PHAÄT NOÙI KINH NHAÂN DUYEÂN CUÛA THAÙI TÖÛ PHÖÔÙC LÖÏC

**QUYEÅN 2**

Sau ñoù, thaùi töû Phöôùc Löïc cuøng vôùi boán ngöôøi anh ñeán khu ngöï uyeån daïo chôi, nhöng giöõa ñöôøng coù haøng ngaøn ngaï quyû mieäng nhoû nhö loã kim, ôû löng chöøng nuùi. Dung maïo cuûa quyû gaày xaáu gioáng nhö boä xöông, khaép thaân löûa chaùy. Caùc quyû vaây quanh con ngöôøi nhöng hoï khoâng thaáy, chæ coù thaùi töû Phöôùc Löïc thaáy töôùng traïng hoï ñaàu tieân. Caùc quyû chaép tay tieán ñeán baïch thaùi töû:

–Ngaøi laø baäc ñaïi phöôùc ñöùc, coù danh tieáng lôùn, laø ngöôøi bi maãn. Chuùng toâi ñoùi khaùt, bò khoå naõo böùc baùch, xin ngaøi caáp cho chuùng toâi chuùt ít phaàn aên uoáng. Chuùng toâi ñôøi tröôùc taïo nhaân keo kieät neân trong ñôøi naøy doïa vaøo coõi ngaï quyû, voâ soá ngaøn naêm khoâng ñöôïc uoáng nöôùc, huoáng gì laø troâng thaáy thöùc aên.

Khi aáy, thaùi töû Phöôùc Löïc ngöôùc nhìn hö khoâng, lieàn khôûi taâm Töø bi: “Vui thay cho ta, neáu baây giôø trôøi giaùng ít thöïc phaåm, ta seõ caáp cho caùc ngaï quyû ñoùi naøy”. Khi aáy boãng nhieân coù nhieàu thöùc aên töø trôøi rôi xuoáng. Thaùi töû Phöôùc Löïc lieàn ñem caùc thöùc aên naøy ñeán cho quyû ñoùi. Do caùc nghieäp löïc ñôøi tröôùc neân chuùng khoâng thaáy thöùc aên, ñeàu noùi:

–Chuùng toâi töøng nghe thaùi töû laø baäc töø bi, taïi sao hoâm nay khoâng ñem thöùc aên cho chuùng toâi?

Thaùi töû ñaùp:

–Ta ñem thöùc aên cuûa trôøi giaùng xuoáng trao cho caùc ngöôi, taïi sao caùc ngöôi khoâng

laáy?

noùi:

Ngaï quyû thöa:

–Thöa thaùi töû, chuùng toâi vì nghieäp löïc ñôøi tröôùc neân khoâng thaáy ñöôïc thöùc aên.

Thaùi Töû Phöôùc Löïc laïi suy nghó: “Xoùt thay söï keo kieät! Thaät ñaùng gheùt!”. Ngaøi

–Neáu caùc phöôùc baùo coù naêng löïc lôùn, vì ta nhö vaäy neân noùi lôøi chaân thaät, thì khieán

cho caùc ngaï quyû naøy ñöôïc thaáy thöùc aên, thích öùng cho taát caû ñeàu coù theå laáy thöùc aên.

Thaùi töû noùi xong, caùc ngaï quyû ñoù ñeàu thaáy ñöôïc thöùc aên, töùc thì ngaï quyû ñöôïc bieán hoùa veû maët nhö ngöôøi. Thaùi töû Phöôùc Löïc sinh taâm hoan hyû, lieàn ñem thöùc aên ban cho caùc loaøi ngaï quyû, chuùng ñöôïc thöùc aên roài, heát söï ñoùi khaùt, thaân theå thaät ñaày ñuû, khoâng coøn hình xaáu aùc. Ñoái vôùi thaùi töû phöôùc Löïc, caùc loaøi ngaï quyû khôûi yù thanh tònh hoan hyû, neân maïng chung ngay luùc aáy, chuùng ñöôïc sinh leân trôøi Ñaâu-suaát, xoay quanh nôi khoâng trung, baïch vôùi thaùi töû:

–Thöa thaùi töû, chuùng toâi ñöôïc sinh leân trôøi Ñaâu-suaát ñeàu nhôø oai thaàn cuûa ngaøi taïo

neân.

Thaùi töû Phöôùc Löïc nghe nhöõng lôøi noùi toát ñeïp naøy, raát vui veû. Ngaøi ñi veà phía vöôøn

caây coù caùc ngöôøi anh ôû ñoù, cuøng nhau baøn baïc:

–Moïi ngöôøi trong theá gian tu taäp theá naøo ñeå ñaït nhieàu lôïi ích? Ngöôøi anh coù saéc ñeïp hoaøn haûo nhaát noùi:

–Trong theá gian naøy, neáu ai tu taäp haïnh nghieäp saéc töôùng seõ ñaït nhieàu lôïi ích. Vì

sao bieát? Vì neáu ngöôøi naøo tröôùc ñaây chöa töøng troâng thaáy, baây giôø troâng thaáy, lieàn sinh hoan hyû. Ngöôøi naøo tröôùc ñaây chöa töøng tín troïng, thaáy roài sinh tín troïng. Nhö ta tröôùc ñaây nghe baäc thaày Tieân nhaân cuõng noùi nhö theá. Neáu coù ngöôøi ñaày ñuû saéc töôùng xinh ñeïp, ñöôïc moïi ngöôøi vui thích nhìn thaáy saéc ñeïp, chieâm ngöôõng, öa vui, gioáng nhö ngöôøi trí öa phaùp toái thöôïng, baøy caùc söï cuùng döôøng.

Tieáp ñeán, ngöôøi anh coù ñaày ñuû söï tinh taán, noùi:

–Chaúng phaûi tu saéc töôùng seõ ñaït ñöôïc nhieàu lôïi ích ñaâu, ôû ñaây neân bieát, neáu ngöôøi tu taäp haïnh nghieäp tinh taán seõ ñaït nhieàu lôïi ích. Vì sao? Vì neáu tu saéc töôùng maø khoâng tinh taán thì laøm sao trong ñôøi naøy vaø ñôøi khaùc coù theå ñaït keát quaû nhö yù! Hoaëc cho raèng ngöôøi tu taäp saéc töôùng ñaït nhieàu lôïi ích, ñoù laø ngöôøi ngu, bò si kieán che phuû. Nhö ta noùi: haønh nghieäp tinh taán, trong hieän ñôøi ñöôïc keát quaû nhö yù mong muoán. Cuõng nhö ngöôøi noâng phu troàng troït ñem baùn thu lôïi, keû só thoï loäc, ngöôøi hoïc thoâng giaùo nghóa, tu taäp thieàn ñònh, ñöôïc khinh an, laø nhôø hieän ñôøi tinh taán neân ñöôïc keát quaû nhö yù. Laïi nöõa, ngöôøi tinh taán ôû trong ñôøi khaùc ñöôïc thaønh töïu keát quaû nhö yù, sinh vaøo neûo thieän vaø sinh leân coõi trôøi, giaøu coù an vui, hieän chöùng giaûi thoaùt, ñeàu do ñôøi khaùc tinh taán neân thaønh töïu nhö yù. Taát caû coâng ñöùc naøy ñeàu laáy tinh taán laøm ñieåm töïa. Laïi nöõa, ngöôøi tinh taán coù theå ñoái trò söï khieáp nhöôïc. Neáu vaän duïng tinh taán thì khoâng moät phaùp nhoû naøo maø khoâng thaønh töïu.

Ngöôøi coù ñaày ñuû phöông tieän kheùo leùo, noùi:

–Naøy caùc nhaân giaû, tuy noùi nhieàu yù kieán nhöng thaät ra khoâng coù yù kieán naøo ta coâng nhaän. Vì sao? Vì neáu ngöôøi tinh taán maø khoâng coù kheùo leùo thì cuoái cuøng khoâng ñaït ñöôïc keát quaû thieát thöïc. Neáu thöïc haønh caû tinh taán vaø phöông tieän kheùo leùo môùi coù theå thaønh töïu keát quaû. Vì theá neân bieát, ngöôøi tu taäp haïnh nghieäp kheùo leùo seõ ñöôïc nhieàu lôïi ích. Laïi nöõa, ngöôøi coù ñaày ñuû kheùo leùo, hoaëc laø vua, quan, hoaëc laø Sa-moân, Baø-la-moân, Tröôûng giaû... cho ñeán ngöôøi thuoäc doøng hoï thaáp vaø caùc ngöôøi kheùo leùo ñeàu ñeán hieán cuùng.

Tieáp theo, ngöôøi coù trí tueä ñaày ñuû noùi:

–Caùc ngöôøi neân bieát, ngöôøi tu taäp ñaït nhieàu lôïi ích chaúng phaûi laø saéc töôùng, cuõng chaúng phaûi tinh taán, chaúng phaûi kheùo leùo. Vì sao? Khi xem saéc töôùng neáu khoâng coù trí tueä, thì tuy cuõng töông töï nhöng khoâng thöïc chaát. Khi khôûi tinh taán, neáu khoâng coù trí tueä, tuy ñöôïc lôïi ích nhöng khoâng thaønh coâng. Khi laøm kheùo leùo neáu khoâng coù trí tueä, thì tuy coù tu taäp nhöng khoâng theå thu nhieáp hoä trì. Vì theá neân bieát, trí tueä coù khaû naêng thaønh töïu taát caû söï nghieäp, neáu ngöôøi tu taäp seõ ñaït nhieàu lôïi ích. Laïi nöõa, trí tueä naøy coù theå ñöôïc saéc töôùng, coù theå thaønh töïu nhöõng söï kheùo leùo, coù theå phaùt khôûi tinh taán, coù theå ñaït ñöôïc taát caû söï tuyeät dieäu trong coõi ngöôøi.

Luùc aáy, thaùi töû Phöôùc Löïc vui veû nhìn ngöôøi coù ñuû trí tueä maø noùi:

–Ñuùng theá, ñuùng theá! Nhöõng lôøi ngaøi noùi raát ñuùng. Bôûi vì coù saéc töôùng, kheùo leùo, tinh taán maø khoâng coù trí tueä thì khoâng theå ñaït nhieàu lôïi ích. Theá neân bieát raèng, trí tueä coù coâng naêng bao quaùt taát caû caùc quaû nhö thaät... Thöa nhaân giaû, trí tueä naøy neáu khoâng coù phöôùc löïc thì thöïc haønh caùc vieäc cuõng khoâng thaønh töïu. Theá neân bieát chính xaùc raèng: Neáu ngöôøi tu phöôùc, ñöôïc nhieàu lôïi ích. Vì sao? Vì phöôùc laø quaû vò thuaàn nhaát, phöôùc laø quaû vò saùng choùi, phöôùc laø quaû khaû yù, phöôùc laø quaû hoan hyû. Quaû phöôùc nhö vaäy, coâng ñöùc cuûa noù ta khoâng theå noùi heát ñöôïc. Nay vì caùc ngaøi muoán khieán ñöôïc môû baøy ñoái vôùi phöôùc moân, noùi moät phaàn nhoû. Caùc ngaøi kheùo nghe, do vì coù phöôùc neân ñöôïc saéc töôùng, phöôùc ñaày ñuû tinh taán, phöôùc ñöôïc caùt töôøng vaø giaøu coù lôùn, phöôùc ñaày ñuû trí tueä, phöôùc

coù theå ca vònh coâng ñöùc chaùnh phaùp, phöôùc coù ñuû thoâng lôïi, phöôùc ñöa ñeán chaùnh ñaïo, phöôùc sinh doøng hoï toân quyù, phöôùc ñöôïc tuùc nieäm, phöôùc ñuû tieáng khen, phöôùc vieân maõn giôùi haïnh, phöôùc hay boá thí, phöôùc thöôøng ñöôïc caùc caên khoâng hö hoaïi, phöôùc thöôøng vui veû, coù phöôùc thöôøng nhaän baäc trí cuùng döôøng, phöôùc ñaày ñuû caùc löïc, phöôùc thöôøng hoäi ngoä thieän höõu tri thöùc, phöôùc löïc coù theå laøm taát caû söï nghieäp. Nghóa laø neáu caøy caáy ruoäng ñoàng hoaëc buoân baùn caàu lôïi, coâng ñöùc boá thí chuùt ít seõ ñaït nhieàu tích taäp, ñöôïc giaøu sang töï taïi. Ngöôøi coù phöôùc coù theå trong khoaûng moät nieäm, treân hö khoâng töï nhieân möa xuoáng y phuïc, thöïc phaåm vaø traân baûo, taát caû ñöôïc ñaày ñuû, tuøy theo ñoù ñöôïc an vui. Phöôùc ñöôïc nhaø cöûa vöøa yù toát ñeïp, phöôùc ôû trong ñôøi hieän taïi vaø sinh vaøo ñôøi khaùc thöôøng ñöôïc vôï con, quyeán thuoäc xinh ñeïp vaø taøi saûn, thöïc phaåm...

Vuøng ñaát naøo ngöôøi coù phöôùc ñi, töï nhieân khoâng coù gai goác, ñaù soûi, ñi ñöùng bình an. Ngöôøi phöôùc cuõng ñöôïc thaân töôùng cao lôùn. Neáu coù ngöôøi beänh hoaïn, khi ngöôøi phöôùc sôø tay vaøo, beänh theo ñoù giaûm daàn. Laïi neáu ngöôøi phöôùc xuùc chaïm vaøo ngöôøi naøo, lieàn coù theå nôi ngöôøi aáy tuoân ra thöïc phaåm, y phuïc, traân baûo, cuûa caûi, luùa gaïo... caáp duøng khoâng heát. Ngöôøi phöôùc thöôøng ñöôïc Trôøi, Roàng, Daï-xoa, La-saùt, quyû... theo hoä veä. Gioáng nhö khi möa coù thaàn che chôû caây coû môùi moïc, söï thuû hoä cuõng nhö vaäy. Ngöôøi phöôùc thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi toân troïng, yeâu thích. Phöôùc coù tieáng khen, phöôùc laøm cho ngöôøi ca ngôïi, phöôùc thöôøng hay ñaày ñuû caùc phaàn thieän phaùp. Ngöôøi phöôùc noùi naêng ai cuõng tin thuaän, ngöôøi phöôùc thöôøng ñöôïc raïng rôõ ñaùng yeâu, ngöôøi phöôùc thöôøng phaùt ra phaïm aâm vi dieäu, ngöôøi phöôùc thaân theå töï nhieân meàm maïi, ngöôøi phöôùc thöôøng phaùt ra lôøi noùi hieàn thieän ñeïp ñeõ. Ngöôøi phöôùc thöôøng gaëp baïn laønh, ngöôøi trí, khoâng phaù hoaïi baø con, ngöôøi phöôùc khoâng beänh, ngöôøi phöôùc ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán, ngöôøi phöôùc ñöôïc taøi lôïi, ngöôøi phöôùc maïnh khoûe.

Ngöôøi coù phöôùc lôùn ñöôïc laøm nhaân vöông ñaày ñuû taát caû, lìa caùc taät beänh, ngöôøi phöôùc thöôøng ñöôïc giaøu coù khoâng hö haïi, ngöôøi phöôùc gaëp ñöôïc kho taøng löu ñoäng, ñaày

ñuû baûy baùu, ngöôøi phöôùc coù theå ñi trong hö khoâng, ngöôøi phöôùc oai quang baèng nhaät nguyeät, ngöôøi phöôùc ñöôïc thaønh Nguyeät thieân, ngöôøi phöôùc ñöôïc thaønh Nhaät thieân, ngöôøi phöôùc ñöôïc thaønh Phaïm vöông, ngöôøi phöôùc ñöôïc thaønh Ñeá Thích, ngöôøi phöôùc coù theå soáng trong laàu gaùc Thieân cung, gioáng nhö Thieân töû. Ngöôøi coù theá löïc lôùn nhö A-tu-la vöông, ngöôøi phöôùc thöôøng sinh neûo thieän, ngöôøi phöôùc xa lìa ñöôøng aùc, ngöôøi phöôùc thöôøng ñöôïc dieäu hoa cao toät khoù coù vöøa yù, ngöôøi phöôùc laøm vieäc gì cuõng thaønh töïu, ngöôøi phöôùc coù theå laøm caùc aùnh saùng soi chieáu theá gian, ngöôøi phöôùc thöôøng ñöôïc trôøi, ngöôøi, A-tu-la… chaùnh tín cuùng döôøng.

Khi thaùi töû noùi veà caùc vieäc phöôùc naøy, boán ngöôøi anh theo quan ñieåm khaùc, tu taäp baát ñoàng, do ñoù thaùi töû laïi noùi:

–Baây giôø em muoán cuøng caùc anh ñi daàn ñeán nöôùc khaùc, tuøy theo choã ôû ñeå chöùng nghieäm vaán ñeà naøy, laø neân tu taäp nhieàu veà saéc töôùng tinh taán, coâng xaûo, trí tueä hay phöôùc löïc?

Boán ngöôøi anh nghe thaùi töû noùi, ñeàu thöïc haønh theo maø khoâng taâu cho phuï vöông bieát, hoï qua ñeán nöôùc khaùc, vaøo nöôùc kia roài, hoï thay ñoåi trang söùc, moãi ngöôøi ñi tìm choã nghæ ngôi.

Khi aáy ngöôøi coù saéc töôùng ñaày ñuû, vì coù saéc ñeïp neân moïi ngöôøi ngaém nhìn ñeàu sinh hoan hyû, do ñoù ñaït ñöôïc söï giaøu coù sung maõn, thoï duïng cuûa caûi lôïi döôõng.

Ngöôøi tinh taán ñaày ñuû vì coù söùc maïnh neân coù theå laáy nhöõng gì caàn coù. Boãng nhieân oâng ta thaáy trong moät con soâng lôùn, doøng nöôùc chaûy xieát, soâng vöøa saâu vöøa roäng ñaùng

sôï, coù caây goã thôm Chieân-ñaøn raát lôùn. Ngöôøi tinh taán laáy ñöôïc caây goã naøy, ñem baùn ñöôïc tieàn, trôû thaønh giaøu coù, thoï duïng cuûa caûi, lôïi döôõng.

Ngöôøi kheùo leùo ñaày ñuû duøng söùc kheùo leùo laøm ñöôïc caùc vieäc, do ñoù ñöôïc giaøu coù, thoï duïng cuûa caûi lôïi döôõng.

Ngöôøi trí tueä ñaày ñuû, vì coù trí tueä tinh xaûo coù khaû naêng côûi môû nhöõng thuø oaùn saâu naëng, laïi thöôøng thaân caän ngöôøi coù taøi löïc laøm vui loøng hoï khieán sinh hoan hyû, theo ñoù nhaän ñöôïc y phuïc, thöïc phaåm vaø cuûa caûi quyù giaù... nhö theá thoï duïng khoaùi laïc cuûa caûi lôïi döôõng.

Thaùi töû Phöôùc Löïc tuøy theo thaéng phöôùc vaø söùc ñaïi oai ñöùc cuûa mình ñi khaép nôi ban boá phöôùc söï lôïi ích. Moät hoâm, tình côø ñi ngang nhaø ngöôøi ngheøo, thaùi töû ñi vaøo trong nhaø, do oai löïc phöôùc ñöùc cuûa thaùi töû neân caên nhaø ngheøo aáy boãng coù töôùng toát ñeïp an laønh to lôùn xuaát hieän ñoù laø vaøng, baïc, chaâu baùu, gaïo thoùc ñaày khaép chung quanh. Ngöôøi ngheøo trong nhaø ñoù thaáy theá raát laáy laøm laï vaø hoan hyû, suy nghó: “Vieäc naøy töø xöa chöa töøng coù, do ñaâu sinh ra, töø ñaâu maø ñeán? Chaúng leõ ngöôøi naøy vaøo trong nhaø ta vaø do oai löïc cuûa oâng aáy maø ñöa ñeán söï vieäc naøy chaêng? Xöa nay ta chòu raát nhieàu söï ngheøo khoå, nay ñöôïc lôïi lôùn, taát caû ñeàu ñaày ñuû, aét laø do ngöôøi naøy ñem ñeán ñaây, laøm cho trong nhaø ta hieän töôùng toát ñeïp. Ngöôøi naøy coù ñaïi phöôùc, coù danh tieáng lôùn, phaûi neân toân troïng, cuùng döôøng ngöôøi naøy.”

Vì theá, ngöôøi ngheøo naøy toân kính, thôø phuïng lieân tuïc khoâng giaùn ñoaïn. Thaùi töû ôû trong nhaø ngöôøi ngheøo naøy raát giaøu sang vaø ñöôïc khoaùi laïc, maõi ñeán moät thôøi gian sau, tieáng laønh ñoàn xa, moïi ngöôøi baûo nhau: “Coù moät nhaø kia tröôùc ñaây raát ngheøo khoå, coù moät ngöôøi khaùc vaøo trong nhaø naøy, vì nhôø oai löïc cuûa oâng ta, nhaø ñoù boãng nhieân hieän töôùng toát ñeïp”. Moïi ngöôøi nghe xong ñoái vôùi thaùi töû Phöôùc Löïc sinh loøng tin toân troïng, cuøng nhau ca ngôïi:

–Laï thay thaéng phöôùc, coù naêng löïc lôùn, laïi do phöôùc ñöùc oai löïc cuûa thaùi töû neân ôû nôi ñoù caây coái troå hoa keát traùi, khoâng coù toäi loãi, möa laønh röôùi khaép, haït gioáng sinh tröôûng sum sueâ töôi toát.

Khi aáy moïi ngöôøi ñoái vôùi thaùi töû Phöôùc Löïc sinh loøng kính yeâu, ñeàu ñeán chieâm ngöôõng ngaøi. Thaùi töû vì nhöõng ngöôøi naøy thu nhieáp taâm hoï vaø suy nghó: “Vui thay, hoâm nay ta ôû trong nhaø naøy coù theå coù ñöôïc taát caû traân baûo vaø caùc loaïi nhaïc cuï. Ta coù ñöôïc nhöõng vaät tinh xaûo vöøa yù, ta haõy ñem cho nhöõng ngöôøi ñeán ñaây, khieán cho hoï ñöôïc ñaày ñuû”.

Luùc thaùi töû phaùt taâm nhö theá, theo yù nghó töùc thì nhöõng vaät traân baûo… ñeàu hieän ra

traøn ñaày. Moïi ngöôøi troâng thaáy kinh dò, khen ngôïi:

–Laï thay! Ñaïi phöôùc laø quaû thôm ngon!

Ñoái vôùi thaùi töû moïi ngöôøi ñeàu sinh loøng toân troïng. Khi aáy thaùi töû vì moïi ngöôøi, ñuùng theo nhu caàu, duøng Töù nhieáp phaùp bình ñaúng nhieáp trì, khieán cho taát caû ñeàu hoøa hôïp, goïi laø ñoàng nhaát veà boá thí, aùi ngöõ, lôïi haønh, ñoàng söï. Vì theá tieáng toát cuûa ngaøi vang khaép ñaát nöôùc, töø thaønh thò ñeán thoân queâ, laøng xoùm.

Cho ñeán moät hoâm, thaùi töû ñi daàn ñeán moät nöôùc kia, thaáy nhaø vua nöôùc naøy trò phaït moät ngöôøi, ñoù laø moät thaày thuoác gioûi. Nhaø vua ra leänh quan cai nguïc huûy hoaïi thaân theå, chaët heát chaân tay; toäi nhaân maùu ra leânh laùng, ñau ñôùn khoå naõo. Luùc aáy ngöôøi bò trò phaït kia troâng thaáy thaùi töû, caát tieáng keâu la thaät lôùn, khoùc loùc noùi:

–Nhaân giaû cöùu toâi! Nhaân giaû cöùu toâi!

Tröôùc söï kieän naøy thaùi töû raát xoùt xa, ngaøi suy nghó: “Baây giôø ta phaûi tìm caùch naøo

ñeå cöùu khoå ngöôøi naøy”. Giöõa luùc suy nghó thaùi töû boãng sinh trí giaûi: Ta ñaõ coù phöôùc löïc veà boá thí nhö theá gian hieän thaáy.”

Suy nghó nhö theá, trong loøng thaùi töû ñaày xuùc ñoäng xoùt thöông, lieàn huûy thaân mình, maùu ra raát nhieàu, ñöa cho ngöôøi kia uoáng, khoûi haún söï ñau ñôùn khoå naõo, thaùi töû laïi thaáy tay chaân oâng ta bò chaët raát laø khoå naõo, Ngaøi duøng dao beùn chaët tay chaân mình raùp vaøo choã tay chaân cuûa ngöôøi kia ñaõ bò chaët.

Khi aáy, thaùi töû quan saùt hö khoâng vaø khaép taát caû loaøi höõu tình, theo ñoù khôûi Töø taâm, lieàn phaùt nguyeän chaân thaät roäng lôùn:

–Ta ôû ñôøi naøy ñaõ gaëp raát nhieàu phaàn nghieäp baát thieän, neáu nhöõng lôøi ta noùi laø chaân thaät thì nguyeän cho choã bò chaët tay chaân cuûa ngöôøi naøy, ngay baây giôø caùc chi tieát dính laïi vôùi nhau, bình phuïc nhö cuõ.

Thaùi töû phaùt nguyeän xong, caùc chi phaàn ngöôøi kia lieàn lieân keát laïi vôùi nhau, thaân theå ñaày ñuû hoaøn toaøn, bình phuïc nhö tröôùc. Thaùi töû thaáy vaäy laáy laøm maõn nguyeän, ngaøi suy nghó: “Ta tinh caàn duõng maõnh, vieäc laøm ñöôïc thaønh töïu, chích maùu nôi thaân, cöùu khoå ngöôøi naøy, chaët caû tay chaân mình noái laïi caùc chi phaàn cho ngöôøi aáy. Laïi duøng söùc ñaïi nguyeän chaân thaät, khieán cho thaân maïng ngöôøi kia hoaøn toaøn bình phuïc nhö cuõ. Ta nguyeän ñem caên laønh toái thöôïng naøy thaønh töïu quaû vò Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, seõ ñem phaùp vò trao cho ngöôøi kia, cöùu caùnh ñöôïc truï nôi Nieát-baøn an laïc.

Khi thaùi töû phaùt nguyeän, taát caû ñaïi ñòa chaán ñoäng saùu caùch. Cung trôøi Ñeá Thích cuõng chaán ñoäng nhö vaäy. Luùc aáy Thieân chuû Ñeá Thích suy nghó: “Hieän töôïng gì ñaây?”. Thieân töû quaùn saùt môùi thaáy thaùi töû Phöôùc Löïc laøm caùi vieäc voâ cuøng cao toät vaø khoù khaên, oâng hoan hyû ca ngôïi. Laïi nghó: “Con ngöôøi ñaïi oai ñöùc naøy theå hieän vieäc laøm khoù khaên naøy ñeå mong caàu ñieàu chi? Ta neân ñeán ñoù ñeå chöùng nghieäm thaùi töû”.

Thieân chuû Ñeá Thích bieán laøm ngöôøi Baø-la-moân töø treân trôøi haï xuoáng, ñöùng tröôùc thaùi töû baûo:

–Ta troâng thaáy thaùi töû töï chaët tay chaân mình. Vì sao ngaøi laøm nhö theá?

–Thöa Nhaân giaû, ngöôøi khaùc khoå naõo töùc laø ta khoå naõo. Neáu ngöôøi kia an vui töùc laø ta an vui. Cho neân vöøa roài ta thaáy moät ngöôøi bò nhaø vua trò phaït raát laø khoå naõo, khi aáy ta môùi duøng söùc chaân thaät töï caét boû tay, chaân, chi phaàn cuûa mình ñeå raùp laïi nhöõng choã bò caét chaët cuûa ngöôøi kia. Nhôù nguyeän löïc chaân thaønh, ngöôøi ñoù ñöôïc trôû laïi nhö cuõ.

Thieân chuû Ñeá Thích caøng theâm thaùn phuïc, lieàn trôû laïi nguyeân hình, noùi vôùi thaùi töû:

–Ngaøi haù chaúng phaûi vì khoâng thaät taâm hoaëc mong caàu ñieàu gì khaùc, hoaëc vì thoaùi chuyeån cho neân töï xaû thaân chaêng?

–Thöa Thieân chuû, toâi ñaõ xaû boû tay chaân cuûa mình vôùi taâm chaân thaät, khoâng mong caàu ñieàu gì khaùc, cuõng chaúng phaûi thoaùi chuyeån.

–Neáu nhö theá, thaùi töû laøm theá naøo ñeå toâi chöùng tri vieäc naøy?

–Thöa Thieân chuû, ngaøi haù khoâng nghe nhöõng ñieàu toâi laøm ñeàu do söùc chaân thaät hay sao?

Thaùi töû lieàn ñoái vôùi taát caû loaøi höõu tình khôûi leân taâm Töø, quaùn saùt boán phöông baèng nguyeän löïc chaân thaät vaø thuyeát keä:

*Neáu lôøi ta noùi laø chaân thaät Tham aùi töï thaân laém buoäc raøng*

*Hoâm nay chaân thaät Baát thoaùi chuyeån Thì nguyeän thaân naøy vaãn nhö xöa.*

Khi noùi keä naøy xong, thaân theå thaùi töû trôû laïi nhö cuõ. Treân khoâng trung trôøi möa hoa

khaép nôi, nhaïc trôøi taáu khuùc thaùnh thoùt vi dieäu, gioù maùt töø töø thoåi nheï, hieän ra caùc töôùng toát ñeïp.

