PHAÄT NOÙI KINH NHAÂN DUYEÂN CUÛA THAÙI TÖÛ PHÖÔÙC LÖÏC

**QUYEÅN 4**

Nhö theá vua Phöôùc Löïc thoáng laõnh trò vì cho ñeán taän cuøng coõi Dieâm-phuø-ñeà oai löïc cao vôøi, ñaát nöôùc phuù cöôøng töï do. Vua Phöôùc Löïc chu caáp chaâu baùu, cuûa caûi cho taát caû nhaân daân vaø duøng phaùp Thaäp thieän giaùo hoùa daãn daét hoï. Luùc aáy nhaân daân ôû Dieâm-phuø- ñeà thònh vöôïng, an vui vaø haïnh phuùc, khoâng coù söï ñaáu tranh vaø oaùn thuø vôùi quaân ñòch, khoâng coù troäm caép, ñoùi khaùt vaø taät beänh, cuõng khoâng coù ngöôøi baàn cuøng thieáu thoán, ai cuõng coù kho taøng quyù giaù ñaày ñuû, coù nhieàu baø con, nhö yù töï taïi. Laïi ôû taát caû moïi nôi, töï nhieân gai goác, ñaù soûi ñeàu tieâu heát, khoâng coù thôøi tieát xaáu laøm cho möa moùc thaám nhuaàn. Hoa quaû sum sueâ, luùa maù ngaäp ñoàng.

Nhaân daân ñeàu bieát taêng tröôûng phöôùc löïc, thöïc haønh boá thí vaø caùc phöôùc söï, taâm yù trong saïch, tu trì giôùi haïnh. Nhaân daân ôû Dieâm-phuø-ñeà maïng chung ñeàu sinh leân Töù ñaïi Thieân vöông. Vua Phöôùc Löïc khai phaùt thieän caên cho taát caû moïi ngöôøi ñôøi nay vaø ñôøi sau, laøm lôïi ích lôùn, coù voâ soá ngaøn ngöôøi sau khi qua ñôøi ñöôïc sinh leân trôøi Ñaâu-suaát.

Ñöùc Phaät daïy caùc thaày Bí-soâ:

–Caùc oâng neân bieát, vua Phöôùc Löïc kia ñaâu phaûi ngöôøi naøo laï, nay töùc laø Ta. Luùc Ta coøn laø vò Boà-taùt laø vua Phöôùc Löïc, vua cha Nhaõn Löïc nay laø vua Tònh Phaïn, hoaøng haäu Quaûng Chieáu töùc hoaøng haäu Ma-da. Ñoàng töû coù saéc töôùng cuï tuùc nay laø thaày Bí-soâ A-nan, ñoàng töû coù tinh taán cuï tuùc nay laø thaày Bí-soâ Vaên Nhò Baùch ÖÙc, ñoàng töû coù coâng xaûo cuï tuùc nay laø thaày Bí-soâ A-neâ-laâu-ñaø, ñoàng töû coù trí tueä cuï tuùc nay laø thaày Bí-soâ Xaù- lôïi-phaát, Thieân chuû Ñeá Thích khi ñoù nay laø thaày Bí-soâ Muïc-kieàn-lieân, quoác vöông saép maïng chung ôû nöôùc kia nay laø Ma vöông, ngöôøi ngheøo kia nay laø thaày Bí-soâ La-haàu-la, oâng thaày thuoác bò vua trò phaït nay laø thaày Bí-soâ Kieàu-traàn-nhö.

Naøy caùc thaày Bí-soâ, vì lyù do ñoù neân bieát, trong moïi thôøi moïi luùc, caùc chuùng höõu tình phaûi neân tu taäp haïnh nghieäp phöôùc löïc thuø thaéng naøy. Theá neân ñaàu tieân Ta thuyeát veà phöôùc löïc, vì Ta khoâng thaáy moät phaùp nhoû naøo tu taäp ñöôïc nhieàu lôïi ích nhö theá.

Luùc aáy caùc thaày Bí-soâ ñeàu sinh nghi ngôø neân baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, vua Phöôùc Löïc kia kieáp tröôùc tu haïnh nghieäp gì maø ñöôïc caûm thoï baùo öùng naøy, ñöôïc laøm vua thoáng trò caùc nöôùc, coù ñuû tieáng khen, oai ñöùc thuø thaéng, höôûng phöôùc trôøi ngöôøi? Caùc vaät caàn duøng chæ nghó ñeán laø ñaõ coù taát caû nhö yù muoán, töø trôøi rôi xuoáng; khi ñaûn sinh traùi ñaát chaán ñoäng, treân khoâng trung ñoà quyù baùu rôi xuoáng toøa sö töû, trôøi Ñeá Thích daâng loïng, kho taøng chaâu baùu hieän ra... Nhöõng vieäc aáy theá naøo xin Ñöùc Phaät giaûng giaûi cho chuùng con.

Ñöùc Phaät daïy:

–Naøy caùc thaày Bí-soâ, vua Phöôùc Löïc tu nghieäp phöôùc tích tuï trong nhieàu ñôøi, haïnh nguyeän roäng lôùn hôïp caùc duyeân löïc, chaéc chaén seõ thoï phöôùc baùo thuø thaéng.

Naøy caùc thaày Bí-soâ, caùc thaày neân bieát, taát caû haïnh nghieäp maø loaøi höõu tình ñaõ laøm ñeàu khoâng ngoaøi caùc duyeân thaønh töïu, cuõng chaúng ngoaøi ñòa giôùi, thuûy giôùi, hoûa giôùi, phong giôùi ñöôïc keát thaønh, hoaëc caùc thieän vaø baát thieän ñeàu tuøy theo uaån, xöù, giôùi khôûi ra

caùc haïnh nghieäp.

Ñöùc Phaät thuyeát keä:

*Giaû söû traûi traêm kieáp*

*Khoâng hoaïi caùc nghieäp nhaân Khi nhaân duyeân hoøa hôïp Höõu tình tuøy thoï quaû.*

Naøy caùc thaày Bí-soâ, Ta nhôù kieáp quaù khöù laâu xa, khi aáy coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Voâ Naêng Thaéng 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. Ñöùc Phaät ñoái vôùi khaép theá gian laøm Phaät söï roài, cuoái cuøng ôû trong moät nöôùc noï, vaøo coõi Voâ dö y ñaïi Nieát-baøn, nhö cuûi heát löûa taét. Vò quoác vöông nöôùc ñoù thaâu xaù-lôïi cuûa Ngaøi taïo laäp baûo thaùp to lôùn ñeå cuùng döôøng.

Sau ñoù caùc chuùng Bí-soâ ñaùnh troáng, goõ kieàn chuøy, phaùt loa baùo caùo khaép ñaïi chuùng. Traêm ngaøn voâ soá caùc thaày Bí-soâ taäp hoïp laïi moät nôi, coù moät vò ñaïi phaùp sö nhaân ngaøy thuaän duyeân khaép vì taát caû maø tuyeân thuyeát phaùp yeáu.

Khi aáy trong nöôùc coù moät ngöôøi ñaùnh baïc teân Ñaéc Thaéng, oâng ta raát ghieàn caùc troø chôi côø baïc, vôï oâng ta teân Quaûng Thaéng, con cuõng cuøng teân. Ban ñaàu ngöôøi naøy gom goùp gia taøi ñem chôi côø baïc neân cuûa caûi, taøi saûn daàn daàn veà tay ngöôøi khaùc, cuoái cuøng gia taøi tieâu taùn heát, chæ coøn hai chieác aùo khoaùc, caây duø, ñoâi giaøy da thöôøng duøng vaø naêm ñoàng tieàn vaøng.

Moät hoâm, ngöôøi naøy boãng noùi:

–Ta vì khoâng taïo nhaân phöôùc cho neân môùi bò ngheøo khoå theá naøy.

Noùi xong, oâng ta keâu than vaø ñem caùc vaät ñoù ra khoûi nhaø, laàn löôït hoûi nhöõng ngöôøi chôi ñaùnh baïc, ñöôøng ñi ñeán choã thuyeát phaùp.

Ñaéc Thaéng thaáy vò ñaïi phaùp sö ngoài treân toøa sö töû, coù nhieàu ngöôøi ngoài chung quanh, cung kính chaép tay nghe phaùp. OÂng ta troâng thaáy hình aûnh toát ñeïp naøy sinh taâm thanh tònh, suy nghó: “Baây giôø ta cuõng nghe phaùp nhö vaäy”. Ñaéc Thaéng lieàn ñaët caùc vaät mang theo ôû moät choã roài chaép tay chí thaønh laéng nghe thuyeát phaùp. Khi aáy vò phaùp sö thuyeát keä:

*Ngöôøi neân tu taäp caùc nhaân phöôùc Nhö theá haønh trì chôù giaùn ñoaïn Tuøy vieäc öa thích theo thôøi laøm Do nhôø chöùa phöôùc ñöôïc an vui.*

Ñaéc Thaéng nghe keä vaø suy ngaãm caâu *Do nhôø chöùa phöôùc ñöôïc an vui:* “Töø laâu ta ñaõ khoâng taïo nhaân phöôùc cho neân bò ngheøo khoå, baây giôø ta neân tuøy khaû naêng maø thöïc haønh chuùt ít vieäc phöôùc”. Nhöng laïi nghó: “Gia taøi cuûa caûi chaúng coøn gì ngoaøi caùc vaät tuøy thaân, trong ñoù ta laáy naêm ñoàng tieàn vaøng vaø moät taám aùo choaøng, hoaëc ñem boá thí phaûi nghó ñeán ngöôøi raát ngheøo ñeán noãi muoán töï vaãn. Neáu ta khoâng boá thí seõ vónh vieãn huûy hoaïi nhaân phöôùc, ôû trong ñôøi khaùc seõ khoâng coù choã mong nhôø. Baây giôø ta coù theå duøng phöông tieän naøo coù theå lìa söï ngheøo khoå, baûo toàn thaân maïng trong ñôøi soáng, tu theo phöôùc söï khoâng maát nhaân thuø thaéng. Baây giôø ta thaø chòu söï ñoùi ngheøo aét ñöôïc nhieàu phöôùc ñöùc, vì theá ñem tieàn vaøng vaø aùo choaøng ñeå boá thí”.

Khi Ñaéc Thaéng suy nghó nhö theá, vò phaùp sö kia laïi noùi keä*:*

*Thieän phaùp phaûi neân mau choùng tu*

*Töùc hay döùt tröø bao nghieäp toäi Nhö theá neân tu nhaân thaéng phöôùc Taát caû nghieäp toäi chaúng an vui.*

Ñaéc Thaéng laïi nghe caâu keä naøy, suy ngaãm lôøi noùi aáy: “Mau tu thieän phaùp” vaø quyeát ñònh laøm vieäc naøy. Do ñoù oâng ta phaùt khôûi taâm boá thí thanh tònh, ñem caây duø che treân ñaàu vò phaùp sö, laáy ñoâi giaøy ñaët döôùi chaân vò phaùp sö, traûi naêm ñoàng tieàn vaøng beân caïnh toøa ngoài, ñem chieác aùo choaøng khoaùc leân mình vò phaùp sö. Trong loøng Ñaéc Thaéng voâ cuøng hoan hyû, caûm thaáy laâng laâng, oâng ñaûnh leã döôùi chaân thaày, caøng sinh theâm loøng tin thanh tònh, phaùt nguyeän:

–Con nguyeän ñem caên laønh boá thí toái thöôïng, trong ñôøi naøy vaø maõi maõi veà sau, ñôøi ñôøi ñeàu coù ñaïi phöôùc löïc thuø thaéng, coù ñuû ñaïi danh xöng, thoï phöôùc trôøi, ngöôøi, oai ñöùc cao vôøi, laøm vua caùc nöôùc. Neáu caàn ñieàu gì, thì theo yù nghó vaät aáy lieàn hieän ra, toát ñeïp traøn ñaày voâ taän.

Khi Ñaéc Thaéng phaùt nguyeän roäng lôùn nhö vaäy, vò phaùp sö lieàn hoài höôùng coâng ñöùc cho oâng ta.

Luùc ñoù ngöôøi chôi côø baïc rôøi khoûi hoäi chuùng. Chæ coøn laïi chieác aùo che thaân trôû veà nhaø. Vôï vaø con troâng thaáy kinh dò, nghó raèng: “Tröôùc ñaây, oâng ta ñaõ ñem caùc vaät duïng ra ñi, coù leõ ñaùnh baïc heát roài”, neân ngöôøi vôï hoûi: “Naøy chaøng, trong nhaø baây giôø chæ coøn coù toâi vaø ñöùa con nhoû, ngoaøi ra khoâng coøn vaät gì caû, chaúng leõ chuùng ta cuõng saép cheát hay sao?”

Ngöôøi choàng caøng theâm bò caùc söï ngheøo cuøng khoán khoå böùc baùch, môùi ñònh thaàn vì nhaân duyeân naøy, noùi keä:

*Theá gian khoå naøo hôn khoå ngheøo Khoå ngheøo cuõng ñoàng nhö khoå cheát Ta thaø cam taâm chòu khoå cheát*

*Chöù khoâng thích soáng vôùi khoå ngheøo.*

Noùi keä xong Ñaéc Thaéng ñöùng ñoù than thôû. Sau ñoù ngöôøi vôï oâng oâm bình ra gieáng nöôùc, tuy muùc ñöôïc nöôùc nhöng baø duøng heát söùc vaãn khoâng keùo leân ñöôïc. Baø vôï goïi choàng ñeán xem thöû, caû hai vôï choàng cuøng söùc keùo cuõng khoâng leân ñöôïc, laïi goïi thaèng con. Caû ba ngöôøi doàn heát söùc löïc môùi keùo leân ñöôïc chuùt ít, hoï voâ cuøng kinh ngaïc khi thaáy döôùi bình nöôùc coù ba oáng baèng saét ñöïng ñaày tieàn vaøng xeáp choàng leân nhau. Ngöôøi choàng môùi thaáy kinh dò, suy nghó: “Chaúng leõ tröôùc ñaây ta boá thí baây giôø ñöôïc quaû naøy”. OÂng ta vui veû nhìn nhöõng ñoàng tieàn vaøng, noùi keä:

*Laï thay, coâng ñöùc hieän nôi naøy Taát caû toäi loãi ñeàu döùt saïch*

*Nhöõng gì nay ñöôïc, do tröôùc troàng Neân bieát quaû baùo laø nhö vaäy.*

Ngöôøi vôï cuûa Ñaéc Thaéng vui möøng hoûi:

–Naøy chaøng, nhöõng ñieàu toát ñeïp nhö theá naøy ra sao, xin haõy noùi cho toâi roõ.

Ñaéc Thaéng keå heát cho vôï nghe. Sau ñoù oâng ta ñaùnh baïc luoân ñöôïc thaéng, phöôùc löïc khai phaùt hieän taïi ñöôïc quaû baùo naøy. Do ñoù tieáng ñoàn vang khaép moïi nôi, moïi ngöôøi trong nöôùc cuøng noùi vôùi nhau:

–Thaät laø hy höõu thay ñaïi phöôùc ñaëc thuø naøy, boãng nhieân oâng ta trôû thaønh giaøu coù, thong dong.

Ñaéc Thaéng töø ñoù veà sau höôùng veà Phaät, Phaùp, Taêng sinh loøng tin thanh tònh caøng hôn tröôùc, ngaøy ngaøy ôû nôi thaùp Phaät, roäng lôùn cuùng döôøng, laïi tu taäp thoï trì chaùnh phaùp. Moãi ngaøy Ñaéc Thaéng ñeàu ñem moùn aên thöôïng vò daâng cuùng döôøng chuùng Taêng. Ngoaøi ra caùc Sa-moân, Baø-la-moân, nhöõng ngöôøi haønh khaát beân ñöôøng cuõng ñöôïc Ñaéc Thaéng cung caáp ñaày ñuû caùc moùn caàn duøng. Laïi laäp tinh xaù roäng lôùn, thænh caùc thaày Bí-soâ khaép nôi veà ôû ñeå oâng ta thöøa söï cuùng döôøng. Vì theá danh tieáng Ñaéc Thaéng vang xa ñeán moïi nôi. Sau ñoù quoác vöông nöôùc kia boãng qua ñôøi vaø khoâng coù ngöôøi keá vò. Caùc quan caän thaàn, haøng quyeán thuoäc bieát ngöôøi kia coù phöôùc löïc lôùn, tieáng taêm lôùn hoï baøn vôùi nhau roài aân caàn môøi thænh ngöôøi ñoù leân keá thöøa vöông vò. Theá laø teân goïi ngöôøi ñaùnh baïc khoâng coøn nöõa, maø ñöôïc moïi ngöôøi toân xöng laø Ñaéc Thaéng ñaïi vöông.

Vua Ñaéc Thaéng ñaït ñöôïc thaønh quaû nhö vaäy, loøng haân hoan phaùt taâm maõnh lieät caøng laøm vieäc phöôùc vaø boá thí nhieàu hôn tröôùc. OÂng tu trì giôùi haïnh, khaép vì quan quaân, quyeán thuoäc vaø taát caû moïi ngöôøi môû mang nhaân phöôùc xong, ñeán luùc maïng chung lieàn sinh leân coõi trôøi Tha hoùa töï taïi, laøm con cuûa Thieân vöông kia. Khi sinh leân trôøi, vua Ñaéc Thaéng coù caùc chaâu baùu nhö yù thöôïng dieäu vaø caùc y phuïc töø treân khoâng rôi xuoáng, thaân chieáu aùnh saùng laøm aùt caû aùnh saùng cuûa caùc vò trôøi khaùc. Caùc vò trôøi thaáy hieän töôïng naøy ñeàu ngaïc nhieân vaø khen ngôïi laø ít coù quaû thaéng phöôùc nhö theá.

Ñöùc Phaät daïy caùc Bí-soâ:

–Caùc thaày neân bieát, vua Ñaéc Thaéng ñaâu phaûi ngöôøi naøo laï, töùc laø vua Phöôùc Löïc Ta ñaõ noùi luùc tröôùc. Ngöôøi aáy ban ñaàu laø keû chôi côø baïc, laïi coù theå phaùt taâm hoan hyû öa thích nghe phaùp, ñaõ doác heát nhöõng gì mình coù cho phaùp sö. Vì theá hieän taïi ñöôïc quaû baùo thuø thaéng, keá tuïc ngoâi vua, khai phaùt nhaân phöôùc. Do nhaân duyeân naøy, hai möôi saùu ñôøi laøm Thieân vöông coõi Tha hoùa töï taïi, ba möôi saùu ñôøi laøm Thieân vöông coõi Hoùa laïc, ba möôi saùu ñôøi laøm Thieân vöông coõi Ñaâu-suaát, ba möôi saùu ñôøi laøm Thieân vöông coõi Daï- ma, ba möôi saùu ñôøi laøm Thieân vöông coõi Ñao-lôïi, ba möôi saùu ñôøi laøm Töù ñaïi vöông Thieân vöông, voâ soá traêm ñôøi laøm Kim luaân vöông, duøng chaùnh phaùp trò hoùa khaép boán thieân haï, baûy baùu ñaày ñuû, ñoù laø xe baùu, voi baùu, ngöïa baùu, chaâu baùu, nöõ baùu, thaàn chuû taøng baùu, thaàn chuû binh baùu. Baûy baùu nhö theá tuøy yù thoï duïng.

Nhaø vua coù ngaøn ngöôøi con, hình töôùng raát ñeïp ñeõ, duõng kieän, tinh taán, coù theå haøng phuïc caùc quaân khaùc. Töø chaân trôøi goùc beå ñeán khaép coõi nöôùc ñeàu khoâng coù caùc söï khuûng boá, troäm caép, dao gaäy... Moïi ngöôøi ñeàu tu taäp chaùnh phaùp, vui soáng an laønh.

Luùc baáy giôø Theá Toân thuyeát keä cho caùc Bí-soâ: *Caùc thaéng nhaân ñaïi só nhö theá Nhieàu ñôøi laøm chuû teå hôn heát*

*Do Phaät phoå nhieáp nôi theá gian*

*Ñieàu naøy chö Phaät thöôøng ñaõ daïy. Neáu ñöôïc nghe laø vieäc hy höõu*

*Nhaân duyeân roäng lôùn thaàn thoâng naøy Ngöôøi taïo nghieäp xaáu coøn sinh tín Nhöõng ai coù trí chöa khai ngoä.*

*Cho neân nhö theá raát hy höõu Baäc oai ñöùc lôùn tuøy mong caàu*

*Haõy neân toân troïng moân chaùnh phaùp Nhöõng lôøi Phaät daïy nhôù nghó luoân.*

Ñöùc Phaät daïy caùc thaày Bí-soâ:

–Nhöõng ñieàu Ta daïy, caùc thaày haõy tu hoïc nhö vaäy. Theá neân thöôøng tinh caàn öa thích chaùnh phaùp, toân troïng, cung kính, tín thôø, cuùng döôøng. Laøm baát cöù ñieàu gì, haõy laáy laøm y chæ. Ngöôøi hoïc taäp nhö vaäy ñöôïc lôïi ích lôùn.

Ñöùc Phaät noùi kinh naøy xong, caùc thaày Bí-soâ vaø moïi ngöôøi nghe lôøi Phaät daïy ñeàu raát hoan hyû, tín thoï phuïng haønh.

