**SOÁ 169**

PHAÄT NOÙI KINH BOÀ-TAÙT NGUYEÄT MINH

*Haùn dòch: Ñôøi Ngoâ, Cö só Chi Khieâm, ngöôøi nöôùc Nguyeät chi.*

Nhö vaày toâi nghe:

Moät thôøi Ñöùc Phaät ôû trong nuùi Kyø-xaø-quaät, thaønh La-duyeät-kyø, cuøng vôùi ñaïi chuùng Tyø-kheo moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò vaø moät vaïn chuùng Boà-taùt.

Luùc baáy giôø, xöù La-duyeät-kyø coù moät nhaø giaøu coù lôùn teân Thaân Nhaät. Thaân Nhaät coù ngöôøi con teân Chieân-la-phaùp (Nguyeät Minh) coù haïnh thanh khieát. Ñöùc Phaät ví ngöôøi con aáy nhö moät ñoàng nam cho neân goïi laø Nguyeät Minh.

Ñoàng nam ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaûnh leã Ngaøi roài ngoài qua moät beân. Ñöùc Phaät baûo ñoàng nam Nguyeät Minh:

–Baäc Boà-taùt Ma-ha-taùt daàu ôû taïi gia hay laøm Tyø-kheo ñeàu haønh trì phaùp thí, thöôøng duøng yù thieän ngheânh tieáp taát caû moïi ngöôøi. Taâm phuïng trì Töù nguyeän, thöôøng phaùt loøng mong caàu Phaät ñaïo, choùng chöùng ñaïo Voâ thöôïng chaân chaùnh.

Theá naøo laø Töù nguyeän?

1. Nguyeän cho taát caû moïi ngöôøi sôùm ñöôïc phöông tieän quyeàn bieán kheùo leùo.
2. Nguyeän ñôøi ñôøi ñöôïc gaëp thieän tri thöùc.
3. Nguyeän ñem taøi saûn quyù baùu cho taát caû moïi ngöôøi.
4. Nguyeän thöïc haønh hai vieäc laø duøng phaùp thí vaø phaïn thöïc, thöôøng öa thích haïnh naøy.

Ñaây laø boán ñieàu nguyeän.

Laïi nöõa, ñoàng nam Nguyeät Minh, Ñaïi só Boà-taùt taïi gia hay xuaát gia, thöôøng thích boá thí kinh phaùp, kheùo duøng quyeàn bieán tieáp ñoùn moïi ngöôøi, khoâng coù taâm yù tham tieác, an truï trong chaùnh phaùp, giöõ gìn giôùi caám phaûi ñuùng nhö phaùp.

Nguyeät Minh, laïi coù moät vieäc laø neáu coù thaày Tyø-kheo beänh taät ñau ñôùn vaø bò thieáu thoán, phaûi cung caáp thuoác thang khieán cho thaày Tyø-kheo aáy ñöôïc an oån. Khoâng nhöõng chæ lo thuoác thang maø coøn phaûi khoâng tieác caû da thòt ñeå daâng cuùng cho thaày Tyø-kheo aáy ñöôïc khoûi beänh.

Naøy Nguyeät Minh, vò Ñaïi só Boà-taùt khi boá thí khoâng ñöôïc nghi ngôø. Vì sao theá? Ñôøi quaù khöù a-taêng-kyø kieáp, voâ soá kieáp laâu xa khoâng theå tính ñeám ñöôïc, luùc baáy giôø coù Ñöùc Phaät hieäu Ñeá Nieäm Nguyeän Voâ Thöôïng Vöông Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Ñaúng Chaùnh Giaùc, thò hieän thoï thaân ôû theá gian, tuøy theo ñieàu öa thích cuûa chuùng sinh maø theå hieän caùc vieäc cao quyù.

Naøy Nguyeät Minh, khi aáy Ñeá Nieäm Nguyeän Voâ Thöôïng Vöông Nhö Lai Chí Chaân

Ñaúng Chaùnh Giaùc, moät hoâm hieän töôùng Ñaúng Chaùnh Giaùc lieàn bieán hoùa ra voâ soá thaân hình, tuøy theo choã öa thích maø khai ñaïo, laøm cho voâ soá ngöôøi ñöôïc ñaïo Tu-ñaø-hoaøn, voâ soá ngöôøi ñöôïc ñaïo Tö-ñaø-haøm, voâ soá ngöôøi ñöôïc ñaïo A-na-haøm, voâ soá ngöôøi ñöôïc ñaïo A-la- haùn, voâ soá ngöôøi ñöôïc ñaïo Bích-chi-phaät, voâ soá ngöôøi sinh leân Töù thieân vöông, voâ soá ngöôøi sinh leân trôøi Ñao-lôïi, voâ soá ngöôøi sinh leân Dieäm thieân, voâ soá ngöôøi sinh leân trôøi Ñaâu-suaát, voâ soá ngöôøi sinh leân trôøi Ni-ma-la, voâ soá ngöôøi sinh leân Ma thieân, voâ soá ngöôøi sinh leân coõi Phaïm thieân, voâ soá ngöôøi rieâng thoï phaùt yù Voâ thöôïng Chaùnh chaân. Ngöôøi ngöôøi ñeàu seõ ñi qua con ñöôøng lôùn Neâ-hoaøn.

Luùc aáy Ñeá Nieäm Voâ Thöôïng Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Ñaúng Chaùnh Giaùc, ôû nôi hieän thaân giaùo thoï trong moät ngaøy ñaõ ñoä taän taát caû roài, Ngaøi nhaäp Neâ-hoaøn. Sau khi Ñöùc Phaät vaøo Neâ-hoaøn, giaùo phaùp cuûa Ngaøi löu laïi ôû ñôøi hai möôi öùc ngaøn naêm. Thôøi gian cuoái cuøng saép chaám döùt giaùo phaùp laø hai möôi naêm. Coù raát nhieàu thaày Tyø-kheo khoâng tin saâu kinh ñieån, phaàn nhieàu thích nhöõng vieäc noâng caïn, kinh phaùp do ñoù tieâu taùn chaúng coøn gì.

Khi ñoù, nöôùc Dieâm-phuø-lôïi coù vua teân Trí Löïc, thöôøng thöïc haønh ba vieäc Phaät. Theá naøo laø ba vieäc?

1. Thöôøng uûng hoä Phaät, tin saâu giaùo phaùp.
2. Laõnh thoï vaø thöïc haønh phaùp Phaät saâu xa.
3. Tin chaéc giaùo phaùp Phaät saâu xa.

Khi ñoù, ôû ñôøi coù thaày Tyø-kheo teân Phuø-ñaøm-maïc (Chí Thaønh YÙ) thöôøng thöïc haønh ba vieäc. Theá naøo laø ba vieäc?

1. Thöôøng trì Tam-muoäi.
2. Thöôøng hoä Tam-muoäi.
3. Thöôøng tuïng Tam-muoäi. Laïi theâm taùm vieäc:
4. Thöôøng haønh taâm Töø.
5. Thöôøng haønh taâm thöông xoùt.
6. Thöôøng haønh taâm Bi.
7. Thöôøng haønh taâm Hoä.
8. Thöôøng haønh taâm Trí tueä.
9. Thöôøng haønh taâm hoûi ñaùp.
10. Thöôøng haønh taâm vui möøng.
11. Thöôøng haønh taâm ñeä nhaát.

Do ñoù thaày Tyø-kheo naøy haøng phuïc ñöôïc chín möôi saùu loaïi ñaïo khaùc, ñeàu thaáu trieät taát caû giaùo phaùp saâu xa khoâng coù nghi ngôø.

Thaày Tyø-kheo Chí Thaønh YÙ vaø vua Trí Löïc thöôøng thaân caän nhau, nhaø vua raát toân kính thaày, moïi ngöôøi trong nöôùc cuõng yeâu kính thaày nhö vaäy. Nhaø vua muoán ñöôïc gaëp vò Tyø-kheo naøy maõi khoâng bieát chaùn. Khi thaày Tyø-kheo naøy thuyeát phaùp kinh nhaø vua nghe khoâng bieát chaùn. Khi aáy treân ñaàu goái cuûa thaày Tyø-kheo moïc muït gheû lôùn, thuoác thang trong nöôùc khoâng theå chöõa khoûi. Nhaø vua buoàn raàu thöông xoùt ñeán rôi leä, caû hai phu nhaân cuûa vua cuõng ñeàu thöông kính thaày Tyø-kheo naøy. Luùc ñoù vua Trí Löïc naèm moäng thaáy coù Thieân nhaân ñeán baûo nhaø vua:

–Neáu muoán chöõa khoûi beänh cho thaày Tyø-kheo Chí Thaønh YÙ, phaûi laáy ñöôïc maùu thòt cuûa ngöôøi coøn soáng cho ngöôøi beänh aên uoáng, beänh seõ khoûi ngay.

Nhaø vua thöùc daäy lo laéng khoâng vui, nghó ñeán caên beänh traàm troïng cuûa thaày Tyø-kheo caàn phaûi coù phöông thuoác kia khoù coù. Vua haï leänh xuoáng cho caùc quan hoûi laøm sao tìm

ñöôïc maùu thòt ngöôøi con soáng.

Vò Thaùi töû thöù nhaát cuûa vua teân Nhaõ-la-veä (Trí Chæ) taâu:

–Phuï vöông chôù buoàn raàu lo laéng, maùu huyeát cuûa ngöôøi raát laø taàm thöôøng, ngöôøi ñôøi vì troïng ñaïo hoï seõ khoâng tieác gì.

Nhaø vua ñaùp:

–Laønh thay, laønh thay!

Thaùi töû laëng leõ trôû veà nhaø aên, duøng dao caét baép veá laáy maùu thòt ñem ñeán cho thaày Tyø-kheo. Thaày Tyø-kheo ñöôïc bình phuïc, muït gheû laønh ngay, thaân ñöôïc an oån.

Vua nghe thaày Tyø-kheo khoûi beänh voâ cuøng haân hoan vui möøng khoâng sao keå xieát, loøng chæ nhôù ñeán thaày Tyø-kheo maø queân ñeán côn ñau cuûa Thaùi töû.

Do chí taâm hoan hyû ñem laïi söï bình phuïc cho thaày Tyø-kheo neân veát thöông cuûa Thaùi töû cuõng töï bình phuïc. Nhaø vua ñem nhöõng vaät quyù giaù trong nöôùc ban cho thaùi töû. Thaùi töû duøng keä ñaùp:

*Ñem maùu thòt thí an vui Caét maùu thòt ban cho ngöôøi*

*Ñöôïc khoûi beänh khoâng lo sôï*

*Ñieàu Phaät khen ñaùng cuùng döôøng. Raát an oån ñöùc trong ñöùc*

*Ñôøi töông lai seõ laøm Phaät Döùt tham daâm, boû saân si Taát caû ngöôøi ñeàu an laïc.*

Ñöùc Phaät daïy ñoàng nam Nguyeät Minh:

–Thaày Tyø-kheo Chí Thaønh YÙ thuôû ñoù laø Phaät Ñeà-hoøa-yeát-la, vua Trí Löïc nay laø Boà-taùt Di-laëc, Thaùi töû Trí Chæ chính laø Ta.

Nhö Lai Voâ Sôû Tröôùc Ñaúng Chaùnh Giaùc ñem laïi lôïi ích cho theá gian khoâng theå tính löôøng. Ngaøi tích luõy coâng ñöùc vì muoán ñoä taát caû chuùng sinh, baäc Ñaïi só Boà-taùt ñeàu thöïc haønh nhö theá. Neáu coù ngöôøi thieän nam thieän nöõ naøo muoán caàu vöôït qua moïi ñau khoå ôû ñôøi, phaûi phaùt ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh chaân, tuïng taäp Tam-muoäi.

Ñöùc Phaät noùi kinh naøy xong, taát caû ñeàu hoan hyû phaùt nguyeän, roài lui ra.

