khi Thieân thaàn noùi keä xong, im laëng nieäm Phaät.

# M

**KINH 1350. HOA BA-TRA-LÔÏI**

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi nöôùc Caâu-taùt-la du haønh trong nhaân gian, ôû trong moät khu röøng; döøng nghæ döôùi boùng caây ba-tra-lôïi2. Khi aáy coù Thieân thaàn ôû trong röøng naøy, lieàn noùi keä:

*Hoâm nay gioù chôït khôûi, Thoåi caây ba-tra-lôïi; Hoa tra-lôïi rôi ñaày,*

*Cuùng döôøng Ñöùc Nhö Lai.*

Sau khi Thieân thaàn noùi keä xong, ñöùng im laëng.

# M

1. Öu-laâu 優 樓 . Paøli: uluøka, moät loaïi cuù.

2. Ba-tra-lôïi 波 吒 利 . Paøli: paøæalì, teân moät loaïi caây. Phaät Tyø-baø-thi thaønh Phaät döôùi

goác caây naøy.

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