**SOÁ 180**

PHAÄT NOÙI KINH ÑÖÙC PHAÄT KHAÁT THÖÏC TRONG ÑÔØI QUAÙ KHÖÙ

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam taïng Phaùp sö Truùc Phaùp Hoä,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät chi.*

Ñöùc Phaät daïy:

Thôøi quaù khöù coù Ñöùc Phaät vaøo thaønh khaát thöïc cuøng ñoâng ñaûo chö Toân ñeä töû, Boà- taùt. Nhöõng ñeä töû, Boà-taùt naøy ñeàu coù töôùng haûo ñoan chaùnh vaø töø aùi bao dung, moãi ngaøi haønh ñaïo theo baûn nguyeän cuûa mình.

Coù moät baø meï mang thai ñöôïc vaøi thaùng, thaáy Phaät vaø chuùng Taêng soáng ñôøi Thaùnh thieän, baø öôùc nguyeän ñöùa con saép sinh cuûa baø cuõng seõ laøm Sa-moân, ñeä töû cuûa Phaät.

Thaém thoaùt ñaõ ñeán ngaøy sinh, meï troøn con vuoâng ñöùa beù raát xinh ñeïp vaø coù töôùng khaùc ngöôøi. Baø meï aáy voâ cuøng yeâu thöông con, khoâng coøn yù muoán cho con ñi laøm Sa-moân nöõa. Ngay luùc baø tænh ngoä, baø töï noùi vôùi chính mình: “Tröôùc kia ta coù öôùc nguyeän, neáu sinh con, ta seõ cho noù hoïc ñaïo. Nay ñöùa beù ñaõ ra ñôøi, laïi coù töôùng maïo khaùc ngöôøi, noù khieán cho ta caûm thaáy an oån laïi khoâng coøn baát tònh. Ta khoâng theå vì quaù ñoåi thöông con maø traùi vôùi taâm nguyeän tröôùc kia”.

Ñeán naêm ñöùa beù leân baûy, gia ñình laïi ngheøo neân baø meï laøm ñoà ñöïng thöùc aên cho hai ngöôøi vaø ba phaùp y, tay caàm bình nöôùc röûa, baø daãn con ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaûnh leã döôùi chaân Ngaøi, baïch Phaät:

–Xin Ngaøi thöông con cuûa con vaø cho noù ñöôïc laøm Sa-moân, sau naøy ñaéc ñaïo ñöôïc thaân hình nhö Phaät.

Ñöùc Phaät chaáp thuaän cho ñöùa beù laøm Sa-moân. Baø meï ñem bình nöôùc saïch röûa tay cho con. Luùc ñoù coù chín con roàng töø trong mieäng bình chui ra, phun nöôùc roùt vaøo tay chuù beù. Röûa xong, nöôùc coøn thöøa xoái leân ñaàu chuù beù, coøn soùt laïi gioït nöôùc treân ñaàu cuûa chuù beù lieàn hoùa thaønh loïng baùu, traøng hoa che phuû, beân trong coù toøa sö töû vaø treân toøa coù Ñöùc Phaät ngoài. Ñöùc Phaät mæm cöôøi, trong mieäng coù aùnh saùng naêm maøu toûa chieáu möôøi öùc coõi Phaät, chieáu trôû laïi voøng quanh thaân Phaät, nhaäp vaøo ñaûnh chuù beù.

Ngöôøi meï ñem baùt côm, tröôùc daâng leân Ñöùc Phaät vaø trao thöùc aên cho ngöôøi con, lieàn phaùt taâm Voâ thöôïng bình ñaúng. Ñuùng luùc aáy möôøi öùc coõi Phaät bò chaán ñoäng saùu caùch, caùc coõi nöôùc Phaät ñeàu töï nhieân hieän. Luùc aáy, Ñöùc Phaät duøng baùt côm cuûa ngöôøi meï chuù beù daâng cho Ngaøi, môøi chö Phaät vaø Tyø-kheo Taêng hieän tieàn, taát caû ñeàu ñöôïc no ñuû maø baùt côm kia vaãn coøn nguyeân nhö tröôùc. Baø meï chuù beù voâ cuøng hoan hyû, voâ soá trôøi ngöôøi ñeàu ñöôïc Baát thoaùi chuyeån. Khi ñoù maùi toùc chuù beù töï ruïng xuoáng vaø chuù beù trôû thaønh Sa-moân, ngay taïi choã ñöôïc ñòa vò Baát thoaùi chuyeån. Baø meï ñeán baïch Ñöùc Phaät:

–Hoâm nay con troâng thaáy coù ba ñieàu kyø dieäu:

1. Khi con röûa tay cho con cuûa con thì coù chín con roàng phun nöôùc.
2. Röûa xong, nöôùc coøn thöøa xoái leân ñaàu con cuûa con, lieàn hoùa thaønh tröôùng baùu vaø toøa sö töû treân coù Ñöùc Phaät ngoài.
3. Khi Ñöùc Phaät mæm cöôøi, trong mieäng toûa ra aùnh saùng roài nhaäp vaøo ñaûnh ñaàu chuù beù.

Cuùi xin Ñöùc Phaät giaûi thích cho con ñöôïc hieåu. Ñöùc Phaät daïy:

–Chuù beù naøy möôøi boán kieáp sau seõ ñaëng laøm Phaät, ñeàu ñoù ñuû nhöõng hieän töôïng nhö: Chín con roàng phun nöôùc, toøa sö töû, loïng hoa tröôùng baùu, Ñöùc Phaät mæm cöôøi aùnh saùng nhaäp vaøo ñaûnh chuù beù... ñeàu öùng hieän vieäc ñoù.

Baø meï chuù beù nghe lôøi Phaät daïy vui möøng khoân xieát. Veà sau baø ñöôïc laøm meï cuûa Chuyeån luaân thaùnh vöông. Traûi qua baûy traêm ñôøi, kieáp soáng ñaõ heát, chuyeån thaân laøm meï vaø chöùng ñaéc Baát thoaùi chuyeån.

Ñöùc Phaät daïy:

–Luùc aáy chuù beù töùc laø thaân Ta, cho neân hoâm nay Ta ñöôïc coâng ñöùc nhö vaäy.

Taát caû chö Thieân, Long thaàn, Nhaân daân... nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu chöùng ñöôïc Baát thoaùi chuyeån.

Phaät Voâ Nhieät, Phaät Taùnh Khoâng, Phaät Thieân Vöông, Phaät Kim Nhaân.

