**Phaåm 25: TRÖÔÛNG GIAÛ TÖÛ LÖU THUÛY**

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo thaàn caây Boà-ñeà:

–Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø, tröôûng giaû töû Löu Thuûy vaøo thuôû xa xöa, trong nöôùc cuûa vua Thieân Töï Taïi Quang, trò caùc beänh khoå cuûa caùc chuùng sinh, khieán cho hoï ñöôïc bình phuïc, ñöôïc nieàm vui yeân oån. Caùc chuùng sinh do ñöôïc khoûi beänh neân tu nhieàu phöôùc ñöùc, thöïc haønh boá thí roäng raõi. Do ñöôïc an vui neân hoï lieàn cuøng nhau ñi ñeán choã tröôûng giaû töû, taát caû ñeàu toân kính thöa: “Hay thay! Hay thay! Ngaøi Ñaïi tröôûng giaû töû kheùo coù theå laøm taêng tröôûng caùc vieäc phöôùc ñöùc laøm taêng theâm cho chuùng con söï yeân oån vaø tuoåi thoï! Ngaøi quaû thaät laø baäc Ñaïi Löïc Y vöông, baäc Boà-taùt Töø bi, baäc Dieäu Nhaøn y döôïc, gioûi chöõa trò voâ löôïng beänh khoå cuûa chuùng sinh!” Cöù nhö vaäy, hoï xöng döông, taùn thaùn cuøng khaép caùc thaønh aáp.

Naøy Thieän nöõ thieân! Vôï cuûa tröôûng giaû töû teân laø Thuûy Kieân Taïng, coù hai ngöôøi con, moät teân laø Thuûy Maõn, hai teân laø Thuûy Taïng. Luùc ñoù, oâng Löu Thuûy ñem hai ñöùa con aáy laàn löôït daïo qua caùc thaønh aáp, xoùm laøng, ñi qua choã röøng saâu nuùi thaúm thaáy caùc caàm thuù thuoäc loaøi aên thòt nhö choù soùi, choàn, dieàu haâu... ñeàu chaïy, bay veà moät höôùng. Tröôûng giaû töû nghó raèng: “Nhöõng loaøi caàm thuù naøy vì nhaân duyeân gì maø bay, chaïy veà moät höôùng? Ta phaûi theo ñeán ñoù ñeå quan saùt!” OÂng lieàn ñi theo thì thaáy coù caùi ao lôùn teân laø Daõ Sinh, nöôùc trong aáy saép heát. ÔÛ trong ao naøy coù raát nhieàu caù, oâng Löu Thuûy nhìn thaáy, phaùt khôûi loøng ñaïi Bi. Coù vò thaàn caây thò hieän moät nöûa thaân hình noùi raèng: “Hay thay! Hay thay! Naøy thieän nam! OÂng coù teân thaät nghóa laø Löu Thuûy thì haõy thöông xoùt nhöõng con caù naøy, neân cho chuùng nöôùc! Coù hai nhaân duyeân teân laø Löu Thuûy, moät laø coù theå laøm nöôùc chaûy, hai laø coù theå cho nöôùc. OÂng nay caàn phaûi theo teân maø laøm!” Luùc ñoù oâng Löu Thuûy hoûi thaàn caây raèng: “Soá caù naøy coù bao nhieâu?” Thaàn caây ñaùp raèng: “Soá troøn möôøi ngaøn.”

Naøy Thieän nöõ thieân! OÂng tröôûng giaû töû nghe con soá naøy roài thì

caøng khôûi loøng Bi thöông boäi phaàn. Caùi ao lôùn naøy bò maët trôøi thieâu ñoát, nöôùc khoâng coøn bao nhieâu, möôøi ngaøn con caù ñoù saép bò cheát, vuøng vaãy lung tung, thaáy oâng tröôûng giaû, loøng coù ñieàu hy voïng neân ñuoåi

theo ngaém nhìn, maét nhìn khoâng rôøi. Tröôûng giaû töû thaáy vieäc vaäy roài, chaïy ñi boán phöông tìm kieám doøng nöôùc, nhöng roát cuoäc chaúng theå ñöôïc. Lai troâng veà moät beân, thaáy coù caây ñaïi thoï, oâng lieàn leo leân chaët laáy caønh laù ñeå laøm boùng maùt cho ñaøn caù. OÂng laïi tìm kieám nguoàn nöôùc trong ao naøy töø ñaâu ñeán? Tìm kieám maõi thì thaáy moät doøng soâng lôùn teân laø Thuûy Sinh. Beân bôø soâng naøy coù nhöõng ngöôøi ñaùnh caù, vì baét caù neân ôû choã thöôïng nguoàn cuûa soâng, hoï thaùo boû nöôùc chaúng cho chaûy xuoáng ao. ÔÛ choã ñaõ thaùo, roát cuïc raát khoù tu boå, tröôûng giaû lieàn nghó raèng: “Ven röøng nuùi cao saâu naøy, giaû söû coù traêm ngaøn ngöôøi, traûi qua ba thaùng laøm vieäc cuõng chöa coù theå xong, huoáng laø moät mình ta maø ñuû söùc hoaøn thaønh ö?” Tröôûng giaû töû mau choùng trôû veà thaønh cuõ, ñeán choã vò ñaïi vöông, ñaàu maët leã döôùi chaân, lui veà ñöùng moät phía chaép tay cung kính, thöa: “Toâi vì daân chuùng trong coõi nöôùc cuûa ñaïi vöông chöõa trò caùc loaïi beänh ñeàu khieán cho yeân oån, laàn löôït ñi ñeán röøng saâu, thaáy coù moät caùi ao teân laø Daõ sinh, nöôùc ao aáy saép khoâ caïn, coù möôøi ngaøn con caù bò söï thieâu ñoát cuûa maët trôøi chaúng bao laâu nöõa seõ bò cheát. Nguyeän xin Ñaïi vöông töø bi maãn nieäm cho hai möôi con voi lôùn chôû nöôùc ñeán ñeå cöùu maïng nhöõng con caù ñoù nhö toâi ñaõ ñem laïi maïng soáng cuûa nhöõng ngöôøi beänh.” Baáy giôø, vò ñaïi vöông lieàn sai vò ñaïi thaàn töùc toác cho vò thaày thuoác naøy voi lôùn. Vò ñaïi thaàn ñoù vaâng leänh vua, thöa vôùi tröôûng giaû töû raèng: “Hay thay! Hay thay! Thöa Ñaïi só! Nay ngaøi coù theå töï ñeán trong chuoàng voi, tuøy yù tuyeån choïn laáy hai möôi con voi lôùn ñeå laøm lôïi ích cho chuùng sinh, khieán cho chuùng ñöôïc an vui.” Luùc ñoù, oâng Löu Thuûy vaø hai ngöôøi con ñem hai möôi con voi lôùn, laïi möôïn töø nhaø baùn röôïu nhieàu tuùi baèng da, ñi ñeán choã thaùo nöôùc, duøng tuùi da ñöïng nöôùc cho voi chôû ñeán ao, ñoå vaøo trong ao, nöôùc lieàn ñaày khaép trôû laïi nhö cuõ. Naøy Thieän nöõ thieân! OÂng tröôûng giaû töû, ôû boán bôø ao, ñi giaùp voøng maø nhìn. Nhöõng con caù kia laïi men theo bôø maø ñi theo. Tröôûng giaû töû laïi nghó raèng: “Nhöõng con caù vì sao theo ta maø ñi? Nhaát ñònh chuùng bò söï ñoùi böùc ngaët neân laïi muoán theo ta ñeå xin thöùc aên, ta phaûi cho chuùng.” Baáy giôø, tröôûng giaû töû Löu Thuûy baûo con mình raèng: “Con choïn laáy moät con voi maïnh nhaát, mau choùng veà nhaø, trình baøy vôùi tröôûng giaû cha ta, nhöõng ñoà vaät aên ñöôïc coù ôû trong nhaø, cho ñeán phaàn aên cuûa cha meï vaø caû phaàn cuûa vôï con, noâ tyø ñeàu thaâu laáy heát mang ñeán ñaây ngay.” Baáy giôø, hai ngöôøi con vaâng lôøi cha daïy baûo,

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

cöôõi con voi maïnh nhaát, mau voäi vaõ veà nhaø, ñeán choã oâng noäi, thöa laïi nhöõng vieäc nhö treân vaø laáy nhöõng ñoà vaät aên ñöôïc trong nhaø ñaët treân löng voi, voäi vaøng trôû laïi choã cha, ñeàn bôø ao ñoù. Luùc ñoù, oâng Löu Thuûy thaáy con mình ñeán, thaân taâm raát vui möøng, lieàn laáy thöùc aên tung raûi khaép trong ao. Caù ñöôïc aên roài, taát caû ñeàu no ñuû. OÂng lieàn nghó raèng: “Ta nay boá thí ñoà aên khieán cho caù ñöôïc toaøn maïng, nguyeän ñeán ñôøi sau seõ boá thí nhöõng moùn aên phaùp cöùu giuùp ñaày ñuû voâ bieân.” OÂng laïi nghó suy: “Ta tröôùc ñaõ töøng ôû choã röøng thanh vaéng, thaáy moät vò Tyø- kheo tuïng kinh Ñaïi thöøa, noùi phaùp coát yeáu saâu xa cuûa möôøi hai duyeân sinh. Laïi nöõa, trong kinh coøn noùi, neáu coù chuùng sinh khi saép qua ñôøi maø ñöôïc nghe danh hieäu cuûa Ñöùc Nhö Lai Baûo Keá thì lieàn ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Nay ta phaûi vì möôøi ngaøn con caù naøy dieãn noùi möôøi hai duyeân khôûi saâu xa vaø cuõng neân xöng noùi danh hieäu Ñöùc Nhö Lai Baûo Keá. Tuy nhieân, ôû Thieäm-boä chaâu coù hai loaïi ngöôøi, moät laø ngöôøi tin saâu vaøo Ñaïi thöøa, hai laø ngöôøi chaúng tin, cheâ bai Ñaïi thöøa, nhöng ta cuõng phaûi vì nhöõng con caù kia khieán chuùng taêng tröôûng loøng tin.” Tröôûng giaû töû laïi töï nghó nhö vaày: “Ta vaøo trong ao, coù theå vì taát caû caùc con caù noùi phaùp saâu xa vi dieäu.” Nghó theá roài, oâng lieàn vaøo trong nöôùc xöôùng leân raèng: “Nam-moâ quaù khöù Baûo Keá Nhö Lai, ÖÙng Chaùnh Bieán Tri, Minh Haønh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân, Ñöùc Phaät naøy thuôû xöa khi tu haïnh Boà-taùt ñaõ phaùt nguyeän: Taát caû caùc chuùng sinh ôû caùc coõi khaép möôøi phöông, khi saép qua ñôøi, ñöôïc nghe danh hieäu cuûa ta thì sau khi qua ñôøi ñöôïc sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam.” Baáy giôø, ngaøi Löu Thuûy laïi vì ñaøn caù trong ao dieãn noùi phaùp vi dieäu saâu xa nhö vaày: “Caùi naøy coù neân caùi kia coù, caùi naøy sinh neân caùi kia sinh! Ñoù goïi laø voâ minh duyeân haønh, haønh duyeân thöùc, thöùc duyeân sinh danh saéc, danh saéc duyeân luïc nhaäp, luïc nhaäp duyeân xuùc, xuùc duyeân thoï, thoï duyeân aùi, aùi duyeân thuû, thuû duyeân höõu, höõu duyeân sinh, sinh duyeân laõo töû öu bi khoå naõo! Caùi naøy dieät neân caùi kia dieät! Ñoù goïi laø voâ minh dieät thì haønh dieät, haønh dieät thì thöùc dieät, thöùc dieät thì danh saéc dieät, danh saéc dieät thì luïc xöù dieät, luïc xöù dieät thì xuùc dieät, xuùc dieät thì thoï dieät, thoï dieät thì aùi dieät, aùi dieät thì thuû dieät, thuû dieät thì höõu dieät, höõu dieät thì sinh dieät, sinh dieät thì laõo töû dieät, laõo töû dieät thì öu bi khoå naõo dieät. Nhö vaäy, caùc khoå uaån ñeàu tröø dieät.” Noùi phaùp naøy roài, oâng laïi vì caù

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

noùi Ñaø-la-ni Möôøi hai duyeân khôûi töông öùng raèng:

Ñaùt ñieät tha, tyø chieát nó, tyø chieát nó, tyø chieát nó, taêng taéc chæ nó, taêng taéc chæ nó, taêng taéc chæ nó, tyø nhæ nó, tyø nhæ nó, tyø nhæ nó, taù ha, ñaùt ñieät tha, na nhò nó na nhò nó, na nhò nó, saùt træ nó, saùt træ nó, saùt træ nó, taùp baùt lí thieát nó, taùp baùt lí thieát nó, taùp baùt lí thieát nó, taù ha, ñaùt ñieät tha, beä ñaït nó beä ñaït nó, beä ñaït nó, thaát lí saét nó nó, thaát lí saét nó nó, thaát lí saét nó nó, oå ba ñòa nó, oå ba ñòa nó, oå ba ñòa nó, taù ha, ñaùt ñieät tha, baø tyø nó, baø tyø nó, baø tyø nó, xaø ñeå nó, xaø ñeå nó, xaø ñeå nó, xaø ma nó nó, xaø ma nó nó, xaø ma nó nó, taù ha (Tadyathaø vicani vicani vicani saözcani saözcani saözcani bhizini bhizini bhizini svaøhaø, tadyathaø naømini naømini naømini svaøhaø, zatini zatini zatini svaøhaø, spqzani spqzani spqzani svaøhaø, tadyathaø vedani vedani vedani svaøhaø, tqxòi tqxòi tqxòi upaødhini upaødhini upaødhini svaøhaø, tadyathaø bhavini bhavini bhavini svaøhaø, tadyathaø jatini jatini jatini svaøhaø, jammanini jamamnini jammanini svaøhaø).

Baáy giôø, khi Ñöùc Theá Toân vì caùc ñaïi chuùng noùi veà nhaân duyeân thuôû xöa cuûa tröôûng giaû thì caùc chuùng trôøi, ngöôøi ñeàu khen chöa töøng coù. Töù ñaïi Thieân vöông ñeàu ôû choã cuûa mình, cuøng noùi keä:

*Hay thay! Ñöùc Thích-ca Noùi dieäu phaùp, minh chuù Sinh phöôùc, tröø caùc aùc Möôøi hai chi töông öùng Chuùng con cuõng noùi chuù UÛng hoä phaùp nhö vaäy.*

*Neáu ngöôøi naøo traùi ngöôïc Chaúng kheùo tuøy thuaän theo Thì ñaàu vôõ baûy phaàn*

*Nhö Lan höông tieâu vaäy.*

Chuùng con ôû tröôùc Ñöùc Phaät cuøng noùi thaàn chuù raèng:

Ñaùt ñieät tha, töù li meâm, yeát ñeä kieän, ñaø lí, chieân traø lí ñòa leä, tao phaït leä, thaïch töù phaït leä, boå la boá leä cuû cuû maït ñeå, kyø la maït ñeå, ñaït ñòa muïc kheá, cuû loã ba, maãu loã baø, cuï traø maãu loã kieän ñeà, ñoã loã ñoã loã, tyø leä, y neân taát taát neân ñaïp, coân ñaït ñaïp coân, oå taát ñaùt lí, oâ suaát tra la phaït ñeå, aùt laït ta phaït ñeå, baùt ñoå ma phaït ñeå, caâu toâ ma phaït ñeå, taù ha (Tadyathaø hirini gate gandhaørì candaøri dhiri jaøövare

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

zhibhare pure pure gugumati khiramati dadhimukhi laurubha murubha kucamurukante duru duru duru vìrya aidhisi dadheve dadhave uxtri uxtravati arsaprahati padmavati kusumavate [usumavati] svaøhaø).

Ñöùc Phaät baûo raèng:

–Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø, oâng tröôûng giaû töû Löu Thuûy vaø hai ngöôøi con vì caù trong ao ñoù, cho nöôùc, cho thöùc aên vaø noùi phaùp xong, ñeàu cuøng nhau trôû veà nhaø. Tröôûng giaû töû Löu Thuûy naøy, thôøi gian sau ñoù, nhaân coù tuï hoïp toå chöùc vui chôi aâm nhaïc, neân say röôïu naèm nguû. Möôøi ngaøn con caù ñoàng thôøi qua ñôøi vaø sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam. Chuùng khôûi yù nghó: “Chuùng ta do nhaân duyeân nghieäp laønh gì maø sinh leân coõi trôøi naøy?” Chuùng lieàn noùi vôùi nhau raèng: “Tröôùc ñaây, chuùng ta ôû trong Thieäm-boä chaâu, ñoïa trong loaøi suùc sinh, cuøng chòu thaân loaøi caù. OÂng tröôûng giaû töû Löu Thuûy cho chuùng ta nöôùc vaø ñoà aên, laïi vì chuùng ta noùi phaùp saâu xa, möôøi hai duyeân khôûi vaø Ñaø-la-ni, laïi xöng danh hieäu Ñöùc Nhö Lai Baûo Keá. Do nhaân duyeân ñoù khieán cho chuùng ta ñöôïc sinh leân coõi trôøi naøy. Vaäy neân chuùng ta hoâm nay ñeàu ñi ñeán choã tröôûng giaû töû ñoù maø baùo aân cuùng döôøng!”

Baáy giôø, möôøi ngaøn vò Thieân töû lieàn bieán maát ôû coõi trôøi, hieän

ñeán choã cuûa vò thaày thuoác gioûi aáy ôû Thieäm-boä chaâu. Tröôûng giaû töû yeân oån naèm nguû ôû treân laàu cao, möôøi ngaøn Thieân töû cuøng nhau ñem möôøi ngaøn chuoãi ngoïc traân chaâu ñaët beân treân ñaàu naèm, laïi ñem möôøi ngaøn chuoãi ngoïc ñaët ôû chaân oâng aáy, laïi ñem möôøi ngaøn chuoãi ñaët ôû hoâng phaûi, laïi ñem möôøi ngaøn chuoãi ñaët beân hoâng traùi. Roài möa xuoáng hoa Maïn-ñaø-la, hoa Ñaïi Maïn-ñaø-la ngaäp ñeán ñaàu goái, aùnh saùng soi khaép, caùc loaïi nhaïc trôøi phaùt ra aâm thanh vi dieäu khieán cho ôû Thieäm-boä chaâu moïi ngöôøi ñang nguû nghæ ñeàu tænh giaác. OÂng tröôûng giaû töû Löu Thuûy cuõng thöùc daäy. Luùc ñoù möôøi ngaøn Thieân töû cuùng döôøng xong, lieàn leân khoâng trung bay ñi. ÔÛ beân trong nöôùc cuûa vua Thieân Töï Taïi Quang, ñaâu ñaâu cuõng ñeàu möa xuoáng hoa sen ñeïp coõi trôøi. Caùc Thieân töû ñoù laïi ñi ñeán nôi ôû cuõ, trong caùi ao nôi röøng saâu maø raûi xuoáng nhieàu loaïi hoa coõi trôøi. Roài caùc Thieân töû bieán maát ôû ñaây, trôû veà cung ñieän trôøi, tuøy yù töï höôûng thuï nieàm vui naêm duïc. Saùng sôùm vua Thieân Töï Taïi Quang, hoûi caùc ñaïi thaàn raèng: “Ñeâm qua

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

vì nhaân duyeân gì maø boãng nhieân hieän töôùng ñieàm hy höõu nhö vaäy? Coøn phoùng ra aùnh saùng lôùn?” Ñaïi thaàn ñaùp raèng: “Thöa Ñaïi vöông! Coù caùc vò Trôøi ôû trong nhaø cuûa oâng tröôûng giaû töû Löu Thuûy, möa xuoáng boán möôi ngaøn chuoãi ngoïc traân chaâu vaø hoa maïn-ñaø-la coõi trôøi ngaäp ñeán ñaàu goái.” Nhaø vua baûo vò ñaïi thaàn raèng: “Ngöôi haõy ñeán nhaø oâng tröôûng giaû goïi con oâng aáy ñeán ñaây cho ta!” Vò ñaïi thaàn tuaân leänh vua, lieàn ñi ñeán nhaø aáy, tuyeân ñoïc Thaùnh chæ goïi con oâng tröôûng giaû. Tröôûng giaû töû lieàn ñi ñeán choã vua. Nhaø vua noùi raèng: “Vì nhaân duyeân gì maø ñeâm qua hieän ra töôùng ñieàm hieàm coù nhö vaäy?” Tröôûng giaû töû ñaùp: “Nhö suy nghó cuûa thaûo daân thì nhaát ñònh laø ñieàm öùng vôùi nhöõng con caù trong caùi ao kia. Trong kinh ñaõ noùi, sau khi qua ñôøi, chuùng ñöôïc sinh leân coõi trôøi Tam thaäp tam, chuùng ñeán ñeàn aân neân hieän töôùng kyø laï hieám coù nhö vaäy.” Nhaø vua noùi raèng: “Laøm sao ngöôi bieát ñöôïc?” OÂng Löu Thuûy ñaùp: “Ñöùc vua neân sai söù cuøng vôùi hai con cuûa toâi ñi ñeán choã caùi ao kia kieåm nghieäm vieäc aáy laø doái hay thaät. Möôøi ngaøn con caù kia ñaõ cheát hay coøn soáng.” Nhaø vua nghe theo lôøi noùi ñoù, lieàn sai söù vaø con tröôûng giaû töû ñi veà beân bôø ao ñoù. Hoï thaáy trong ao aáy coù nhieàu hoa Maïn-ñaø-la gom thaønh moät ñaùm lôùn, caùc con caù ñeàu cheát. Thaáy roài, hoï voäi vaøng trôû veà taâu moïi vieäc vôùi nhaø vua. Nhaø vua nghe vaäy roài, loøng raát hoan hyû khen laø vieäc chöa töøng coù.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo thaàn caây Boà-ñeà raèng:

–Naøy Thieän nöõ thieân! Ngöôi nay phaûi bieát, oâng tröôûng giaû töû Löu Thuûy thuôû xöa chính laø thaân ta; oâng tröôûng giaû Trì Thuûy laø Dieäu Traøng; hai ngöôøi con kia, con lôùn Thuûy Maõn töùc laø Kim Traøng, con thöù Thuûy Taïng töùc laø Ngaân Quang, vua Thieân Töï Taïi Quang kia chính laø thaàn caây Boà-ñeà; möôøi ngaøn con caù chính laø möôøi ngaøn Thieân töû. Nhaân thuôû xöa ta duøng nöôùc cöùu giuùp ñaøn caù, cho chuùng ñöôïc aên no ñuû, vì chuùng noùi möôøi hai duyeân khôûi saâu xa cuøng chuù Ñaø-la-ni töông öùng naøy, laïi coøn vì chuùng xöng danh hieäu Ñöùc Phaät Baûo Keá. Nhôø caên laønh naøy, chuùng ñöôïc sinh leân trôøi, hoâm nay hoï ñeán choã cuûa ta, hoan hyû nghe phaùp. Ta ñeàu seõ thoï kyù Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, cho taát caû noùi ra danh hieäu cuûa hoï. Naøy Thieän nöõ thieân! Nhö thuôû xöa, ta ôû trong sinh töû, luaân hoài trong caùc coõi, vì lôïi ích cho khaép taát caû voâ löôïng chuùng sinh vaø khieán cho taát

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

caû hoï theo thöù töï ñöôïc thoï kyù thaønh Voâ thöôïng giaùc. Caùc ngöôi ñeàu neân sieâng naêng caàu giaûi thoaùt, khoâng ñöôïc buoâng lung!

Baáy giôø, ñaïi chuùng nghe Phaät noùi vaäy roài, ñeàu hieåu raèng: “Chæ coù duøng ñaïi Töø bi cöùu giuùp taát caû, sieâng tu khoå haïnh, môùi coù theå chöùng ñöôïc Voâ thöôïng Boà-ñeà”, taát caû ñeàu kính tin saâu xa vaø voâ cuøng hoan hyû.



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