**SOÁ 537**

KINH VIEÄT NAN

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Cö só Nhieáp Thöøa Vieãn.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät vaø caùc Hieàn giaû nhoùm hoïp taïi nöôùc Ba-la-naïi-tö. Khi aáy, trong nöôùc coù moät Tröôûng giaû, thuoäc moät trong boán doøng hoï lôùn, teân laø Vieät Nan. Nhaø Tröôûng giaû giaøu coù, chaâu baùu, traâu ngöïa, ruoäng vöôøn, nhaø cöûa, ñoà vaät raát nhieàu. Vieät Nan laø ngöôøi tham lam keo kieät, ganh tò, khoâng tin ñaïo ñöùc, khoâng öa ban cho. Ban ngaøy thöôøng daïy ngöôøi gaùc cöûa: “Neáu coù ngöôøi ñeán xin, chôù coù cho vaøo.”

Vieät Nan coù moät ngöôøi con, teân laø Chieân-ñaøn, cuõng raát tham lam keo kieät. Vieät Nan sau khi qua ñôøi, cuõng sinh laïi trong nöôùc naøy, laøm con cuûa vôï choàng ngöôøi haønh khuaát muø.

Moät hoâm ngöôøi choàng baûo:

–Naøng beänh naëng, nay laïi mang thai, toâi thì ngheøo khoå, khoâng ñuû côm aên, aùo maëc. Naøng haõy töï ñi.

Nghe lôøi choàng noùi, ngöôøi vôï lieàn ra ñi, chöa ñöôïc bao xa thì gaëp ñoáng raùc lôùn, döøng nghó ôû ñoù.

Ñeán chín thaùng, ngöôøi vôï sinh ra ñöùa beù, hai maét ñeàu muø.

Ngöôøi meï phaûi ñi xin thöùc aên veà nuoâi con.

Ñeán luùc con leân baûy tuoåi, ngöôøi meï noùi:

–Meï nuoâi con ñaõ laâu roài. Nay con haõy töï mình choáng gaäy, caàm baùt ñi xin, noùi nhöõng lôøi bi thaûm: “ÔÛ ñôøi, ngöôøi ngheøo raát khoå. Nay con baïc phöôùc sinh vaøo nhaø ngheøo heøn, hai maét laïi muø, khoâng thaáy gì caû, bò ngöôøi khinh deå. Cho con xin chuùt ít thöùc aên uoáng, ñeå con ñôõ

ñoùi, ví nhö trôøi möa cho ngöôøi khaùt ñöôïc nöôùc uoáng.”

Nghe meï noùi nhö vaäy, ñöùa beù lieàn ñi xin töøng nhaø, roài ñeán nhaø Chieân-ñaøn.

Khi ñöùa beù vöøa ñeán nôi, ngöôøi canh cöûa ñaõ boû ñi ñaâu ñoù, neân noù vaøo ñöôïc trong saân, noùi y lôøi meï daïy.

Khi aáy Chieân-ñaøn ñang ñöùng ôû nhaø treân, nghe ñöùa beù muø noùi vaäy, lieàn noåi giaän, keâu ngöôøi canh cöûa, hoûi:

–Ai cho ñöùa beù muø xin aên naøy vaøo cöûa?

Nghe goïi, ngöôøi canh cöûa raát sôï, lieàn keùo ñöùa beù muø ñaùnh ñaäp, ñaåy ra ngoaøi cöûa. Bò thöông ôû ñaàu, maët, gaõy caùnh tay phaûi vaø baùt ñöïng thöùc aên rôi xuoáng ñaát beå naùt, thaân theå raát ñau ñôùn, ñöùa beù keâu khoùc thaûm thieát.

Nghe tin con nhö vaäy, ngöôøi meï lieàn chaïy ñeán choã con, noùi:

–Ngöôøi naøo xaáu aùc, gaây haïi con ta? Con ta coøn nhoû, hai maét laïi muø, noù coù loãi gì maø phaûi chòu nhö vaäy? Sao trôøi khoâng thöông xoùt!

Ñöùa beù thöa vôùi meï:

–Con vöøa vaøo trong cöûa nhaø naøy ñeå xin. Coù moät ngöôøi goïi lôùn, nhieàu ngöôøi maïnh meõ ñeán keùo con ñaùnh ñaäp, laøm cho thaân theå con bò toån thöông, raát ñau ñôùn nhö vaày. Khoâng bao laâu con seõ cheát!

Luùc aáy, vò thaàn giöõ cöûa, lieàn keâu ñöùa beù, noùi:

–Con bò ñau khoå naøy cuøng coøn nhoû thoâi. Sau naøy con bò ñau khoå raát lôùn, laø do toäi ñôøi tröôùc: Con giaøu coù cuûa caûi maø khoâng ban cho neân nay chòu quaû khoå naøy. ÔÛ ñôøi khoâng coù giaøu sang maõi. Giaøu sang maø khoâng coù loøng ban phaùt cho ngöôøi thì cuõng nhö khoâng coù taøi vaät, khi cheát bò ñau khoå. Luùc ñoù lo buoàn, hoái haän, ñaâu coù ích gì!

Khi aáy, ngöôøi ñeán xem raát nhieàu, hoï noùi vôùi nhau vaø tieáng ñoàn vang xa.

Vôùi trí giaùc ngoä, Phaät bieát ñöôïc, neân cuøng caùc Tyø-kheo vaøo thaønh khaát thöïc. Troâng thaáy vieäc naøy, Phaät lieàn hoûi Toân giaû A-nan:

–Nhöõng tieáng gì maø oàn aøo ñeán nhö vaäy? Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Ñoù laø söï vieäc ñaõ xaûy ra cuûa meï con ñöùa beù muø. Toân giaû A-nan lieàn chaép tay baïch Phaät:

–Xin Phaät thöông xoùt, ñi ñeán choã ñöùa beù naøy. Phaät im laëng khoâng ñaùp.

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

Khaát thöïc xong, luùc trôû veà, Phaät lieàn ñeán ñoù. Thaáy ñöùa beù muø bò thöông ñau ñôùn, Phaät laáy tay xoa ñaàu, maét. Ñöùa beù thaáy nhöõng veát thöông ñau ñôùn lieàn ñöôïc laønh maïnh. Nhôø ñoù bieát ñöôïc nhaân ñôøi tröôùc cuûa mình.

Phaät hoûi ñöùa beù:

–Ñôøi tröôùc, con laø Tröôûng giaû teân Vieät Nan phaûi khoâng? Ñöùa beù thöa:

–Vaâng, phaûi.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Ngöôøi ôû ñôøi raát ngu si. Moät ñôøi laøm cha con vôùi nhau maø khoâng bieát ñöôïc.

Baáy giôø, Phaät thuyeát kinh ñeå giaûi baøy cho moïi ngöôøi:

*Ngöôøi caàu con vaø cuûa Trong caû hai vieäc naøy Raát buoàn lo, khoå cöïc Laøm ngöôøi maéc quaû baùo. Coù thaân khoù baûo toàn Huoáng laø con vaø cuûa*

*Ví nhö noùng thaùng haï Nghæ maùt beân goác caây. Trong choác laùt, seõ ñi*

*Theá gian khoâng thöôøng coøn.*

Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Sau khi qua ñôøi, ñöùa beù naøy seõ sinh vaøo coõi naøo? Phaät noùi:

–Noù seõ bò ñoïa vaøo ñaïi ñòa nguïc ñeán moät kieáp.

Khi Phaät thuyeát giaûng kinh naøy, hôn taùm vaïn ngöôøi ñeàu xaû boû ba ñoäc: tham, saân, si, chöùng ñöôïc maét phaùp. Caùc ñeä töû ñeàu vui möøng, laøm leã Phaät roài lui ra.



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