KINH KIM SAÉC ÑOÀNG TÖÛ NHAÂN DUYEÂN

**QUYEÅN 11**

Baáy giôø, thöông chuû Dieäu Nhó lieàn nhôù nghó: “Tröôùc kia ôû thaønh naøy, ta raát giaøu coù maø nay laïi ngheøo khoå, vaät nhoû beù theá naøy laøm sao ñem cuùng döôøng? Trong thaønh aáy, caùc quan, thöù daân, Baø-la- moân, Tröôûng giaû, Cö só, thöông chuû vaø muoân daân ñeàu seõ nhìn thaáy ta ñem vaät nhoû beù naøy daâng cuùng Theá Toân. Ta neân tìm moät chieác laù ñeå goùi laïi, ñöøng ñeå moïi ngöôøi thaáy.”

Nghó vaäy, thöông chuû lieàn vaøo trong nhaø tan hoaïi cuûa mình tìm kieám laù, kieám khaép moïi nôi nhöng khoâng coù. Khi aáy thöông chuû töï traùch mình: “Khoå thay, ta nay quaù ö cöïc khoå. Chao oâi! Thaät laø ñaùng thöông caûm.”

Noùi roài, oâng lieàn ra khoûi nhaø, phaùt sinh loøng tin thanh tònh roäng lôùn, ñaønh phaûi caàm caùi baùnh daâng cuùng Ñöùc Theá Toân Tyø-baø-thi Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, cung kính ñaët vaøo trong baùt trong saïch, cuùng döôøng xong, ñaûnh leã döôùi chaân Theá Toân, roài phaùt nguyeän: “Baïch Theá Toân! Con nguyeän ñem chuùt ít caên laønh laøm phaùp cuùng döôøng vôùi loøng tin thanh tònh naøy, nguyeän cho con qua ñôøi naøy ñeán ñôøi sau, khoâng chòu ngheøo khoå duø chæ moät ngaøy, ñöôïc giaøu coù, tuøy yù thoï höôûng ñaày ñuû caùc vaät duïng.”

Phaùt nguyeän xong, thöông chuû Dieäu Nhó leã baùi Ñöùc Nhö Lai Tyø-baø-thi. Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät laøm hieän roõ phöôùc baùo thuø thaéng, khieán cho hình töôùng khoâ gaày, yeáu ñuoái cuûa thöông chuû khoâng coøn nöõa, töôùng ñeïp ñeõ troøn ñaày trôû laïi nhö tröôùc, nhöõng mong muoán ñöôïc ñaùp öùng, neân raát sung söôùng.

Khi aáy, Nhö Lai Tyø-baø-thi ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ra khoûi thaønh Maõn-ñoä-ma, trôû laïi ñoàng troáng nôi Phaät ñaõ ôû luùc tröôùc. Baáy giôø, ôû thaønh aáy, trong soá caùc baïn beø tröôùc kia cuûa thöông chuû Dieäu Nhó coù moät ngöôøi baûo: “Hoâm nay, caùc oâng ñeàu ñaõ thaáy thöông chuû Dieäu Nhó bò tan hoaïi, ngheøo cuøng khoán khoå nhö vaäy, chuùng ta

khoâng neân boû maëc, moãi ngöôøi coù theå giuùp ñôõ chuùt ít, khoâng caàn phaûi nhieàu. Caùc oâng neân cuøng nhau giuùp ñôõ, ñem ñeán vaät gì ñeàu ñaët laïi moät choã.”

Tröôûng giaû aáy noùi xong, caùc Tröôûng giaû kia ñeàu ñem voâ soá chaâu baùu, voøng ñeo tai, voøng ñeo tay vaø caùc ñoà trang söùc quyù baùu khaùc coù ñeán traêm ngaøn thöù ñeå giuùp ñôõ thöông chuû. Chæ trong khoaûng thôøi gian ngaén, vaøng, baïc, chaâu baùu, caùc vaät toát ñeïp ñaõ ñöôïc ñem ñeán raát nhieàu, chaát thaønh ñoáng cao.

Thöông chuû Dieäu Nhó thaáy söï vieäc ban cho ñaëc bieät cao ñeïp nhö vaäy, lieàn baûo vôï: “Baø haõy xem nhöõng haït gioáng saïch veà loøng ban cho naøy ñeå coù theå phaùt sinh maàm thieän.”

Ngöôøi vôï lieàn raát vui veû, töø xa höôùng veà phía Phaät Tyø-baø-thi cung kính ñaûnh leã, roài maëc y phuïc vaø mang ñoà trang söùc ñi vaøo trong nhaø.

Baáy giôø, Ñoàng töû xaáu töôùng tröôùc ñi ñeán vöôøn cuûa oâng cha, do

ñoùi khaùt, khoå naõo böùc baùch neân caøng theâm xaáu xí. Ñoàng töû raát buoàn khoå, chaùn naûn, töï nghó: “Ta do nghieäp toäi gì ñeán noãi nhö theá naøy? Ñaõ khoâng coù phöôùc, laïi xaáu xí, bò khoå naõo böùc baùch, soáng coù ích lôïi gì nöõa ñaâu. Ta neân töï tìm laáy caùi cheát.”

Nghó roài, Ñoàng töû lieàn ñeán choã caây Ba-tra-leâ raát cao, vòn níu caønh caây leo leân, caønh caây gaõy, Ñoàng töû rôi xuoáng ñaát, thaân theå toån thöông ñau ñôùn voâ cuøng.

Chö Phaät Theá Toân baát cöù vieäc gì cuõng ñeàu thaáy vaø cuõng ñeàu hieåu roõ.

Khi aáy, Nhö Lai Tyø-baø-thi duøng maét Phaät trong saùng vöôït xa maét traàn ôû theá gian, thaáy Ñoàng töû xaáu töôùng ñang chòu khoå naõo lieàn phaùt loøng thöông roäng lôùn, duøng thaàn thoâng ñeán khu vöôøn aáy, ñem aùnh saùng cuûa loøng laønh yeâu thöông do traêm kieáp tích taäp chieáu ñeán thaân Ñoàng töû. Khi Ñoàng töû ñöôïc aùnh saùng chieáu ñeán, moïi ñau ñôùn veà thaân theå cuûa Ñoàng töû ñeàu tieâu tan heát, ñoùi khaùt cuõng tieâu tröø, taát caû ñöôïc nheï nhaøng an oån. Ñoàng töû lieàn cöû ñoäng trôû mình thì nhìn thaáy Ñöùc Nhö Lai Tyø-baø-thi ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc vôùi ba möôi hai töôùng trong saùng cao toät khoù ñöôïc, do traêm ngaøn voâ soá kieáp tu taäp gom laïi, aùnh saùng raát laø ñeïp vaø trang nghieâm chieáu khaép.

Thaáy Ñöùc Phaät töôùng toát trong saùng cao ñeïp, Ñoàng töû phaùt loøng

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

tin an vui, chaân thaät, lieàn côûi taám aùo maøu vaøng ñang maëc treân thaân vöøa ñuû moät thöôùc ñem daâng cuùng Ñöùc Nhö Lai Tyø-baø-thi, phaùt loøng tin saâu xa trong saùng cao toät ñaët leân choã Phaät vaø caàm moät caønh hoa Ca-lan-nò-ca cuøng daâng cuùng Phaät. Nhôø thaàn löïc cuûa Phaät Tyø-baø-thi Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc neân taám aùo laïi vöøa vaën vôùi thaân Phaät, caønh hoa cuùng döôøng gioáng taùn loïng lôùn to nhö baùnh xe truï ôû treân Phaät. Thaáy töôùng nhö vaäy, Ñoàng töû xaáu töôùng caøng taêng theâm loøng tin saâu, trong saïch roäng lôùn, lieàn cung kính leã döôùi chaân Phaät phaùt theä nguyeän lôùn vaø noùi keä:

*Ñoàng töû xaáu töôùng xin daâng cuùng Nhö Lai toái thöôïng Löôõng Tuùc Toân Con nguyeän töø nay qua ñôøi naøy Ñôøi sau seõ ñöôïc hình töôùng ñeïp.*

*Thaân maøu vaøng roøng, quaàn aùo toát Coù aùnh saùng röïc rôõ trang nghieâm Mieäng toûa höông hoa Öu-baùt-la*

*Thaân theå ngaøo ngaït höông chieân-ñaøn. Thaân coù saéc vaøng, da deû mòn*

*Ai ñöôïc nhìn thaáy ñeàu vui thích Tröø boû heát taát caû nhieãm aùi*

*Taát caû lôøi daïy ñeàu thoâng suoát. Lôøi nghóa ñuùng lyù ñeàu löu giöõ Xa lìa nhöõng gì khoâng ích lôïi Nhöõng gì ñöôïc thaáy laø treân heát*

*Ñaày ñuû heát caùc töôùng trang nghieâm. Nguyeän seõ ñöôïc thaønh töïu quaû Phaät Loøng laønh luoân thöông nhôù chuùng sinh Ñöùc nhieàu trong saïch an laønh lôùn*

*Taøi saûn chaâu baùu ñöôïc ñuû ñaày.*

Khi Ñoàng töû xaáu töôùng noùi keä phaùt nguyeän lôùn naøy, nhôø thaàn löïc cuûa Phaät vaø phöôùc baùo ñaëc bieät cao caû hieän roõ, neân ngay luùc aáy, töôùng xaáu xí cuûa Ñoàng töû aån maát, Ñoàng töû trôû thaønh ngöôøi coù saéc töôùng ñeïp ñeõ, trang nghieâm, thaân nhö coù maøu vaøng, töï nhieân coù y phuïc maøu vaøng ñeïp ñeõ ñaùng yeâu töø treân khoâng bay xuoáng maëc nôi

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

thaân Ñoàng töû. Laïi coù caùc ñoà trang söùc nhö chuoãi ngoïc, voøng ngoïc ñeo tay… Laïi coù caùc Thieân töû töø treân khoâng möa caùc thöù hoa trôøi thôm ñeïp nhö hoa Ca-lan-nò-ca, hoa Öu-baùt-la, hoa Chieâm-ba-ca, hoa Baùt-noät-ma, hoa Caâu-maãu-ñaø, hoa Maïn-ñaø-la… vaø laøm möa höông thôm coõi trôøi, nhö höông Chieân-ñaøn, höông Traàm thuûy, höông Cung- caâu-ma, höông Ña-ma-la, Baùt-ña-la vaø caùc loaïi höông xoa. Treân khoâng laïi phaùt ra tieáng noùi lôùn: “Laï thay! Ñoái vôùi Phaät Nhö Lai maø gieo troàng haït gioáng ban cho trong saïch ñaùng yeâu thì hieän taïi ñöôïc phaùt sinh ngay maàm caây cao toát.”

Khi aáy, trong hö khoâng laïi tieáp tuïc coù möa höông hoa, soá löôïng raát nhieàu chaát cao ñeán ñaàu goái.

Baáy giôø, Nhö Lai Tyø-baø-thi ra khoûi vöôøn, trôû veà ñoàng troáng nôi Phaät ñaõ ôû.

Luùc naøy, thöông chuû Dieäu Nhó ñang ôû trong nhaø boãng noùi vôùi vôï: “Con chuùng ta ñaâu roài?”

Ngöôøi vôï ñaùp: “Hoâm tröôùc, Ñoàng töû ñeán thöa vôùi toâi laø muoán vaøo vöôøn cuûa oâng cha, nay chöa thaáy veà, oâng neân mau ñeán khu vöôøn aáy tìm xem, coi chöøng Ñoàng töû töï töû ñoù.”

Ngöôøi choàng noùi: “Vì sao con toâi ñeán noâng noåi nhö vaäy?”

Ngöôøi vôï ñaùp: “Noù vì xaáu xí, laïi theâm ngheøo khoå, ñoùi khaùt böùc baùch neân nhö vaäy.”

Thöông chuû lieàn voäi ñeán khu vöôøn tìm con. Tôùi nôi, oâng thaáy moät Ñoàng töû töôùng maïo ñeïp ñeõ, thaân nhö saéc vaøng, maëc chieác aùo cuõng maøu vaøng, trang söùc baèng caùc vaät baùu toát ñeïp, moïi ngöôøi nhìn thaáy ñeàu yeâu meán, aùnh saùng ñaëc bieät toát ñeïp nhö Thieân töû. Thaáy roài, oâng raát kinh ngaïc lieàn noùi: “Laï thay, laï thay! Ngöôøi coù phöôùc ñöùc ñaày ñuû môùi sinh ñöôïc ñöùa con nhö theá naøy.”

Noùi roài lieàn hoûi Ñoàng töû: “Chaùu laø con ai?”

Ñoàng töû ñaùp: “Chaùu laø con cuûa thöông chuû Dieäu Nhó.”

Thöông chuû beøn töï suy nghó: “Ñoàng töû naøy chaúng leõ noùi giôõn vôùi ta.”

Nghó roài, sinh nghi ngôø neân caøng xem xeùt kyõ löôõng, roài laïi noùi: “Ñoàng töû, chaùu neân noùi söï thaät. Chaùu laø con ai?”

Ñoàng töû laïi thöa: “Vì sao oâng laïi tra hoûi nhö vaäy? Thaät söï chaùu laø con cuûa thöông chuû Dieäu Nhó.”

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

Thöông chuû laïi noùi: “Laï thay! Ñoàng töû, sao chaùu cöù noùi giôõn nhö vaäy.”

Thöông chuû ngaàm nghó söï vieäc, bieát nhö thaät, roài laïi noùi: “Naøy Ñoàng töû! Vì sao? Con ta töôùng maïo voán xaáu xí, chaùu thì töôùng maïo ñeïp ñeõ, do ñaâu maø xaáu xí trôû thaønh ñeïp ñeõ?”

Khi aáy, Ñoàng töû vui veû noùi cho thöông chuû nghe baèng keä ca

ngôïi:

*Con tröôùc kia bò löûa ngheøo cuøng Noùng böùc thieâu ñoát tim gan con Tìm caây cao töï yù gieo mình*

*Rôi xuoáng ñaát saép bò maát maïng. Thaân theå bò thöông raát ñau ñôùn Naèm laên döôùi ñaát thoi thoùp thôû Khi aáy meâ loaïn khoâng bieát gì Trong khoaûng saùt-na saép boû maïng. Baáy giôø Nhö Lai Tyø-baø-thi*

*Xem thaáy lieàn phaùt loøng thöông xoùt Vì xoùt thöông neân ñaïi Thaùnh Toân Laïi ñeán khu vöôøn cöùu giuùp con.*

*Thaân Phaät aùnh saùng maøu vaøng roøng Ba möôi hai töôùng toát trang nghieâm Saùng rôõ nhö vaøng vöøa môùi chaûy*

*AÙnh saùng chieáu khaép möôøi phöông coõi. Thaân con nhôø aùnh saùng chieáu ñeán Ñöôïc trôû laïi an laønh nhö cuõ*

*Do ñoù taát caû trôû neân vui*

*Ñöôïc röôùi gioït cam loà toái thaéng. Caùc ñau khoå, ñoùi khaùt, naõo phieàn Moïi ñieàu khoâng toát nôi thaân con Nhôø aùnh saùng Töø bi Phaät chieáu Trong khoaûng saùt-na ñeàu bò dieät. Con thaáy Baäc Ñaïi Thaùnh Maâu-ni AÙnh saùng ñieàm laønh cao ñeïp quaù Do ñaáy con sinh loøng duõng maõnh Töï ñöùng leân ñeå ñöôïc thaáy Ngaøi:*

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

*Theá Toân baäc an laønh cao caû Gioáng nhö nuùi baùu cao hieän roõ*

*Laïi nhö aùnh chôùp khaép möôøi phöông Thaáy roài con phaùt loøng tin saùng.*

*Caû thaân taâm voâ cuøng vui veû Côûi taám aùo nhoû maëc treân thaân*

*Ñem daâng cuùng döôøng Phaät Theá Toân Phaùt loøng tin thanh tònh toái thöôïng. Coù moät hoa Ca-la-nò-ca*

*Con cuõng ñem daâng cuùng döôøng Ngaøi Do thaàn löïc Phaät ôû treân khoâng*

*Hoa nhö loïng lôùn che truøm khaép. Khi aáy thaáy roài con raát vui*

*Cung kính ñaûnh leã döôùi chaân Phaät Con ñem taâm thanh tònh chaân thaät Ñeán tröôùc Phaät phaùt lôøi nguyeän lôùn.*

*Nguyeän con nhôø nhaân cuùng döôøng Phaät Töø ñôøi naøy cho ñeán ñôøi sau*

*Boû töôùng xaáu xí ñöôïc ñeïp ñeõ Roát raùo ra khoûi bieån töû sinh. Noùi roài trôøi möa aùo maøu vaøng*

*Thaân töôùng trang nghieâm cuõng maøu vaøng Thaân toûa höông hoa Öu-baùt-la*

*Mieäng thôm phöùc muøi höông Chieân-ñaøn. Do oai löïc nguyeän toái thaéng naøy*

*Moïi vieäc con laøm ñeàu vieân maõn Ñöôïc nhieàu töôùng toát ñeïp nhö vaäy Sinh ra caùc töôùng yù ñeàu thích.*

*Möa y phuïc toát ñeïp voâ giaù*

*Da maøu vaøng roøng laïi mòn maøng AÙo naøy ñoàng thôøi maëc cho con Chæ trong saùt-na ñeàu xuaát hieän. Khi aáy laïi coù caùc chuùng trôøi*

*Treân khoâng möa xuoáng hoa thôm ñeïp Vaø caùc muøi höông thôm thanh khieát*

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

*Nhö laø höông chieân-ñaøn, traàm thuûy… Treân khoâng laïi phaùt tieáng noùi laï*

*Vaø taáu leân nhaïc trôøi vi dieäu*

*Ca ngôïi, nöông veà Phaät Theá Toân AÂm thanh phaùt ra vang khaép nôi. Do vieäc laøm naøy ñeàu toát laønh Neân con ñöôïc töôùng toát nhö vaäy Ai nhìn thaáy cuõng ñeàu vui veû*

*Maøu vaøng saùng rôõ khoâng ai baèng.*

Nghe noùi keä xong, thöông chuû Dieäu Nhó raát vui möøng, loâng toùc döïng ñöùng, trong choác laùt phaùt sinh loøng tin thanh tònh, chaép tay höôùng veà ñöùc Nhö Lai Tyø-baø-thi cung kính ñaûnh leã, nhìn kyõ hình töôùng ñeïp ñeõ cuûa Ñoàng töû, roài noùi: “Ñoàng töû, haõy cuøng vôùi cha trôû veà nhaø mình.”

Khi aáy, Ñoàng töû töôùng toát môùi phaùt taâm toân kính thöøa nhaän cha mình, lieàn höôùng leân tröôùc baùi laïy cha, thöa: “Thöa cha kính yeâu!”

Thöa roài, lieàn cuøng cha trôû veà nhaø.

Baáy giôø, Thieân chuû Ñeá Thích xem xeùt khaép haï giôùi, bieát roõ vieäc naøy lieàn nghó: “Thöông chuû Dieäu Nhó naøy ñoái vôùi chö Phaät hay laøm caùc vieäc Phaät, leõ naøo laïi ôû trong ngoâi nhaø tan naùt?” Nghó roài lieàn baûo Thieân töû Tyø-thuû-yeát-ma: “OÂng haõy ñeán ngoâi nhaø tan hoang cuûa thöông chuû Dieäu Nhó, bieán hoùa noù thaønh ngoâi nhaø khang trang, toát ñeïp, laøm baèng boán loaïi chaâu baùu, coù taùm lôùp vôùi nhieàu taàng caáp.”

Thieân töû Tyø-thuû-yeát-ma vaâng leänh, trong khoaûng saùt-na ñi ñeán nhaø cuûa thöông chuû Dieäu Nhó taïi thaønh Maõn-ñoä-ma-ñeá, bieán hoùa thaønh ngoâi nhaø khang trang, laøm baèng boán loaïi chaâu baùu, coù taùm truï coät, noùc, xaø nhaø, baäc caáp tröôùc sau cao raùo toát ñeïp, coù ñaày ñuû cöûa, cöûa soå, maùi hieân, töôøng vaùch, treân gaùc laàu coù trang trí ngaø voi nhö quaû xoaøi, coù caùc daây baùu quaán keát thaønh caùc loaïi hoa, treo ruõ xuoáng, côø loïng treo xung quanh thaúng haøng raát ñeïp, saïch seõ trang nghieâm nhö aùnh saùng maët traêng. Laïi coù caùc loaïi gioáng nhö tuyeát tô luïa laãn loän cuøng voâ soá vaøng, baïc, löu ly, thuûy tinh, maõ naõo, ñeá thanh, ñaïi thanh… ñuû caùc loaïi chaâu baùu quyù ñeïp trang trí nhaø cöûa. ÔÛ moãi boán cöûa ñeàu ñeå moät caùi bình vaøng chöùa ñaày nöôùc taùm coâng ñöùc. Laïi coù voâ soá traêm ngaøn chaâu baùu toát ñeïp ñaày ôû trong nhaø.

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

Baáy giôø, thöông chuû Dieäu Nhó vöøa veà ñeán nhaø mình, thaáy nhaø cöûa sang ñeïp quyù baùu nhö vaäy, raát kinh ngaïc nhöng loøng thì vui veû. Vôï oâng ta cuõng vui möøng ñem bình vaøng ñöïng nöôùc trao cho choàng röûa, roài thöa: “Thöa phuï chuû! Chæ oai löïc cuûa phöôùc ñöùc môùi coù theå ñem laïi vieäc ñaëc bieät toát ñeïp nhö vaäy! Nhaø cöûa saùng ñeïp quyù baùu naøy do ñaâu maø ñöôïc?”

Thöông chuû Dieäu Nhó laïi caøng vui möøng khoân xieát, phaùt sinh loøng tin trong saùng roäng lôùn ñoái vôùi Ñöùc Nhö Lai Tyø-baø-thi, loâng toùc döïng ñöùng, chaép tay höôùng veà Ñöùc Nhö Lai Tyø-baø-thi ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc cung kính ñaûnh leã, noùi: “Phaät laø chaâu baùu nhö yù lôùn khoâng theå nghó baøn, luoân laøm ruoäng phöôùc cao caû toát ñeïp nhaát.”

Noùi roài, neùt maët vui veû nhö hoa sen, thöông chuû vui möøng noùi keä ca ngôïi:

*Coâng ñöùc thaønh nhôø ruoäng phöôùc lôùn Xa lìa taát caû caùc toäi loãi*

*Con gieo haït gioáng thí raát ít*

*Maø laïi ñöôïc phöôùc ruoäng lôùn naøy. Xöa taâm con ít bieát ban cho*

*Ñaõ khoâng cho vaät duïng toái thöôïng Nay laïi ñöôïc chaâu baùu trang nghieâm Nhaø cöûa khang trang töø ñaâu coù?*

*Tröôùc kia nhaø con raát buoàn khoå Khoâng coøn gì chæ coù böùc töôøng Nay saùng suûa nhö trôøi maây taïnh*

*Trong saùng nhö aùnh traêng muøa thu. Tröôùc ñaây nhaø con ñaày choã troáng Truøng, chuoät ñeán laøm nhieàu hang oå Nay trang trí chaâu baùu toát nhaát Caùc cöûa ñeàu saùng suûa saïch ñeïp.*

*Tröôùc ñaây nhaø con raát nhô baån Tieáng gheâ rôïn caùo keâu, choù suûa Nay nhaø cöûa toát ñeïp trang nghieâm Chaâu baùu ñaày daãy töø ñaâu coù?*

*Tröôùc ñaây nhaø con ñaày truøng raén*

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

*Taám aùo raùch naùt khoâng coù gì Nay ñaày ñuû y phuïc toát ñeïp*

*Daây ngoïc chaâu ruõ thaät deã thöông. Nhaø con xöa löûa chaùy tan ruïi Choù ñeán nhai caén caøng theâm nhô Nay roäng raõi coù hoa thôm ñeïp*

*Caûnh ñeïp trang nghieâm töø ñaâu ñeán? Xöa kia ngheøo khoù luoân buoàn khoå Thöôøng khoùc than nöôùc maét nhö möa Nay ñaát baùu saïch seõ khoâng nhô*

*Nöôùc höông thôm chieân-ñaøn röôùi khaép. Xöa bò löûa lôùn thieâu chaùy heát*

*Quaï ñaäu treân cöûa raát baån nhô Nay trang trí baèng ngoïc chaâu ñeïp AÙnh saùng maøu vaøng töø ñaâu ñeán? Xöa kia ôû nhaø cöûa tan hoaïi*

*Trong nhaø troáng traûi chaúng coù gì Nay cöûa ñöôïc laøm baèng thuûy tinh Cao roäng toát ñeïp töø ñaâu ñeán?*

*Xöa kia ôû trong nhaø tan hoaïi*

*Suïp ñoå raùch naùt ngöôøi khinh gheùt Nay nhaø cöûa toát ñeïp khang trang Caùc coät nhaø chaïm ngoïc ma-ni.*

*Xöa con ngheøo cuøng khoå böùc baùch Tieáng buoàn lo vang khaép boán phöông Ngaøy nay khuùc nhaïc vang leân khaép Tieáng nhaïc khoâng haàu nghe trong thanh. Xöa kia nhaø con nhieàu nhô baån*

*Ñaày daãy xöông khoâ ñoát soùt laïi Nay nhieàu loaïi chaâu baùu yeâu thích Trang trí nhieàu khaép ôû trong nhaø. Xöa kia vaät quyù nhö ngaø voi*

*Ñeàu bò thieâu ruïi khoâng coøn gì Nay trang trí vaät quyù ñeá - thanh*

*Xung quanh nhaø ñeàu baèng thuûy tinh.*

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

*Caùc giöôøng toøa ñeïp xöa thieâu chaùy Tan ruïi heát phaûi naèm döôùi ñaát Ngaøy nay caùc loaïi quyù toát ñeïp Giöôøng toøa, y phuïc laïi ñaày ñuû.*

*Xöa kia laáy ñaát laøm giöôøng toøa Ñaày daãy caùc thöù vaät nhô baån Nay neäm luïa mòn maøng toát ñeïp Ngoài toøa an laønh ñöôïc thích yù. Xöa ôû nôi gai goác nhô baån*

*Traûi coû laøm giöôøng ñeå nguû nghæ Ngaøy nay tô luïa moûng mòn maøng Duøng traûi giöôøng naèm, raát thích yù. Xöa löûa thieâu ñoát caùc ñoà vaät Trong nhaø muøi hoâi xoâng leân khaép*

*Ngaøy nay höông thôm xoâng ngaøo ngaït Toûa khaép trong nhaø thaät ñaùng öa.*

*Xöa kia trong ngoaøi ñeàu thieâu ñoát Chaùy ruïi tan hoaïi thaät hoïa lôùn Nay caùc loaïi chaâu baùu toát ñeïp Tröng baøy khaép nôi raát öa thích. Xöa ôû nhaø raùch naùt, doät luûng Chim quaï laïi ñeán thaûi phaân dô Nay nhaø cöûa roäng lôùn ñeïp ñeõ*

*Chaâu ngoïc treo giaêng caøng trang nghieâm. Xöa kia ngheøo khoå luoân thuùc eùp*

*Duoãi tay gaøo khoùc nhieàu lo sôï Ngaøy nay treo ñuû côø loïng baùu*

*Thanh tònh trang nghieâm thaät tuyeät vôøi. Ñaûnh leã Nhö Lai Ñaïi Theá Toân*

*Laø thaày ruoäng phöôùc con quy kính Ngaøi phaùt loøng thöông ñeán nôi naøy Cöùu giuùp con khoûi bieån ngheøo cuøng. Cuùi laïy baäc toái thöôïng theá gian Nhaát thieát trí hieäu Tyø-baø-thi*

*Phaùt loøng thöông xoùt ñeán nôi naøy*

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

*Khieán con ñöôïc moïi vieäc toát laønh. Nhö cung ñieän roäng ñeïp coõi trôøi*

*Coâng ñöùc trang nghieâm khoâng theå baøn Phaùt loøng thöông xoùt ñeán nôi naøy Khieán con coù ñöôïc nhaø cöûa ñeïp.*

*Nay con höôùng veà thaày ba coõi Cao lôùn cuõng nhö ngoïn Chæ-la Nay choã ôû cuûa con cuõng gioáng*

*Nhö aùnh traêng muøa thu trong saùng. Con nghó xöa ôû thaønh lôùn naøy*

*Phaûi chòu ngheøo cuøng vaø khoán khoå Do loøng thöông Phaät ñeán nôi naøy Ñöôïc nhieàu cuûa caûi giaøu baäc nhaát. Nay con môùi gieo chuùt ít gioáng Höôûng laáy lôïi lôùn laïi quaù nhieàu Phaät ôû theá gian laø treân heát*

*Ngöôøi sao laïi khoâng bieát cuùng döôøng.*

Noùi keä xong, thöông chuû Dieäu Nhó ôû tröôùc Ñöùc Phaät Theá Toân phaùt sinh loøng tin thanh tònh môùi suy nghó: “Ñöùc Phaät Theá Toân hieän ñeán nôi naøy, laøm cho ta ñöôïc nhieàu vieäc ñaëc bieät toát ñeïp. Ta neân thænh Phaät Theá Toân vaø chuùng Thanh vaên ñeán nhaø ñeå ta ñöôïc cuùng döôøng.” Nghó nhö vaäy roài, thöông chuû lieàn ôû tröôùc Phaät Tyø-baø-thi Nhö Lai vaø chuùng Thanh vaên phaùt taâm kính troïng roäng lôùn vaø cung kính môøi caùc vò veà nhaø, chuaån bò thöùc aên vôùi moät traêm vò thôm ngon nhaát, cuùng döôøng trong baûy ngaøy. Phaät thoï trai xong, thöông chuû ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, thöa: “Baïch Theá Toân! Töø nay cho ñeán suoát ñôøi, con nguyeän xin cung caáp vaø cuùng döôøng taát caû vaät thoï duøng.”

Khi Ñöùc Phaät ñeán nhaø thöông chuû thoï cuùng döôøng thì nhaø keá beân cuõng coù moät ngöôøi giöõ ruoäng, vaøo luùc saùng sôùm ñeán nhaø chuû aên côm xong trôû veà, giöõa ñöôøng nghe Phaät Theá Toân coù oai ñöùc lôùn, thöông chuû Dieäu Nhó chæ ñem moät chieác baùnh ñaäu xanh daâng cuùng Phaät, lieàn ñöôïc töôùng toát thuø thaéng. Nghe roài, ngöôøi aáy lieàn hoûi moät vò Öu-baø-taéc beân caïnh: “Naøy Nhaân giaû! Ñöùc Phaät Theá Toân kia coù ñaày ñuû nhöõng oai löïc Thaùnh ñöùc naøo?”

Öu-baø-taéc ñaùp: “Ngöôi neân bieát! Coâng ñöùc cuûa Phaät Theá Toân

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

cao vôøi vôïi roäng lôùn khoâng theå löôøng, toâi laøm sao coù theå noùi ñöôïc. Tuy nhieân toâi coù theå noùi toùm löôïc vieäc ñoù, oâng neân laéng nghe: Nhö Lai Tyø-baø-thi ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc coù ñaày ñuû töôùng cuûa baäc ñaïi tröôïng phu cao toät trang nghieâm, thanh tònh, coù aùnh saùng röïc rôõ gioáng nhö nuùi vaøng, aùnh saùng maët trôøi, maët traêng khoâng theå saùnh baèng; laø ngöôøi duõng maõnh, ngöôøi naøy coù ñuû giôùi ñöùc, thaân töôùng toát ñeïp, lôøi noùi hoaøn haûo, taâm yù tòch tónh, raát trang nghieâm, neùt maët hieàn hoøa; ngöôøi luoân laøm vieäc thieän, bieát roõ caùc phaùp thieän; ngöôøi raát kheùo nhaãn nhuïc, thuyeát phaùp gioûi vaø thoâng suoát; ngöôøi kheùo ñieàu phuïc, kheùo giaùo hoùa; ngöôøi raát hieåu bieát luaät nghi, ngöôøi kheùo nhu hoøa luoân nhôù baùo aân, kheùo quan saùt kyõ, caùc caên tòch tónh, döùt tröø caùc ham muoán yeâu thöông khoâng coøn saân giaän, phaù caùc si meâ, môû baøy giaûi thoaùt, saùng laäp chaùnh phaùp, ngaên chaän ñöôøng aùc, chæ baøy ñöôøng chaân chaùnh, hieän roõ söï chaân thaät, ñoaïn tröø söï nghi ngôø, döùt heát phieàn naõo, phaù tan caùc ma, cöùu giuùp theá gian; thaät laø ñaïi Phaùp vöông, baäc Ñaïi só chaân thaät, baäc toân kính cuûa theá gian, côø trí tueä lôùn, lôøi noùi thoâng suoát, kho phöôùc ñöùc lôùn, nguoàn goác chaùnh phaùp lôùn, baäc ñaïi Thaùnh daãn ñöôøng, ñaûm nhaän chaùnh phaùp lôùn, baäc nghe vaø giöõ gìn chaùnh phaùp lôùn, ruoäng phöôùc cuùng döôøng lôùn, laø choã cung kính cuùng döôøng cuûa Phaïm vöông, Ñeá Thích, baäc thuø thaéng ra khoûi theá gian, laøm lôïi ích lôùn cho chuùng sinh. Baäc toái thöôïng ñaõ ñoaïn tröø heát caùc laäu, döùt heát caùc khoå, baäc ñaïi A-la-haùn coù hieåu bieát roäng lôùn taát caû luaät phaùp, töï taïi khoâng lo sôï, caùc vieäc baøn luaän hoûi ñaùp ñeàu thoâng suoát, khoâng bò taát caû caùc loãi laàm laøm oâ nhieãm, môû baøy taát caû caùc giaùo nghóa raát cao ñeïp. Ñoái caùc saéc töôùng, giôùi haïnh, thieàn ñònh, tinh taán, trí tueä tuy ñaõ vieân maõn nhöng khoâng chaáp tröôùc, giaûng noùi caùc phaùp khoâng bò chöôùng ngaïi, giaûi thoaùt caùc khoå naõo, xa lìa caùc lyù luaän voâ ích, chæ daïy phaùp taêng, giaûm cho ngöôøi, duøng loøng laønh lôùn laøm phöông tieän ban boá cho chuùng sinh, ñaày ñuû söï thaéng giaûi trong saïch, duøng chaùnh phaùp voâ thöôïng ñeå chæ baøy ñieàu phuïc, laøm thaày thuoác gioûi chöõa laønh caùc beänh, ñaày ñuû trí töï nhieân, ba coõi ñeàu toân kính, thaân töôùng nghieâm trang coù voâ löôïng aùnh saùng, bôùt ham muoán bieát ñuû, hieåu bieát ñuùng luùc, ñuùng nghóa, ñaày ñuû trí chaân chaùnh, beû gaõy phieàn naõo, dieät tröø löûa ba ñoäc, taùm phaùp khoâng lay chuyeån. Chuùng sinh ôû theá gian raát nhieàu ñau khoå, phieàn naõo chìm ñaém trong

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

hoá buøn voâ trí. Phaät xem xeùt xong duøng trí löïc tuøy theo ñoù maø cöùu ñoä, Phaät khôûi taâm thöông xoùt ñeán taát caû chuùng sinh, duøng saéc töôùng oai löïc trí tueä toái thaéng ban boá, laøm cho hoï thoaùt khoûi. Phaät giaûi thoaùt caùc ñau khoå, caùc noãi sôï haõi cuûa theá gian laøm cho hoï ñöôïc an oån. Taát caû chuùng sinh chìm ñaém trong buøn sinh töû, Phaät ñeàu kheùo leùo loâi ra. Taát caû chuùng sinh bò ngoïn löûa thieâu ñoát taâm can, Phaät seõ ban cho doøng nöôùc maùt meû. Chuùng sinh naøo löôøi bieáng, Phaät môû baøy haïnh maïnh meõ tieán tôùi. Phaät khi xöa trong voâ soá traêm ngaøn ñôøi ñaõ töøng boá thí thöùc aên uoáng, y phuïc, giöôøng toøa, voi ngöïa, xe coä, toâi tôù, ñaàu maét, maùu thòt, caû caùc phaàn thaân theå, ñoái vôùi ngöôøi khoân, keû ngu ñeàu bình ñaúng, lìa caùc töôùng coù. Ñoái vôùi caùc chuùng sinh Phaät duøng caùc phöông tieän tö duy laøm lôïi ích, luùc naøo Phaät cuõng xem xeùt khaép theá gian. Taát caû chuùng sinh bò khoå, giaø, beänh, cheát, ngu meâ, loaïn ñoäng, chìm ñaém, khoâng nôi nöông töïa, hoaëc hieän ôû tröôùc, hoaëc khoâng hieän ôû tröôùc, vôùi taâm thöông xoùt, Phaät xem xeùt khaép roài an uûi hoï. Chö Phaät thöôøng noùi, neáu khoâng coù caùc coâng ñöùc boá thí, trì giôùi, nhaãn nhuïc, tinh taán, thieàn ñònh, trí tueä thì duø coù traûi qua voâ soá traêm ngaøn caâu-chi kieáp cuõng hoaøn toaøn khoâng theå ñöôïc quaû Boà-ñeà Voâ thöôïng tòch tónh. Vì sao? Vì Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc sieâng tu caùc haïnh, laø cao toät hôn heát trong taát caû chuùng sinh, ñaày ñuû tieáng khen lôùn, thöïc haønh phaùp an oån, caùc taâm phaân bieät hieåu roõ ñeàu troøn saùng, roäng lôùn, sieâng naêng tinh taán lôøi theä nguyeän phaùt ra roát raùo, khoâng hö doái, phaù tröø si meâ aùm chöôùng, xa lìa toäi loãi, ñaày ñuû caùc ñöùc, taâm vaéng laëng, ñieàu phuïc ba nghieäp, khoâng vöôùng maéc vaøo caùc caên caûnh, ñöôïc töï taïi, khoâng coù ñôøi sau, ñaày ñuû voâ löôïng aùnh saùng oai ñöùc, laø kho taøng trí tueä lôùn trang nghieâm, töôùng trong saùng nhö traêng troøn, Thieân vöông, Long vöông, A-tu-la vöông, taát caû Thieân chuùng ñeàu cung kính, tin töôûng, leã baùi, khen ngôïi, phöôùc tueä vieân maõn, laø baäc ñaïi Thaùnh trong caùc vò Thaùnh, gioáng nhö aùnh saùng cuûa vaøng môùi vöøa nung xong, töï taïi trong caùc phaùp, toái thöôïng trong caùc phaùp, cöùu mình vaø cöùu ngöôøi, ñeán bôø beân kia, laø baäc raát toân quyù trong taát caû caùc baäc ñöùng ñaàu, nhö ñaïi Long vöông, giaûi thoaùt, khoâng sôï, laø trôøi trong caùc coõi trôøi.

Naøy thieän nam! Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc

coù ñaày ñuû coâng ñöùc lôùn toái thaéng voâ löôïng nhö vaäy, baèng ngoân töø ít

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

oûi laøm sao coù theå khen ngôïi heát ñöôïc.”



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