KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 38**

1. Öu-ba-tö-na caét thòt cöùu Tyø-kheo beänh.
2. Phöôùc baùu chí taâm cuùng Phaät.
3. Phöôùc baùu xaây thaùp.
4. Ngöôøi meï maát con ñöôïc ngoä ñaïo.
5. Naêng löïc cuûa Phaät.
6. Baøi phaùp vi dieäu.
7. Tieàn thaân cuûa Phaät.
8. Naêng löïc cuûa loøng thaønh.
9. Ñoàng töû taùm tuoåi ngoä ñaïo.

# *ÖU BA TÖ CAÉT THÒT CÖÙU TYØ-KHEO BÒNH:*

Nöôùc Tyø-nöõu-caøn khoâng coù Phaät phaùp, daân chuùng phaàn ñoâng ñeàu tin theo taø kieán. Coù moät phuï nöõ teân Öu-ba-tö-na (Trong luaät Taêng Kyø ghi teân laø Taát-laït-phu hay Laït-tyø, luaät Sa Di taéc ghi laø Tu-tyø) moät hoâm coù vieäc phaûi ñeán nöôùc Xaù-veä.

Khi aáy vieäc trieàu chính ñaõ xong, vua Ba-tö-naëc theo nhöõng vò Öu- baø-taéc tín taâm ñeán Tinh xaù nghe giaûng veà coâng ñöùc cuûa Phaät. Vì muoán gaëp Phaät, Öu-ba-tö-na ñeán Tinh xaù Kyø-hoaøn. Phaät ñang giaûng nguõ giôùi cho ñaïi chuùng, Öu-ba-tö-na xin Phaät thoï nguõ giôùi. Phaät nhaän lôøi vaø coøn daïy cho coâ tuïng kinh Phaùp Cuù.

Moät hoâm vaøo nöõa ñeâm, Öu-ba-tö-na ñang tuïng kinh thì coù Tyø Sa- moân-Thieân vöông cuøng vaøi ngaøn Daï-xoa treân ñöôøng ñeán Nam phöông tyø-luõ-laëc-xoa, nghe tieáng tuïng kinh lieàn döøng laïi laéng nghe vaø khen:

* OÀ! phaùp yeáu chò tuïng hay quaù. Öu-ba-tö-na ngaïc nhieân hoûi:
* Ngaøi laø ai maø toâi chæ nghe tieáng noùi töø treân khoâng voïng xuoáng chöù khoâng nhìn thaáy hình daùng.
* Toâi laø quyû vöông Tyø Sa-moân, vì muoán nghe kinh neân döøng laïi treân Hö khoâng.
* Ngaøi laø Trôøi, toâi laø ngöôøi taïi sao laïi goïi nhau laø chò em.
* Phaät laø baäc Phaùp vöông cuõng laø ñaáng cha laønh cuûa Trôøi ngöôøi, cuøng ñöôïc neám phaùp vò töø moät baäc thaày neân goïi nhau laø chò em.

Nghe xong Öu-ba-tö-na raát vui möøng. Thöôøng ngaøy Öu-ba-tö-na hay sai ngöôøi ôû vaøo röøng laáy cuûi. Moät hoâm, ñang ôû treân caây, thaáy Ngaøi Xaù-lôïi-phaát, Muïc-kieàn-lieân cuøng naêm traêm Tyø-kheo ñang tinh caàn thieàn ñònh caùch ñoù khoâng xa, ngöôøi laáy cuûi trôû veá thöa vôùi chuû. Öu-ba-tö-na voâ cuøng vui möøng thaùo hai chieác voøng vaøng thöôûng cho ngöôøi kia.

* Ngöôøi ôû thöa, Ñöùc Theá toân coù gôûi ñeán coâ lôøi chuùc toát ñeïp vaø noùi veà naêm vieäc caàn laøm.

Öu-ba-tö-na laïi thaùo chuoãi anh laïc quyù taëng theâm. Ngöôøi aáy laïi

thöa:

* Luùc quyù Ngaøi röûa tay chuaån bò thoï trai, toâi coù ñem lôøi cuûa coâ xin

thænh hai vò toân giaû cuøng naêm traêm vò ñeä töû, hoâm nay quyù Ngaøi seõ ñeán nhaø mình thoï trai.

Nghe xong, Öu-ba-tö-na lieàn thaû töï do vaø ban cho ngöôøi kia nhieàu chaâu baùu. Sau ñoù coâ baûo gia quyeán cuøng laùng gieàng chuaån bò buoåi leã cuùng döôøng.

Khi toân giaû cuøng chö vò Tyø-kheo ñaép y oâm baùt an toïa treân toøa, Öu-ba-tö-na ñeán ñaûnh leã, töï tay böng nöôùc röûa tay vaø doïn nhieàu thöùc aên thôm ngon cho quyù Ngaøi. Sau buoåi thoï trai, Öu-ba-tö-na thöa vôùi Ngaøi Xaù-lôïi-phaát:

* Trong nhaø naøy coù moät vò thaàn raát thaân thieát vôùi con. Khi con coù vieäc gì caàn laøm thì vò aáy ñeàu maùch baûo. Ngaøi coøn chæ roõ ñaây laø A-la-haùn, ñaây laø Thaùnh, ñaây laø phaøm, ñaây laø ngöôøi trì giôùi, ñaây laø keû phaù giôùi, ñaây laø ngöôøi trí, ñaây laø keû ngu. Con coù moät ngöôøi choàng vaø boán ñöùa con, taát caû ñeàu tin theo nhöõng ñieàu sai quaáy. Neáu thaáy con cuùng döôøng Tam baûo, gi- uùp ñôõ ngöôøi ngheøo khoå hoï seõ noåi giaän khoâng öa. Nhöng con vaãn coá gaéng laøm laønh boá thí khoâng naûn loøng vaø ñaõ thaønh töïu quaû vò Tu-ñaø-hoaøn.

Ngaøi Xaù-lôïi-phaát baûo:

* Thaät laø hieám coù, chieàu nay ñöùc Theá toân seõ ñeán röøng Tyø-caøn-ñaëc, coâ neân ñeán gaëp Phaät. Baây giôø chuùng toâi xin trôû veà.

Chuùng Taêng veà roài, Öu-ba-tö-na chuaån bò nhöõng thöù caàn duøng roài ñeán choã Phaät. Sau moät voøng ñi thaêm choã ôû cuûa chuùng Taêng, coâ gaëp moät vò Tyø-kheo bònh naèm trong hang coû lieàn hoûi thaêm bònh cuûa Ngaøi caàn ñieàu trò nhö theá naøo.

Vò Tyø-kheo baûo:

* Töù ñaïi khoâng ñieàu hoøa, cô theå ñau nhöùc khoâng chòu ñöôïc,thaày

thuoác baûo phaûi uoáng nöôùc coát thòt töôi.

Öu-ba-tö-na lieàn baûo:

* Ngaøi chôù xin ngöôøi khaùc, ngaøy mai con seõ ñem ñeán.

Hoâm sau nhaèm ngaøy möôøi laêm, ngaøy luaät phaùp cuûa nöôùc naøy khoâng cho saùt sanh. Öu-ba-tö-na cho ngöôøi ñi mua thòt khaép nôi maø khoâng coù. Cuoái cuøng coâ baûo ngöôøi haàu doïn moät phoøng kín, coâ vaøo trong taém goäi saïch seõ roài töï caét thòt ñuøi cuûa mình, taãm vaøo nhöõng loaïi coû thuoác, laáy vaûi luïa theâu goùi laïi, naáu moät baùt canh ngon ñem daâng cho Tyø-kheo bònh. Tyø-kheo uoáng xong thöù thuoác aáy, bònh lieàn khoûi.

Hoâm aáy ngöôøi choàng veà nhaø, thaáy saéc dieän vôï thay ñoåi lieàn hoûi:

* Sao hoâm nay mình coù veû tieàu tuî theá?
* Daï em bònh, Öu-ba-tö-na traû lôøi.

Ngöôøi choàng laäp töùc cho môøi thaày thuoác ñeán khaùm bònh cho vôï, nhöng khoâng ai bieát coâ bònh gì caû. Cuoái cuøng ngöôøi choàng tra hoûi ngöôøi haàu, coâ aáy ñaønh thuaät laïi söï vieäc. Nghe xong, ngöôøi choàng töùc giaän ra ngaû tö ñöôøng la lôùn: “Sa-moân thích töû laïi aên thòt ngöôøi, chaúng khaùc gì vua Tuaán Tucù”. Nhaân ñaây Phaät cheá gôùi caùc vò Tyø-kheo khoâng ñöôïc duøng caùc loïai thòt baát tònh.

Öu-ba-tö-na aùy naùy keå laïi nguyeân nhaân mình töï caét thòt roài baûo vôùi choàng:

* Neáu mình thöông toâi thì coù theå thænh Phaät cuøng chuùng Taêng ñeán nhaø mình thieát leã cuùng döôøng, ñoù laø moät vieäc laøm toát. Neáu khoâng ñöôïc nhö vaäy toâi seõ töï vaãn.

Ngöôøi choàng thöông vôï neân vaøo röøng thænh Phaät hoâm sau ñeán nhaø thoï trai.

Hoâm sau, taïi nhaø Öu-ba-tö-na, sau khi cuøng chuùng Taêng an toïa, Phaät hoûi Öu-ba-tö-na ñaâu, ngöôøi choàng ñaùp bònh. Phaät baûo haõy goïi coâ aáy ra. Ngöôøi choàng vaøo phoøng baûo Öu-ba-tö-na:

* Thaày cuûa mình cho goïi mình ñeán.
* Em ñau quaù khoâng theå ñöùng daäy ñöôïc, Öu-ba-tö-na traû lôøi.

Phaät lieàn baûo Ngaøi A-nan vaøo giuùp coâ aáy. A-nan vaøo baûo vôùi Öu- ba-tö-na Phaät cho goïi coâ ñoàng thôøi naâng luoân caû chieác giöôøng coù Öu-ba- tö-na ñang naèm ñeán choã Phaät. Vöøa nhìn thaáy aùnh haøo quang cuûa Phaät, Öu-ba-tö-na khoûi bònh, bình phuïc nhö tröôùc (Luaät Taêng kyø ghi, Tyø-kheo nhaäp ñònh töø taâm, veát thöông lieàn laønh). Coâ ñöùng leân ñaûnh leã Phaät. Phaät thuyeát phaùp, coâ nghe xong chöùng quaû A-na-haøm, choàng coâ cuøng quyeán thuoäc töø boû nhöõng ñieàu sai quaáy, thoï naêm giôùi, laøm ñeä töû Phaät.

(Trích kinh Öu-ba-tö-na vaø kinh Hieàn Ngu)

# *PHÖÔÙC BAÙU CHÍ TAÂM CUÙNG PHAÄT:*

ÔÛ thaønh Duy-da-li coù moät ngöôøi nöõ teân A-phaøm-hoøa-lôïi. Moät hoâm nghe Phaät ñeán giaùo hoùa, coâ vui möøng cuøng vôùi naêm traêm ngöôøi nöõ ñeán ñaûnh leã. Nghe Phaät thuyeát phaùp, taâm ñöôïc khai ngoä. Coâ lieàn xin thænh Phaät ngaøy mai ñeán nhaø cuùng döôøng trai dieân. Khi aáy naêm traêm tröôûng giaû trong thaønh cuõng ñeán thænh Theá toân cuùng döôøng. Phaät baûo ngaøy mai ñaõ nhaän lôøi thænh cuûa A-phaøm-hoøa-lôïi.

Caùc tröôûng giaû lieàn baûo vôùi A-phaøm-hoøa-lôïi:

* Phaät laø ñaáng chí toân nay ñeán ñaây giaùo hoùa, chuùng toâi phaûi ñöôïc cuùng döôøng Ngaøi tröôùc. Quyù coâ haõy ñình ngaøy cuùng cuûa mình laïi.

A-phaøm-hoøa-lôïi baûo:

* Quyù Ngaøi chôù ñem söùc maïnh cuøng theá löïc cuûa mình ñeå laùnh aùp haøng nöõ löu yeáu ñuoái chuùng toâi. Neáu nhö quyù Ngaøi coù theå thoûa maõn boán mong muoán cuûa toâi thì chuùng toâi seõ nhöôøng cho quí Ngaøi cuùng döôøng tröôùc. Moät laø khieán cho taâm toát cuûa toâi khoâng thay ñoåi, hai laø khieán cho toâi soáng laâu khoâng cheát, ba laø khieán cho taøi saûn cuûa toâi khoâng bò hao huït, boán laø khieán cho Phaät ôû laïi ñaây laâu.

Caùc vò tröôûng giaû baûo:

* Hay laém, nay coâ ñaõ coù theå ngoä ñöôïc lyù voâ thöôøng. Nhöõng ñieàu mong caàu cuûa coâ chuùng toâi khoâng theå laøm ñöôïc neân baèng loøng ñeå cho coâ cuùng döôøng tröôùc.

Nhöng trong soá caùc tröôûng giaû coù moät vò treû tuoåi caûm thaáy bò só nhuïc khi phaûi cuùng döôøng sau caùc coâ kia neân khaêng khaêng khoâng chòu nhöôøng. Caäu ta lieàn ra lònh cho ngöôøi quaûn lyù baõi chôï khoâng cho mua baùn gì caû.

Hoâm aáy A-phaøm-hoøa-lôïi sai ngöôøi ñi mua saém thöùc aên, chaúng mua ñöôïc gì caû. Nhöng laï thay khi môû kho ra thì trong aáy coù ñaày ñuû caùc thöùc ngon vaät laï, chæ thieáu than cuûi, song ñaõ coù daàu, saùp vaø baïch laïp thay theá. Caäâu thanh nieân kia laïi ra lònh khoâng ai ñöôïc ra khoûi thaønh thöa thænh Phaät. A-phaøm-hoøa-lôïi lieàn cho chim anh vuõ ñi thænh Phaät ñeán thoï trai. Tröôûng giaû kia bieát ñöôïc, ñem cung teân baén chim, nhöng nhôø thaàn löïc cuûa Phaät, muõi teân bieán thaønh ñoùa hoa. Anh vuõ thoùat naïn bay ñeán Tinh xaù thænh Phaät cuøng chuùng Taêng. Luùc Phaät vöøa ñaët chaân ñeán cöûa thaønh, Trôøi ñaát chaán ñoäng. Naêm traêm tröôûng giaû, A-phaøm-hoøa-lôïi vaø naêm traêm ngöôøi nöõ maét thaáy tai nghe vieäc aáy ñeáu ñaéc phaùp nhaõn tònh, xin Phaät thoï trì naêm giôùi.

(Trích kinh Trung Boån Khôûi quyeån haï)

# *PHÖÔÙC BAÙU XAÂY THAÙP:*

Tröôûng giaû Tu-ñaït ôû nöôùc Xaù-veä sanh ñöôïc moät ñöùa con gaùi uùt xinh ñeïp neân raát yeâu quyù, ñaët teân laø Toâ-man.

Moät hoâm tröôûng giaû daãn Toâ-man ñeán thaêm Phaät. Vöøa nhìn thaáy Phaät, Toâ-man voâ cuøng vui möøng, muoán ñem höông thôm boâi vaøo thaát cuûa Phaät. Khi aáy trong tay cuûa Toâ-man coù quaû Taân baø laïc, Phaät xin, Toâ- man lieàn cho. Phaät vieát leân ñoù chöõ höông roài traû laïi cho Toâ-man.

Toâ-man cuøng cha trôû veà thaønh tìm mua, tuøy theo soá löôïng Phaät caàn ñem ñeán Tinh xaù Kyø-hoaøn, ñích thaân ñaâm giaõ moãi ngaøy.

Moät hoâm, vua nöôùc Ñaëc-xoa-hoøa-lôïi sai thaùi töû ñeán xem xeùt nöôùc Xaù-veä. Khi ñeán Tinh xaù Kyø-hoaøn, thaáy Toâ-man xinh ñeïp, thaùi töû lieàn xin cöôùi laøm vôï.

Moät thôøi gian, Toâ-man mang thai, ñeán ngaøy coâ sanh ra möôøi quaû tröùng. Sau ñoù möôøi quaû tröùng vôõ, xuaát hieän möôøi caäu beù xinh ñeïp khoûe maïnh khaùc thöôøng. Nhöng lôùn leân, caû möôøi caäu beù ñeàu thích ra ñoàng saên baén. Toâ-man daïy con chôù laøm nhö theá. Caùc caäu beù lieàn thöa:

* Saên baén vui laém meï ôi, nay meï ngaên caám chaéc laø meï gheùt chuùng con roài.

Toâ-man baûo:

* Vì thöông caùc con neân meï môùi ngaên caûn. Coøn neáu gheùt thì troïn ñôøi meï khoâng noùi nhöõng lôøi naøy. Toäi gieát haïi sinh maïng phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc, khoâng bieát ñeán luùc naøo môùi coù cô hoäi thoaùt khoûi.
* Meï ôi, ñaây laø nhöõng lôøi töø trong loøng meï thoát ra hay meï ñaõ ñöôïc nghe ai ñoù noùi.
* Ñoù laø nhöõng lôøi meï ñaõ töøng nghe Phaät daïy.
* Ngaøi laø ngöôøi nhö theá naøo, mong meï haõy keå veà Ngaøi cho chuùng con nghe.
* Ngaøi voán laø thaùi töû con vua Tònh Phaïn nöôùc Ca-duy-la-vieät. Vì nhaøm chaùn söï sinh giaø bònh cheát neân xuaát gia hoïc ñaïo, chöùng quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà. Thaân Ngaøi cao moät tröôïng saùu, Tam minh, Luïc thoâng ñeàu thoâng suoát.

Nhöõng ngöôøi con xin meï ñeán ñaûnh leã Phaät. Toâ-man ñoàng yù daãn con ñeán Tinh xaù Kyø Hoøan ñaûnh leã Phaät. Ñöôïc nghe Phaät thuyeát phaùp, möôøi caäu beù ñeàu ñaéc phaùp nhaõn tònh, lieàn xin Phaät xuaát gia. Phaät nhaän lôøi, raâu toùc caùc caäu ñeàu ruïng, phaùp y maëc vaøo thaân, sieâng naêng tu taäp vaø ñeàu ñaéc quaû A-la-haùn, döùt heát khoå ñau trong ñöôøng sanh töû.

Phaät daïy:

* Caùch ñaây chín möôi moát kieáp coù Phaät Tyø-baø-thi ra ñôøi. Sau khi

Phaät nhaäp Nieát-baøn, haøng ñeä töû phaân chia Xaù-lôïi xaây döïng voâ löôïng thaùp cuùng döôøng. Naêm thaùng troâi qua, moät ngoâi thaùp bò hö hoïai. Moät baø laõo thaáy vaäy phaùt taâm tu söûa. Moät hoâm coù möôøi caäu thanh nieân tình côø ñi ngang ñaây, thaáy baø laõo ñang söûa thaùp lieàn vui möøng cuøng nhau phuï giuùp cho ñeán khi hoaøn thaønh vaø cuøng phaùt nguyeän laøm meï con cuûa nhau. Töø ñoù ñeán nay traûi qua chín möôi kieáp, duø ôû coõi Trôøi hay nhaân gian, hoï ñeàu sanh chung laøm meï con cuøng höôûng phöôùc baùu an vui. Baø laõo luùc aáy nay laø Toâ-man, möôøi thanh nieân nay laø möôøi vò A-la-haùn.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 13)

# *NGÖÔØI MEÏ MAÁT CON ÑÖÔÏC NGOÄ ÑAÏO:*

Moät hoâm, Phaät ôû vöôøn Caáp-coâ-ñoäc nöôùc Xaù-veä. Trong nöôùc coù moät phuï nöõ soáng coâ ñoäc nuoâi moät ñöùa con thô, nhöng roài ñöùa con duy nhaát aáy cuõng sôùm boû coâ ra ñi. Coâ buoàn khoå khoùc than, oâm thi theå con ñi lang thang khaép nôi keâu cöùu nhö ngöôøi ñieân daïi. Ñi ngang Tinh xaù Kyø-hoaøn, nghe noùi Phaät laø baäc Thaùnh chí toân cuûa caû Trôøi ngöôøi, coù khaû naêng giaûng giaûi ñaïo lyù khieán cho ngöôøi khaùc döùt buoàn heát khoå, coâ lieàn vaøo ñaûnh leã, xin Phaät thaùo gôû khoå ñau cho mình. Phaät baûo:

* Coâ haõy mau vaøo thaønh, ñi khaép caùc ñöôøng xem nhaø naøo ba ñôøi khoâng coù ngöôøi thaân maát thì haõy xin hoï ngoïn löûa mang veà ñaây, ta seõ laøm cho ñöùa beù soáng laïi.

Coâ aáy vaâng lôøi, vaøo thaønh hoûi thaêm khaép nôi nhöng cuoái cuøng ñaønh tay khoâng trôû veà.

Phaät baûo:

* Heã ñaõ laø ngöôøi sanh ra ôû coõi ñôøi naøy thì coù boán vieäc khoâng theå toàn taïi laâu: Noùi ñeán thöôøng thì aét coù voâ thöôøng, giaøu sang thì aét coù luùc ngeøo khoå, xum hoïp thì coù luùc phaûi bieät ly, maïnh khoûe thì coù luùc phaûi cheát. Taïi sao nay coâ khoâng töï lo cho mình, khoâng tu taäp boá thí, trì giôùi, taäp aên chay moät thaùng saùu ngaøy, tuøy theo khaû naêng cuûa mình giuùp ñôõ boá thí cho ngöôøi ngheøo khoå.

Coâ gaùi thöa:

* Nay tình thöông con daønh cho ñöùa con naøy ñaõ aên saâu vaøo xöông tuûy, khoâng coøn tieác gì ñeán thaân maïng mình.

Phaät muoán khai ngoä cho coâ gaùi neân bieán ra boán haàm löûa lôùn vaây quanh coâ. Khi ngoïn löûa noùng taùp vaøo thaân, coâ lieàn ñöa thi theå con ra chaén löûa cho mình. Thaáy vaäy Phaät lieàn baûo:

* Luùc naûy coâ töï noùi tình thöông daønh cho con ñaõ aên saâu vaøo xöông tuûy, thaø boû thaân mình chöù khoâng ñeå maát con. Giôø bò löûa böùc baùch, ñau

ñôùn khoân cuøng thì phaûi neân höùng chòu moät mình, sao laïi ñem thi theå con ra ngaên che cho mình. Ñaây chæ laø ngoïn löûa nhoû ôû nhaân gian khoâng ñaùng noùi, löûa döõ ñoát noùng voâ cuøng trong ñòa nguïc môùi ñaùng sôï. Suùc sanh khoå vì ngu si, ngaï quyû khoå vì ñoùi khaùt. Ngöôøi coù khaû naêng ñem laïi lôïi laïc cho mình neân tu taäp boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc ñeå khoâng bò rôi vaøo caûnh giôùi ñòa nguï, ngaï quyû khoå ñau, ñöôïc thoï höôûng phöôùc baùu coõi Trôøi ngöôøi, töø töø tieán leân caûnh giôùi giaûi thoaùt an vui.

Coâ gaùi nghe xong töï quôû traùch sai laàm cuûa mình, buoâng boû tình luyeán aùi, döùt heát phieàn naõo caáu ueá, chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn.

(Trích kinh Xuaát Dieäu)

# *NAÊNG LÖÏC CUÛA PHAÄT:*

Coù moät gia ñình töø Thieân Truùc ñeán nöôùc Xaù-veä sinh soáng. Ngöôøi vôï sanh ñöôïc hai ñöùa con, khi ñöùa con ñaàu ñöôïc baûy tuoåi, ñöùa con nhoû coøn boàng treân tay thì ngöôøi meï laïi mang thai. Ñaõ gaàn ñeán ngaøy sanh, hai vôï choàng chuaån bò moät chieác xe cuøng hai con trôû veà queâ höông, vì theo taäp tuïc cuûa nöôùc Thieân Truùc, khi ngöôøi phuï nöõ sanh con thì phaûi trôû veà nhaø cha meï mình.

Ñi ñeán thaønh Xaù-veä, hai vôï choàng döøng laïi beân ñöôøng cho traâu nghæ. Khi aáy moät con raén ñoäc töø ñaâu boø ñeán quaán vaøo chaân traâu, khieán noù phaûi böùt daây vuøng chaïy. Ngöôøi choàng ñeán cöùu traâu, con raén kia lieàn buoâng traâu ra, quay laïi caén ngöôøi khieán cho ngöôøi choàng cheát ngay taïi choã. Ngöôøi vôï troâng thaáy kinh haõi gaøo khoùc.

Trôøi saép toái, coøn caùch nhaø khoâng bao xa coù moät con soâng chaén ngang. Sôï Trôøi toái seõ gaëp giaëc cöôùp neân coâ aáy lieàn boû xe laïi daãn hai con ñi. Ñeán bôø soâng, coâ ñeå ñöùa lôùn ôû laïi treân bôø coøn mình boàng ñöùa nhoû loäi qua soâng. Nhöng môùi ñeán giöõa doøng thì ôû ñaâu moät con coïp lao ñeán voà laáy ñöùa beù treân bôø, nghe tieáng con goïi meï theùt leân, coâ quay laïi nhìn leân bôø. Quaù kinh sôï, baát giaùc coâ buoâng tay, ñöùa beù ñang boàng rôi luoân xuoáng soâng vaø troâi theo doøng nöôùc ñang chaûy maïnh. Coâ caøng theâm ñau khoå, taâm chí taùn loïan. Laïi do vì ngaâm mình laâu trong nöôùc neân ñöùa con coøn mang trong buïng cuõng boû coâ ra ñi. Cuoái cuøng coâ moät mình loäi qua soâng, thaát thieåu veà nhaø. Treân ñöôøng ñi, coâ hoûi thaêm moïi ngöôøi veà cha meï mình, thì coù ngöôøi baûo trongmoät laàn sô yù ñeå xaûy ra hoûa hoaïn, caû nhaø coâ ñeàu cheát caû. Coâ laïi hoûi thaêm gia ñình cha meï choàng thì ñöôïc bieát hoï ñeàu ñaõ bò giaëc cöôùp gieát haïi.

Buoàn ñau quaù ñoä, coâ meâ muoäi khoâng coøn bieát gì, khoûa thaân chaïy ñieân daïi. Ngöôøi ñi ñöôøng troâng thaáy laáy laøm quaùi laï, cho laø coâ bò bònh

taø. Cöù nhö vaäy, coâ tình côø ñi ñeán Tinh xaù, gaëp luùc Phaät ñang thuyeát phaùp cho chuùng hoäi. Vöøa thaáy Phaät, taâm yù coâ lieàn ñònh tænh trôû laïi, khoâng coøn ñau buoàn. Töï nhaän ra mình ñang traàn truoàng, coâ hoå theïn phuû phuïc xuoáng ñaát. Phaät baûo Ngaøi A-nan laáy y cho coâ. Coâ nhaän y, ñaép leân mình moät caùch chí kính. Sau ñoù Phaät giaûng kinh, chæ cho coâ thaáy roõ nhaân quaû toäi phöôùc. Coâ nghe xong, phaùt taâm Voâ thöôïng, döï vaøo haøng baát thoái, khoå ñau tieâu tan nhö maët Trôøi ra khoûi maây ñen.

(Trích kinh Phuï Nhaân Ngoä Coâ vaø kinh Hieàn Ngu)

# *BAØI PHAÙP VI DIEÄU:*

ÔÛ nöôùc Buøi-phieán-xaø coù moät phuï nöõ teân Ñeà-vi thuoäc doøng Baø-la- moân. Nhaø coâ giaøu coù, nhöng choàng maát sôùm khi chöa coù con. Töø ñoù coâ soáng ñôn ñoäc ngheøo khoå khoâng nôi nöông töïa. Theo quy luaät cuûa Baø- la-moân, neáu moät ngöôøi buoàn chaùn muoán töï thieâu thì caùc Baø-la-moân seõ cuøng nhau ñeán giaùo hoùa khieán cho ngöôøi aáy ñöôïc sanh leân coõi Trôøi Na- la-dieân nhö mong öôùc. Ngöôøi aáy phaûi thænh ñuû moät traêm vò Baø-la-moân thieát leã cuùng döôøng aên uoáng, roài cuùng cho moãi vò moät con traâu caùi vaø moät con traâu ngheù, phaûi ñem cuûa caûi trong nhaøra cuùng döôøng cho naêm traêm vò Baø-la-moân. Sau ñoù ra soâng Haèng töï thieâu, nhöõng Baø-la-moân aáy seõ chuù nguyeän khieán cho taát caû toäi naëng nheï cuûa ngöôøi kia cuøng luùc tieâu tan heát. Sanh ra ñôøi sau, luïc thaân quyeán thuoäc ñeàu ñöôïc tröôøng thoï, sung söôùng voâ cuøng.

Ñeà-vi muoán töï thieâu neân tuaân theo quy luaät kia. Luùc coâ ñang chaët cuûi chuaån bò töï thieâu thì coù moät vò Sa-moân teân Baùt-ñeà-baø (Ñôøi Löông dòch laø Bieän Taøi), moät ngöôøi tinh taán trì giôùi, coù trí tueä hieåu bieát roäng, thöôøng ñem loøng töø giaùo hoùa daân chuùng khieán cho hoï boû taø quy chaùnh, boû aùc laøm laønh, ñeán hoûi coâ duøng cuûi laøm gì.

Ñeà-vi ñaùp:

* Toâi muoán duøng cuûi töï thieâu ñeå mong dieät tröø toäi loãi. Bieän Taøi baûo:
* Taát caû nhöõng toäi nghieäp do thaân taïo tröôùc ñaây ñeàu tuøy thuoäc vaøo tinh thaàn, khoâng can döï gì ñeán thaân caû. Nay coâ töï thieâu chæ laø uoång phí thaân, ñaâu theå dieät tröø ñöôïc caùi toäi do thaân ñaõ taïo ra. Heã taâm nghó thieän thì thaân seõ thoï quaû baùu thieän, taâm nghó aùc thì thaân thoï quaû baùu aùc. Nhöõng quaû baùu khaùc cuõng nhö vaäy. Taïi sao laïi ñem caùi nhaân khoå ñau ñeå mong caàu dieät tröø toäi loãi, mong caàu quaû baùu toát ñeïp. Khoâng caàn thieát phaûi mong caàu nhö vaäy, vì ñoái vôùi lyù khoâng ñuùng. Cuõng gioáng nhö coù ngöôøi bònh ñang bò nhöõng côn ñau haønh haï, laïi gaëp ngöôøi xaáu ñeán chöûi

maéng, ñaùnh ñaäp. Khi aáy cho duø coù taâm toát, ngöôøi bònh aáy coù theå giöõ taâm bình thaûn ñöôïc khoâng.

* Daï vieäc aáy chæ laøm cho ngöôøi bònh aáy phaãn Uaát-ñau khoå hôn

thoâi.

* Nay coâ cuõng nhö vaäy, chæ vì nhöõng toäi nghieäp do thaân ñaõ laøm maø

coâ thieâu thaân. Luùc löûa döõ böøng leân, thaân theå bò thieâu ñoát, hôi thôû chöa taét, taâm chöa tan hoaïi, trong luùc aáy, thaân taâm ñeàu bò löûa ñoát. Thaàn thöùc chöa rôøi thaân neân phaûi chòu söï ñau ñôùn khoân cuøng. Sau khi cheát ñi sanh vaøo ñòa nguïc, ñau ñôùn caøng nhieàu hôn gaáp traêm ngaøn vaïn laàn.

Laïi cuõng gioáng nhö traâu keùo xe maø laïi khoâng öa chieác xe mình ñang keùo. Noù muoán laøm cho xe hö, nhöng khi noù coá söùc laøm cho phaàn tröôùc cuûa xe bò hö thì phaàn sau cuûa xe laïi ñeø leân noù. Cuõng nhö coâ, nay toäi baùu chöa heát maø huûy thaân theå thì cho duø coù boû traêm ngaøn vaïn thaân, nhaân duyeân toäi nghieäp vaãn töông tuïc khoâng döùt. Gioáng nhö trong moät ngaøy ôû ñòa nguïc A-tyø, moät ngöôøi chòu toäi phaûi taùm möôi laàn cheát ñi soáng laïi, traûi qua moät kieáp nhö vaäy toäi môùi heát. Huoáng gì nay coâ chæ moät laàn thieâu thaân maø mong dieät heát toäi.

* Vaäy xin Ngaøi haõy daïy cho toâi phöông phaùp dieät toäi.
* Coâ neân bieát, taâm nieäm tröôùc taïo toäi nhö maây che maët traêng. Taâm nieäm sau khôûi ñieàu laønh nhö aùnh ñuoác xua tan boùng toái. Nguoàn goác gaây neân toäi laø do yù chuû ñaïo khieán cho thaân, khaåu gaây neân möôøi ñieàu aùc. Nay phaûi moät loøng chí thaønh saùm hoái, söûa taø quy chaùnh, boû thaân naøy thoï thaân khaùc cho ñeán khi thaønh Phaät.

Bieän Taøi trao cho Ñeà-vi gìn giöõ möôøi ñieàu laønh. Ñeà-vi vui möøng vaâng giöõ, ñoàng thôøi chuaån bò thöùc aên cuøng traân baùu cuùng döôøng vaø thænh Bieän Taøi ôû laïi giaùo hoùa.

Bieän Taøi baûo:

* Coâ ñaõ vaâng giöõ möôøi ñieàu laønh, ñoù chính laø phaùp löõ cuûa coâ, vôùi laïi coâ haõy laáy vieäc daïy ngöôøi khaùc ñeå theå hieän söï baùo aân. Coâ ñaõ nhaän ñöôïc chaân lyù roài, toâi khoâng neân löu laïi, vì toâi coøn phaûi ñi giaùo hoùa nôi khaùc.

naøo.

Noùi roài Bieän Taøi töø giaõ ra ñi, khoâng heà nhaän moät moùn cuùng döôøng

(Trích kinh Taèng Höõu quyeån haï)

# *TIEÀN THAÂN CUÛA PHAÄT:*

Coù moät coâ gaùi mang thai ñaõ ñöôïc maáy thaùng. Moät hoâm gaëp Phaät

cuøng chuùng Taêng, coâ phaùt nguyeän sau khi sanh xong seõ ñi xuaát gia laøm

Sa-moân. Nhöng sau khi sanh, coâ yeâu thöông con quaù, khoâng laøm theo nguyeän xöa. Naêm ñöùa beù ñöôïc baûy tuoåi, coâ boãng nhieân tænh ngoä trôû laïi lieàn chuaån bò thöùc aên cho hai ngöôøi, ba phaùp y, roài oâm bình daãn con ñeán gaëp Phaät vaø thöa:

* Xin Phaät thöông xoùt cho con cuûa con cuõng ñöôïc laøm Sa-moân, veà sau ñaéc ñaïo coù thaân töôùng gioáng nhö Phaät.

Ñöôïc Phaät nhaän lôøi, coâ laáy nöôùc taém goäi cho con. Ñuùng ngay luùc aáy coù chín con roàng töø trong bình xuaát hieän phun nöôùc taém cho ñöùa beù. Taém xong coøn ít nöôùc soùt laïi, coâ gaùi röôùi leân ñaàu ñöùa beù, nöôùc aáy lieàn hoùa thaønh loäng hoa, traøng phan baùu che cho ñöùa beù. Ñoàng thôøi treân toøa baùu coù chö Phaät hieän ra. Chö Phaät mæm cöôøi phoùng ra haøo quang naêm maøu chieáu khaép möôøi phöông coõi Phaät. Sau ñoù haøo quang aáy trôû laïi chieáu quanh thaân Phaät roài bieán vaøo ñænh ñaàu ñöùa beù.

Khi aáy ngöoøi meï böôùc leân daâng côm cuùng döôøng Phaät vaø cho con mình aên. Ñöùa beù lieàn phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà, möôøi öùc coõi Phaät ñeàu chaán ñoäng saùu caùch, caùc coõi nöôùc cuûa chö Phaät ñeàu töï hieän ra. Phaät ñem phaàn côm cuûa coâ gaùi cuùng döôøng chia cho chö Phaät vaø chö vò Tyø-kheo. Taát caû ñeàu ñöôïc no ñuû maø phaàn côm vaãn coøn nguyeân. Coâ gaùi cuøng Chö thieân vui möøng ñeàu ñaéc quaû A-vieät-trí. Khi aáy toùc rôi xuoáng, ñöùa beù trôû thaønh vò Sa-moân, döï vaøo haøng baát thoái. Ñöùa beù aáy chính laø thaân ta.

(Trích kinh Quaù Theá Phaät Phaân Veä)

# *NAÊNG LÖÏC CUÛA LOØNG THAØNH:*

Phaät ôû taïi Tinh xaù Kyø-hoaøn, vua Ba-tö-naëc cho ñoát ñeøn khaép trong Tinh xaù roäng moät traêm saùu möôi daëm ñeå cuùng döôøng Phaät cuøng chuùng Taêng. Daân chuùng tranh nhau ñeán xem raát ñoâng.

Khi aáy, Nan-ñaø, moät coâ gaùi ngheøo khoå khoâng moät tuùp leàu dung thaân, thaáy caûnh nhoän nhòp aáy lieàn hoûi thaêm moïi ngöôøi môùi bieát ñöôïc vieäc vua Ba-tö-naëc duøng caû ngaøn hoäc daàu ñoát ñeøn cuùng döôøng Phaät. Coâ töï traùch mình vì nhaân duyeân gì maø ngheøo khoå ñeán theá naøy. Sau ñoù coâ vaøo phoá, ñeán töøng nhaø xin ñöôïc moät ít thöùc aên taïp nhaïp vaø muoán baùn thöùc aên naøy ñeå mua ñeøn. Sau ñoù coâ baùn ñöôïc moät ñoàng roài ñeán quaùn mua daàu. Chuû quaùn hoûi coâ ñem moät ñoàng daàu naøy laøm phöôùc ñöùc gì. Khi nghe Nan-ñaø ñaùp muoán ñoát ñeøn cuùng Phaät, chuû quaùn vui möøng laáy moät ngoïn ñeøn ñaày daàu taëng cho coâ. Coâ gaùi ngheøo vui möøng nhaän laáy roài ñi nhanh ñeán Tinh xaù Kyø-hoaøn.

Hoâm aáy Phaät baûo A-nan:

* Hoâm nay coù moät vò ñaïi tröôûng giaû taïo phöôùc Voâ thöôïng, nhöng

khoâng theå töï vaøo, con haõy ra môû cöûa vaø daãn ngöôøi aáy vaøo ñaây.

Vua Ba-tö-naëc nghe Phaät daïy nhö theá lieàn suy nghó: “Trong nöôùc Xaù-veä naøy ta laø ngöôøi toân quyù hôn caû. Ngöôøi cuùng döôøng hoâm nay haù hôn caû ta ö? Taïi sao Phaät khoâng khen ngôïi ta maø laïi khen vò tröôûng giaû aáy”.

Moät laùt sau Ngaøi A-nan daãn coâ gaùi ngheøo ñeán choã Phaät. Coâ ñoát leân ngoïn ñeøn mình mang theo vaø ôû tröôùc Phaät phaùt nguyeän lôùn vì taát caû chuùng sanh caàu tri kieán Phaät, khieán cho aùnh saùng trí tueä naøy toûa khaép möôøi phöông, laøm tieâu tan choán aùc ñaïo toái taêm. Nguyeän xong coâ trôû veà.

Saùng hoâm sau, toân giaû Muïc-lieân ra ngoøai kieåm tra caùc ngoïn ñeøn thì thaáy caây ñeøn cuûA-nan-ñaø vaãn coøn chaùy, neân voäi thoåi ñi, nhöng thoåi hoaøi vaãn khoâng taét. Ngaøi lieàn vaän thaàn löïc ñem nöôùc cuûa naêm soâng Haèng töôùi leân, duøng gioù maïnh thoåi, ñeøn cuõng khoâng taét. Ngaøi tìm ñuû moïi caùch, duøng heát thaàn löïc cuûa mình nhöng cuõng khoâng sao taét ñöôïc ngoïn ñeøn aáy. Ngaøi caûm thaáy sôï haõi.

Phaät baûo Muïc-lieân:

* Ngöôøi ñoát ngoïn ñeøn naøy coù taám loøng raát aân caàn tha thieát, cho neân ñeøn vaãn chaùy hoaøi nhö theá. Giaû söû caùc vò A-la-haùn nhö Xaù-lôïi-phaát

… cuøng vôùi Bích chi Phaät ñem coâng ñöùc thaàn löïc cuûa mình cuõng khoâng theå daäp taét ñöôïc ngoïn ñeøn naøy, neáu coù sai chim chuùa Sí ñieåu laáy nöôùc bieån lôùn ñoå xuoáng cuøng vôùi chuùa sö töû gaàm theùt lao ñeán mong daäp taét ñeøn cuõng khoâng theå ñöôc.

Khi maët Trôøi ñaõ leân, Nan-ñaø ñeán Tinh xaù xem ngoïn ñeøn hoâm qua mình ñaõ ñoát. Thaáy ñeøn chöa taét, aùnh saùng khoâng heà giaûm bôùt, coâ voâ cuøng vui möøng ñeán ñaûnh leã Phaät. Phaät bieát taâm coâ mong caàu quaû vò Voâ thöôïng Boà-ñeà, neân töø mieäng, Phaät phoùng ra aùnh haøo quang naêm maøu roài laàn löôït giaûng veà giaùo lí Tam thöøa. Khi Phaät trao phaùp Thaùnh vaên, phaùp Bích chi Phaät, phaùp Boà taùt cho Nan-ñaø thì aùnh haøo quang cuûa Phaät laàn löôït chieáu vaøo ñænh ñaàu, vaøo khoûang giöõa hai chaân maøy, vaøo hai maét cuûa coâ.

Phaät cöôøi, aùnh haøo quang trong mieäng Phaät toûa ra chieáu leân ñeán coõi Trôøi Ba möôi ba, taát caû chuùng sanh ñeàu thaáy bieát. Sau ñoù aùnh haøo quang trôû laïi, xoay quanh Phaät ba voøng roài bieán maát vaøo mieäng cuûa Phaät.

Khi aáy Ngaøi A-nan hoûi nhaân duyeân, Phaät baûo:

* Naøy A-nan, coâ gaùi ñoát ñeøn cuùng döôøng hoâm nay nhôø coâng ñöùc naøy maø sau khi maïng chung coâ seõ ñöôïc chuyeån thaân nöõ thaønh thaân nam.

Töø nay veà sau traûi qua hai möôi kieáp khoâng ñoïa vaøo ñöôøng aùc, ñöôïc sanh leân coõi Trôøi, laàn löôït laøm ñeán Kim luaân vöông. Sau hai möôi kieáp seõ chöùng quaû vò Phaät hieäu laø Maïn-ñaø-öu-ha.

(Trích kinh Baàn Nö Nan-ñaø)

# *ÑOÀNG NÖÕ TAÙM TUOÅI NGOÄ ÑAÏO:*

Moät thôøi, Phaät ôû taïi nöôùc Xaù-veä, trong nöôùc coù Thieän tín, con gaùi cuûa moät vò tröôûng giaû. Môùi taùm tuoåi coâ ñaõ laø moät coâ beù hieáu thaûo, coù loøng yeâu thöông, trí tueä saâu roäng hôn ngöôøi. Coøn nhoû maø ñaõ coù nguyeän lôùn, khoâng thích can döï ñeán nhöõng chuyeän theá tuïc, thöôøng ngoài suy tö veà söï voâ thöôøng bieán ñoåi cuûa vaïn vaät, taát caû roài cuõng ñeàu ñi ñeán söï hoaïi dieät. Ngöôøi coù soáng ñeán vaïn naêm roài cuõng phaûi cheát. Trôøi ñaát coøn bò huûy hoaïi huoáng gì thaân ngöôøi. Ñeán khi mình phaûi laõnh chòu, nhöõng laàm loãi aáy thaät khoâng theå noùi sao cho heát. Sau khi cheát thaàn hoàn rôi vaøo ñöôøng aùc, ñau khoå thoáng thieát, moät mình mình chòu, khoâng bieát nhôø ñaâu ñeå thoùat khoûi.

Roài trong cuoäc soáng haèng ngaøy, boãng nhieân chuùng ta khôûi leân saân giaän, sôï haõi, lo buoàn, coù khi laïi vui möøng sung söôùng. Nhöõng hieän töôïng thay ñoåi baát thöôøng naøy chuùng ta khoâng nhaän ra ñöôïc luùc noù ñeán vaø cuõng khoâng bieát sau ñoù noù ñi veà ñaâu. Nhöng chuùng cöù ñeán ñi khoâng heà döøng nghæ. Vaäy maø cha meï, anh em, thaân baèng quyeán thuoäc cuûa ta khoâng bieát ñaâu laø toäi phöôùc neân cöù tham muoán khoâng bieát chaùn. Ta môùi leân ba leân naêm ñaû höùa gaû cho ngöôøi nam khaùc. Anh em baø con toå chöùc tieäc tuøng röôïu thòt, nhaän leã vaät caàu hoân. Roài mai ñaây ta phaûi ñeán nhaø ngöôøi ta gaùnh chòu nhöõng khoå ñau, bò raøng buoäc, leä thuoäc khoâng theå töï do. Nay ta phaûi laøm sao ñaây? Vì caùi voøng sanh, giaø laån quaûn ñaâu tröø ta ra. Nay coøn trong traéng, phaûi phaùt nguyeän cao xa, tìm kieám söï an oån cho rieâng mình. ÔÛ trong cung ñieän coù nhieàu thöù vui chôi cuõng coù theå thoûai maùi an vui ñöôïc roài, khoâng neân daãm leân buøn nhô, ñeå phaûi rôi vaøo ba ñöôøng aùc. Neáu khoâng thaáy ñöôïc aùnh saùng trí tueä thì seõ ñau khoå maõi maõi.

Nghó roài coâ beù chí taâm theä nguyeän: “Toâi nguyeän ñem thaân maïng naøy quy y Phaät, Phaùp, Taêng, coù thaàn linh chöùng bieát cho loøng thaønh cuûa toâi”.

Khi aáy, moät vò Thieân thaàn treân Hö khoâng hieän ra, baûo vôùi Thieän

Tín neáu muoán töï quy veà coõi nöôùc an oån thanh tònh ôû phöông taây thì tröôùc heát neân höôùng veà möôøi phöông ñaûnh leã. Vôùi loøng kính tin tha thieát, chaéc chaén nguyeän cuûa coâ seõ thaønh.

Noùi xong vò thaàn bieán maát, Thieän Tín raát vui möøng lieàn voäi taém

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 84

goäi roài ñoát höông, raûi hoa höôùng veà möôøi phöông chaép tay ñaûnh leã vaø nghó ñeán moïi ngöôøi. Khi aáy vò Thieân thaàn laïi hieän ra baûo:

- Coâ neân höôùng veà phöông taây ñoïc baøi tuïng naøy ñeå khen ngôïi Phaät A-di-ñaø.

Thieän Tín lieàn höôùng veà phöông taây laøm nhö lôøi vò thaàn baûo. Khi aáy Trôøi ñaát chaán ñoäng, nhöõng chuùng sanh gaëp tai naïn khoå ñau ñeàu ñöôïc thoùat khoûi. Ngöôøi ñang bònh ñöôïc laønh, khoå ñau, lo buoàn ñeàu tieâu tan heát. Ai cuõng ñöôïc yeân oån an vui. Ngöôøi muø ñöôïc saùng maét, ngöôøi ñieác nghe ñöôïc, ngöôøi caâm ngoïng coù theå noùi ñöôïc. Ngöôøi aùc trôû neân hieàn laønh, ngöôøi chöa coù loøng tin deàu sanh loøng tin. Ngöôøi hay phi nhaân caàu mong gì cuõng ñöôïc nhö nguyeän.

Sau khi ñoát höông vaø ñoïc baøi tuïng, Thieän tín, chí taâm, nhaém maét theo doõihôi thôû, quaùn nieäm veà thaân. Khi aáy Ñeá thích hoùa laøm moät thanh nieân ñeïp trai chöøng möôøi taùm möôøi chín tuoåi, tay ñeo voøng vaøng ñeán tröôùc Thieän Tín duøng nhöõng lôøi khen ngôïi, taùn tænh mong lung laïc loøng coâ. Thieän Tín nhaát taâm duøng nhöõng lôøi thaúng thaén ngay thaät traû lôøi, coâ quôû traùch nhöõng sai quaáy giöõa nam vaø nöõ. Ñeá thích hieän laïi nguyeân hình, vui möøng chaép tay hoûi thaêm coâ vì mong caàu ñieàu gì maø laøm nhöõng vieäc theá gian khoâng ai laøm ñöôïc, xin haõy trình baøy cho oâng cuøng nghe. Thieän Tín nghe Ñeá thích khen ngôïi caøng theâm tin töôûng vaø vui möøng. Khi aáy, quûa ñaát laïi chaán ñoäng, Nan-ñaø lieàn noùi laïi baøi

keä vaø phaùt

nguyeän phuïng thôø Phaät phaùp. Ñeá thích nghe xong vui möøng bieán maát.

Thieän Tín ñoát höông töï quy y chö Phaät. Khi aáy Phaät cuøng ñaïi chuùng ñeàu vaän thaàn thoâng bay ñeán nhaø Thieän Tín. Cha meï, anh em cuøng baø con quyeán thuoäc cuûa Thieän Tín thaáy Phaät bay treân Hö khoâng thì ñeàu raát vui möøng. Thieän Tín ñeán ñaûnh leã vaø nhieãu quuanh Phaät moät traêm voøng. Phaät mæm cöôøi, voâ soá aùnh haøo quang phaùt ra. Phaät thuyeát phaùp, aùnh haøo quang xoay quang Phaät moät traêm voøng roài trôû vaøo ñaûnh ñaàu cuûa Phaät.

Phaät trao hai möôi boán giôùi cho Thieän Tín roäi baûo: “Ñaây laø ba ngaøn taùm traêm hai möôi boán giôùi, laø nhöõng haïnh cao caû cuûa moät vò Öu baø di trong giaùo phaùp cuûa ta.

Thieän Tín vui möøng, laàn löôït ñaéc baûy truï, ôû tröôùc Phaät chuyeån thaân gaùi thaønh thaân trai. Cha meï anh em cuûa coâ ñeàu thoï nguõ giôùi.

(Trích kinh Thieän Tín Ma Chuùc)

■