**Phaåm 14: THOÏ KYÙ**

Luùc baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai vì Boà-taùt Tín Töôùng vaø hai ngöôøi con, Ngaân Töôùng, Ngaân Quang maø thoï kyù thaønh Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Khi aáy lieàn coù möôøi ngaøn Thieân töû oai ñöùc ñaày ñuû, laø baäc thöôïng thuû, ñeàu töø cung trôøi Ñao-lôïi ñi ñeán, ñaûnh leã chaân Phaät, lui ngoài moät beân.

Baáy giôø, Phaät baûo Boà-taùt Tín Töôùng:

–OÂng ôû ñôøi sau, traûi qua voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha kieáp khoâng theå tính keå, ôû theá giôùi Kim chieáu, seõ thaønh Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, hieäu laø Kim Baûo Caùi Sôn vöông Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân. Cho ñeán sau khi Ñöùc Phaät aáy nhaäp Nieát-baøn, Chaùnh phaùp, Töôïng phaùp ñeàu ñaõ dieät heát. Tröôûng töû Ngaân Töôùng seõ ôû coõi aáy, thaønh Phaät keá tieáp. Theá giôùi baây giôø seõ ñoåi teân laø Tònh Traøng, Phaät hieäu laø Kim-phuø-ñaøn Kim Traøng Quang Chieáu Minh Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân. Cho ñeán sau khi Ñöùc Phaät aáy nhaäp Nieát-baøn, Chaùnh phaùp, Töôïng phaùp cuõng ñeàu dieät heát.

Con thöù Ngaân Quang sau ñoù tieáp theo keá tieáp thaønh Phaät. Theá giôùi baáy giôø nhö cuõ khoâng khaùc, Phaät hieäu laø Kim Quang Chieáu Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân.

Möôøi ngaøn Thieân töû naøy sau khi nghe ba vò Ñaïi só ñöôïc thoï kyù xong, laïi nghe kinh Kim Quang Minh nhö vaäy, nghe roài vui veû, sinh taâm quyù troïng, khoâng bò caáu nhieãm, nhö ngoïc löu ly trong suoát khoâng ngaïi, cuõng nhö hö khoâng.

Baáy giôø, bieát möôøi ngaøn vò Thieân töû naøy ñöôïc thieän caên thuaàn thuïc, Nhö Lai lieàn thoï kyù cho nhöõng vò ñoù:

Naøy caùc Thieân töû! Caùc vò ñôøi sau, qua a-taêng-kyø traêm ngaøn vaïn öùc na-do-tha kieáp seõ thaønh Chaùnh giaùc. ÔÛ theá giôùi naøy, ñoàng chung moät nhaø, moät hoï, moät teân, hieäu laø Thanh Muïc Öu-baùt-la Hoa Höông Sôn Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân. Nhö vaäy tuaàn töï xuaát hieän ra ñôøi keå ñuû vaïn Phaät.

Luùc baáy giôø, taïi ñaïo traøng coù vò thaàn caây Boà-ñeà teân laø Ñaúng Taêng Ích baïch:

–Kính baïch Theá Toân! Möôøi ngaøn vò Thieân töû naøy ôû treân cung trôøi Ñao-lôïi, vì nghe phaùp neân taäp trung ñeán ñaây, sao Nhö Lai lieàn thoï kyù cho hoï? Kính baïch Theá Toân! Con chöa töøng nghe caùc vò Thieân töû naøy tu haønh ñuû saùu Ba-la maät, cuõng chöa töøng nghe hoï boû tay, chaân, ñaàu, maét, tuûy, naõo, vôï, con yeâu quyù, cuûa caûi, luùa gaïo, vaûi luïa, vaøng baïc, löu ly, xa cöø, maõ naõo, traân chaâu, san hoâ, ngoïc trai, ngoïc bích vaø ñoà aên uoáng ngon ngoït, meàn chieáu, aùo quaàn, thuoác thang chöõa beänh, voi, ngöïa, xe coä, nhaø cöûa, ñieän ñeàn, vöôøn röøng, ao suoái, toâi tôù, ngöôøi haàu… nhö voâ löôïng caùc vò Boà-taùt khaùc, duøng ñuû thöù ñoà cuùng döôøng nuoâi soáng, cung kính cuùng döôøng quaù khöù voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá chö Phaät.

Kính baïch Theá Toân! Boà-taùt nhö theá ôû ñôøi vò lai, cuõng boû voâ löôïng nhöõng vaät quyù

troïng ñaàu, maét, tuûy, naõo, vôï, con yeâu quyù, cuûa caûi, luùa gaïo, vaûi luïa, cho ñeán toâi tôù… laàn löôït tu haønh thanh töïu saùu Ba-la maät. Thaønh töïu nhö theá roài laïi traûi qua coâng tu khoå haïnh voâ löôïng kieáp soá, sau môùi thoï kyù thaønh Phaät.

Kính baïch Theá Toân! Nhöõng vò Thieân töû naøy nhôø nhaân gì, tu nhöõng caên laønh thuø thaéng naøo maø töø treân Trôøi kia vöøa ñeán nghe phaùp lieàn ñöôïc thoï kyù? Kính mong Theá Toân, vì con giaûi noùi, ñeå cho con ñöôïc döùt söï nghi ngôø.

Baáy giôø, Phaät baûo thaàn caây Thieän nöõ thieân raèng:

–Ñeàu coù nhaân duyeân, coù caên laønh thuø thaéng, do tuøy töôùng tu. Vì sao? Caùc Thieân töû naøy ñaõ töø cung trôøi, boû caùc thuù vui naêm duïc treân aáy, coá ñeán nghe kinh Kim Quang Minh naøy, ñöôïc nghe kinh roài laïi coøn tònh taâm quyù troïng kinh naøy, nhö thuyeát tu haønh vaø laïi ñöôïc nghe thoï kyù ba vò Ñaïi Boà-taùt naøy, cuõng do nhaân duyeân thuôû quaù khöù phaùt taâm theä nguyeän, theá neân nay ñeàu ñöôïc ta thoï kyù cho caùc vò aáy ôû ñôøi vi lai seõ thaønh Chaùnh giaùc.

M

**Phaåm 15: TRÖØ BEÄNH**

Phaät baûo thaàn caây Boà-ñeà Ñaïo-traøng Thieän nöõ thieân raèng:

–Naøy Thieän nöõ thieân! Laéng nghe! Laéng nghe! Kheùo ghi nhôù laáy! Ta seõ vì ngöôi noùi nhöõng nhaân duyeân theä nguyeän xa xöa, traûi qua voâ löôïng, voâ soá kieáp quaù khöù khoâng theå nghó baøn.

Luùc baáy giôø, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Baûo Thaéng Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät, Theá Toân.

Naøy Thieän nöõ thieân! Luùc ñoù sau khi Phaät nhaäp Nieát-baøn, chaùnh phaùp dieät roài, trong thôøi töôïng phaùp coù vua teân laø Thieân Töï Taïi Quang, tu theo chaùnh phaùp nhö phaùp trò ñôøi. Nhaân daân hoøa thuaän, hieáu döôõng cha meï. Trong nöôùc aáy coù moät vò tröôûng giaû teân laø Trì Thuûy, gioûi ngheà thaày thuoác, cöùu chöõa caùc beänh, phöông tieän bieát roõ töù ñaïi taêng giaûm.

Naøy Thieän nöõ thieân! khi aáy trong nhaø tröôûng giaû Trì Thuûy, sinh ra ñöôïc moät ngöôøi con trai teân laø Löu Thuûy, thaân theå thuø thaéng, ñoan chaùnh baäc nhaát, hình saéc ñeïp ñeõ, ñaày ñuû oai ñöùc, baûn taùnh thoâng minh, thaáu hieåu caùc thöù saùch luaän, toaùn soá, bieát caùc kyõ ngheä, taát caû moïi thöù ñeàu ñöôïc thoâng ñaït. Khi ñoù trong nöôùc bò naïn beänh dòch, voâ soá chuùng sinh khoâng ai traùnh khoûi bò beänh böùc baùch khoå naõo voâ cuøng.

Naøy Thieän nöõ thieân! Löu Thuûy con cuûa vò tröôûng giaû aáy thaáy caùc chuùng sinh bò beänh khoå sôû khoâng löôøng nhö theá, vì caùc chuùng sinh sinh loøng ñaïi Bi lieàn suy nghó: “Voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh bò caùc khoå naõo nhö vaäy, cha ta tuy gioûi thaày thuoác, coù theå chöõa caùc beänh nhaân, bieát roõ boán ñaïi beänh hoaïn taêng giaûm nhöng nay tuoåi giaø suy yeáu khoâ gaày, da heùo, maët nhaên, oám o, laäp caäp, ñi ñöùng, tôùi lui caàn phaûi nöông gheá, choáng gaäy, meät moûi, khoán ñoán, khoâng theå ñeán caùc thaønh aáp xoùm laøng, maø nay voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh gaëp phaûi troïng beänh, khoâng ai cöùu chöõa. Ta nay phaûi ñeán thöa hoûi thaân phuï nhöõng phöông thuoác bí yeáu trò beänh. Thöa hoûi bieát roài, seõ ñi ñeán caùc thaønh aáp, xoùm laøng, chöõa cho chuùng sinh ñaõ maéc troïng beänh, laøm cho hoï ñöôïc thoaùt khoûi caûnh khoå.

Khi ñoù con vò tröôûng giaû suy nghó nhö theá roài, lieàn ñeán choã ngöôøi cha laøm leã xong, ñöùng lui qua moät beân, voøng tay thöa hoûi nhöõng vieäc taêng giaûm cuûa thaân töù ñaïi, xin phuï thaân daïy. OÂng noùi keä raèng:

*Laøm sao bieát ñöôïc Töù ñaïi caùc caên Suy toån tieâu hao Maø bò caùc beänh?*

*Laøm sao bieát ñöôïc Thôøi tieát aên uoáng Hoaëc aên, aên xong Löûa thaân khoâng dieät Laøm sao bieát ñöôïc Trò phong vaø nhieät Nöôùc dö beänh phoåi Vaø caùc beänh khaùc… Khi naøo phong ñoäng Khi naøo nhieät ñoäng Khi naøo thuûy ñoäng Laøm haïi chuùng sinh Baáy giôø ngöôøi cha Lieàn duøng keä tuïng*

*Giaûi noùi phöông thuoác Maø ñaùp cho con:*

*Ba thaùng laø Haï Ba thaùng laø Thu Ba thaùng laø Ñoâng Ba thaùng laø Xuaân*

*Möôøi hai thaùng naøy, Keå töø ba thaùng Theo soá nhö vaäy Moät naêm boán thôøi, Neáu töøng hai thaùng Thì ñuû saùu thôøi,*

*Ba thaùng thuoäc xöa, Nay theo hai thaùng, Tuøy thôøi tieát aáy,*

*AÊn uoáng nghæ ngôi, Thì ñöôïc khoûe maïnh Y phöông ñaõ noùi Tuøy thôøi trong naêm, Caùc caên töù ñaïi Taêng giaûm hö hoaïi,*

*Khieán thaân maéc beänh, Coù thaày thuoác gioûi, Tuøy thuaän boán thôøi, Ba thaùng nuoâi döôõng Ñieàu hoøa saùu ñaïi*

*Tuøy beänh aên uoáng, Vaø duøng thuoác thang*

*Ngöôøi beänh phong nhieàu Muøa Haï phaùt ñoäng, Ngöôøi bò beänh nhieät*

*Muøa Thu phaùt ñoäng Ngöôøi nhieàu chöùng beänh Muøa Ñoâng phaùt ñoäng Ngöôøi bò beänh phoåi*

*Muøa Xuaân theâm naëng, Ngöôøi coù beänh phong Muøa Haï neân uoáng Chaát beùo, muoái, daám Vaø aên ñoà noùng,*

*Ngöôøi coù beâïnh nhieät Thu uoáng cam laïnh, Coù nhieàu chöùng beänh Ñoâng uoáng daám ñöôøng Muøa Xuaân beänh phoåi Uoáng chaát cay noùng, Sau khi aên no*

*Thì phaùt beänh phoåi, Khi aên tieâu roài*

*Thì phaùt beänh nhieät, Côn ñoùi ñaõ qua*

*Thì phaùt beänh phong Boán ñaïi nhö theá*

*Tuøy ba thôøi phaùt, Beänh phong oám yeáu Duøng chaát söõa beùo, Beänh nhieät haï uoáng Traùi A-leâ-laëc,*

*Nhieàu beänh neân uoáng Ba thöù dieäu döôïc:*

*Laø chaát ngoït, cay, Vaø caùc chaát beùo, Beänh phoåi neân uoáng Caùc chaát vò nhôøn.*

*Neáu beänh phong, nhieät, Beänh phoåi ñoàng phaân Traùi thôøi maø phaùt*

*Neân phaûi nhôø thaày, Tuøy beänh chuyeân chöõa*

*Côm chaùo, thuoác thang.*

Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø Löu Thuûy con oâng tröôûng giaû hoûi veà phöông thuoác vaø söï taêng giaûm cuûa thaân töù ñaïi. Nhaân ñoù bieát roõ ñöôïc caùc phöông thuoác. Khi bieát caùc phöông thuoác roài oâng ta ñi khaép trong nöôùc töø thaønh thò ñeán thoân queâ heûo laùnh, nôi naøo coù nhöõng chuùng sinh beänh khoå thì oâng thaêm hoûi, an uûi moïi ngöôøi vaø noùi raèng toâi laø thaày thuoác ñaây. Toâi laø thaày thuoác bieát caùc phöông thuoác, nay seõ vì ngöôøi, chöõa beänh cöùu giuùp, tröø cho beänh laønh.

Naøy Thieän nöõ thieân! Chuùng sinh luùc aáy nghe oâng Löu Thuûy thaêm hoûi an uûi, höùa chöõa laønh beänh neân caùc beänh nhaân sinh taâm vui veû möøng rôõ khoâng löôøng.

Baáy giôø, coù voâ löôïng chuùng sinh gaëp phaûi troïng beänh, ñöôïc nghe noùi theá, sinh taâm hoan hyû, trong ngöôøi nheï nhaøng taát caû beänh hoaïn ñeàu ñöôïc tieâu tröø, bình phuïc nhö thöôøng, khí löïc ñaày ñuû.

Naøy Thieän nöõ thieân! Laïi coù voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh beänh khoå naëng neà, khoù chöõa laønh ñöôïc, lieàn daãn ñem ñeán choã nhaø tröôûng giaû, oâng ñem dieäu döôïc ra trao baûo uoáng, uoáng xong beänh nhaân lieàn ñöôïc bình phuïc.

Naøy Thieän nöõ thieân! OÂng Löu Thuûy ñaõ ôû trong nöôùc aáy, töøng chöõa taát caû beâïnh khoå chuùng sinh ñeàu ñöôïc an laønh.

