**53- Truyeän Haùi Hoa Cuùng Döôøng Ñöùc Phaät Ñöôïc Sinh Leân Coõi Trôøi**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-

veä.

Baáy giôø caùc tröôûng giaû giaøu coù trong thaønh ñeàu nhoùm hoïp treân moät suoát nöôùc ñeå

taáu troåi kyõ nhaïc vui chôi. Ñeå laäp hoäi hoa Sa-la neân trong hoäi cöû ra moät ngöôøi vaøo röøng haùi hoa Sa-la veà ñeå laøm voøng hoa. Baáy giôø, treân ñöôøng veà choã hoäi, ngöôøi haùi hoa gaëp Theá Toân vôùi ba möôi hai töôùng toát vaø taùm möôi veû ñeïp, aùnh saùng chieáu khaép nhö traêm ngaøn maët trôøi. Trong loøng vui möøng, vò aáy ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài laáy hoa maø mình haùi ñöôïc raûi leân thaân Ngaøi ñeå cuùng döôøng. Sau khi cuùng döôøng Theá Toân, ngöôøi haùi hoa laïi trôû vaøo röøng ñeå haùi theâm hoa. Trong khi leo, caønh bò gaõy, ngöôøi haùi hoa rôi xuoáng ñaát vaø cheát ngay, ñöôïc sinh leân taàng trôøi Ñao-lôïi laøm vò trôøi coù töôùng maïo khoâi ngoâ khaùc thöôøng, vò trôøi naøy duøng hoa Sa-la ñeå laøm cung ñieän.

Luùc aáy trôøi Ñeá Thích hoûi vò trôøi naøy:

–OÂng ôû ñaâu, ñaõ laøm ñöôïc phöôùc ñöùc gì maø ñöôïc sinh leân taàng trôøi naøy? Vò trôøi ñaùp:

–Toâi ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà, ñi haùi hoa Sa-la ñöôïc gaëp Ñöùc Theá Toân. Toâi ñaõ raûi hoa leân mình Ngaøi cuùng döôøng, nhôø coâng ñöùc aáy, neân toâi ñöôïc sinh leân taàng trôøi naøy.

Trôøi Ñeá Thích thaáy vò trôøi naøy thaân töôùng ñeïp ñeõ, trang nghieâm baäc nhaát, neân noùi keä khen ngôïi:

*Maøu thaân nhö vaøng roøng Chieáu saùng raát xinh töôi Dung maïo thaät ñeïp ñeõ Hôn heát trong caùc trôøi.*

Luùc aáy vò trôøi cuõng duøng keä ñaùp:

*Toâi nhôø aân Ñöùc Phaät Daâng cuùng hoa Sa-la Do nhaân duyeân laønh aáy Nay ñöôïc quaû baùo naøy.*

Vò trôøi noùi keä xong, lieàn cuøng trôøi Ñeá Thích ñeán gaëp Ñöùc Phaät, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài lui laïi ngoài sang moät beân.

Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp cho nghe baèng nhieàu caùch. Taâm yù ñöôïc môû toû, phaù ñöôïc hai möôi öùc taø kieán nghieäp chöôùng, vò trôøi chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn, trong taâm vui möøng, lieàn khen ngôïi Phaät baèng baøi keä:

*Baäc Ñaïi Thaùnh voøi voïi Treân heát khoâng ai baèng Cha meï vaø thaày toå*

*Coâng ñöùc cuõng khoâng baèng. Boán bieån lôùn khoâ caïn*

*Vöôït qua nuùi xöông traéng Ñoùng bít ba ñöôøng aùc Môû ba cöûa giaûi thoaùt.*

Vò trôøi noùi keä xong, böôùc tôùi döôùi chaân Phaät vaø nhieãu quanh Ngaøi ba voøng roài trôû

veà coõi trôøi.

Caùc Tyø-kheo thaáy vieäc aáy roài saùng sôùm hoâm sau ñeán baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ñeâm qua coù aùnh saùng chieáu khaép tinh xaù Kyø hoaøn, ñoù laø aùnh saùng cuûa Ñeá Thích, Phaïm Thieân vöông, boán vò Thieân vöông, hay laø cuûa hai möôi taùm boä Quyû thaàn töôùng?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Khoâng phaûi aùnh saùng cuûa trôøi Ñeá Thích, hay Phaïm thieân, Quyû thaàn, boán vò Thieân vöông, maø laø ngöôøi tröôùc kia ñaõ haùi hoa Sa-la cuùng döôøng Ta, nay ñöôïc sinh leân coõi trôøi, ñem caùc thöù höông hoa ñeán cuùng döôøng Ta. Ñoù laø aùnh saùng cuûa vò aáy.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M