LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**23- Truyeän Moät Phuï Nöõ Raûi Vaät Baùu Cuùng Döôøng Ñöùc Phaät**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï taïi vöôøn truùc Ca-lan-ñaø, trong thaønh Vöông xaù.

Baáy giôø, trong nöôùc coù moät ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn laùi buoân teân laø Phuø Haûi. Moät hoâm Phuø Haûi cuøng nhöõng ngöôøi ñi buoân ra bieån ñeå tìm chaâu baùu. Ngöôøi daãn ñaàu ñoaøn ngöôøi laùi buoân coù ngöôøi vôï treû, dung maïo xinh ñeïp, vì thöông nhôù choàng neân ñeâm ngaøy buoàn nhôù, mong choàng mau trôû veà. Moät hoâm, ngöôøi vôï ñeán moät ñeàn thôø Thieân thaàn Na-la- dieân caàu nguyeän:

–Neáu trôøi coù linh thieân thì khoâng traùi lôøi caàu nguyeän cuûa con ngöôøi; vaäy Thaàn haõy giuùp cho choàng toâi sôùm trôû veà an oån, toâi seõ ñeàn aân Ngaøi baèng vaøng baïc, chuoãi anh laïc. Nhöng neáu choàng toâi khoâng veà, toâi seõ ñem phaån tieåu baát tònh ñeå huûy nhuïc Thaàn linh.

Ngöôøi phuï nöõ nguyeän nhö theá roài, maáy ngaøy sau, quaû ñuùng nhö lôøi nguyeän, ngöôøi choàng an oån trôû veà. Ngöôøi vôï raát vui möøng, cuøng caùc ngöôøi haàu, ñem vaøng baïc, chuoãi anh laïc, voøng xuyeán ñeán ngoâi ñeàn thôø trôøi. Ñi giöõa ñöôøng, ngöôøi phuï nöõ aáy gaëp Ñöùc Phaät daãn ñaàu caùc Tyø-kheo ñang treân ñöôøng vaøo thaønh Vöông xaù. Baáy giôø ngöôøi phuï nöõ thaáy Ñöùc Phaät coù ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, aùnh saùng soi chieáu nhö traêm ngaøn maët trôøi; trong loøng vui möøng, muoán raûi vaøng baïc, chuoãi anh laïc leân thaân Phaät cuùng döôøng.

Luùc aáy caùc ngöôøi haàu baûo ñaây khoâng phaûi laø trôøi Na-la-dieân vaø ngaên caûn khoâng cho ngöôøi nöõ aáy cuùng döôøng, nhöng ngöôøi phuï nöõ khoâng nghe, vaãn raûi anh laïc leân thaân Phaät cuùng döôøng. Treân hö khoâng anh laïc bieán thaønh loïng baùu; theo böôùc chaân Phaät ñi ñöùng, loïng baùu aáy cuõng theo che chôû khoâng rôøi.

Thaáy söï bieán hoùa aáy, ngöôøi phuï nöõ caøng sinh loøng kính tin, beøn gieo naêm voùc saùt ñaát vaø phaùt theä nguyeän roäng lôùn:

–Nay con ñem coâng ñöùc caên laønh raûi anh laïc cuùng döôøng Phaät, khieán ôû ñôøi vò lai con ñöôïc thaønh Chaùnh giaùc, hoùa ñoä khaép chuùng sinh nhö Ñöùc Phaät khoâng khaùc.

Ngöôøi phuï nöõ phaùt nguyeän xong, Ñöùc Phaät lieàn mæm cöôøi. Töø khuoân maët Phaät phaùt ra aùnh saùng naêm maøu, aùnh saùng naøy nhieãu Ñöùc Phaät ba voøng roài trôû laïi nhaäp vaøo ñaûnh Phaät.

Baáy giôø Toân giaû A-nan böôùc ra baïch Phaät:

–Nhö Lai laø Baäc ñaùng toân troïng, Ngaøi khoâng khoâng bao giôø mæm cöôøi moät caùch voâ côù, vaäy coù vieäc gì khieán Nhö Lai mæm cöôøi? Cuùi xin Ngaøi giaûi thích cho chuùng con ñöôïc bieát.

Ñöùc Phaät hoûi A-nan:

–Nay oâng coù thaáy ngöôøi phuï nöõ raûi vaøng baïc, chuoãi anh laïc cuùng döôøng Ta khoâng? A-nan baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, con coù thaáy. Phaät daïy:

–Ngöôøi phuï nöõ naøy, ôû ñôøi vò lai khoâng bò ñoïa vaøo ñöôøng aùc, ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi, thoï höôûng söï vui söôùng. Möôøi ba kieáp nöõa, naøng seõ thaønh Phaät hieäu laø Kim Luaân Anh Laïc, hoùa ñoä chuùng sinh nhieàu khoâng theå tính löôøng. Vì vaäy neân Ta mæm cöôøi.

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

M

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