# SOÁ 173

PHAÄT NOÙI KINH NHAÂN DUYEÂN CUÛA THAÙI TÖÛ PHÖÔÙC LÖÏC

# QUYEÅN 1

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Sa-moân Thí Hoä.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân töø choã ngoài ñöùng daäy, ñeán röøng An-ñaø, ngoài beân moät goác caây. Ngaøi döøng laïi nôi ñaây caû ngaøy, an nhieân thieàn toïa.

Luùc aáy, chuùng Bí-soâ ôû trong röøng nhoùm hoïp nôi moät ngoâi nhaø ngoài theo thöù töï. Ñoù laø Toân giaû A-nan, Toân giaû Vaên Nhò Baùch ÖÙc, Toân giaû A-neâ-laâu-ñaø, Toân giaû Xaù-lôïi Töû...

Caùc chuùng Bí-soâ nhö theá khi ñaõ taäp hôïp ñaày ñuû roài, caùc ngaøi môùi noùi vôùi nhau:

–Moïi ngöôøi ôû theá gian tu taäp nhöõng gì ñeå ñaït ñöôïc nhieàu ích lôïi? Toân giaû A-nan noùi:

–Neáu ngöôøi tu taäp veà haïnh nghieäp saéc töôùng seõ ñaït ñöôïc nhieàu ích lôïi. Toân giaû Vaên Nhò Baùch ÖÙc noùi:

–Neáu ngöôøi tu taäp veà haïnh nghieäp tinh taán seõ ñaït ñöôïc nhieàu ích lôïi. Toân giaû A-neâ-laâu-ñaø noùi:

–Neáu ngöôøi tu taäp veà phöông tieän kheùo leùo seõ ñaït ñöôïc nhieàu ích lôïi. Toân giaû Xaù-lôïi Töû noùi:

–Neáu ngöôøi tu taäp veà haïnh nghieäp trí tueä seõ ñaït ñöôïc ích lôïi.

Khi noùi nhö theá roài, caùc baäc Toân giaû laïi nghó: “Chuùng ta neâu leân nhöõng yù kieán sai khaùc, khoâng gioáng nhau, nhöng moãi yù kieán naøy ñeàu ñöôïc kieán laäp toái thaéng. Neáu ñem nhöõng vaán ñeà naøy ñeán thænh vaán Ñöùc Theá Toân, chaéc chaén Ngaøi seõ giaûng noùi cho chuùng ta vaø chuùng ta seõ phuïng trì theo lôøi daïy cuûa Ngaøi. Vì sao? Vì Ñöùc Theá Toân laø Ñaáng Ñaïo Sö coù theå ñoaïn tröø caùc nghi hoaëc cuûa chuùng ta, cho neân Ngaøi laø Ñaáng Ñaïi Bi. Ví nhö aùnh saùng maët trôøi xoùa tan boùng toái aâm u, duøng Nhaát thieát trí ñeå phaù tröø nghi hoaëc, giaûi tröø löôùi khoå vaø cöùu ñoä chuùng sinh, laøm cho taát caû trôû veà chaùnh ñaïo. Ñöùc Phaät xem moïi loaøi cuõng nhö con moät cuûa Ngaøi. Trong taát caû phaùp ñeàu töï taïi vaø ñem taát caû phaùp laøm lôïi ích (cho quaàn sinh). Ñaáng Ñaïi Maâu-ni toân quyù coù theå chaám döùt söï nghi hoaëc cho taát caû. Ngaøi luoân luoân giaûi tröø moïi hoaøi nghi cuûa chuùng ta. Vì theá chuùng ta neân ñeán thænh vaán Ngaøi”.

Caùc Bí-soâ baøn nhau nhö theá roài, muoán ñeán gaëp Phaät. Luùc aáy Ñöùc Theá Toân ôû trong röøng, duøng Thieân nhó thanh tònh vöôït hôn moïi ngöôøi, nghe caùc thaày Bí-soâ nhoùm hoïp, luaän baøn nhöõng vaán ñeà nhö theá, Ngaøi xuaát thieàn roài ñi ñeán choã caùc thaày Bí-soâ. Caùc thaày Bí-soâ ra tröôùc ngheânh ñoùn Ñöùc Theá Toân, thieát toøa phuïng thænh Ñöùc Phaät an toïa, Ngaøi

baûo caùc thaày Bí-soâ:

–Naøy caùc Bí-soâ, vöøa roài Ta nghe caùc thaày cuøng nhau baøn luaän: “Moïi ngöôøi ôû theá gian tu taäp nhöõng gì ñeå ñaït nhieàu ích lôïi”. Ñaàu tieân A-nan noùi tu taäp veà saéc töôùng seõ ñaït nhieàu ích lôïi, Vaên Nhò Baùch ÖÙc noùi tu taäp veà tinh taán seõ ñaït nhieàu ích lôïi, A-neâ-laâu-ñaø noùi tu taäp veà phöông tieän kheùo leùo seõ ñaït nhieàu ích lôïi, Xaù-lôïi Töû noùi tu taäp veà trí tueä seõ ñaït nhieàu ích lôïi. Khi noùi nhö theá roài, caùc thaày Bí-soâ laïi nghó: “Chuùng ta neâu leân nhöõng yù kieán sai khaùc, khoâng gioáng nhau nhöng moãi yù kieán naøy ñeàu ñöôïc kieán laäp toái thaéng. Neáu ñem nhöõng vaán ñeà naøy ñeán thænh vaán Ñöùc Theá Toân, chaéc chaén Ngaøi seõ giaûng noùi cho chuùng ta vaø chuùng ta seõ thöïc haønh theo lôøi daïy cuûa Ngaøi”. Söï vieäc nhö vaäy, ñuùng khoâng?

Caùc Bí-soâ baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, thaät ñuùng nhö vaäy. Chuùng con cuøng nhoùm hoïp ñeå baøn luaän veà vaán ñeà naøy. Cuùi mong Ngaøi khai môû giaûi thích noãi hoaøi nghi cho chuùng con.

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân vì nhaân duyeân khôûi phaùt naøy neân noùi keä:

*Saéc töôùng, coâng xaûo vaø tinh taán Trong ñoù trí tueä laø toái thaéng Neáu caùc höõu tình tu nhaân phöôùc Seõ ñaït phöôùc quaû lôùn voâ cuøng.*

Noùi keä ñoù xong, Ñöùc Phaät baûo caùc Bí-soâ:

Naøy caùc Bí-soâ, nhö coù ngöôøi ñoái saéc töôùng... theo ñoù maø tu taäp thì chaúng phaûi laø taát caû tröôøng hôïp vaø taát caû luùc ñeàu ñaït ñöôïc nhieàu ích lôïi, ngöôøi naøo tu phöôùc löïc thì trong tröôøng hôïp naøo vaø trong luùc naøo cuõng ñaït nhieàu ích lôïi.

Naøy caùc Bí-soâ, ngoaøi phöôùc löïc naøy Ta khoâng thaáy moät phaùp naøo maø caùc chuùng höõu tình theo ñoù tu taäp ñaït nhieàu lôïi ích. Vì sao? Naøy caùc thaày Bí-soâ, Ta nhôù thôøi quaù khöù coù oâng vua teân Nhaõn Löïc, ôû trong vöông thaønh, kheùo cai trò nöôùc, oai thaàn roäng lôùn, an khang thònh vöôïng, nhaân daân phoàn thònh. Vua coù hoaøng haäu teân Quaûng Chieáu, coù nhan saéc xinh ñeïp voâ cuøng neân ai cuõng thích nhìn.

Moät hoâm, hoaøng haäu vaø vua cuøng gaëp gôõ vui veû chôi ñuøa, do ñoù sinh ñöôïc moät ngöôøi con voùc daùng xinh ñeïp, moïi ngöôøi öa nhìn. Vì coù saéc ñeïp tuyeät haûo, thuø thaéng hôn ngöôøi, ñuû saéc töôùng cuûa coõi trôøi, ñôøi ñôøi thaùi töû naøy troàng nhaân duyeân veà saéc ñeïp, do ñoù, ñaày ñuû saéc töôùng tuyeät ñeïp, neân ñöôïc ñaët teân laø Saéc Löïc.

Tieáp ñeán thôøi gian sau, hoaøng haäu sinh ñöôïc ba ngöôøi con: Ngöôøi thöù nhaát coù ñuû haïnh tinh taán. Ngöôøi thöù hai coù ñuû söï kheùo leùo. Ngöôøi thöù ba coù ñuû trí tueä.

Laïi nöõa naøy caùc Bí-soâ, cuoái cuøng hoaøng haäu Quaûng Chieáu coù moät ngöôøi con gaù thai. Ngaøy aáy, trong cung vua boãng coù caùc loaïi traân baûo töø trôøi rôi xuoáng. Laïi coù caùc loaïi maøn chaâu baùu trang nghieâm vi dieäu cuøng luùc xuaát hieän che treân vua vaø hoaøng haäu.

Vua Nhaõn Löïc troâng thaáy söï kieän hy höõu nhö vaäy raát laáy laøm ngaïc nhieân trong loøng, lieàn cho goïi caùc thaày töôùng hoûi:

–Nhöõng töôùng traïng kyø ñaëc, hy höõu naøy laø nhö theá naøo? Vò thaày töôùng taâu:

–Taâu Ñaïi vöông neân bieát, vöông haäu coù con laø baäc Thaùnh gaù thai, ngöôøi con naøy coù phöôùc lôùn, coù ñuû oai ñöùc vaø danh toát.

Nhaø vua nghe xong voâ cuøng möøng rôõ. Sau ñoù hoaøng haäu Quaûng Chieáu suy nghó vaø

noùi:

–Hay thay! Baây giôø ta muoán ngoài treân toøa sö töû thöôïng dieäu, coù baïch loïng che vaø

caây phaát traàn baùu.

Hoaøng haäu ñem yù naøy taâu vôùi vua, taâm vua sinh vui möøng, ra leänh moïi ngöôøi trong ngoaøi cung thaønh, khaép nôi ñeàu trang nghieâm, trong saïch nhö yù hoaøng haäu muoán, taát caû ñeàu thöïc hieän nhö theá.

Laïi moät hoâm hoaøng haäu suy nghó vaø noùi:

–Nay ta ñeán choã nhieàu vaøng baïc, chaâu baùu vaø ôû treân ñoù, tuøy yù laáy duøng, töï choïn vaøng baïc ñem boá thí cho taát caû moïi ngöôøi ñöôïc ñaày ñuû cuûa caûi chaâu baùu khieán khoâng coù ai bò thieáu thoán.

Vua nghe vieäc naøy, tuøy thuaän theo yù hoaøng haäu. Moät hoâm hoaøng haäu laïi suy nghó vaø noùi:

–Sung söôùng thay, baây giôø ta muoán phoùng thích cho taát caû nhöõng ai bò troùi buoäc, tuø

toäi.

Nhaø vua nghe vieäc naøy, tuøy thuaän theo yù hoaøng haäu, ra leänh trong vaø ngoaøi phoùng

thích taát caû ngöôøi bò troùi buoäc, tuø toäi.

Moät hoâm hoaøng haäu suy nghó vaø noùi:

–Vui thay, baây giôø ta muoán ñi daïo nôi vöôøn caây.

Nhaø vua nghe vieäc naøy, chieàu theo yù hoaøng haäu, haï leänh doïn saïch vöôøn caây ñeå hoaøng haäu daïo xem.

Moät hoâm hoaøng haäu suy nghó vaø noùi:

–Vui thay, baây giôø ta ôû tröôùc moïi ngöôøi trong cung naøy. Do yù nghó ñaây, hoaøng haäu noùi leân lôøi thaønh thaät:

–Neáu ta thaät söï coù phöôùc baùo thuø cuùi xin Thieân nhaân haõy mau cho ta toøa sö töû thuø thaéng, trang nghieâm vi dieäu. Neáu ñöôïc ngoài ôû treân toøa naøy, ta seõ tuyeân thuyeát phaùp yeáu cho taát caû moïi ngöôøi.

Hoaøng haäu noùi nhö theá xong, boãng nhieân chö Thieân hieän ra caùc töôùng hy höõu.

Khi aáy vua Nhaõn Löïc ôû trong cung nghe ñöôïc vieäc naøy lieàn ra leänh khaép caû noäi, ngoaïi vöông thaønh ñeàu phaûi saïch seõ trang nghieâm. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu maëc y phuïc saïch seõ vaø trang söùc xinh ñeïp, moãi ngöôøi ñem traøng hoa, höông quyù ñeán taäp hoïp nôi hoaøng cung. Hoaøng haäu Quaûng Chieáu trang söùc baèng caùc vaät toát ñeïp thuø thaéng vi dieäu, cung taàn quyeán thuoäc theo haàu chung quanh, hoaøng haäu ra tröôùc moïi ngöôøi, töôùng haûo trang nghieâm gioáng nhö Thieân nöõ. Taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñeán chieâm ngöôõng vaø sinh vui möøng.

Khi aáy, vöông haäu ñoái vôùi caùc loaøi höõu tình khôûi taâm Töø, ngöôùc nhìn hö khoâng, duøng gia trì löïc chaân thaät kia thuyeát keä:

*Thieân chuû, nhaân chuû vaø giaûi thoaùt Laø ba phöôùc löïc raát toái thaéng Nay do phöôùc löïc chaân thaät naøy Xin trôøi mau ban toøa sö töû.*

Vöông haäu thuyeát keä xong, trôøi boãng giaùng xuoáng toøa sö töû thaéng dieäu vaø tung raûi hoa ñeïp. Chö Thieân treân khoâng trung raát hoan hyû. Moïi ngöôøi troâng thaáy söï kieän cöïc kyø ñaëc bieät hy höõu ñeàu sinh öa thích, vui veû, cuøng nhau taùn thaùn, thuyeát keä:

*Hy höõu thay ñaïi phöôùc, ñaïi löïc Taát caû moïi ngöôøi nay cuùng döôøng*

*Nhaân gian mong caàu, trôøi thaønh töïu Chæ Thieân phöôùc löïc laø treân heát.*

Khi aáy hoaøng haäu Quaûng Chieáu sinh taâm hoan hyû, ngoài leân toøa sö töû. Luùc hoaøng haäu leân toøa thì treân maët ñaát chaán ñoäng saùu caùch. Toøa sö töû aáy töø ñaát voït leân truï treân hö khoâng, cao khoaûng baûy ngöôøi. Laïi coù caùc traân baûo trang nghieâm thuø thaéng vi dieäu, maøn giaêng che phuû treân toøa. Moïi ngöôøi troâng thaáy töôùng phöôùc löïc toát ñeïp thuø thaéng naøy sinh loøng haân hoan, moãi ngöôøi ñem traøng hoa, höông quyù cung kính chaép tay daâng leân vöông haäu, taâm hoï theâm lôïi laïc, ngoài xuoáng tröôùc toøa, laéng nghe thoï trì lôøi vöông haäu thuyeát giaùo.

Vua Nhaõn Löïc troâng thaáy söï kieän nhö vaäy raát hoan hyû, Ngaøi cuøng caùc quan thaân caän cung kính chaép tay ngoài theo thöù töï. Hoaøng haäu Quaûng Chieáu thuyeát keä:

*Ngöôøi neân tu taäp caùc nhaân phöôùc Nhö theá thöïc haønh chôù giaùn ñoaïn Tuøy theo lôïi laïc khi boá thí*

*Do nhôø phöôùc taïng ñöôïc dieäu laïc.*

Luùc hoaøng haäu thuyeát keä xong, treân khoâng trung töï nhieân coù tieáng ca ngôïi:

–Ngöôøi nay kheùo noùi, kheùo noùi lôøi cao thöôïng.

Trong khoâng trung taáu leân nhöõng aâm nhaïc khaû aùi vi dieäu. Vua Nhaõn Löïc cuøng moïi ngöôøi nghe thuyeát keä, khi aáy töï nhieân trôøi thaû xuoáng y phuïc vaø ñoà duøng trang nghieâm, rôi treân thaân moãi ngöôøi. Nhaø vua vaø moïi ngöôøi ñem y phuïc toát ñeïp naøy daâng leân hoaøng haäu, taát caû cuøng noùi leân lôøi taùn thaùn:

–Kheùo noùi, kheùo noùi!

Ngay khi aáy, Vöông haäu töø nôi toøa sö töû ôû treân khoâng töø töø ñi xuoáng an oån treân ñaát, nhaïc trôøi ngöng troåi, laïi taáu aâm nhaïc nhaân gian. Nhaø vua vaø moïi ngöôøi sinh loøng toân kính, cung phuïng ñaày ñuû vaø raát hoan hyû. Khi aáy hoaøng haäu Quaûng Chieáu trôû laïi trong cung! Sau khi hoaøng haäu vaøo cung, toøa sö töû kia aån maát trong khoâng. Moïi ngöôøi roõ raøng troâng thaáy töôùng laønh nhö treân, hoan hyû taùn thaùn:

–Laï thay, phöôùc löïc ñuû, oai ñöùc lôùn! Laï thay, phöôùc löïc laø quaû ngon ngoït!

Khi aáy, hoaøng haäu ôû trong cung, chaám döùt caùc voïng töôûng suy nieäm, cho ñeán möôøi thaùng troïn veïn, khi bình minh vöøa xuaát hieän thì ñaûn sinh thaùi töû. Thaùi töû coù saéc töôùng ñoan nghieâm, ai thaáy cuõng öa nhìn. Luùc aáy maët ñaát chaán ñoäng saùu caùch, nôi cung vua töï nhieân treân khoâng trung trôøi möa baûy loaïi traân baûo. Noäi, ngoaïi vöông thaønh vaø taát caû khaép nôi ñeàu coù möa caùc loaïi y phuïc trôøi toát ñeïp, trôøi möa hoa voâ cuøng ñeïp ñeõ, vöøa yù. Caây khaép nôi sinh traùi, troå hoa, möa laønh bay laát phaát, röôùi xuoáng nôi nôi, gioù thoåi nheø nheï khaép caû moïi mieàn.

Thaùi töû vöøa sinh ra ñaët yeân treân maët ñaát, töùc thôøi Töù ñaïi Thieân vöông duøng oai thaàn laøm ñaát nöùt ra, voït leân moät toøa sö töû laøm baèng caùc baùu toát ñeïp trang nghieâm ñeå naâng thaùi töû. Thieân chuû Ñeá Thích duøng loïng trôøi vi dieäu vaø möa caùc caây phaát traàn quyù ñeå che treân thaùi töû, Thieân chuùng Ñao-lôïi hoaëc raûi caùc y phuïc trôøi toát ñeïp vaø maøn baùu, möa raûi caùc loaïi traân baûo, hoaëc y phuïc trang nghieâm, hoaëc ñoà trang söùc, ñeïp hoaëc hoa trôøi xanh toát, hoaëc caùc voøng hoa vaø höông boät, höông xoa, hoaëc aâm nhaïc trôøi phaùt ra tieáng ca thaùnh thoùt.

Thieân töû Tyø-thuû-yeát-ma duøng thaàn löïc trôøi laøm cho khaép nôi trong, ngoaøi thaønh khoâng coøn nhöõng thöù gai goác, ñaù soûi, maø ñöôïc traûi luïa theâu, trang nghieâm ngoïc anh laïc, ñöôïc döïng caùc traøng phan quyù vi dieäu, khaép nôi ñeàu röôùi nöôùc höông chieân-ñaøn trong saïch, caùc bình hoa haûo haïng ñöôïc ñaët giaùp voøng chung quanh, raûi caùc loaïi hoa, cho ñeán trang hoaøng taát caû nhöõng gì laøm vui loøng ngöôøi. Laïi coù moät traêm voi lôùn töø nôi ñoàng

troáng töï nhieân ñi vaøo cung vua, ñöùng ôû nôi chuoàng. Laïi coù moät traêm con traâu ñi ñeán caùnh ñoàng, khoâng duøng caøy böøa, töï nhieân döïa vaøo thôøi tieát taát caû haït gioáng seõ töï chín muoài. Laïi ôû döôùi toøa sö töû coù naêm kho taøng lôùn chöùa ñaày chaâu baùu, môû cöûa kho taøng laáy duøng tuøy tieän, khoâng bao giôø heát.

Laïi nöõa, taát caû nhöõng höõu tình oan ñoái khi aáy chæ trong thoaùng choác ñeàu höôùng veà taâm Töø. Luùc ñoù, thaùi töû do söùc tuùc maïng sinh ra oai ñöùc thaàn thoâng roài, lieàn quan saùt boán phöông, noùi keä:

*Ngöôøi neân tu taäp caùc nhaân phöôùc Nhö theá thöïc haønh chôù giaùn ñoaïn Tuøy thôøi öa thích haønh boá thí*

*Do nôi phöôùc taïng ñöôïc dieäu laïc.*

Luùc aáy, trong khoâng trung rieâng coù moät soá chö Thieân, thaáy vieäc phöôùc löïc quaûng ñaïi thaàn thoâng, oai ñöùc hy höõu thuø ñaëc naøy, sinh ra vui möøng, thaân taâm yeâu thích, cho neân phaùt khôûi phöôùc oai löïc, thuyeát keä:

*Töù ñaïi Thieân vöông, caùc Thieân töû Thieân chuû cuûa Ñao-lôïi thieân cung Caùc phöôùc löïc kia quyù voâ cuøng*

*Thaáy ñöôïc thaéng phöôùc sinh hoan laïc.*

Khi aáy, vua Nhaõn Löïc cuøng caùc cung taàn, thò veä, quyeán thuoäc, ñaïi thaàn kyø cöïu..., thaáy roõ töôùng caùt töôøng thuø thaéng nhö theá, ñeàu laáy laøm ngaïc nhieân, noùi:

–Laï thay! Thaùi töû coù phöôùc löïc lôùn. Laï thay! Thaùi töû coù ñuû danh xöng lôùn. Nay sinh trong coõi ngöôøi môùi coù töôùng traïng caùt töôøng, quaûng ñaïi, thuø thaéng cuûa coõi trôøi nhö theá ñoàng thôøi xuaát hieän.

Nhaø vua vui möøng vaø raát yeâu thöông con, ngaøi ra leänh cho ngöôøi thuû kho:

–Caùc ngöôi haõy môû kho taøng cuûa ta, xuaát taát caû vaøng baïc, chaâu baùu, ta seõ boá thí vaø chuùc laønh cho taát caû moïi ngöôøi, khieán cho hoï ñeàu ñöôïc cuûa caûi, chaâu baùu, ñaày ñuû. Moïi ngöôøi vì ta ca ngôïi ñieàu thieän vi dieäu, laøm söï phöôùc, sau ñoù ta nguyeän ñôøi ñôøi tích taäp thaéng phöôùc caùt töôøng. Baây giôø ta ñaët teân cho thaùi töû.

Nhaø vua noùi vôùi caùc quan caän thaàn:

–Nay chuùng ta neân ñaët teân cho thaùi töû laø gì? Caùc vò ñaïi thaàn phoø taù taâu:

–Taâu ñaïi vöông, khi thaùi töû môùi sinh, xuaát hieän nhieàu ñieàu phöôùc löïc caùt töôøng thuø thaéng. Vì theá neân ñaët cho thaùi töû laø Phöôùc Löïc.

Nhaø vua lieàn truyeàn leänh ñaët teân cho thaùi töû laø Phöôùc Löïc vaø giao thaùi töû cho taùm vò nhuõ maãu: hai vò lo vieäc boàng beá, hai vò lo vieäc buù môùm, hai vò lo vieäc taém röûa, hai vò lo vieäc chôi ñuøa. Taùm vò nhuõ maãu naøy chaêm soùc thaùi töû ñuùng thôøi, nuoâi naáng, cho buù, taém röûa vaø chôi ñuøa... Ngoaøi ra coøn coù caùc nhaïc cuï toát ñeïp, cung caáp taát caû, cho thoï duïng ñaày ñuû, mong sao thaùi töû choùng lôùn.

Nhö hoa sen tinh khieát soáng ôû ao hoà, thaùi töû daàn daàn lôùn leân, hoïc taäp caùc saùch, nghieân cöùu nghóa lyù saâu xa vi dieäu nôi caùc baäc thaày doøng doõi Saùt-ñeá-lôïi, cho ñeán taát caû caùc baäc hoïc giaû, caùc moân hoïc ñeàu thoâng ñaït, nhöng thaùi töû thaâm tín, hieàn thieän, noäi taâm thanh tònh, moïi haønh vi cuûa ngaøi luoân haøm chöùa loøng bi maãn töï lôïi, lôïi tha. Ñoái vôùi phaùp töï taïi, thöông xoùt, cöùu vôùt loaøi höõu tình, laøm caùc vieäc boá thí, khoâng heà chöùa ñeå. Thaùi töû buoâng xaû taát caû, khoâng coù moät maûy may naøo maø khoâng xaû boû.

Neáu coù Sa-moân, Baø-la-moân, ngöôøi baàn cuøng coâ ñoäc, nhöõng ngöôøi ngheøo thieáu xin aên, hoaëc coù ngöôøi ñeán xin maùu thòt thaân mình, thì khi aáy thaùi töû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñeán xin, lieàn khôûi taâm Töø quaùn nhö hö khoâng vaø suy nghó: “Vui thay, nay ta seõ laøm cho ngöôøi ñeán xin ñöôïc maõn nguyeän, tuøy thuaän thí cho, huoáng laø vaøng baïc, chaâu baùu, thöïc phaåm, y phuïc, traøng hoa, höông xoa, caùc thöù ngoïa cuï... vaø taát caû caùc vaät caàn duøng. Ta nguyeän taát caû nhöõng gì ta nghó ñeàu xuaát hieän ñeå ta boá thí cho taát caû moïi ngöôøi ñeán xin, khieán yù nguyeän cuûa ta thaønh töïu vieân maõn”.

Vì thaùi töû ñaày ñuû phöôùc ñöùc cho neân danh xöng lan khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà, döôùi ñeán Long cung, treân suoát coõi Phaïm thieân, taát caû ñeàu nghe.

