LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH

**KINH 1327. THUÙC-CA-LA**1

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû trong vöôøn Truùc, khu Ca-lan-ñaø, thaønh Vöông xaù. Baáy giôø, coù Tyø-kheo-ni Thuùc-ca-la2 ôû trong chuùng Tyø-kheo- ni taïi vöôøn vua, ñöôïc moïi ngöôøi thaønh Vöông xaù cung kính cuùng döôøng nhö A-la-haùn.

Moät hoâm, nhaân ngaøy caùt tinh3, daân chuùng thaønh Vöông xaù tuï taäp ñaïi hoäi vui veû, neân ngaøy ñoù boû soùt, khoâng cuùng döôøng. Luùc ñoù coù moät quyû thaàn vì kính troïng Tyø-kheo-ni aáy neân vaøo trong ñöôøng laøng thaønh Vöông xaù, ñeán töøng nhaø noùi keä:

*Nhaân daân thaønh Vöông xaù, Say söa, nguû meâ meät,*

*Khoâng sieâng cuùng döôøng kia, Tyø-kheo-ni Thuùc-ca.*

*Nhôø kheùo tu caùc caên, Teân goïi Thuùc-ca-la; Kheùo noùi phaùp ly caáu,*

*Nôi Nieát-baøn thanh löông. Thuaän nghe nhöõng lôøi aáy, Suoát ngaøy vui khoâng chaùn. Nöông trí tueä nghe phaùp, Ñöôïc qua doøng sanh töû.*

*Nhö thöông nhaân ñi bieån, Nöông vaøo söùc Maõ vöông4.*

Khi aáy coù moät vò Öu-baø-taéc ñem y cuùng Tyø-kheo-ni Thuùc-ca-la; laïi coù moät vò Öu-baø-taéc ñem thöùc aên cuùng döôøng. Luùc aáy, vò quyû thaàn kia lieàn noùi keä:

*Öu-baø-taéc trí tueä,*

1. S. 10. 9-10. Sukkaø; N0100(327).

2. Thuùc-ca-la 叔 迦 羅 . Paøli: Sukkaø bhikkhunì.

3. Caùt tinh nhaät 吉 星 日 . N0100(327): Leã hoäi sao Caâu-maät-ñaàu 俱 蜜 頭 星 會 . Paøli: komudì, ngaøy raèm thaùng Kattika, hay Ca-ñeà thaùng cuoái muøa möa.

4. Maõ vöông 馬王. Paøli: Valaøhaka, ngöïa thaàn cuûa Chuyeån luaân vöông.

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

*Ñöôïc phöôùc lôïi raát nhieàu; Cuùng y Thuùc-ca-la,*

*Neân lìa caùc phieàn naõo. Öu-baø-taéc trí tueä,*

*Ñöôïc phöôùc lôïi raát nhieàu; Vì cuùng aên Ca-la,*

*Neân lìa söï tích tuï.*

Sau khi vò quyû thaàn kia noùi keä xong, lieàn bieán maát.

M