LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

veä.

**82- Truyeän Veà Ngöôøi Khi Sinh Ra Ñaõ Maëc AÙo Tu-Maïn Hoa**

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

Baáy giôø, trong thaønh coù moät vò tröôûng giaû coù voâ soá taøi saûn, vaät baùu, khoâng theå tính

keå ñöôïc. OÂng choïn con gaùi trong moät gia ñình cao sang ñeå cöôùi laøm vôï, taáu troåi aâm nhaïc ñeå mua vui cho naøng.

Ngöôøi vôï aáy mang thai, ñuû möôøi thaùng, naøng sinh ñöôïc moät beù trai, töôùng maïo khoâi ngoâ khaùc thöôøng, khi sinh ra ñaõ maëc aùo Tu-man-hoa. Cha meï môøi caùc thaày xem töôùng veà xem töôùng con.

Caùc thaày töôùng xem xong hoûi cha meï ñöùa beù:

–Luùc ñöùa treû sinh ra coù ñieàm laønh gì? Cha meï ñaùp:

–Luùc sinh ra ñaõ maëc aùo Tu-man hoa che thaân.

Do ñoù ñöùa beù ñöôïc ñaët teân laø Tu-man-na. Tu-man-na baûn taùnh hieàn hoøa, töø taâm vaø hieáu thuaän. Tu-man daàn daàn khoân lôùn, chieác aùo cuõng roäng theo.

Vì thöông con neân cha meï giao con cho Tyø-kheo A-na-luaät ñeå laøm Sa-di. A-na-luaät daïy Sa-di ngoài thieàn, khoâng bao laâu Sa-di Tu-maïn ñaõ chöùng quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu pheùp Thaàn thoâng, taùm phaùp Giaûi thoaùt, ñöôïc trôøi, ngöôøi toân kính.

Moät hoâm, ngaøi A-na-luaät baûo Sa-di:

–Chuù haõy ra soâng Baït-ñeà muùc nöôùc saïch ñem veà ñaây.

Tu-maïn-na vaâng lôøi thaày, ra soâng muùc ñaày moät bình nöôùc, quaêng leân treân hö khoâng vaø bình nöôùc cöù bay theo Sa-di veà nhaø.

Caùc Tyø-kheo thaáy vò Sa-moân aáy, khen laø chöa töøng coù vaø baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, Sa-di Tu-maïn-na ñôøi tröôùc ñaõ laøm ñöôïc phöôùc laønh gì, maø nay ñöôïc sinh trong nhaø giaøu coù, luùc sinh ra ñaõ maëc aùo Tu-maïn hoa, xuaát gia khoâng bao laâu ñaõ chöùng quaû A-la-haùn?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Thuôû xöa, caùch nay chín möôi moát kieáp, taïi nöôùc Ba-la-naïi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Tyø-baø-thi. Sau khi giaùo hoùa chuùng sinh vieân maõn, Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn.

Luùc baáy giôø, coù vò vua teân laø Phaïm-ma-ñaït-ña thaâu laáy xaù-lôïi Phaät, roài xaây döïng ngoâi thaùp baèng boán thöù baùu ñeå cuùng döôøng xaù-lôïi.

Khi aáy, coù moät ñöùa treû thaáy ngoâi thaùp sinh loøng vui möøng roài phaùt taâm xuaát gia, maõi cho ñeán tuoåi giaø vaãn chöa ñaéc ñaïo. Do ñoù ngöôøi naøy töï traùch mình, beøn mua hoa Tu- maïn, duøng chæ xaâu laïi roài ñem giaêng leân khaép ngoâi thaùp ñeå cuùng döôøng, sau ñoù phaùt nguyeän roài ra veà.

Nhôø coâng ñöùc aáy, neân trong chín möôi moát kieáp ngöôøi aáy khoâng bò ñoïa ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû; ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi, khi sinh ra ñôøi thöôøng maëc aùo baèng Tu-man hoa vaø thoï höôûng söï vui söôùng coõi trôøi, cho ñeán ngaøy nay gaëp Ta, ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo.

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

M

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