**SOÁ 529**

KINH A-CÖU-LÖU

*Haùn dòch: Thaát dòch.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Xöa coù moät ngöôøi buoân baùn, teân laø A-cöu-löu, nhaø cöûa giaøu coù, vaøng baïc, chaâu baùu, noâ tyø raát nhieàu. A-cöu-löu khoâng tin coù ñôøi sau, laøm thieän khoâng ñöôïc ñieàu toát, laøm aùc cuõng chaúng gaëp ñieàu xaáu. A-cöu-löu noùi: “Thaân ngöôøi sau khi cheát, ñaát beân ngoaøi, ñaát trong thaân; nöôùc beân ngoaøi, nöôùc trong thaân; löûa beân ngoaøi, löûa trong thaân; gioù beân ngoaøi, gioù trong thaân ñeàu hoøa hôïp laïi vôùi nhau. Con ngöôøi sau khi cheát, hoaøn toaøn khoâng sinh trôû laïi. Nhöõng vieäc thieän aùc ñaõ laøm, nhöõng gì taâm nghó, mieäng noùi, thaân laøm ñeàu maát heát, veà sau khoâng sinh trôû laïi.”

Khi aáy, A-cöu-löu ñem haøng ngaøn vaïn cuûa caûi haøng hoùa cuøng ñi buoân vôùi naêm traêm thöông gia khaùc, trong ñoù A-cöu-löu laø giaøu coù nhaát. Ñoaøn thöông gia ñi qua vuøng ñaát raát khoù khaên, khoâng coù nöôùc, coû. Löông thöïc, nöôùc, coû mang theo ñeàu ñaõ caïn. Ñi moät ngaøy, hai ngaøy khoâng thaáy nöôùc, coû. Ñi ba ngaøy, boán ngaøy cuõng khoâng thaáy nöôùc, coû. Caùc thöông gia baét ñaàu sôï haõi, noùi:

–Nay chuùng ta ñeàu phaûi cheát ñoùi trong vuøng ñaát hoang naøy

sao?

Moïi ngöôøi khoùc loùc keâu cha, meï, vôï, con. A-cöu-löu cöôõi ngöïa

Töù boá ñi tìm nöôùc, coû. Ñang ñi thì töø xa, A-cöu-löu thaáy moät caây, coù laù maøu xanh, hoa traùi sum sueâ, môùi töï nghó: “Caây naøy döôùi goác seõ coù nöôùc”, lieàn ñi thaúng ñeán, tôùi nôi thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng khoâi ngoâ tuaán tuù, khoâng ai baèng. Troâng thaáy A-cöu-löu cöôõi ngöïa ñi ñeán, ngöôøi aáy ra tieáp ñoùn vaø noùi:

–Chaøo oâng! OÂng ñeán ñaây tìm ñieàu gì?

A-cöu-löu thaáy ngöôøi ôû taïi goác caây chaøo hoûi mình, neân raát vui möøng, nhö ñöôïc soáng laïi.

Ngöôøi ôû taïi goác caây noùi:

–OÂng töø ñaâu ñeán, ñeán ñaây muoán ñieàu gì? A-cöu-löu ñaùp:

–Toâi muoán ñöôïc cöùu maïng soáng cuûa toâi vaø naêm traêm ngöôøi cuøng vôùi suùc sinh.

Ngöôøi ôû taïi goác caây hoûi:

–OÂng caàn gì? Ñaùp:

–Toâi muoán coù nöôùc.

Ngöôøi ôû taïi goác caây lieàn ñöa tay phaûi ra. Nöôùc töø naêm ñaàu ngoùn tay chaûy nhö doøng suoái, coù muøi raát thôm. Ngöôøi aáy baûo A-cöu- löu:

–Haõy töï nhieân uoáng ñi.

Uoáng xong laïi ñoøi aên. Ngöôøi ôû taïi goác caây lieàn ñöa tay phaûi, thöùc aên ngon töø ñaàu ngoùn tay tuoân ra. Ñöôïc aên uoáng no neâ roài, A- cöu-löu laïi khoùc lôùn. Ngöôøi ôû taïi goác caây hoûi:

–Vì sao oâng khoùc? A-cöu-löu thöa:

–Caùc baïn toâi, naêm traêm ngöôøi vaø suùc sinh töø ba, boán ngaøy nay ñeàu khoâng aên uoáng gì, raát laø ñoùi khaùt. Maïng soáng chæ coøn trong choác laùt. Vì theá toâi khoùc.

Ngöôøi ôû taïi goác caây baûo A-cöu-löu:

–Haõy daãn naêm traêm ngöôøi vaø suùc sinh ñeán ñaây. Ta seõ cho hoï ñöôïc no ñuû.

A-cöu-löu lieàn chaïy ñi keâu caùc baïn:

–Chôù coù buoàn nöõa. Ñaõ coù ñöôïc choã aên uoáng roài. Haõy theo toâi ñi ñeán ñoù.

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

Caùc baïn raát vui möøng, ñi theo ñeán döôùi caây. Ñeán nôi, taát caû ñeàu chaép tay laøm leã ngöôøi ôû taïi goác caây.

Ngöôøi aáy hoûi:

–Caùc oâng muoán ñieàu gì? Moïi ngöôøi ñeàu thöa:

–Chuùng toâi raát ñoùi khaùt.

Ngöôøi ôû taïi goác caây lieàn ñöa tay phaûi, töø naêm ñaàu ngoùn tay chaûy ra raát nhieàu nöôùc nhö doøng suoái. Ngöôøi, ngöïa, suùc sinh ñeàu uoáng. Uoáng xong laïi ñoøi aên. Ngöôøi ôû taïi goác caây laïi ñöa caùnh tay phaûi, töø naêm ñaàu ngoùn tay tuoân ra thöùc aên ngon. Naêm traêm ngöôøi vaø suùc sinh ñeàu aên no.

Ngöôøi ôû taïi goác caây hoûi:

–Naêm traêm ngöôøi caùc oâng muoán ñi tìm ñieàu gì maø ñeán ñaây? Caùc thöông gia thöa:

–Chuùng toâi muoán ñeán bieån lôùn, tìm chaâu baùu. Ngöôøi ôû taïi goác caây baûo:

–Caùc oâng ñeàu muoán tìm chaâu baùu. Nhöõng thöù aáy ñeàu töø trong tay ta maø coù. Ngöôøi ôû taïi goác caây lieàn ñöa caùnh tay phaûi, töø naêm ñaàu ngoùn tay tuoân ra vaøng, baïc, thuûy tinh, löu ly, san hoâ, hoå phaùch, ngoïc traéng. Moïi ngöôøi lieàn thaâu laáy, laáy theo söùc mình roài ñi.

Ngöôøi ôû taïi goác caây baûo A-cöu-löu ñem vaøng baïc naøy veà laøng, ban boá cho ngöôøi ngheøo cuøng. Ai muoán thöùc aên thì cho thöùc aên. Ai muoán vaøng baïc, tieàn cuûa, y phuïc thì cho nhöõng thöù aáy, roài baûo nhöõng ngöôøi ñoù chuù nguyeän cho toâi, laøm cho toâi ñöôïc phöôùc, laøm cho trong tay toâi luoân tuoân ra caùc vaät baùu, laïi laøm cho toâi sôùm thoaùt khoûi choã hoang vaéng naøy. Nghe noùi vaäy, A-cöu-löu raát kinh sôï, lieàn cuùi ñaàu laïy saùt ñaát, hoûi:

–Nhaân giaû laø ai? Laø trôøi hay laø roàng, hay quyû thaàn, hay laø ngöôøi?

Ngöôøi ôû taïi goác caây ñaùp:

–Toâi chaúng phaûi laø trôøi, cuõng chaúng phaûi laø roàng, chaúng phaûi laø quyû, cuõng chaúng phaûi ngöôøi. Toâi laø Haøo Beä Leä (ngaï quyû giaøu). Ñôøi tröôùc, toâi laø ngöôøi raát ngheøo ôû trong nöôùc, thöôøng ngoài döôùi cöûa thaønh. Tuy ngheøo khoå, nhöng taâm toâi trong saïch, öa thích Sa-moân Ñaïo nhaân. Toâi ngheøo khoå neân khoâng theå boá thí cho ngöôøi, thaáy ngöôøi

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

khaùc boá thí, toâi vui theo. Khi aáy, Phaät Ca-dieáp nhaäp Nieát-baøn, caùc Tyø-kheo ñeán choã toâi khaát thöïc. Toâi thöa vôùi caùc thaày Tyø-kheo: “Con khoâng coù gì ñeå cuùng döôøng.” Nhöng toâi chæ vaøo trong thaønh, nhaø naøo hieàn laønh, coù theå ñöôïc thöùc aên, nhaø naøo khoâng hieàn laønh, khoâng theå ñöôïc thöùc aên. Caùc thaày Tyø-kheo ñeán ñoù khaát thöïc, toâi thaáy hoï khaát thöïc ñöôïc neân raát vui möøng.

Vaøo thôøi kyø Phaät Ca-dieáp Nieát-baøn, quoác vöông teân laø Cô Laäp, laøm thaùp baûy baùu cuùng döôøng Phaät Ca-dieáp, toâi lieàn laáy tay sôø treân ñoù vaø noùi: “Nguyeän cho toâi ñöôïc phöôùc.” Vua ñem vaät toát ñeïp, cuùng döôøng thaùp Phaät, toâi lieàn laáy tay sôø vaøo ñoù vaø noùi: “Nguyeän cho toâi ñöôïc phöôùc”, do ngheøo khoå, neân chöa töøng aên chay giöõ giôùi, aên uoáng khoâng ñuùng thôøi, laïi theâm uoáng röôïu, neân sau khi cheát, sinh laøm Haøo Beä Leä. Nhöng do ñôøi tröôùc, thaáy ngöôøi laøm thieän, toâi vui theo, laáy tay sôø treân vaät cuùng döôøng, neân laøm cho naêm ñaàu ngoùn tay cuûa toâi tuoân ra ñöôïc caùc vaät caàn duøng. Laïi do ñôøi tröôùc chöa töøng aên chay giöõ giôùi, neân khieán toâi phaûi sinh laøm loaøi ngaï quyû naøy.

A-cöu-löu töï nghóa: “Ta tröôùc ñaây khoâng tin coù ñôøi sau, laøm thieän khoâng gaëp ñöôïc ñieàu toát, laøm aùc khoâng gaëp ñieàu xaáu. Nay chính maét ta thaáy thaät roõ coù ñôøi sau. Laïi cuõng roõ raøng, ôû ñôøi laøm thieän thì ñöôïc ñieàu toát, laøm aùc gaëp ñieàu xaáu. Töø nay veà sau, trôû veà laøng, ta seõ laøm vieäc thieän, ban boá cho ngöôøi. Ngöôøi mong caàu ñieàu gì: vaøng baïc, chaâu baùu, thöùc aên uoáng, y phuïc... ta ñeàu cho, khoâng laøm traùi yù.”

Veà ñeán laøng, A-cöu-löu baûo nhöõng ngöôøi trong nöôùc:

–Ai muoán ñöôïc vaøng baïc, chaâu baùu, y phuïc, thöùc aên uoáng, mong caàu vaät gì ñeàu coù theå ñeán ñaây laáy.

Ban boá nhö vaäy thaät voâ soá. Haøng ngaøy naáu côm cho taùm vaïn boán ngaøn Ñaïo nhaân. Nöôùc vo gaïo chaûy ra cöûa, nhieàu ñeán noãi ngöôøi ta phaûi duøng ghe ñi. A-cöu-löu doác loøng laøm vieäc thieän, sau khi cheát sinh leân coõi trôøi Ñao-lôïi thöù hai, laøm ngöôøi ôû coõi trôøi, caùch toøa thieân ñeá boán traêm taùm möôi daëm. Trong nöôùc aáy, coù ngöôøi nöõ haønh khaát teân laø Tham, vôùi loøng laønh ñem moät boàn chaùo gaïo cuùng döôøng Sa- moân Ma-ha Ca-dieáp. Sau khi cheát, ngöôøi nöõ aáy cuõng sinh laøm Thieân nhaân ôû coõi trôøi Ñao-lôïi, ôû beân toøa thöù ba cuûa trôøi Ñeá Thích. Laïi coøn hôn caùc thieân nhaân khaùc naêm vieäc. Naêm vieäc ñoù laø:

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

1. Tuoåi thoï laâu daøi.
2. Xinh ñeïp.
3. An laïc.
4. Trí tueä.
5. Thaàn löïc.

Veà sau, khi Phaät maãu sinh leân coõi trôøi Ñao-lôïi. Phaät leân trôøi, thuyeát kinh cho meï. Thuyeát kinh xong, Phaät maãu vaø voâ soá Thieân chuùng ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Nhaân ñoù, Phaät gaëp A-cöu-löu, ñôøi tröôùc luoân ban boá cho ngöôøi, nay caùch xa Thieân ñeá boán traêm taùm möôi daëm. Laïi gaëp ngöôøi nöõ xin aên ñôøi tröôùc, ñaõ ñem chaùo gaïo cuùng döôøng Sa-moân Ma-ha Ca-dieáp, nay ñöôïc ôû beân toøa thöù ba cuûa trôøi Ñeá Thích, laïi coøn hôn caùc Thieân chuùng khaùc naêm vieäc. Tri kieán cuûa Phaät bieát taát caû. Töø xa Phaät goïi A-cöu-löu ñeán vaø baûo:

–Ngöôøi laøm vieäc thieän, ban phaùt cho nhieàu ngöôøi nay laïi gaëp

nhau. Phaät:

A-cöu-Löu lieàn ñeán tröôùc Phaät, ñaàu maët leã Phaät saùt ñaát, baïch

–Con ban phaùt cho raát nhieàu ngöôøi, nhöng chæ ñöôïc laøm Thieân

nhaân thoâi, khoâng ñöôïc quaû vò Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, A-na-haøm, A- la-haùn, Bích-chi-phaät, Phaät ñaïo. Nay thaáy ngöôøi nöõ xin aên, chæ ñem chaùo gaïo cuùng döôøng Sa-moân Ma-ha Ca-dieáp maø ñöôïc ôû beân toøa thöù ba cuûa Thieân ñeá Thích, laïi coøn hôn caùc Thieân chuùng khaùc naêm vieäc. Ngöôøi ñem chuùt vaät nhoû cuùng döôøng Ma-ha Ca-dieáp maø ñöôïc phöôùc baùo lôùn nhö theá, cho neân baûn thaân hoï ñöôïc giaøu sang ñeán nhö vaäy.

Thöa xong, vò trôøi laøm leã Phaät, roài giaõ töø.



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