**SOÁ 562**

KINH VOÂ CAÁU HIEÀN NÖÕ

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam taïng Phaùp sö Truùc Phaùp Hoä,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi nuùi Kyø-xaø-quaät, thuoäc thaønh La- duyeät-kyø, cuøng vôùi caùc vò Boà-taùt, ñaïi ñeä töû, Öu-baø-taéc, Öu-baø-di vaø voâ soá chö Thieân, daân chuùng, A-tu-la, quyû, thaàn, roàng ñeàu tuï hoäi.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät ñang giaûng noùi phaùp. Trong chuùng hoäi, coù Tröôûng giaû Phaïm chí teân Tu-ñaøn. OÂng coù ngöôøi vôï chính teân laø Bì- laâu-dieân cuøng chín traêm baûy möôi laêm öùc phuï nöõ ñeàu chaép tay nghe phaùp. Trong thôøi gian Bì-laâu-dieân mang thai, beù gaùi trong buïng meï hình haøi ñaày ñuû, cuõng chaép tay nghe kinh. Hieàn giaû A-na-luaät duøng naêng löïc nôi coâng ñöùc thaáy khaép cuûa mình, thaáy roõ beù gaùi ôû trong thai chaép tay nghe kinh, lieàn suy nghó: “Theo ta thaáy nhöõng ngöôøi trong chuùng hoäi naøy, chöa ai coù khaû naêng quaùn saùt nhöõng vieäc voâ hình nhö ta.” Nghó vaäy, veû sung söôùng hieän treân neùt maët cuûa Hieàn giaû A-na-luaät.

Ñöùc Phaät hoûi Hieàn giaû A-na-luaät:

–OÂng thaáy vieäc gì maø coù veû vui khaùc thöôøng ñeán nhö theá? Hieàn giaû A-na-luaät ñaùp:

–Baïch Theá Toân! Con nhìn thaáy roõ raøng moät beù gaùi coøn ôû trong thai, chaép tay nghe kinh. Con cho vieäc naøy laø hieám coù, neân töï vui möøng.

Ñöùc Phaät khen:

–Laønh thay, laønh thay!

Ñieàu oâng noùi gioáng nhö ñem aùnh saùng caùc ngoâi sao so saùnh vôùi aùnh saùng maët trôøi, maët traêng, laøm sao ngang baèng ñöôïc. Ñoái vôùi haøng Thanh vaên, caùi thaáy cuûa oâng laø baäc nhaát, khoâng ai coù theå theo kòp. Nhö Lai quaùn khaép möôøi phöông, thaáy ñöôïc caùc loaøi chim bay, thuù chaïy, nhöõng coân truøng döôùi ñaát ñang mang thai, con cuûa chuùng ôû trong thai nghe kinh nhö oâng ñaõ thaáy, khoâng khaùc.

Khi aáy, Hieàn giaû A-na-luaät vaø moïi ngöôøi trong chuùng hoäi ñeàu coù yù nghi ngôø. Ñöùc Phaät beøn phoùng ra aùnh saùng, chieáu taùm phöông cuøng phöông treân döôùi ñeán voâ cuøng, laøm cho voâ soá coõi nöôùc, ngöôøi, vaät hieän ra khoâng bò chöôùng ngaïi. Ví nhö taám göông phaûn chieáu hình aûnh trong ñoù. Hieàn giaû A-na-luaät vaø moïi ngöôøi ngöôùc nhìn leân hö khoâng, thaáy caùc loaøi chim, löôïn qua löôïn laïi, nghe Phaät thuyeát giaûng. Tröùng trong buïng caùc loaøi chim chöa sinh nôû cuõng gian caùnh, giuõ loâng nghe kinh. Cuoái xuoáng thì nhìn thaáy loaïi ñoäng vaät boán chaân döøng aên coû, nghæ uoáng nöôùc, ñöùng yeân laéng nghe kinh. Coøn baøo thai ôû trong buïng chuùng cuõng co hai chaân tröôùc, moät loøng nghe kinh. Caùc loaøi truøng, raén, giun, soáng döôùi ñaát, thaân yeân tónh khoâng lay ñoäng, chuù yù nghe kinh. Nhöõng ñöùa con chöa sinh coøn ôû trong baøo thai caùc loaøi ñoäng vaät naøy cuõng ngaång ñaàu, thaúng mình moät loøng nghe kinh.

Baáy giôø, Hieàn giaû A-na-luaät nöông nôi oai thaàn cuûa Phaät, duøng taùm loaïi aâm thanh hoûi beù gaùi trong thai, hoûi con trong tröùng cuûa loaøi

chim, con trong buïng nôi loaøi truøng, loaøi thuù, laø ñang laøm gì maø chaép tay, duoãi caùnh, co chaân, thaúng mình moät loøng nghe kinh.

Beù gaùi vaø caùc loaøi ñoäng vaät trong thai ñaùp:

–Thöa Toân giaû A-na-luaät! Chuùng con vì taát caû nhöõng loaøi ñaõ sinh ra, ñeàu bò meâ ñaém trong naêm duïc, khoâng bieát chaùnh ñaïo, neân nghe kinh. Vì taát caû ñeàu ham muoán chuyeän yeâu ñöông, ngu si, sinh töû khoâng döùt, neân nghe kinh. Vì taát caû nhöõng ngöôøi baát hieáu vôùi cha meï, khoâng cuùng döôøng Phaät, Tyø-kheo Taêng neân nghe kinh.

Khi Hieàn giaû A-na-luaät nghe nhöõng lôøi noùi ñoù roài, lieàn quyø xuoáng baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Con nhôù, bieát vaø thaáu trieät nhö vaäy laø nhôø coâng ñöùc oai thaàn cuûa Theá Toân. Con thaø ñem thaân mình giam haõm trong ñòa nguïc, chòu ñau khoå voâ soá kieáp chöù khoâng daùm nhaän quaû vò

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

A-la-haùn. Vì sao? Vì caùc vò ôû trong thai tuy chöa sinh ra, maø ñaõ phaùt yù nieäm to lôùn caàu Nhaát thieát trí. Hoâm nay, con sôï thaân naøy bò töôûng thöùc troùi buoäc, khi cheát ñi cuõng gioáng nhö ngöôøi cheát, khoâng lôïi ích gì cho ngöôøi soáng.

Luùc ñoù, beù gaùi töø hoâng beân phaûi sinh ra, ba ngaøn coõi nöôùc ñeàu chaán ñoäng maïnh. Coù voâ soá chö Thieân ñöùng treân hö khoâng, möa xuoáng hoa trôøi, taáu caùc aâm nhaïc, töï nhieân coù hoa sen ngaøn caùnh lôùn nhö baùnh xe, coäng nhö löu ly. Beù gaùi ngoài treân hoa sen aáy. Cuøng moät luùc chö Thieân, nhaân, caùc loaøi chim bay thuù chaïy, coân truøng, raén reát, giun, caùc loaøi mang thai ñeàu sinh ra. Ví nhö khi vua du haønh thì quaàn thaàn, quan chöùc lôùn nhoû ñeàu ñi theo. Khi aáy, Ñeá Thích ñem aùo trôøi töø hö khoâng bay xuoáng ñöa cho beù gaùi vaø noùi:

–Beù gaùi! Haõy maëc aùo vaøo.

Thieân töû Ñao-lôïi vaø caùc Vöông nöõ cuõng caàm aùo ñöa cho caùc loaøi vöøa sinh ra.

Beù gaùi ñaùp:

–Neáu ngöôøi naøo chöa giaûi thoaùt maø caàu Nieát-baøn thì toâi khoâng theå nhaän aùo ñöôïc. Thieân chuû laø La-haùn, toâi laø Boà-taùt. Thieân chuû khoâng gioáng toâi vì yù nguyeän baát ñoàng.

Ñeá Thích laïi noùi:

–Ta vì thaân nöõ chöa coù y phuïc neân ñem aùo ñöa cho, vôùi yù giuùp ñôõ thoâi.

Beù gaùi ñaùp:

–Ñoái vôùi phaùp Ñaïi thöøa, khoâng coù nam nöõ. Töï nhieân ta seõ coù aùo ñem ñeán.

Ñöùc Phaät baûo Ñeá Thích:

–Nhö vaäy, khoâng vì trang söùc nôi thaân nöõ maø phaùt taâm Boà-taùt, töï mình coù töôùng toát, öùng hieän voâ cuøng môùi laø trang söùc nôi thaân Boà- taùt.

Hieàn giaû Xaù-lôïi-phaát raát ñoãi ngaïc nhieân, khoâng hieåu sao beù gaùi aáy coù nhöõng yù nghó kyø laï nhö vaäy, neân baïch Phaät:

–Thöa Theá Toân! Beù gaùi naøy töø nöôùc naøo tôùi, sao ñeán ñaây? Ai seõ daâng aùo?

Phaät baûo:

–Caùch ñaây veà höôùng Ñoâng nam, qua möôøi vaïn coõi Phaät, coù coõi

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

nöôùc teân laø Dieâm-phuø-ñaøn, beù gaùi naøy hoïc taäp phaùp nôi Bì-laâu-dieân, ôû choã Ñöùc Phaät cuûa mình, töø ñoù ñeán ñaây laø vì muoán gaëp ta, töï nhieân seõ coù aùo nöôùc ñoù ñem tôùi.

Ngay luùc aáy, chieác aùo töï nhieân töø nôi khoâng trung rôi xuoáng, taïo ra aâm thanh eâm dòu. Coù tieáng giöõa hö khoâng noùi vôùi beù gaùi:

–Coù theå maëc aùo naøy, chöùng ñöôïc naêm thoâng, vì phuï nöõ nôi coõi nöôùc ñoù ñeàu chöùng naêm thoâng.

Beù gaùi maëc aùo xong, töø hoa sen böôùc xuoáng ñi ñeán choã Ñöùc Phaät. Moãi laàn caát böôùc, maët ñaát chaán ñoäng ñuû saùu caùch. Nhöõng ngöôøi meï ñeàu phaùt taâm Chaùnh ñaúng Voâ thöôïng. Caùc loaøi chim bay, coân truøng, thuù vaät ñeàu chuyeån thaân bieán thaønh ngöôøi, mình maëc aùo trôøi, trang söùc baèng chuoãi ngoïc baùu.

Beù gaùi ñaûnh leã saùt chaân Phaät vaø noùi ba laàn: “Nam-moâ Phaät” roài quyø xuoáng, baïch:

–Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân vì taát caû nhöõng ngöôøi trong chuùng hoäi roäng giaûng noùi kinh phaùp ñeå cho hoï ñöôïc nhö yù nguyeän.

Ñöùc Phaät tuøy theo hoï maø thuyeát phaùp.

Baáy giôø, beù gaùi naøy vaø chín traêm baûy möôi laêm öùc ngöôøi meï nghe Phaät thuyeát phaùp, quaù ñoãi vui möøng, khoâng theå kìm cheá, ñöùng tröôùc Phaät lieàn hoùa thaønh thaân nam. Moãi ngöôøi töï côûi chuoãi ngoïc baùu coù treân thaân, tung raûi leân treân Ñöùc Phaät. Nhôø oai thaàn cuûa Phaät, nhöõng chuoãi ngoïc naøy bieán thaønh böùc maøn, ñan vaøo nhau baèng chaâu baùu, trong ñoù, coù toøa Sö töû baûy baùu, treân toøa coù Ñöùc Phaät ñöa caùnh tay khen ngôïi.

Ngay khi aáy, hoï ñeàu chöùng ñaéc baát thoaùi chuyeån. Caùc loaøi chim, thuù, coân truøng, raén bieán thaønh ngöôøi cuõng côûi chuoãi ngoïc baùu trang söùc treân thaân, tung raûi leân treân Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät ngoài trong maøn, bieán nhöõng chaâu baùu tung raûi ñoù thaønh maøn baùu cuõng nhö tröôùc khoâng khaùc. Ñöùc Phaät vì hoï thoï nhaän. Hoï ñeàu ñaït ñöôïc baûy truï.

Ñöùc Phaät baûo Hieàn nöõ Voâ Caáu:

–Ngöôi ôû trong thai vì chuùng sinh maø noùi roõ veà ñaïo. Nhö Lai Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ôû trong naêm ñöôøng cuõng vì chuùng sinh maø thuyeát phaùp.

Ñöùc Phaät thuyeát giaûng kinh xong, taát caû chuùng hoäi ñeàu heát söùc vui möøng, ñaûnh leã roài lui ra.

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



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