LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**64- Truyeän Tyø-Kheo Ñaïi Löïc**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï döôùi coäi caây Ni-caâu-ñaø, trong thaønh Ca-tyø-la-veä.

Baáy giôø, trong nöôùc coù moät vò tröôûng giaû coù voâ löôïng taøi saûn, vaät baùu, khoâng theå tính keå ñöôïc. OÂng choïn con gaùi nhaø giaøu sang ñeå cöôùi laøm vôï, taáu troåi aâm nhaïc ñeå mua vui cho naøng.

Sau ñoù, ngöôøi vôï aáy mang thai, ñuû möôøi thaùng, naøng sinh ñöôïc moät beù trai raát to xöông, voùc ngöôøi khoûe maïnh, cha meï thaáy vaäy, neân ñaët teân con laø Ñaïi Löïc.

Ñai Löïc daàn daàn khoân lôùn, thaân theå khoûe maïnh khoâng coù ai baèng. Moät hoâm, Ñaïi Löïc cuøng caùc baïn thaân ñi daïo chôi ngaém caûnh, daàn daàn ñeán döôùi coäi caây Ni-caâu-ñaø. Ñaïi Löïc thaáy Ñöùc Phaät Theá Toân coù ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, aùnh saùng chieáu saùng nhö traêm ngaøn maët trôøi, trong loøng vui möøng, beøn böôùc tôùi ñaûnh leã Phaät, roài lui laïi ngoài sang moät beân. Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp Töù ñeá cho Ñaïi Löïc nghe. Taâm yù chaøng ñöôïc môû toû, chöùng ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Ñaïi Löïc lieàn trôû veà nhaø thöa vôùi cha meï cho chaøng xuaát gia nhaäp ñaïo. Vì thöông con neân cha meï chaøng khoâng nôõ ngaên caûn, beøn daãn chaøng ñeán choã Ñöùc Phaät xin cho chaøng xuaát gia.

Ñöùc Phaät beøn goïi:

–Laønh thay, Tyø-kheo!

Toùc Ñaïi Löïc töï rôi ruïng, thaân maëc phaùp phuïc, trôû thaønh Sa-moân, sieâng naêng tu taäp, chöùng quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu pheùp Thaàn thoâng, taùm phaùp Giaûi thoaùt; ñöôïc caùc trôøi, ngöôøi kính ngöôõng.

Caùc Tyø-kheo thaáy vieäc aáy, beøn baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, Tyø-kheo Ñaïi Löïc ñôøi tröôùc ñaõ gieo troàng phöôùc ñöùc gì, maø nay sinh ra coù söùc maïnh khoâng ai ñòch noåi, laïi gaëp Theá Toân ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo nhö theá?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ. Thuôû xöa, caùch nay chín möôi moát kieáp, taïi nöôùc Ba-la-naïi coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Tyø-baø-thi. Sau khi giaùo hoùa chuùng sinh vieân maõn, Ngaøi thò hieän Nieát-baøn.

Luùc aáy coù vò vua teân laø Baøn-ñaàu-maït-ñeá thaâu laáy xaù-lôïi Phaät roài xaây döïng ngoâi thaùp baèng boán thöù baùu ñeå cuùng döôøng.

Baáy giôø, coù moät ngöôøi ñang sinh soáng beân caïnh ngoâi thaùp, ñöùng ra keâu goïi daân chuùng cuøng nhau xaây döïng laïi ngoâi baûo thaùp. Sau ñoù ngöôøi aáy phaùt nguyeän roài ra ñi.

Nhôø coâng ñöùc naøy, cho neân trong chín möôi moát kieáp, ngöôøi aáy khoâng bò ñoïa ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû, ñöôïc sinh leân coõi trôøi, coõi ngöôøi, thöôøng coù söùc maïnh khoâng ai baèng, thoï höôûng söï vui söôùng coõi trôøi. Cho tôùi ngaøy nay gaëp Ta, vò aáy vaãn laø ngöôøi coù söùc maïnh, ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, ngöôøi hoâ haøo daân chuùng cuøng nhau xaây döïng laïi ngoâi thaùp thôøi aáy, nay chính laø Tyø-kheo Ñaïi Löïc.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M

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