

**1**

*Söu taàm vaø dòch:*

**Tyø-kheo-ni HAÛI TRIEÀU AÂM**



(Tái bản thứ 2, có bổ túc)

**NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO – HAØ NOÄI PL. 2563 - 2019**

*iểu Sử*

## Coá Ñaïi Laõo Sö Tröôûng Haûi Trieàu AÂm

ö tröôûng phaùp huùy Haûi Trieàu AÂm, töï Ñaïi Thaønh, hieäu Baùc Teá Töø Hoøa, theá danh Nguyeãn Thò Ni, sinh naêm 1920 taïi tænh Haø

**S**

Ñoâng, nay thuoäc thuû ñoâ Haø Noäi.

Thaân phuï laø moät coâng chöùc ngöôøi Phaùp, cuï oâng Etienne Catallan. Thaân maãu laø moät y só ngöôøi Vieät, cuï baø Nguyeãn Thò Ñaéc. Vì theá Sö Tröôûng coøn coù teân theá tuïc tieáng Phaùp laø Eugeùnie Catallan**.**

Thaày sanh tröôûng trong gia ñình neà neáp gia phong, ñöôïc huaân öôùp moät ñôøi soáng ñaïo ñöùc, leã nghi cuûa ngöôøi chaâu AÙ. Kieán thöùc vaên hoùa, trí tueä saâu roäng töø tröôøng hoïc Taây phöông. Thaày ñaõ coù moät loái soáng khuoân pheùp nhöng khoaùng ñaõng, lòch söï nhöng cöông tröïc.

Laáy xong baèng toát nghieäp Diploâme D’eùtude Primaire Suprieur Thaày ñi daïy hoïc. Ngay khi coøn taïi gia, Thaày ñaõ bieåu loä loøng töø bi. Ngaøy ngaøy daïy hoïc, ngoaøi thôøi giôø Thaày vaøo caùc beänh vieän, traïi moà coâi, döôõng laõo ñeå giuùp ñôõ an uûi ñoäng vieân nhöõng maûnh ñôøi baát haïnh.

Cô duyeân ñöôïc bieát Phaät phaùp laø do Sö cuï Thích Tueä Nhuaän. Baøi phaùp ñaàu tieân ñöôïc nghe Sö cuï giaûng taïi chuøa Quaùn Söù laø kinh Laêng Nghieâm, phaåm Quaùn AÂm Quaûng Traàn vaø chöông Ñaïi Theá Chí nieäm Phaät. Laõnh hoäi ñöôïc söï vi dieäu cuûa Phaät phaùp ñem laïi nieàm an vui cho moïi ngöôøi. Sau ñoù, Thaày thöôøng in nhöõng cuoán kinh nhoû phaùt cho caùc Phaät töû tôùi chuøa tuïng kinh haèng ngaøy.

Quy y vôùi Hoøa-thöôïng Phaùp chuû ñöông thôøi laø ngaøi Thích Maät ÖÙng, ñöôïc Ngaøi ñaët cho phaùp danh laø Haûi Trieàu AÂm.

Thaày saùng laäp gia ñình Phaät töû, môû caùc hoäi tröôûng laõo, thanh thieáu nieân, nhi ñoàng ôû Haø Noäi, Haûi Phoøng. Ngoaøi ra Thaày coøn vieát baøi cho toøa baùo Boà Ñeà cuûa Sö cuï Thích Tueä Nhuaän, döôùi buùt hieäu laø Thích Nöõ Caùt Töôøng Lan. Caùc baøi phaùp raát thöïc teá, ñöa Phaät phaùp vaøo tö töôûng thanh thieáu nieân trong thôøi ñaïi giao thoa giöõa Nho giaùo vaø Taây hoïc ôû nhöõng naêm cuoái cuûa thaäp nieân 40, theá kyû XX.

Naêm 29 tuoåi, thaâm ngoä leõ voâ thöôøng, phöôùc thieän theá gian khoâng theå ñöa ñeán giaûi thoaùt. Thaày xuaát gia vôùi Hoøa-thöôïng Thích Ñöùc Nhuaän, ôû Haø Noäi *(Ngöôøi sau naøy laø ñöùc Ñeä Nhaát Phaùp Chuû GHPGVN)*. Hoøa-thöôïng cho y chæ vaø thoï giôùi vôùi Hoøa-thöôïng Ni Tònh Uyeån, chuøa Thanh Xuaân, laøng Phuøng Khoang, Haø Noäi.

Ñeán naêm 1952, vaâng lôøi Hoøa-thöôïng Boån Sö di cö vaøo Nam. Nhaäp chuùng taïi Ni tröôøng Döôïc Sö, Gia Ñònh, Saøigoøn. Vöøa lo tu hoïc, vöøa haàu meï giaø bò beänh baùn thaân, vöøa laõnh vieäc chuyeân giaûng daïy cho Phaät töû. Thaày tinh trì giôùi luaät, nghe kinh Kim Cang laõnh ngoä ñöôïc toâng chæ nieäm Phaät. Thaày tu quaùn Töù Nieäm Xöù ñeå khai tueä giaùc tænh, sôû ñaéc veà boä kinh Laêng Nghieâm ñeå khai tri kieán Phaät.

Khoaûng naêm 1962, sau khi meï maát, vì muoán baùo hieáu coâng ôn meï, Thaày nhaäp thaát 5 naêm ôû chuøa Vaïn Ñöùc, Thuû Ñöùc, Saøi Goøn. Nhöõng mong nhaäp Nieäm Phaät tam muoäi.

Naêm 1968, Hoøa-thöôïng Thích Thieàn Taâm khai môû toâng Tònh-ñoä ôû thoân Phuù An, Ñöùc Troïng, Laâm Ñoàng. Môøi Thaày veà ñeå cuøng moät soá Ni chuùng thaønh laäp xaõ Hoa Sen, noi göông Toå Hueä Vieãn. Nôi ñaây, Thaày nhaäp thaát taïi tònh thaát Linh Quang, chuyeân taâm nieäm Phaät.

Naêm 1970, Hoøa-thöôïng Thích Thanh Töø môû lôùp tu thieàn 3 naêm ôû Thieàn vieän Chôn Khoâng, Vuõng Taøu. Thaày

laø moät trong 10 vò khoùa ñaàu ñöôïc Hoøa-thöôïng chieâu sinh. Thaày theo khoùa hoïc thieàn ñeå hoã trôï cho coâng haïnh tu Tònh-ñoä. Sau thôøi gian tu taäp, Thaày ngoä ñöôïc toân chæ “Tri voïng voïng tan, chính laø quaùn haïnh Töù Nieäm Xöù”.

Naêm 1973, Thaày trôû veà Tònh thaát Linh Quang, Laâm Ñoàng noái tieáp coâng phu tu nieäm.

Nhöng töø hoaøi bi nguyeän ñoä sanh khoâng boû, Thaày baét ñaàu ñoä chuùng, luùc ñoù chæ coù vaøi chuïc ngöôøi. Ñeán nay ñaõ thaønh laäp 9 chuøa Ni Lieân, Linh Quang, Lieân Hoa, Vieân Thoâng, Höông Sen, Döôïc Sö, Laêng Nghieâm, Baùt Nhaõ vaø Döôïc Sö 2. Ñuû caùc caên cô, giaø treû, lôùn beù cho ñeán ngöôøi taøn taät, treû moà coâi Thaày ñeàu ñöa tay teá ñoä, mong hoï ñöôïc keát duyeân vôùi Phaät phaùp. Phaät töû quy y thì khoâng bieát bao nhieâu maø keå.

Maëc duø giaùc bieát chuùng sanh huyeãn coù, vaãn duøng phaùp huyeãn ñeå ñoä chuùng sanh. Ngaøy ngaøy leân lôùp giaûng daïy, töø saùng ñeán tröa, töø tröa ñeán chieàu, lôøi leõ uyeân baùc, chæ maët phaûi, raên maët traùi. Nhaéc ñi nhaéc laïi, caën keõ töøng lôøi, mong sao cho caùc con thaám nhuaàn kinh phaùp. Lôøi giaûng daïy cuûa Thaày ai nghe cuõng thaáy ñuùng vôùi taâm traïng cuûa mình, hôïp thôøi, hôïp cô, giaûn dò deã hieåu, laïi raát thöïc teá.

Ñoái vôùi ñaïi chuùng, Thaày khieâm cung, giaûn dò, töø hoøa. Nhöng nghieâm khaéc ñöa ñaïi chuùng vaøo khuoân khoå giôùi luaät, noäi quy. Söûa trò nhöõng xaáu aùc, nhöng bao dung

nhöõng loài laàm chæ coát cho ñaïi chuùng thaønh nhöõng baäc phaùp khí trong Phaät phaùp. Thaày moät loøng lo cho ñaïi chuùng, töø tinh thaàn ñeán vaät chaát, hy sinh söùc khoûe thôøi giôø, taän tình töø ñôøi soáng taïm thôøi ñeán roài ñi, tôùi ñôøi soáng ñaïo vò lôïi ích vónh vieãn trong kieáp töông lai. Suoát ngaøy troïn ñeâm khoâng giôø phuùt naøo Thaày ngôi nghæ trong boån phaän töï giaùc giaùc tha.

Taám göông voâ ngaõ vò tha cuûa Thaày, khoâng lôøi leõ naøo keå heát ñöôïc. Haïnh ñöùc cuûa Thaày ñaõ gieo vaøo taâm thöùc chuùng con nhöõng aán töôïng khoù phai. Luùc Thaày ôû Chuøa Lieân Hoa, Bình Thaïnh, TPHCM, hoïc chuùng ñoå veà hoïc phaùp raát nhieàu, khoâng ñuû choã, Thaày söûa laïi phoøng taém laøm choã nghæ cho mình, nhöôøng phoøng mình laøm choã ôû cho ñaïi chuùng. Coøn nhôù nhöõng ngaøy ñoâng giaù reùt ôû xöù laïnh cao nguyeân, ai ai cuõng co ro lo tìm söï an oån cho mình. Rieâng Thaày, aùo meàn aám aùp nhöôøng taát caû cho caùc con, raùp nhöõng taám vaûi thoâ vöøa naëng vöøa chaúng ñuû aám laøm phaàn cuûa mình.

Thaáy ñaøn haäu lai trí keùm tueä ít, Thaày toaùt yeáu laïi nhöõng boä kinh Hoa Nghieâm, Baùt Nhaõ, Laêng Nghieâm, Phaùp Hoa, Luaät Tyø-kheo-ni v.v… lôøi vaên giaûn dò, xaùc thöïc ñeå hoïc chuùng deã naém ñöôïc yeáu chæ cuûa kinh luaät. Maét ñeo kính, döôùi aùnh ñeøn daàu, Thaày mieät maøi ñoïc saùch dòch kinh. Töøng boä kinh Haùn vaên daøy coäm ñaày nhöõng chöõ vôùi boä oùc tuoåi giaø thaät moûi nhoïc, Thaày vaãn heát söùc coá gaéng caëm cuïi dòch sang Vieät ngöõ ñeå ñaøn haäu

lai coù saùch hoïc taäp. Thaày ñaõ bieân dòch, bieân soaïn, toaùt yeáu hôn 100 ñaàu saùch vaø in aán khoâng bieát bao nhieâu maø keå. Moãi moät cuoán saùch vieát ra Thaày khoâng ñeå teân mình bao giôø, maø laáy teân cuûa caùc ñeä töû ñaët vaøo saùch *(sau naøy khi taùi baûn, chuùng con ñaõ maïn pheùp ghi teân Toân Sö vaøo saùch)*. AÁn toáng caùc kinh Di Ñaø, Phoå Moân, Döôïc Sö göûi khaép Baéc Trung Nam, ñeå caùc Phaät töû coù kinh tieáng Vieät. Mang beänh giöït cô treân ñaàu maáy chuïc naêm nhöng chöa töøng vì ñoù maø nghæ ngôi. Naêm 1983, vì muoán laøm cuoán Hai Caùnh Nhaø Ni cho caùc Tyø-kheo-ni môùi thoï giôùi naém vöõng giôùi ñieàu, Thaày ñaõ thöùc suoát caû thaùng.

Moät loøng toân kính Phaät Phaùp Taêng, gaëp baát cöù hình töôïng Phaät naøo Thaày ñeàu thaønh kính ñaûnh leã. Taän tình hoïc phaùp, nghieân cöùu phaùp, truyeàn baù giaùo phaùp, caû ñôøi Thaày neâu cao taám göông vì phaùp queân thaân. Ñoái vôùi Taêng Ni, Thaày khieâm cung, kính troïng, daïy haøng ñeä töû chuùng con suoát ñôøi phaûi thöïc haønh Baùt Kính Phaùp. Daïy chuùng con neáp soáng luïc hoøa, treân kính döôùi nhöôøng, laáy Giôùi Ñònh Tueä laøm söï nghieäp chính cuûa mình.

Thaày thöôøng raên nhaéc chò em phaûi tinh taán tu haønh ñeå ñeàn ôn thí chuû. Ñôøi soáng giaûn dò, tieát kieäm töøng haït gaïo, taám vaûi. Thöôøng raên daïy chuùng con khoâng ñöôïc phung phí vaät duïng Tam-baûo, phaûi bieát yeâu tieác nhö giöõ troøng con maét. Thaày kieäm ñöùc kieäm phöôùc trong töøng haønh ñoäng, 70 tuoåi vaãn töï giaët aùo, giaêng muøng, khoâng phieàn nhoïc moät ngöôøi haàu haï. Maõi ñeán 80

tuoåi, Phaät söï ña ñoan, tuoåi giaø moûi nhoïc, Thaày môùi cho haøng ñeä töû chuùng con trôï giuùp. Ñeán khi giaø laõo, thaân suy yeáu laïi beänh nhöng chöa bao giôø Thaày hieän töôùng moûi nhoïc buoàn phieàn, gaëp ai cuõng nôû nuï cöôøi töø aùi. Ai ñeán gaàn Thaày ñeàu caûm nhaän ñöôïc söï maùt meû töø bi, taát caû bao phieàn naõo ñeàu tieâu tan.

Bôûi vì thaáu ñaït ñöôïc chaân lyù “nhaát thieát chuùng sanh giai höõu Phaät taùnh”, neân con saâu caùi kieán, haøm linh baõo thöùc, caùc loaøi chuùng sanh, ñaõ coù duyeân vôùi Thaày ñeàu ñöôïc thöøa höôûng aân ñöùc Thaày ban boá, ñöôïc thaám nhuaàn phaùp vò. Loøng töø bi cuûa Thaày khoâng chæ nhaân loaïi ñöôïc höôûng maø thaám nhuaàn ñeán töøng coû caây, loaøi vaät. Vôùi chuùng sanh, ñoùi Thaày cho aên, khaùt Thaày cho uoáng, reùt Thaày cho aùo maëc, nieäm Phaät ñeå noù keát duyeân vôùi Phaät phaùp töø ñôøi naøy ñeán ñôøi sau. Thaày raên daïy chuùng con “ñoù chính laø nhöõng huynh ñeä chuùng ta töø kieáp tröôùc, chæ vì moät chuùt loãi laàm phaûi ñoïa laøm thaân choù, neân caùc con phaûi taän tình thöông xoùt”.

Xeáp ñaët cho caùc con trong hieän taïi ñaõ ñuû moïi beà khoù khaên, laïi coøn lo mai naøy, Thaày veà coõi Phaät, caùc con nöông töïa vaøo ñaâu? Thaày laøm chuøa, xaây döïng cho haäu lai nôi aên choán ôû. Nhöng theá söï voâ thöôøng, khoâng beàn chaéc, chæ coù Phaät phaùp môùi laø nôi nöông töïa vöõng vaøng nhaát. Thaày vì ñaøn haäu lai môû ra moät ñöôøng loái tu haønh roõ raøng. Naêm 1988, Thaày vieát moät baøi Di Chuùc, ñeå laïi cho ñaøn haäu lai chuùng con. Ñoù vöøa laø lôøi daën doø, vöøa laø

con ñöôøng tu haønh cuûa baûn thaân Thaày vaø cuõng laø kim chæ nam chæ loái ñöa ñöôøng cho ñaøn haäu lai chuùng con treân böôùc ñöôøng tu hoïc.

  

Qua bao thaêng traàm theá söï, Thaày vaãn nhö nuùi kia baát ñoäng tröôùc caûnh ñôøi daâu beå, vaãn cuùi xuoáng taän löïc ñuøm boïc che chôû, nuoâi döôõng thaùnh chuûng cho haøng ñeä töû chuùng con. Söùc an ñònh cuûa Thaày nhö nuùi cao baát ñoäng tröôùc phong ba cuûa taùm gioù. Trí tueä cuûa Thaày nhö traêng saùng chieáu soi, phaù tan bao haéc aùm cuûa ñôøi sanh töû. Duø noùi bao nhieâu cuõng khoâng ñuû lôøi ñeå taùn döông haïnh ñöùc Toân sö.

Naêm 2009 ngaøy 6 thaùng 7 aâm lòch, Thaày ñeå laïi buùt tích nhö sau:

*Kyù ca kyù coùp*

*Ñoùng goùp neân coâng Nheï nhö loâng hoàng Bay veà Cöïc Laïc.*

*Haøo quang saùng quaéc Vaãy goïi muoân phöông Caùi böôùm con meøo Trôøi ngöôøi muoân loaïi. Mau mau tænh giaác*

*Thoaùt xaùc voâ minh Giaûi nghieäp höõu tình Leân ñöôøng giaûi thoaùt.*

Boán naêm sau ngaøy Sö tröôûng ñeå laïi buùt tích. Muøng

4 thaùng 4 naêm Quyù Tî *(13/5/2013)* laø ngaøy Vía ñöùc Vaên Thuø Boà-taùt, cuõng laø ngaøy Kyû nieäm xuaát gia laàn thöù 64 cuûa Thaày, moät vaàng haøo quang röïc rôõ xuaát hieän treân ñænh thaùp khoaûng töø 8 ñeán 12 giôø tröa.

Tröôùc ngaøy vaõng sanh, Thaày cho bieát ñaõ nhìn thaáy ñöùc A Di Ñaø, ñöùc Vaên Thuø Boà-taùt, Phoå Hieàn Boà-taùt cuøng caùc thaùnh chuùng ñeán ñoùn.

11 giôø 56 phuùt, ngaøy 31 thaùng 7 naêm 2013 *(nhaèm ngaøy 24 thaùng 6 naêm Quyù Tî)*: Thaày thu thaàn thò tòch, hoa sen traéng thaúng vaõng trôøi Taây. Thöôïng thoï 94 tueá theá, 60 haï laïp.

Thí chuû xaây Kim Quang thaùp cuùng döôøng taïi Ni vieän Döôïc Sö, Ñöùc Troïng, Laâm Ñoàng, nôi an nghæ cuoái cuøng cuûa nhuïc thaân traàn theá.

*Thaàn thöùc leân mieàn An Döôõng, Nghieäp chöôùng boû laïi traàn lao. Hoa khai chín phaåm sen vaøng, Phaät ruû nhaát thöøa thoï kyù.*

Trong suoát nhöõng ngaøy tang leã ñeàu coù vaàng haøo quang xuaát hieän treân ñænh thaùp, döôùi söï chöùng kieán cuûa nhöõng ngöôøi tham döï.

Lieân tieáp caùc ngaøy tuaàn thaát cho ñeán tuaàn chung thaát, cuõng ñeàu coù haøo quang xuaát hieän vaø maây nguõ saéc treân baàu trôøi.

Sö tröôûng ñaõ thò hieän voâ thöôøng, ñeå laïi nieàm nuoái tieác khoân nguoâi cho haøng traêm, haøng ngaøn ñeä töû xuaát gia vaø taïi gia treân khaép theá giôùi.

Chuùng con maïo muoäi vieát leân ít doøng ñeå neâu leân moät phaàn naøo coâng haïnh cuûa Toân sö, mong raèng nhöõng ngöôøi höõu duyeân ñöôïc moâng aân phaùp vuõ.

*Nam moâ Kim Quang thaùp, Taøo Ñoäng phaùi, phaùp huùy Haûi Trieàu AÂm, töï Ñaïi Thaønh, hieäu Baùc Teá Töø Hoøa, Ñaïi laõo Sö tröôûng giaùc linh.*

*Chuøa Döôïc Sö, ngaøy 7-7-2014 Traân troïng kính ghi*

*ñeàn ôn phaùp nhuõ*

  

Gaàn ñaây treân khaép ñòa caàu, caùc thöù tai naïn xuaát hieän raát nhieàu. Suy cöùu nguyeân do ñeàu vì aên thòt. Töø nhaân coù quaû, trong quaû laïi coù nhaân, bieát bao giôø heát khoå. Caùi thaûm cuûa saùt kieáp, nhaân loaïi tuy raát sôï nhöng aên thòt vaø saùt sanh thì con ngöôøi laïi raát ham thích.

ÔÛ Trung Hoa, muoán cöùu vaõn kieáp saùt, caùc thieän só laäp hoäi phoùng sanh, mong loøng ngöôøi phaùt khôûi töø bi, khoâng aên khoâng gieát, ngoõ haàu caûm quaû baùo ñôõ caùc

thieân tai. Nhöng caù nhaân chuyeån nghieäp coøn deã, coäng nghieäp cuûa muoân loaøi maø tieâu ñöôïc laø chuyeän khoù khaên, cho neân toùm löôïc nhöõng chuyeän phöôùc toäi, aán taëng khaép caùc xoùm laøng. Nhöõng mong keû thaáy ngöôøi nghe ñoàng giöõ giôùi saùt, aên chay laøm phöôùc ñeå chung höôûng thaùi bình. Moãi khi muoán aên thòt thì trong taâm töôûng, cöù ñaët ñòa vò mình laø con vaät, thaáu ñaùo caùi khoå cuûa noù, laâu ngaøy töï nhieân mieäng, buïng khoâng nôõ ñoøi hoûi. Kính thaàn, teá Toå, phuïng thaân, ñaõi khaùch cuõng duøng chay ñöôïc caû.

Taát caû chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh, ñeàu seõ thaønh Phaät. Phaät thaáy taát caû chuùng sanh ñeàu laø Phaät.

*Kinh Phaïm Voõng noùi:* “Ta laø Phaät ñaõ thaønh. Caùc ngöôi laø Phaät seõ thaønh. Tin nhö vaäy laø ñaõ troïn veïn giôùi phaåm”.

*Kinh Thaäp Thieän noùi:* **“AÊn thòt beänh nhieàu neân töø taâm khoâng saùt”.**

*Kinh Öu Baø Taéc Giôùi:* “Heát thaûy chuùng sanh vì nghieäp saùt neân meäïnh yeåu, tieàn cuûa hao moøn, quyeán thuoäc phaân ly, chòu

caùc tai öông. Xaû thaân naøy roài coøn ñoïa aùc ñaïo”.

*Kinh Laêng Nghieâm daïy:* Ngöôøi aên thòt deâ, deâ cheát laøm ngöôøi, ngöôøi cheát laøm deâ. Cöù nhö vaäy möôøi loaøi sanh roài cheát, cheát roài sanh, cöôùp maïng laãn nhau, cuøng vôùi nghieäp aùc cuøng sanh cuøng töû.

Möôøi loaïi chuùng sanh aên thòt laãn nhau. AÙc nghieäp theo doõi suoát ñôøi vò lai. Vì nhaân duyeân aáy, traûi traêm ngaøn kieáp maõi trong sanh töû.

*Phoå Hieàn Haïnh Nguyeän Phaåm:* **“Chuùng sanh chí aùi thaân maïng. Chö Phaät chí aùi**

chuùng sanh. Cöùu maïng chuùng sanh töùc Phaät maõn nguyeän”.

Ñoïc vaên giôùi saùt cuûa Lieân Trì ñaïi sö nhö uoáng ñeà hoà, moãi chöõ moãi chöõõ thaám vaøo xöông tuûy. AÂm thanh nhaân aùi, caâu caâu caûm ngöôøi. Giôùi saùt hoä sanh, toái thieän coâng ñöùc, vì an oån chuùng sanh, ngöng taét nghieäp saùt. Nguyeän möôøi phöông quaân töû sôùm mau maõnh tænh, khoâng laøm moïi aùc, phuïng haønh chuùng thieän. Theå theo ñöùc hieáu sinh cuûa trôøi ñaát, coi muoân loaïi laø ñoàng baøo chuùng baïn, môùi khoâng phuï taâm töø bi cuûa caùc baäc Thaùnh Hieàn.

# 1.

Ñôøi nhaø Taán, Höùa Chaân Quaân tuoåi treû ham saên baén. Moät ngaøy kia, anh baén truùng moät nai con. Meï nai ôû ñaâu nhaûy xoå ra, khoâng sôï ngöôøi, khoâng sôï teân, aâu yeám lieám veát thöông cho con roài chôït laên ra cheát. Höùa Chaân Quaân mang caû hai xaùc veà nhaø, moå buïng nai meï, thaáy ruoät ñöùt ñoaïn. Höùa Chaân Quaân baät khoùc, hoái haän, boû teân phaù cung, vónh vieãn töø ñaáy khoâng saên baén. Sau laøm quan. Roài töø chöùc, tu tieân, ñaéc ñaïo. Vì thöôøng hieån linh cöùu ñôøi neân ñöôïc vua nhaø Toáng saéc phong laø Thaàn Coâng Dieäu Teá Chaân Quaân.

Heát thaûy chuùng sanh ñeàu naëng tình meï con. Ñau ñôùn sinh ly töû bieät, caûnh ngöôøi caûnh nai khaùc gì?

# 2.

Thôøi Xuaân Thu chieán quoác. Ñaïi töôùng quaân nöôùc Sôû, Döông Do Haøn, laø tay thieän xaï. Moät hoâm cuøng vua ñi saên. Gaëp moät vöôïn giaø, vua ra leänh baén, con vöôïn nhö hieåu tieáng ngöôøi, rôi maät maát hoàn, cöùng thaân khoâng chaïy noåi, chæ ñaønh nöôùc maét traøn treà. Vua Sôû ñoäng loøng, töø ñoù tuyeät boû ngheà saên. Toaøn daân ca tuïng ñöùc vua hieàn minh.

# 3.

Vua Thaønh Thang, thuûy toå nhaø Thöông, moät hoâm du haønh, thaáy moät thôï saên giaêng löôùi boán phía, lôùn tieáng khaán raèng: “Nguyeän loaøi bay treân trôøi giaùng xuoáng, loaøi ñi treân ñaát vaøo ñaây. Caàm thuù boán phöông ñeàu tôùi löôùi naøy”. Vua thaáy

nhö theá, trong loøng khoâng nôõ, nhöng cuõng khoâng muoán chöôùng ngaïi vieäc möu soáng cuûa thôï saên, lieàn tôùi môû ba maët löôùi. Chæ löu laïi moät maët, caûi lôøi chuùc nguyeän: “Nhöõng loaøi ñi veà beân traùi, xin ñöôïc nhö yù. Nhöõng loaøi ñi veà beân phaûi, xin ñöôïc nhö yù. Nhöõng loaøi caàn bay leân cao, xin bay thaúng leân cao. Nhöõng loaøi caàn ôû choã thaáp, xin cöù an veà choã thaáp. Chæ nhöõng con vaät naøo ñaõ heát maïng soáng, xin vaøo löôùi naøy”.

Vua duøng phöông tieän giaùo hoùa ngöôøi ñôøi ñöøng taøn nhaãn, bôùt taïo nghieäp.

# 4.

Ñôøi nhaø Toáng, quan ñaïi phu Coâng Toân Kieàu, moãi khi coù ai bieáu caù töôi, ñeàu sai thaû vaøo moät caùi ao rieâng. Thaáy caù bôi loäi tung taêng, loøng oâng vui thích, chuùc

nguyeän “vaïn söï nhö yù, vaïn söï nhö yù”. Theá môùi bieát chaúng phaûi chæ Phaät giaùo ñeà xöôùng phoùng sanh maø caùc hieàn nhaân nhaø Nho cuõng aùi tieác vaät maïng, laøm laønh tu

ñöùc.

***Caát chaân haï böôùc Neân caàn löu yù.***

***Khoâng haïi vaät nhoû, Baûo toàn töø taâm,***

***Nuoâi döôõng thieân löông.***

(*Thieân löông:* Loøng laønh voán saün coù).

# 5.

Tænh Trieát Giang, gia ñình hoï Tröông töø bi, öa laøm vieäc thieän. Moät buoåi chieàu, con hoaüng bò thôï saên ñuoåi, hoaûng hoát nhaûy böøa vaøo nhaø. Baø Tröông voäi duøng aùo phuû kín, ñôïi thôï saên ñi roài, thaû hoaüng vaøo röøng. Muøa xuaân naêm sau, con hoaüng

hoát nhieân laïi chaïy vaøo nhaø hoï Tröông, duøng söøng moùc vaøo taõ ñang boïc ñöùa beù, mang ñi. Baø Tröông ñuoåi theo ñeán beân bôø ruoäng, boàng ñöôïc con veà. Baø heát hoàn kinh ngaïc, thaáy gian nhaø voán yeáu cuõ nay ñaõ ñoå saäp. Neáu meï con khoâng chaïy ra ngoaøi thì ñaõ cheát caû. Theá môùi thaáy taâm linh giaùc, trí thoâng minh vaø loøng bieát ôn cuûa loaøi vaät. Moät nieäm töø bi quaû laø chaúng thieät thoøi.

# 6.

Ôn ñöùc Thích Ca giaùo hoùa, nhaân loaïi bieát ñeán nhaân quaû baùo öùng. Kinh Kim Quang Minh keå chuyeän: Ven nuùi coù moät caùi ao lôùn. Naêm aáy haïn haùn, ao caïn nöôùc, haøng vaïn caù toâm bò phôi naéng gaàn cheát. Con oâng tröôûng giaû ñi chôi qua ñaáy, voäi trôû veà xin Vua cho möôïn 20 thôùt voi. Laïi

möôïn cuûa caùc quaùn röôïu nhöõng caùi ñaõy da lôùn ñöïng röôïu, ñem ñöïng nöôùc ñoå vaøo ao caïn. Thaáy toâm caù soáng laïi, con oâng tröôûng giaû möøng quaù, nieäm danh hieäu ñöùc Baûo Thaéng Nhö Lai, caàu nguyeän cöùu khoå cho boïn noù. Veà sau, moät buoåi sôùm mai, nhaø oâng tröôûng giaû boãng nhieân saùng röïc. Moät ñoaøn thieân töû töø treân trôøi bay xuoáng, ñem cho tröôûng giaû raát nhieàu chaâu baùu, noùi raèng: “Chuùng toâi laø nhöõng caù toâm ôû caùi ao kia. Nhôø ñöôïc nghe danh hieäu Phaät ñaõ ñöôïc sanh thieân, nay ñeán taï ôn”.

# 7.

Ñôøi nhaø Haùn, Khieáu Döông Baûo, thieân taùnh nhaân töø, thoâng minh lanh leï. Naêm leân 9 tuoåi, thaáy moät chim seû bò cuù voï ñuoåi ñaùnh, bò thöông rôi xuoáng ñaát, kieán caøng

bu laïi ñoát gaàn cheát. Döông Baûo ñem veà, boû vaøo moät loàng tre, nuoâi cho laønh nhöõng veát thöông. Sau khi loâng caùnh ñaày ñuû, chim seû ñöôïc thaû ñi. Moät ñeâm, Döông Baûo moäng thaáy moät ñoàng töû töï xöng laø: “Söù giaû cuûa Vöông Maãu ôû nuùi Boàng Lai bò naïn, ñöôïc aân coâng cöùu soáng. Nay xin ñem boán voøng ngoïc quyù leã taï. Chuùc nguyeän aân coâng con chaùu boán ñôøi laøm quan vinh hieån”. Quaû ñuùng nhö lôøi.

# 8.

Quaù khöù khi haønh Boà-taùt ñaïo, ñöùc Boån Sö thaáy moät dieàu haâu phoùng baét moät boà caâu. Boà caâu sôï haõi bay vuït vaøo loøng Boà-taùt tìm truù aån. Dieàu haâu giaän hoûi: “Boà- taùt cöùu boà caâu, cöôùp mieáng aên cuûa toâi ñeå toâi cheát ñoùi?”. Boà-taùt caét ngay thòt ôû caùnh tay ñeàn chim dieàu haâu.

* **Nhöng ít quaù laøm sao ñuû no? Boà-taùt phaûi caân cho ñuû soá thòt baèng con boà caâu thì toâi môùi chòu.**

Boà-taùt caét maõi maø beân con boà caâu vaãn naëng hôn. Boà-taùt loùc saïch thòt toaøn thaân maø vaãn khoâng ñuû. Dieàu haâu hoûi: Boà-taùt coù aân haän khoâng?

* **Ta khoâng heà hoái tieác.**
* **Ai bieát trong taâm oâng coù hoái haän khoâng?**
* **Neáu ta thaät loøng, nguyeän thaân naøy trôû laïi bình phuïc.**

Vöøa döùt lôøi, quaû nhieân laäp töùc da thòt boài leân nguyeân laønh nhö cuõ. Con dieàu haâu hieän nguyeân hình laø vua Ñeá-Thích, ñænh leã Boà-taùt noùi: “Sôû dó hoùa laøm dieàu haâu, coát ñeå thöû loøng Boà-taùt. Vieäc khoù nhaãn Boà-taùt ñaõ nhaãn, khoù laøm Boà-taùt ñaõ

laøm. Söï vieäc vó ñaïi naøy chöùng toû Boà-taùt saép thaønh Phaät”.

# 9.

Nhaø Toáng, naêm Vaïn Lòch thöù 9. Gia ñình hoï Vu ñem bieáu meï möôøi con löôn. Meï Vu khoâng thích saùt sanh, boû taát caû vaøo caùi lu roài queân maát. Moät ñeâm, moäng thaáy möôøi ngöôøi maëc aùo vaøng ñoäi muõ choùp nhoïn, ñoät nhieân vaøo phoøng quyø xin cöùu maïng. Vu maãu tænh daäy, ñi khaép trong ngoaøi, thaáy chieác lu trong coù baày löôn, nöôùc ñaõ caïn. Baø heát hoàn voäi ñem thaû ra soâng. Hoï Vu ñôøi ñôøi höng thònh.

# 10.

ÔÛ Giang Toâ, gia ñình Tu Moã chuyeân ngheà gieát traâu. Tröôùc khi gieát, Tu Moã keùo

löôõi traâu caét xoeït, ñem nöôùng, coi laø moùn aên tuyeät vôøi. Traâu keâu thaûm theâ, Tu Moã khoâng moät ñoäng taâm. Ngaøy kia, Tu Moã treo con dao gieát traâu treân ngaùng cöûa ra vaøo roài naèm ngay ôû döôùi, nguû say, haù mieäng thôû. Boãng hai con chuoät ruû nhau tôùi caén, daây ñöùt, dao rôùt truùng mieäng, ñöùt ñaàu löôõi, cheát taïi choã.

Nhaân quaû baùo öùng, khoâng phaûi laø lôøi noùi hö voïng. Chuùng sanh meâ muoäi vôùi ta ñoàng theå. Khaép khuyeân ai naáy môû loøng töø thöông xoùt, giöõ giôùi saùt vaø phoùng sanh.

# 11.

Cuõng ôû Giang Toâ, teân Noâng Thaéng Nguyeân ham aên thòt choù. Moät hoâm, neùm con choù ñaõ gieát roài vaøo boàn nöôùc soâi, toan nhoå loâng. Baát chôït choù nhaûy voït leân

caén coå Nguyeân, maùu phun lai laùng. Thuoác men voâ hieäu quaû. Ñuû ba thaùng reân la thoáng khoå roài môùi cheát.

Giaùo huaán con chaùu ngay töø tuoåi thô. Tröôûng döôõng töø taâm chôù thöông toån vaät. Moät nieäm töø bi ñuû laøm Hieàn Thaùnh.

# 12.

Moät Tieân oâng ñang an toïa. Moät chuù seû con reùt coùng rôùt ngay vaøo loøng. Tieân oâng khoâng daùm cuïc cöïa, ngoài cöùng ngaéc nhö chieác caây khoâ ñeå chim an loøng nghæ ngôi söôûi aám.

Ai muoán soáng laâu haõy tu Töø taâm. Ta giuùp loaøi vaät, Trôøi Phaät giuùp ta.

# 13.

Trí Giaû ñaïi sö ñaøo hôn 60 caùi ao ñeå phoùng sanh, döïng bia caám baét caù. Ngaøi khaép khuyeân ngöôøi ñôøi giöõ giôùi saùt.

Vua Chaân Toâng nhaø Toáng, naêm Thieân Hyû, haï chieáu roäng khuyeân laäp ao phoùng sanh ôû caùc am mieáu.

Trieàu Minh, Lieân Trì ñaïi sö cuõng laäp ao phoùng sanh, laøm vaên phoå khuyeán töø taâm giöõ giôùi saùt. Do ñaây ñöùc phong lan toûa, ngöôøi ngöôøi noi göông töø maãn. Con soá khoâng theå keå xieát.

# 14.

Vónh Minh ñaïi sö, huùy Dieân Thoï, thuôû treû laøm quan. Laáy tieàn coâng quyõ mua toâm caù phoùng sanh, bò xöû töû. Vua thaáy ngaøi neùt maët khoan thö khoâng sôï haõi, bieát ñaây

laø baäc ñaïi hieàn, lieàn aân xaù cho ñi xuaát gia. Ngaøi chöùng ñaéc thieàn ñònh, daïy ngöôøi nieäm Phaät, ñöôïc voâ ngaïi bieän taøi. Laâm chung coù raát nhieàu ñieàm laønh, khieán ngöôøi ta tin chaéc Ngaøi ñaõ thöôïng phaåm thöôïng sanh.

# 15.

Toân Chaân Nhaân laø baäc danh y Ñöôøng trieàu, töø bi teá theá. Moät hoâm thaáy luõ treû ñaùnh moät con raén saép cheát. OÂng lieàn chuoäc maïng noù, ñem veà taåm thuoác roài thaû ra ñoàng coû. Vaøi hoâm sau trong luùc tónh toïa, thaáy moät ngöôøi maëc aùo xanh thænh ñaïi sö xuoáng long cung. Long Vöông ñem raát nhieàu chaâu baùu taï ôn ñaõ cöùu soáng con mình. Ñaïi sö töø choái noùi raèng: “Xin cho toâi nhöõng phöông thuoác bí truyeàn ñeå cöùu beänh

theá gian. Ñaáy môùi thaät laø traân baûo hieám coù”. Long Vöông lieàn taëng 36 phöông thuoác. Ñaïi sö trôû veà nhaân gian, cöùu ngöôøi voâ soá.

# 16.

Moät cao Taêng bieát Sadi ñeä töû baûy ngaøy nöõa maõn soá, khuyeân Sadi veà nhaø meï. Taùm ngaøy sau, Sadi trôû veà chuøa, töôùng maïo caûi bieán. Thaày hoûi: Sadi ñaõ laøm coâng ñöùc gì lôùn laém neân ñaùng leõ yeåu soá maø nay tröôøng thoï?

Sadi thöa: “Con ñaâu coù laøm ñöôïc vieäc gì lôùn lao. Chæ treân ñöôøng veà nhaø gaëp möa, thaáy baày kieán bò nöôùc troâi khoán khoå, con ñaõ laáy caønh caây baéc caàu cho ñaøn kieán thoaùt cheát”. Vieäc laøm thaät giaûn dò maø coâng ñöùc khoù nghó baøn.

# 17.

Trieàu Taán, tieåu quan Khoång Duï mua moät con ruøa phoùng sanh. Ruøa xuoáng nöôùc, ngoaùi nhìn Khoång Duï nhö ngoû yù taï ôn roài môùi laën chìm. Veà sau Khoång Duï ñöôïc phong töôùc haàu, laõnh chieác aán hình con ruøa quay ñaàu nhìn laïi. Môùi bieát thieän baùo ñöôïc laøm quan lôùn, chính laø phöôùc quaû cuûa vieäc cöùu ruøa.

# 18.

Khuaát Sö gaëp moät ngöôøi baùn caù. Con caù cheùp nhìn Ngaøi nhö caàu cöùu. Sö lieàn mua thaû xuoáng soâng. Veà sau, treân giöôøng beänh, moäng thaáy Long Vöông baûo: “Maïng Sö ñaõ heát nhöng vì cöùu moät Long töû neân ñöôïc phöôùc, thoï theâm möôøi hai naêm”. Veà sau, Sö khoâng beänh maø hoùa.

# 19.

Ñôøi Toáng, hai anh em Toáng Giao vaø Toáng Kyø cuøng ñoïc saùch. Ñöôïc moät töôùng sö cho bieát: “Em seõ ñoã Traïng Nguyeân, coøn anh cuõng thi ñoã nhöng keùm”. Moät hoâm, Giao coù vieäc ra ngoaøi ñoàng, thaáy moät toå kieán bò nöôùc. Giao duøng moät caønh tre laøm caàu, cöùu ñöôïc voâ soá kieán thoaùt cheát. Naêm ñoù anh em cuøng ñi thi, laïi gaëp thaày töôùng. Thaày töôùng ngaïc nhieân baûo Toáng Giao: “OÂng ñaõ laøm ñaïi aâm ñöùc neân nay töôùng maïo ñoåi thay”. Giao ñaùp: “Baàn nho ñaâu coù naêng löïc gì”. Thaày noùi: “OÂng seõ ôû ngoâi vò cao hôn oâng em”. Quaû nhieân naêm aáy, Toáng Kyø ñoã Traïng Nguyeân. Toáng Giao tuy ñoã döôùi nhöng vì coù ngöôøi tieán cöû neân ñöôïc nhaø vua ñaëc caùch, phong chöùc quan lôùn.

# 20.

Toân Long Töø laø moät taâm ñòa nhaân haäu trong thoân. Heã thaáy caàm thuù bò naïn lieàn tìm heát caùch cöùu giuùp. Chim ñöôïc soå loàng, loøng oâng thö söôùng khoaùi laïc. Vì theá tuy ngheøo maø oâng luoân maïnh khoûe vui veû. Hôn 70 tuoåi, oâng khoâng beänh maø cheát. Khoâng thaân thích, khoâng baïn beø. Daân laøng ñem thi theå oâng ñeå ra ven nuùi. Hoát nhieân ôû ñaâu bay veà ñuû thöù chim, caû ngaøn vaïn con, moû ngaäm ñaát thaû leân töû thi, thaønh moät ngoâi moä. Xoùm laøng ai naáy kinh ngaïc, ngaäm nguøi caûm ñoäng, töï theïn mình khoâng baèng loaøi vaät. Töø ñaáy moïi ngöôøi noi göông hoï Toân, chaêm lo giôùi saùt, phoùng sanh tu phöôùc.

# 21.

Trieàu Taàn, nho sinh Khieáu Mao Baûo mua moät con ruøa raát lôùn, thaû ra soâng. Veà sau Mao Baûo laøm ñaïi töôùng, caàm quaân ra traän, bò ñaïi baïi. Quaân só chaïy taùn loaïn. Mao Baûo cuøng keá, ñaâm ñaàu xuoáng soâng, coù caûm giaùc nhö rôi treân moät taûng ñaù nhoû. Taûng ñaù theo nöôùc troâi ñi phaêng phaêng. Mao Baûo vöøa thoaùt naïn giaëc, vöøa thoaùt naïn cheát chìm. Ñi khoaûng thaät xa, hoøn ñaù daït vaøo bôø. Nhìn laïi, ngaïc nhieân laøm sao, khoâng phaûi taûng ñaù maø laø con ruøa lôùn.

Coå nhaân noùi raèng: “Nhaân quaû baùo öùng nhö boùng theo hình. Chôù cho laø thieän nhoû maø boû qua. Thaät loøng töø bi, khoâng phí moät aân hueä naøo”.

# 22.

Moät chuû quaùn moãi khi thaáy ruoài rôùt vaøo chum röôïu lieàn vôùt ra, laáy vaûi thaám cho chaân caùnh ñôõ öôùt roài thaû ñi. Cöù nhö theá, naêm naøy sang naêm khaùc. Böõa kia, keû gian vu caùo, oâng bò toáng nguïc, khoâng caùch naøo bieän baïch. Quan toøa phaùn quyeát roài laøm bieân baûn. Moät con ruoài bay tôùi baùm vaøo ngoøi buùt. Ñuoåi con naøy ra con khaùc tôùi bu. OÂng khoâng caùch naøo vieát ñöôïc. Phaùn quan thaàm nghi trong ñaây chaéc coù oan tình. Ñeå coâng phu xeùt laïi, tìm ñöôïc thuû phaïm. Noãi oan saùng toû, chuû quaùn ñöôïc tha.

Vieäc ruoài baùo aân, ít ai noùi tôùi. Phaät daïy: “Boø bay maùy cöïa, vi teá coân truøng ñeàu coù taùnh linh. Nhaân quaû baùo öùng ñaâu coøn phaûi ngôø”.

# 23.

Tröông Ñeà Hình moät ñôøi thaúng thaén nhaân töø. Heã coù ñoàng naøo lieàn vaøo chôï mua vaät phoùng sanh. Meänh chung, töï bieát giôø khaéc, baûo ngöôøi nhaø: “Chö Thieân tôùi ñoùn”. Noùi xong vui veû nhaém maét thôû ra.

Quaû baùo cuûa phöôùc nghieäp, ñôøi thònh vui thaùi bình, nhaân daân cuøng muoân vaät thôûû khoâng khí aùi thaân.

# 24.

Ñôøi Ñöôøng, Toå Hueä Naêng bò keû aùc xoay sôû neân taïm aån trong ñaùm thôï saên. Nhöõng luùc vaéng veû, môû löôùi cho thoû, chim v.v... chaïy thoaùt. Nhö theá traûi 16 naêm. Veà sau, Ngaøi kieán laäp Taøo Kheâ ñaïo traøng, ñaïi höng Phaät phaùp. Thieàn phaùi löu truyeàn, nhaäp Thaùnh sieâu phaøm, con soá

raát nhieàu. AÂn ñöùc bao truøm, vónh toûa vaïn theá.

# 25.

Trieàu Ñöôøng, Phan Quaû hoài treû thaáy moät con deâ laïc chuû, aên coû ôû ngoaøi ñoàng. Phan Quaû vaø caùc baïn hôïp söùc baét deâ luøa veà nhaø. Con deâ keâu lôùn. Sôï chuû deâ nghe bieát, Phan Quaû voäi naém löôõi deâ, keùo maïnh ñeán noãi ñöùt. Deâ ñau ñôùn thaûm khoác, ñaày moõm maùu ñoû. Veà ñeán nhaø, caû boïn laøm thòt chung höôûng. Sang naêm sau, boãng nhieân löôõi Phan Quaû teo thuït laïi chæ coøn baèng haït ñaäu. Ngöôøi ta khuyeân Phan Quaû cheùp kinh Phaùp Hoa caàu sieâu cho deâ. Phan Quaû y lôøi, haøng ngaøy kính tin trai giôùi, kieàn thaønh cheùp kinh khoâng giaùn ñoaïn. Moät naêm sau, löôõi Phan Quaû phuïc hoài daàn daàn nhö cuõ. Quan huyeän sôû taïi bieát chuyeän, khen ngöôøi caûi hoái

höôùng thieän, ñaëc caùch cho laøm Lyù tröôûng baûn thoân.

# 26.

*Phaùp Hoa Chaâu Laâm ghi:* Thôøi Ñöôøng Cao Toå, naêm Vuõ Ñöùc, moät noâng phu thaáy con traâu laùng gieàng giaãm haïi ruoäng

mình, laáy daây buoäc löôõi noù, keùo maïnh ñeán noãi ñöùt löôõi. Con traâu mieäng ñaày maùu, tuy ñau ñôùn maø khoâng keâu ñöôïc. Veà sau anh ta cöôùi vôï, sanh moät con trai. Ñöùa beù lôùn leân caâm ngoïng khoâng bieát noùi. Laân bang haøng xoùm ñeàu baûo ñaây laø baùo öùng hieän tieàn.

# 27.

Trieát Giang, Haøm Chaâu, vieân Lyù tröôûng ñeán nhaø moät ngöôøi daân ngheøo ñeå

xeùt thueá. Ngöôøi naøy chæ coù con gaø maùi ñang aáp, ñònh laøm thòt ñaõi khaùch. Lyù tröôûng nhaát ñònh töø choái, xin tha maïng cho gaø. Moät böõa khaùc, coù dòp ñi qua, Lyù tröôûng thaáy moät ñaøn gaø con xuùm xít nhaûy quanh gaø meï, trong loøng khoan khoaùi vui söôùng. Laïi moät böõa khaùc cuõng ñi thu thueá, moïi vieäc xong xuoâi trôû veà. Doïc ñöôøng gaëp moät con hoå giaø. Ñang luùc hoaûng hoát sôï haõi, boãng moät gaø maùi doõng maõnh nhaûy xoå leân maët hoå, moå vaøo hai maét. Hoå baát chôït, vöøa ñau vöøa muø voäi vaøng boû chaïy. Lyù tröôûng thoaùt naïn.

# 28.

Trieàu Minh, Vöông cö só ñoác tín Phaät giaùo, baùi yeát moät vò cao Taêng, baïch: “Hieän nay khaép nôi giaëc cöôùp chieán tranh caùc thöù tai naïn, nguyeän xin daïy caùch cöùu vôùt”.

* **Chæ coù giôùi saùt, phoùng sanh môùi thoaùt naïn. Xeùt toaøn caàu hieän nay chieán tranh, ñoùi khaùt, beänh dòch... nguyeân nhaân ñeàu do saùt nghieäp caûm trieäu. Moät ngöôøi giôùi saùt, moät ngöôøi mieãn naïn. Moät nhaø giôùi saùt, moät nhaø mieãn naïn. Cho ñeán moät thoân, moät huyeän, moät tænh, moät quoác gia cuõng theá. Ngöôøi ñôøi chaùn sôï aùc loaïn, khoâng bieát goác do taâm mình. Chæ caàn giöõ giôùi saùt, phoùng sanh, töï nhieân heát aùch naïn. Thaâm tín thöïc haønh, coâng hieäu laäp töùc. Xöa nay thieän aùc baùo öùng traûi ngay döôùi maét con ngöôøi. Laøm sao coøn nghi ngôø maø chöa quyeát ñònh höôùng thieän?**

# 29.

Trieàu Minh, ñaát Giang Toâ, Thaùi phu nhaân nghieâm trì trai giôùi, phuïng haønh chuùng thieän. Moãi ngaøy leã Phaät tuïng kinh

khoâng heà giaùn ñoaïn. Naêm Suøng Chinh, Ñinh Daäu muøa ñoâng, ngaøy leã chuùc thoï 60 tuoåi, baø thieát trai cuùng Taêng. Bao nhieâu tieàn baïc thaân baèng möøng thoï, baø ñeàu aán toáng kinh saùch. Baø khoûe maïnh an vui, con chaùu ñaày nhaø.

# 30.

Ai Lieãu Trang raát gioûi xem töôùng. Moät oâng quan daét con ñeán caàu xem, bieát con mình yeåu töôùng, toû veû lo buoàn. Moät ñaïo nhaân khuyeân: “Roäng laøm aâm ñöùc lieàn söûa ñöôïc ñònh soá. Caàu aâm ñöùc chæ phoùng sanh laø deã hôn caû”. OÂng quan lieàn laäp nguyeän phoùng sanh, taän löïc cöùu sanh. Phaøm caùc vieäc thieän lôïi ích sinh linh, khoâng moät vieäc naøo oâng coi nheï. Quaû nhieân, con oâng maïnh khoûe bình an. Bieát vieäc naøy, Ai Lieãu Trang raát caûm kích

kinh laï. Töø ñoù xem töôùng cho ai cuõng khuyeân laøm thieän ñeå caûi soá maïng.

Xöa nay phoùng sanh dieân maïng laø söï thöôøng. Ñaõ giöõ giôùi saùt phoùng sanh laïi roäng khuyeân moïi ngöôøi, aét seõ ñöôïc vaïn söï caùt töôøng nhö yù. Thieän thaàn giuùp laønh, phuùc loäc gia taêng.

# 31.

Trieàu Thanh, naêm Ñaïi Quang, quan thaùi thuù Chö Caåm Minh hoài xöa beänh naëng, laäp theä saùm hoái nghieäp chöôùng, cuùng döôøng tu phöôùc. Moät ñeâm, moäng nghe ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà-taùt daïy: “Kieáp tröôùc ngöôi laøm quan nghieâm khaéc. Tuy khoâng taâm rieâng tö nhöng toån nhaân haäu cuõng giaûm phöôùc loäc. Laïi hay saùt sanh neân bò baùo ñoaûn meänh. Nay may maén bieát phaùt theä lôïi nhaân teá vaät. AÂm luaät coõi

u minh chæ phoùng sanh laø theâm thoï, ngöôi neân ñem söùc vaøo vieäc naøy”.

Töø ñoù caû nhaø giôùi saùt phoùng sanh. Chö Caåm Minh daàn daàn khoûi beänh.

# 32.

Trieàu Nguyeân, moät phuù oâng khoâng con, ñöôïc moät ñaïo nhaân daïy: “Kieáp tröôùc saùt nghieäp quaù naëng. Nay phaûi cöùu ñuû taùm traêm vaïn sinh meänh môùi chuoäc ñöôïc toäi. Trung gian khoâng ñöôïc gieát haïi sinh maïng kieán truøng”. Phuù oâng vaâng lôøi. Quaû nhieân veà sau, sanh ñöôïc moät con thi ñoã cöû nhaân.

Do ñaây bieát raèng: Phaùt nguyeän caûi loãi laøm thieän vôùi taâm kieàn thaønh, aét ñònh soá coù chuyeån bieán.

# 33.

Ñaát Toâ Chaâu, Vöông Ñaïi Laâm moät ñôøi yeâu tieác thaân maïng loaøi vaät, thöôøng phoùng sanh. Trong thoân, boïn treû nít baét caù, chim, deá, truøng, v.v... laøm troø chôi. OÂng raên khuyeân, boû tieàn ra chuoäc maïng nhöõng sinh vaät aáy ñeå phoùng xaû. OÂng thöôøng noùi: “Tuoåi treû caàn vun boài myõ ñöùc nhaân töø, aùi tieác vaät maïng, chôù nuoâi döôõng taäp khí taøn nhaãn hieáu saùt”. Caû thoân töø ngöôøi lôùn ñeán treû con ñeàu tuaân phuïng. Veà sau, Vöông Ñaïi Laâm beänh naëng, phaûng phaát nghe tieáng noùi: “Ñaïi coâng ñöùc phoùng sanh khieán nhaø ngöôi taêng thoï ba kyû (1 kyû = 12 naêm)”.

Naêm 97 tuoåi, Vöông Ñaïi Laâm an laønh maø tòch. Naêm ñôøi con chaùu sum vaày.

# 34.

Trieàu Thanh, naêm Ung Chính, tænh Trieát Giang, huyeän Ngoâ Höng, coù teân Ngoâ hay ñaùnh chim baét caù. Ngöôøi ta khuyeân duï theá naøo noù cuõng khoâng nghe, chæ cöôøi nhaït. Veà sau Ngoâ bò nhoït ñoäc. Toaøn thaân moïc ra voâ soá muïn nhoû ræ nöôùc. Gaân thòt hö naùt, naèm thaúng caúng treân giöôøng, reân la keâu khoå. Nhö theá ñeán cheát. Khi saép cheát, töï thaáy ruøa, caù, chim, eách vaøo phoøng, moå thòt anh ta ñeå aên. Ngöôøi vôï bieát ñaây laø oan baùo, do luùc bình sinh ñaõ taøn nhaãn gieát haïi caûm trieäu. Baø goïi caùc con baûo: “Troâng ñaáy maø chöøa nghieäp saùt sanh. Caû nhaø töø nay phaûi giöõ giôùi saùt, phoùng sanh ñeå caàu nguyeän cho vong linh boá ñöôïc giaûi thoaùt”.

# 35.

Nhaø Thanh, naêm Gia Khaùnh. Moät huyeän leänh phu nhaân söûa soaïn coã baøn thaät long troïng ñeå ñaõi khaùch ngaøy sinh nhaät. Ñeâm aáy, phu nhaân moäng thaáy thaàn hoàn vaøo beáp, nhaäp vaøo thaân con heo ñang bò troùi chaët. Ngöôøi ta caàm dao aùn treân ñaàu heo, roài duøng muõi dao nhoïn chích thaúng vaøo yeát haàu. Maùu chaûy nhö suoái. Phu nhaân ñau ñôùn keâu theùt. Ngöôøi ta laáy nöôùc soâi ñoå vaøo thaân heo, moå buïng caét thòt. Phu nhaân thoáng khoå khoâng theå töôûng töôïng. Laïi nhaäp vaøo thaân deâ ñeå chòu caùi thaûm cuûa deâ bò gieát. Xong laïi phuï vaøo thaân gaø, vòt, eách, caù v.v... moãi muõi dao moät thoáng khoå. Cöù theá, phu nhaân laõnh chòu söï caét coå moå buïng, phanh thaây xeù xaùc cuûa töøng con vaät. Hoài tænh laïi, phu nhaân nhôù tôùi tình caûnh trong

moäng, sôï haõi toaùt moà hoâi. Bi thöông hoái haän, lieàn baõi boû böõa tieäc. Töø nay tröôøng trai giöõ giôùi saùt, phoùng sanh tu phöôùc, haêng haùi ít ai saùnh kòp.

# 36.

Trieàu Minh, ñaát Giang Toâ, teân Trieäu ngoài thuyeàn ñi thaêm thaân nhaân. Hoát nhieân thaáy coù moät ngöôøi laï ngoài trong thuyeàn. Nhìn kyõ môùi nhaän ra ñaây laø moät ngöôøi laøm trong nhaø ñaõ cheát töø laâu. Trieäu sôï haõi hoûi: “coù vieäc gì?” Vong boäc ñaùp: “Toâi ôû aâm phuû. Hoâm nay phuïng meänh ñi baét ba ngöôøi. Moät ôû Hoà Quaûng, hai chính laø ngöôøi thaân maø oâng ñi thaêm hoâm nay”.

* **Theá coøn ngöôøi thöù ba?**

Vong boäc ngaäp ngöøng ngaïi nguøng khoâng noùi.

* **Chính laø ta, teân Trieäu, phaûi khoâng?**

Vong boäc gaät ñaàu an uûi: “Vì bình thöôøng caû nhaø aên chay giöõ giôùi saùt neân coù theå giaûi tröø aùch naïn. Toâi thaáy ñaõ coù ngöôøi leân tieáng xin cho oâng. Neáu quaù nöûa ñeâm maø toâi khoâng ñeán nhaø oâng. Ñoù laø oâng ñaõ thoaùt”.

Noùi roài ngöôøi aáy bieán maát.

Trieäu leân bôø, ñeán nhaø ngöôøi thaân. Vöøa tôùi cöûa ñaõ nghe töø trong nhaø voïng ra tieáng khoùc bi ai. Trieäu hieåu ngay, voäi vaøng quay laïi trôû veà nhaø. Ñeâm aáy quaû nhieân Vong boäc khoâng tôùi. Trieäu bình an, soáng theâm hôn 10 naêm nöõa.

# 37.

Tænh Trieát Giang ôû thaønh Nam, moät noâng phu vaùc böøa thaêm ñoàng, thaáy moät

con raén lôùn lieàn quay böøa ñaäp cheát. Naêm sau, ñuùng ngaøy aáy, thaèng beù con moät cuûa anh, moäng thaáy raén caén. Lieàn ñoù boác côn noùng laïnh. Thuoác uoáng voâ hieäu. Cuoái cuøng keâu lôùn moät tieáng, trôïn maét theø löôõi maø cheát. Noâng phu ñau ñôùn vaïn phaàn. Theá laø tuyeät töï khoâng con ñeå troâng caäy veà mai haäu.

# 38.

Ñaát Quyù Chaâu, coù hoï Luïc tuoåi 60 raát thích aên löôn. Moät ngaøy kia vaøo chôï mua löôn. Muoán töï choïn nhöõng con töôi nhaát neân xaén aùo ñeán taän naùch, ñöa tay vaøo vaïi. Baát chôït caû ñaøn löôn nhaát teà nhaûy leân caén chaët caùnh tay oâng ta, ñeo luûng laúng, khoâng rôi moät con. Raêng ngaäp vaøo thòt raát saâu. Hoï Luïc ñau quaù, maët traéng beäch, ngaõ laên xuoáng ñaát. Caû chôï xuùm laïi

xem. Khoâng caùch naøo keùo ñöôïc löôn ra. Ngöôøi ta laáy dao cheùm luõ löôn rôi xuoáng moät loaït. Nhöõng caùi ñaàu vaãn caén chaët. Phaûi phaù vôõ töøng caùi ñaàu môùi xong. Toaøn boä caùnh tay thòt naùt. Hoï Luïc keâu leân moät tieáng, thaûm theâ maø cheát.

# 39.

Ñaát Giang Toâ, ôû ngoaïi thaønh coù nhieàu ao hoà, quanh ñoù caây coái raäm raïp, chim veà raát ñoâng. Teân Vöông giaêng löôùi roài ñi quanh ñoù caàm gaäy xua ñuoåi, chim sôï haõi bay caû vaøo löôùi. Vöông thaâu löôùi ñem veà baét töøng con, laáy ñaù ñaäp cheát. Buoäc tuùm caû laïi mang vaøo chôï baùn. Cöù nhö theá khoâng bieát bao laâu. Cuoái cuøng, Vöông maéc quaùi beänh, toaøn thaân ñau ñôùn. Thuoác uoáng voâ hieäu. Vöông töï caén löôõi baûy laàn, chaûy maùu maø cheát.

# 40.

Ñaát Giang Toâ, hoï Vi gia caûnh baàn khoán, baûn chaát nhaân töø. Saùng saùng daäy sôùm, queùt ven bôø cho oác xuoáng soâng, khoûi bò ngöôøi baét. Nhòn ñoùi queùt caû vaøi möôi daëm ñöôøng, hôn 40 naêm trôøi khoâng giaùn ñoaïn, khoâng quaûn ngaïi moûi nhoïc.

Naêm Long Khaùnh, Ñinh Maõo, ñôøi Minh Toáng, chaùu cuûa oâng laø Vi Theá Naêng moäng thaáy vò Thaàn maëc aùo giaùp vaøng baûo: “Toå phuï nhaø ngöôi laøm phöôùc. Nöông coâng ñöùc aáy, ngöôi seõ ñöôïc quan vò nhaát phaåm”. Veà sau, Vi Theá Naêng ñöôïc phong chöùc Leã Boä Thò Lang. Con chaùu ñôøi ñôøi vinh hieån.

# 41.

Ñôøi nhaø Thanh, naêm Ñaïo Quang thöù

16. Quan phuû Cao Thi Nghieâm ra leänh

caám toaøn daân baét eách, vì eách laø loaøi vaät coù ích cho nhaø noâng. Teân Tröông A Hyû voán vaãn chuyeân ngheà baét eách, ngoan coá khoâng nghe. Moät hoâm möa to, nöôùc leân cao, A Hyû ôû ven bôø soâng baét eách, tröôït chaân cheát ñuoái. Hoâm sau töû thi noåi leân, ngöôøi ta thaáy voâ soá eách tranh nhau ræa aên thòt.

Gieát eách raát laø taøn nhaãn: Cheùm ñaàu, chaët chaân, loät da, chaúng khaùc khoå hình ñòa nguïc. Thænh caùc baäc quaân töû xeùt nghó.

# 42.

Toâ Chaâu coù moät quaùn chuyeân baùn mieán löôn, saùt haïi raát nhieàu thuûy toäc. Moät ngaøy kia, chuû quaùn ra ñi caû ñeâm khoâng trôû veà. Hoâm sau, con chaùu tìm thaáy töû thi ôû ven bôø soâng. Voâ soá löôn caù

vaây quanh ruùc ræa. Daân chuùng bu laïi xem. Ai cuõng sôï haõi aùc baùo cuûa nghieäp saùt sanh.

# 43.

Tænh Trieát Giang, huyeän Gia Höng, coù moät baø laõo daïy con ñi baét cua. Baø laáy laït buoäc cua cho con ñem ra chôï baùn. Laáy ñaây laøm keá möu sinh. Maïng cua bò baét khoâng theå ñeám soá. Moät ngaøy kia baø beänh naëng phaùt cuoàng, laáy daây laït vaãn buoäc cua, thaét moät nuùt boû vaøo mieäng nuoát. Laïi thaét nuùt nöõa, nuoát vaøo. Nuoát heát caùi laït. Keùo ra töøng naác, töøng naác. Keùo ra, keùo ra heát, laïi nuoát vaøo. Nuoát roài laïi keùo ra. Ñôøm daõi hoøa maùu cuøng tuoân. Baø töï noùi: “Ta soáng baèng ñoàng tieàn aùc neân phaûi thoï aùc baùo”. Nhö theá moät thôøi gian baø môùi cheát.

# 44.

Tænh Trieát Giang, moät nhaø buoân goã ñaëc bieät haønh ñaïo aên uoáng. Duø ñaõi khaùch hay töï laøm cho mình, ñeàu xa xæ phi thöôøng. Hoï cheá bieán ra moùn Baùch Ñieåu Trieàu Vöông, nhoài thaät nhieàu ñaàu chim seû vaøo buïng vòt ñem haàm thaät nhöø. Veà sau, boãng bò moät caùi nhoït lôùn ôû löng, boán beà voâ soá nhoït nhoû. Thaày thuoác noùi: “Thöù beänh Baùch Ñieåu Trieàu Vöông naøy, thaàn y taùi theá cuõng khoâng chöõa ñöôïc”. Beänh nhaân ñau ñôùn khoân nhaãn, ngaøy ñeâm reân ræ. Maáy thaùng sau môùi cheát.

Nhöõng ai öa aên thòt neân bieát sôï.

# 45.

Ñaát Giang Toâ, cö daân quanh vuøng möu sinh baèng ngheà baét chim caù, thaønh

tính hieáu saùt. Chæ coù gia ñình Traàn Vaên Baûo öa laøm vieäc thieän. Thaáy ai baét caù, chim lieàn chuoäc ñeå phoùng sanh. Thöôøng khuyeân baûo moïi ngöôøi: “Moät vieäc saùt sanh raát toån thöông loøng töø bi, toån phöôùc giaûm maïng. Baùo öùng raát ñaùng sôï, gaàn thì mình phaûi chòu, xa tôùi con chaùu khoå”. Veà sau, moät ñeâm, nhieàu ngöôøi trong xoùm moäng thaáy hai con quyû, tay caàm nhieàu laù côø, noùi : “Chæ tröø gia ñình Traàn Vaên Baûo”. Ngaøy hoâm sau, caû vuøng maéc naïn oân dòch. Hôn 300 daân thoân cheát. Chæ moät gia ñình Traàn Vaên Baûo hoaøn toaøn bình an, soáng laâu, cheát laønh.

# 46.

Anh thôï caïo hoï Lyù chuyeân aên thòt eách. Moät ñeâm, anh boãng thaáy ñaày giöôøng chieáu, meàn neäm, quaàn aùo, choã naøo cuõng

chæ toaøn eách. Anh lieàn khôi loø boác löûa, ñem caû chaên chieáu y phuïc neùm tuoát vaøo löûa. Quay laïi nhìn treân giöôøng laïi thaáy toaøn eách. Nhö vaäy phaù roái suoát ñeâm heát nguû. Saùng hoâm sau keå chuyeän laïi cho haøng xoùm, anh töï noùi: “EÁch seõ coøn ñeán baùm ñaày thaân toâi”. Ngöôøi ngoaøi khoâng ai thaáy gì, rieâng anh phaøn naøn ñaàu toùc maët maøy choã naøo cuõng eách. Anh caïo saïch toaøn boä loâng treân ngöôøi. Nhöng ñi ñeán ñaâu, ñoái vôùi anh cuõng chæ thaáy eách vaø eách. Anh sai nöõ tyø laáy phaát traàn ñaäp vaøo thaân. Quaàn, aùo, chaên, muøng, anh baét boû vaøo boàn maø ñaäp. Baát an nhö theá, saùu naêm môùi cheát.

# 47.

Ñaát Giang Toâ, coù moät ngöôøi raát thích thòt ba ba. Anh cho raèng thòt naøy meàm

vaø boå tim gan. Chæ caàn coù tieàn laø anh tìm mua ba ba naáu aên. Moät ñeâm, anh moäng thaáy moät ngöôøi aùo ñen ñeán xin tha maïng. Ngaøy hoâm sau, coù ngöôøi bieáu moät con ba ba raát lôùn. Caû nhaø theå theo giaác moäng ñeâm qua, ñeàu khuyeân anh phoùng sanh, boøn moùt moät chuùt phöôùc. Nhöng troâng thaáy ba ba, anh lieàn meâ man queân caû. Ñích thaân ñi moå caét naáu nöôùng, taän tình aên duøng. Xong xuoâi anh nghó ñeán taém röûa. Quaù laâu khoâng thaáy anh ra. Vôï con phaù cöûa vaøo phoøng taém, chaúng thaáy boùng ngöôøi naøo. Thuøng taém toaøn maùu, xöông thòt cuõng naùt heát, chæ coøn môù toùc.

Thöông thay bao nhieâu ñau khoå, kieáp naøy sang kieáp khaùc chæ vì mieáng aên.

# 48.

Tænh Trieát Giang, coù hai nho sinh Ñaøo Thaïch Löông vaø Tröông Chi Haäu cuøng ñi. Giöõa ñöôøng, gaëp ngöôøi ñaùnh caù ñem baùn haøng vaïn con löôn. Hoï Ñaøo muûi loøng noùi vôùi baïn: “Toâi muoán phoùng sanh nhöng khoâng ñuû löïc. Anh coù vui loøng goùp söùc khoâng?”. Hoï Tröông ñoàng yù. Cuøng nhau ñi ñeán caùc nhaø ñeå khuyeán hoùa theâm. Mua ñöôïc caû môù, ñem ñeán chuøa phoùng sanh. Naêm sau, hoï Ñaøo moäng thaáy moät vò thaàn aùo ñoû cho bieát: Anh voán khoâng coù teân trong soå khoa cöû. Chæ vì ñaïi coâng ñöùc phoùng sanh neân seõ ñöôïc vinh hieån.

Quaû nhieân kyø thi aáy, hoï Ñaøo hoï Tröông ñeàu ñoã cöû nhaân.

# 49.

Saùng naøo cuõng uoáng söõa ngoït töø vuù boø maø ra. Ngaøy hai böõa aên, gaïo buøi cuõng do traâu khoå coâng caøy ruoäng môùi coù. Nghó ñeán aân nuoâi soáng ta, laøm lôïi ích cho ta, nôõ naøo gieát chuùng noù?

# 50.

Con heûm hieàn hoøa nôi chò baïn toâi ôû, chôït... daäy soùng. Heûm naøy ñöôïc ñaùnh giaù cao veà neáp soáng vaên hoùa, ñoaøn keát gaén boù, chaët cheõ trong tình laøng nghóa xoùm, vôùi yù thöùc “baø con xa khoâng baèng laùng gieàng gaàn”. Vaäy maø, maàm moáng chia reõ tî hieàm, phaân caùch giaøu ngheøo ñaõ naûy sanh, töø khi moät vò “Phuù oâng thôøi ñaïi” ñeán xaây caát ngoâi nhaø cao taàng ñoà soä ôû ñaàu heûm. Ñaây laø moät “baêng ñaûo” taùch rôøi

vôùi baø con bình dò trong xoùm. Ñaõ vaäy “phuù oâng” coøn ñaåy khoaûng caùch caøng xa hôn, khi oâng ta mang veà moät con beïcgieâ to xuø hung tôïn. Heã thoaùt ra khoûi nhaø laø noù röôït ñuoåi, suûa aåu, caén caøn, gaây kinh haõi cho caû xoùm...

Moät buoåi tröa, khi chaùu Taân – ñöùa con trai lôùn cuûa chò baïn toâi – ñi hoïc veà, vöøa ñaïp xe queïo vaøo heûm, baát thình lình con “hung caåu” voït ra töø coång nhaø, nhaøo tôùi ñôùp vaøo baép chaân, baøn chaân cuûa chaùu. Vôï choàng chò baïn toâi chaïy tôùi, ñieáng hoàn khi thaáy ñöùa con yeâu quaèn quaïi reân la do veát thöông choù caén, maùu me ñaàm ñìa. Baø con tuùa laïi ñôõ naïn nhaân, la où ñoøi ngöôøi chuû cuûa con choù döõ phaûi chòu traùch nhieäm. Baáy giôø, oâng chuû nhaø môùi ñuûng ñænh xuaát hieän, thaûn nhieân noùi: “Caùi gì maø la oâàn theá? Choù nhaø naøy ñaõ coù chích ngöøa. Ai lo

sôï thì töï ñöa ñi khaùm chöõa. Hoaëc cöù... töï do ñi thöa kieän!”. Cuoäc ñaáu khaåu quyeát lieät noå ra. Trong côn ñau nhöùc vaø kinh haõi, chaùu Taân caêm phaãn theùt leân: “Roài, toâi cho caû chuû laãn choù baøi hoïc nhôù ñôøi!”.

Sau maáy ngaøy, cha chaùu ñöa con ñi chöõa trò, veát thöông chöa haún lieàn da, vaäy maø moãi saùng sôùm, chaùu vaãn böôùc khaäp khieãng ñi taäp theå duïc ngoaøi væa heø ñaàu heûm. Chaùu trang bò cho mình caây gaäy goã daøi cöùng chaéc ñeå töï veä vaø coá taâm... phuïc thuø! Saùng naøo, chuû nhaø aáy cuõng môû coång thaû choù cho ra heûm, ra ñöôøng ñeå... phoùng ueá.

Saùng hoâm aáy, con beïcgieâ vöøa voït ra heûm, ñaõ bò hai teân “saên baét choù” töø ñaâu tôùi, aùp saùt xe gaén maùy, neùm voøng saét vaøo coå, keùo tuoát ra ñöôøng. Con vaät keâu ruù maáy tieáng roài ngheïn hoïng. Chaùu Taân coøn

thöông tích ôû chaân, vuït naém chaët caây gaäy xaán tôùi, ñaäp maïnh tôùi taáp vaøo gaõ cöôùp ngoài phía sau. Baát ngôø bò ñoøn quaù ñau, haén loaïng choaïng buoâng rôi chieác voøng saét, voäi “boû choù chaïy laáy ngöôøi”.

Toâi tôùi thaêm chaùu Taân, thaáy con vaät “haéc aùm” tröôùc kia, giôø laïi quaán quyùt chôi ñuøa vôùi aân nhaân cöùu maïng cuûa noù, vôùi caùc con cuûa anh chò baïn. Luùc ñaàu, toâi hôi hoaûng nhöng roài chôït hieåu ra. Qua laàn cheát huït, con vaät hung haêng ñaõ trôû neân hieàn laønh, thaân thieän.

“Coøn oâng chuû cuûa noù thì sao?” – Toâi hoûi.

Anh chò cöôøi vui: “Tieán boä laém roài. OÂng ñaõ “ñoåi môùi tö duy”, ñích thaân ñeán nhaän loãi vôùi chaùu Taân vaø baø con loái xoùm. Quan heä laùng gieàng ñaõ ñöôïc caûi thieän ñaùng keå”.

Toâi nhìn sang chaùu Taân. Moät aán töôïng ñeïp toûa saùng töø caäu trai treû, ñaõ sôùm bieát töï hình thaønh nhaân caùch ñaùng quyù. Baèng taám loøng duõng caûm, bao dung vaø nhaân töø, chaùu ñaõ caûi hoùa ñöôïc con ngöôøi, keå caû con vaät xuaån ñoäng, taïo chuaån möïc caàn thieát cho tình ngöôøi, cho neáp soáng vaên minh trong ñôøi thöôøng toát ñeïp hôn.

# 51.

**Tieåu söû Coà Coä**

***Teát naêm 2000, gia ñình OÂng Hoaøng Trung Kyù ôû Saøi Goøn, gôûi ñeán chuøa Döôïc Sö moät con gaø troáng xin phoùng sanh. Coá Sö tröôûng Haûi Trieàu AÂm tieáp nhaän vaø ñaët teân laø Coà Coä.***

Suoát thôøi gian nhaäp chuùng, saùng naøo Coà Coä cuõng gaùy vang ñuùng giôø thöùc chuùng.

Coà Coä huøng duõng ngang nhieân, caû 10 anh choù ñeàu laám leùt luøi böôùc, khoâng ai daùm tranh aên vôùi Coà Coä.

Coà Coä raát öa mì vaø buùn. Nhöng SC Quaûng Thanh boùc chuoái môøi thì Coà Coä cuõng neå tình aên luoân moät luùc 5 traùi, chieám kyû luïc veà taøi aên chuoái ôû chuøa Döôïc Sö, hôn caû maáy chuù Ruøa. Raát khoaùi ñöôïc vuoát ve neân hay chaïy theo SC Vónh Laïc.

Ngaøy 17/11/2001 (3/10 naêm Taân Tî) boãng nhieân maát tích. Hoùa ra laø Coà Coä bò con oâng Ñaïo ôû trong laøng baét. Sau ñoù, quyù coâ ñi tìm vaø Coà Coä ñaõ trôû veà chuøa Döôïc Sö bình an.

Vì ham doûng tai nghe trì chuù nieäm Phaät neân giôø naøy Coà Coä ñaõ theo Boà-taùt Thaùnh Hieàn vaõng sanh coõi Phaät.

*(Coá Sö tröôûng Haûi Trieàu AÂm vieát)*

## KHUYÊN PHÓNG SANH

***Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm***

**NHAØ XUAÁT BAÛN TOÂN GIAÙO**

53 Traøng Thi - Hoaøn Kieám - Haø Noäi ÐT: 024.37822845 - Fax: 024.37822841

Email: [nhaxuatbantongiao@gmail.com](mailto:nhaxuatbantongiao@gmail.com)

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn

**Giaùm ñoác - Toång bieân taäp**

**....**

Bieân taäp: **....**

Trình baøy & bìa: **Khaùnh Chi**

Söûa baûn in: **Tyø-kheo-ni Baûo Giaùc**

***Ñôn v lieân keát:* Chuøa Döôïc Sö**

***Ña chć:***

**Thoân Phuù An, xaõ Phuù Hoäi, huyeän Ñöùc Troïng, tænh Laâm Ñoàng.**

**\*\*\***

Soá löôïng in: ... baûn, khoå 14,5x20,5cm. In taïi: Soá ÐKXB:

..../CXBIPH/..../TG. Maõ ISBN: QÐXB: 228/QÐ-NXBTG ngaøy

...... In xong vaø noäp löu chieåu naêm 2019.