**SOÁ 544**

KINH BIEÄN YÙ TRÖÔÛNG GIAÛ TÖÛ SÔÛ VAÁN

*Haùn dòch: Ñôøi Haäu Nguïy, Sa-moân Phaùp Traøng.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät cuøng vôùi moät vaïn vò Boà-taùt vaø moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò Sa-moân, ôû taïi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân thöôøng giaûng noùi phaùp cho voâ soá ñaïi chuùng cuøng vaây quanh.

Khi aáy, ôû trong thaønh coù con cuûa ñaïi Tröôûng giaû teân laø Bieän YÙ vaø naêm traêm ngöôøi con cuûa caùc Tröôûng giaû khaùc, moãi ngöôøi ñeàu ñem theo naêm traêm ngöôøi haàu cuøng nhau ñi ñeán choã Ñöùc Phaät. Ñeán nôi, cung kính, ñaûnh leã saùt chaân Phaät, roài ngoài sang moät beân.

Luùc aáy, Bieän YÙ (con ñaïi tröôûng giaû) thaáy moïi ngöôøi ñeàu ngoài yeân, môùi nöông theo oai thaàn cuûa Ñöùc Phaät, töø choã ngoài ñöùng daäy, söûa laïi y phuïc, trang nghieâm ñeán ñaûnh leã tröôùc Ñöùc Phaät, roài quyø goái chaép tay, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Con coù ñieàu muoán thöa hoûi, cuùi mong Ñöùc Theá Toân thöông xoùt giaûng giaûi cho con. Ñöùc Theá Toân laø Ñaáng Chí Chaân, thaàn thoâng bieán hoùa, ñaïo ñöùc khoâng gì hôn, ôû trong ba coõi tìm caùch giaûng giaûi, daãn daét, cöùu ñoä chuùng sinh, khieán cho hoï ñeán vôùi giaùo phaùp cuûa Ñöùc Phaät. Nhöng veà sau, vaøo ñôøi aùc naêm tröôïc, bò ba ñoäc soâi suïc, thieâu ñoát, khoâng coøn traät töï treân döôùi, ñoái xöû nhau vôùi

loøng aùc ñoäc. Thôøi ñieåm aáy, caùc haøng vua chuùa, quaàn thaàn vì tham lam ngoâi vua maø khôûi binh ñaùnh nhau, gaây neân caûnh cheát choùc, luùc aáy tai hoïa aäp ñeán daân laønh. Neáu boán chuùng ñeä töû Phaät, nhôø aân ñöùc cuûa Phaät maø ñöôïc vaøo ñaïo, beà ngoaøi tuy maëc aùo phaùp nhöng trong loøng ganh gheùt khoâng coù söï kính thuaän, trôû laïi cheâ bai laãn nhau, hieån baøy vieäc xaáu, ngaên chaän vieäc toát, cao ngaïo coi khinh ngöôøi khaùc thì nhöõng haïng ngöôøi naøy ñeàu laø phaàn töû ôû trong ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh, chæ vì lôïi ích moät luùc maø khoâng bieát tai hoïa bao kieáp veà sau. Theá thì phaûi duøng phöông phaùp gì ñeå giaùo hoùa hoï? Cuùi xin Ñöùc Theá Toân trình baøy ñaày ñuû nhöõng phöông phaùp giaùo hoùa, ñeå cho nhöõng ngöôøi ôû ñôøi vò lai nhôø phöôùc ñöùc aáy maø thoaùt khoûi ba ñöôøng aùc, an vui vónh vieãn.

Ñöùc Phaät khen:

–Laønh thay, laønh thay! Naøy Bieän YÙ! OÂng ñaõ ñöùng tröôùc Ñöùc Theá Toân taïo neân tieáng gaàm cuûa sö töû, thöa hoûi veà phöông phaùp khai hoùa cho taát caû, ñeå nhöõng keû hung aùc, ngu si ôû ñôøi vò lai, nhôø phöông phaùp aáy maø ñöôïc an vui. Nhöõng ñieàu oâng muoán hoûi, chôù coù hoaøi nghi, Nhö Lai seõ vì oâng maø phaân bieät giaûng noùi.

Bieän YÙ laïi thöa hoûi Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân! Vì nhaân duyeân gì maø ngöôøi ta ñöôïc sinh leân coõi trôøi? Vì nhaân duyeân gì sinh trong loaøi ngöôøi? Vì nhaân duyeân gì ñoïa vaøo ñòa nguïc? Vì nhaân duyeân gì bò ñoïa trong loaøi ngaï quyû? Vì nhaân duyeân gì bò ñoïa trong loaøi suùc sinh? Vì nhaân duyeân gì ñöôïc sinh vaøo haøng toân quyù, ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng? Vì nhaân duyeân gì sinh trong haøng toâi tôù bò ngöôøi sai khieán? Vì nhaân duyeân gì sinh trong haøng thöù daân, nhöng hôi mieäng laïi thôm tho, saïch seõ, thaân taâm thöôøng an vui, khoâng bò cheâ bai, ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi? Vì nhaân duyeân gì ñöôïc sinh trong loaøi ngöôøi, nhöng thöôøng bò ngöôøi khaùc gheùt boû, cheâ bai, hình daùng xaáu xa, thaân taâm khoâng yeân oån, thöôøng lo laéng, sôï haõi? Vì nhaân duyeân gì sinh ôû nôi thöôøng ñöôïc gaëp Phaät, nghe phaùp, vaâng giöõ giôùi luaät, gaëp gôõ haøng tri thöùc, ñaït ñöôïc taâm thieän? Neáu laøm Sa-moân thì thöôøng ñaït ñöôïc ñieàu mong muoán? Nhöõng ñieàu con hoûi nhö theá, cuùi xin Ñöùc Theá Toân phaân bieät, giaûng giaûi, khieán cho moïi ngöôøi ôû trong chuùng hoäi naøy ñeàu ñöôïc nghe chaùnh giaùo, mong cho taát caû ñeàu ñöôïc cöùu giuùp ñeán choã an vui.

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

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Bieän YÙ! Haõy laéng nghe vaø kheùo suy nghó. Ta seõ vì oâng giaûng noùi veà phaùp vi dieäu caàn thieát. Coù naêm vieäc, ai thöïc haønh seõ ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Taâm thöông yeâu, khoâng gieát haïi chuùng sinh, traùi laïi bieát nuoâi döôõng maïng soáng loaøi vaät, ñeå cho chuùng ñöôïc an oån.
2. Hieàn laønh, khoâng troäm caép taøi vaät cuûa ngöôøi khaùc, traùi laïi phaûi bieát boá thí, khoâng tham lam keo kieät, cöùu giuùp nhöõng keû khoán khoå.
3. Trong saïch, khoâng phaïm vaøo thaân theå ngöôøi nam hoaëc ngöôøi nöõ, sieâng naêng aên chay giöõ giôùi.
4. Coù loøng tin ngay thaúng, khoâng löøa doái ngöôøi khaùc, giöõ gìn boán loãi cuûa mieäng, khoâng ñöôïc tham lam, doái traù.
5. Khoâng ñöôïc uoáng röôïu, khoâng taïo ñieàu kieän ñeå mieäng gaây ñieàu khoâng toát. Ñoù laø naêm vieäc, laøm ñöôïc seõ sinh leân coõi trôøi.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Khoâng gieát, ñöôïc soáng laâu Khoâng beänh, thöôøng khoûe ñeïp Taát caû sinh coõi trôøi*

*Thaân vui, aùnh saùng toûa. Khoâng troäm, thöôøng giaøu sang Cuûa caûi töï nhieân ñuû*

*Cung ñieän baèng baûy baùu Loøng luoân ñöôïc an vui. Nam nöõ khoâng tham ñaém Thaân thôm, theå trong saïch*

*Thöôøng sinh thaân ñoan nghieâm Ñöùc haïnh töï saùng ngôøi.*

*Khoâng doái, hôi mieäng thôm Noùi naêng thöôøng thoâng suoát Luaän baøn luoân troâi chaûy Lôøi noùi nhieàu ngöôøi nghe.*

*Röôïu, thòt khoâng ñöôïc duøng YÙ khoâng bò roái loaïn*

*Duø sinh ôû nôi ñaâu*

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

*Trôøi, ngöôøi thöôøng theo haàu. Khi ngöôøi aáy qua ñôøi*

*Hai laêm vò thaàn lôùn Naêm phöôùc töï nhieân ñeán AÙnh saùng raát raïng ngôøi.*

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, neáu ai laøm ñöôïc seõ sinh trong loaøi ngöôøi. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Boá thí cuûa caûi cho keû khoán khoå.
2. Giöõ giôùi, khoâng phaïm möôøi ñieàu aùc.
3. Nhaãn nhuïc, khoâng laøm naùo loaïn taâm yù chuùng sinh.
4. Tinh taán, khuyeán hoùa, khoâng ñöôïc bieáng nhaùc.
5. Nhaát taâm giöõ troïn trung hieáu.

Ñoù laø naêm vieäc, laøm ñöôïc seõ sinh trong loaøi ngöôøi, seõ ñöôïc giaøu sang, soáng laâu, oai ñöùc ñoan nghieâm… ñöôïc laøm vua trong loaøi ngöôøi, ñöôïc taát caû cung kính haàu haï.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Boá thí ñöôïc giaøu sang Tieàn cuûa luoân dö giaû Thöôøng sinh nôi toân quyù Höôûng taøi saûn cuûa cha. Thöôøng giöõ giôùi ñaày ñuû Laõnh thoï ba ngoâi baùu Heát loøng khoâng laøm aùc Ñeå maïng soáng ñöôïc laâu.*

*Nhaãn nhuïc, khoâng phieàn ai Khoâng töùc giaän ngöôøi naøo Bò ñaùnh, khoâng ñaùnh traû Thöôøng sinh nôi ñoan chaùnh.*

*Sieâng naêng khoâng bieáng nhaùc Luoân nhôù haïnh phaûi laøm Thöôøng sinh nôi quyeàn quyù Ñöôïc laøm töôùng trieàu ñình.*

*Moät loøng khoâng thoaùi chuyeån*

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

*Trung tín nhôù kyõ caøng Phuïng söï caùc toân tröôûng Sinh nôi khoâng khoå nhoïc. Thöïc haønh naêm vieäc naøy Ñôøi sau ñöôïc laøm vua Saéc taøi ñeàu ñöùng ñaén Töôùng duõng maõnh töï coù.*

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, neáu ai laøm theo thì khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, traûi qua öùc kieáp môùi ra khoûi. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Khoâng tin coù Phaät, Phaùp, Taêng, cheâ bai khinh thöôøng, huûy hoaïi Thaùnh ñaïo.
2. Ñaäp phaù töôïng Phaät, chuøa chieàn, toân mieáu.
3. ÔÛ trong boán chuùng maø trôû laïi cheâ bai laøm haïi nhau, khoâng tin toäi loãi, tai hoïa, khoâng coù taâm toân kính nhöôøng nhòn.
4. Thöôøng choáng ñoái nhau, khoâng bieát keû treân ngöôøi döôùi, vua toâi, cha con khoâng hoøa thuaän nhau.
5. Ñôøi vò lai coù ngöôøi muoán tu ñaïo, ñöôïc tu ñaïo roài laïi khoâng vaâng theo lôøi daïy cuûa sö tröôûng, töï cho mình laø hôn heát, khinh khi, cao ngaïo, cheâ bai sö tröôûng.

Ñoù laø naêm vieäc, neáu ai laøm thì cheát bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, xoay vaàn maõi trong ñoù, khoâng coù kyø haïn ra khoûi.

Ñöùc Theá Toân beøn noùi keä:

*Ngöôøi ngu si ôû ñôøi*

*Khoâng tin Phaät, Phaùp, Taêng YÙ ngu muoán huûy hoaïi*

*Baûo Phaät khoâng thaàn löïc. Gaëp caùc vieäc thieän, aùc Neân taïo ra caùc toäi*

*Ñaäp phaù ñeàn thôø thaàn Lôïi ít, maéc toäi nhieàu. Ñôøi sau trong boán chuùng OÂm loøng ñoäc gheùt ganh Vì danh lôïi haïi nhau*

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

*Khoâng bieát sau toäi naëng. Nhöõng ngöôøi aùc ôû ñôøi Cha, con ganh gheùt nhau Vì cuûa caûi, lôïi danh Khoâng coù taâm kính thuaän. Vò lai nhöõng ngöôøi aùc Neáu coù laøm Sa-moân Khoâng vaâng lôøi thaày daïy Cheát maéc toäi raát naëng.*

*Ngöôøi taïo naêm vieäc naøy Toäi hoï noùi khoâng heát ÖÙc kieáp trong ñòa nguïc*

*Chö Phaät khoâng theå cöùu.*

Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, ai laøm seõ bò ñoïa trong loaøi ngaï quyû. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Tham lam keo kieät, khoâng muoán boá thí cho ngöôøi khaùc.
2. Troäm caép, khoâng haàu haï nuoâi döôõng cha meï.
3. Ngu si, khoâng coù loøng thöông.
4. Gom giöõ cuûa caûi vaät duïng, khoâng daùm aên maëc.
5. Khoâng cung caáp cho cha meï, anh em, vôï con, toâi tôù.

Ñoù laø naêm vieäc, neáu ai laøm thì khi cheát seõ bò ñoïa trong loaøi ngaï

quyû.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Keo kieät khoâng boá thí Khoâng nuoâi döôõng cha meï Gom chöùa sôï boû soùt Khoâng thöông keû yeáu giaø. Vôï con vaø toâi tôù*

*Thaûy ñeàu khoâng cung caáp Giöõ taøi saûn ñeán cheát*

*Ñoïa ngaï quyû raát khoå. Thaân khoâng coù aùo maëc Buïng lôùn, coå nhö kim Ñi kieám aên khaép nôi*

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

*Ñoàng soâi roùt vaøo mieäng. Khoâng muoán uoáng nöôùc ñoàng Vaû mieäng, eùp phaûi uoáng*

*Moät nguïm vaøo trong buïng Gan, ruoät, phoåi… chín nhöø. Chòu khoå nhoïc nhö theá Traûi qua maáy vaïn naêm*

*Heát toäi môùi ñöôïc ra*

*Sinh laøm ngöôøi ngheøo heøn.*

Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, ai taïo ra thì bò ñoïa trong loaøi suùc sinh. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Phaïm giôùi, leùn troäm caép.
2. Maéc nôï nhöng choáng cöï khoâng traû.
3. Thích gieát haïi ñeå nuoâi döôõng thaân mình.
4. Khoâng thích nghe vaø laõnh thoï kinh phaùp.
5. Luoân vieän côù vieäc boá thí, aên chay giöõ giôùi laø khoù laøm ñeå keát duyeân vôùi ñôøi.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Thöôøng leùn luùt troäm caép cuûa ngöôøi Nôï tieàn khoâng traû coøn choáng cöï Thích gieát haïi, saên baén, chaøi löôùi Taïo duyeân ñôøi chaúng gaëp phaùp hoäi. Khoâng tin thaønh thaät khoâng bieát ñaïo Vieäc quaù khöù, hieän taïi, vò lai*

*Taïo caùc toäi maø mình chaúng bieát Chuùt ít laàn hoài ñoïa suùc sinh.*

*Laøm traâu, ngöïa, voi, löøa, laïc ñaø Heo, deâ, choù… nhieàu khoâng tính ñeám Ñaõ mang naëng cheát coøn loät da*

*Khoå laém thay! Khoâng theå chòu noåi.*

Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, ai thöïc haønh seõ thaønh ngöôøi cao quyù, ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Ban phaùt vaø mang laïi ñieàu toát laønh cho khaép moïi nôi.
2. Kính leã Tam baûo: Phaät, Phaùp, Taêng vaø caùc baäc tröôûng laõo.

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

1. Nhaãn chòu, khoâng coù töùc giaän.
2. Nhu hoøa, khieâm toán, nhuùn nhöôøng.
3. Hoïc roäng, nghe nhieàu, ñoïc tuïng kinh vaø giöõ giôùi.

Ñoù laø naêm vieäc, neáu thöïc haønh thì laøm ngöôøi toân quyù, ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Taâm bình ñaúng boá thí Cöùu khaép chuùng ñöôïc yeân*

*Ñeïp, khoûe, thoï, khoâng beänh Hoï haøng ñeàu nhôø aân.*

*Ngöôøi kính Phaät, Phaùp, Taêng Thôø laïy caùc toân tröôûng*

*Sinh vaøo haøng toân quyù Thöôøng ñöôïc moïi ngöôøi laïy. Nhòn nhuïc khoâng giaän döõ Caû ñôøi ñöôïc ngay thaúng Moïi ngöôøi thaáy vui möøng Ngaém hoaøi khoâng bieát chaùn. Taâm ñieàu phuïc nhu hoøa*

*Khieâm nhöôøng vaø kính thuaän Hoïc hoûi, tuïng thuoäc kinh Môùi ñöôïc ngöôøi toân quyù.*

Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, neáu ai laøm thì bò sinh trong haïng thaáp heøn, laøm keû toâi tôù. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Kieâu maïn, khoâng hieáu thuaän vôùi cha meï.
2. Öông ngaïnh, khoâng coù cung kính.
3. Buoâng lung, khoâng leã laïy Tam baûo.
4. Sinh soáng baèng ngheà troäm caép.
5. Maéc nôï, troán traùnh khoâng traû.

Ñoù laø naêm vieäc, neáu laøm seõ sinh trong haïng thaáp heøn, laøm keû toâi tôù.

Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Nhö coù ngöôøi ngu ñaàn Kieâu maïn vôùi song thaân*

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

*Khoâng coù taâm cung kính Ñôøi sau sinh thaáp heøn. Tam baûo khoâng thôø laïy Öông ngaïnh vôùi toân tröôûng*

*Khoâng xoùt thöông ngöôøi khaùc Ñôøi sau laøm noâ tyø.*

*Buoâng thaû taâm yù mình Troäm caép taøi vaät ngöôøi Nôï naàn khoâng muoán traû Sau sinh trong toâi tôù.*

*AÊn maëc döïa vaøo chuû*

*Sai khieán chaúng thaûnh thôi Gaéng coâng traû nôï chuû*

*Toäi heát môùi ñöôïc ra.*

Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, ai thöïc haønh thì ñöôïc sinh trong haïng ngöôøi hôi mieäng thôm saïch, thaân taâm thöôøng an vui, khoâng bò cheâ bai, ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Raát thaønh thaät, khoâng löøa doái ngöôøi khaùc.
2. Tuïng kinh, khoâng coù söï phaân bieät ñaây, kia.
3. Giöõ gìn lôøi noùi, khoâng nhaïo baùng Thaùnh ñaïo.
4. Khuyeân daïy ngöôøi boû vieäc aùc, laøm vieäc thieän.
5. Khoâng soi moùi vieäc toát, xaáu cuûa ngöôøi khaùc.

Ñoù laø naêm vieäc, laøm ñöôïc seõ sinh trong haïng ngöôøi hôi mieäng thôm saïch, thaân taâm thöôøng an vui, khoâng bò cheâ bai, ñöôïc moïi ngöôøi khen ngôïi.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Cung kính ba ngoâi baùu Khoâng ngaïo ngheã song thaân Chaân thaønh khoâng doái traù Laøm theá ñöôïc ngöôøi kính.*

*Giöõ lôøi khoâng cheâ bai Taâm bình ñaúng taát caû*

*Khuyeân ngöôøi xa nghieäp aùc Tuïng thuoäc, nhôù kinh phaùp.*

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

*Khoâng khinh khi ngöôøi ñôøi Kính nhau nhö cha meï Ngaên aùc, taêng ñieàu thieän Nhö theá mau thaønh Phaät.*

Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, neáu coù ai laøm thì sau naøy sinh trong loaøi ngöôøi thöôøng bò maéng nhieác, bò ngöôøi gheùt boû, hình daùng xaáu xí, taâm yùa khoâng an, thöôøng oâm loøng sôï haõi. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Thöôøng khoâng coù loøng chaân thaät, löøa doái ngöôøi khaùc.
2. Trong phaùp hoäi coù ngöôøi thuyeát phaùp laïi cheâ bai ngöôøi aáy.
3. Thaáy baïn ñoàng hoïc thì khinh thöôøng vaø tìm caùch ñeå thöû hoï.
4. Khoâng theo söï höôùng daãn toát cuûa ngöôøi khaùc, neân laøm vieäc gì cuõng ñeàu sai.
5. Noùi hai löôõi ñeå hai beân ñaùnh nhau.

Ñoù laø naêm vieäc, neáu laøm thì sau naøy sinh trong loaøi ngöôøi, thöôøng bò maéng nhieác, bò ngöôøi gheùt boû, hình daùng xaáu xí, taâm yù khoâng an, thöôøng oâm loøng sôï haõi.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Löøa doái meâ hoaëc chuùng Khoâng coù taâm chaân thaät Taâm, mieäng taïo ra nghieäp Khieán thaân chòu toäi naëng. Neáu ñoïa trong ñòa nguïc Moùc saét keùo löôõi ra*

*Nöôùc ñoàng roùt vaøo mieäng Sôùm toái chaúng nghæ ngôi. Neáu ñôøi naøy laøm ngöôøi Hôi mieäng thöôøng tanh hoâi Ngöôøi gaëp ñeàu khoâng thích Khoâng dòu daøng vui veû.*

*Thöôøng gaëp vieäc ñeán quan Bò baøn taùn cheâ cöôøi*

*Maéc phaûi caùc aùch naïn Taâm yù chaúng ñöôïc yeân. Cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc*

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

*Ra khoûi laøm suùc sinh*

*Xoay chuyeån trong naêm ñöôøng Khoâng thoaùt khoûi aùch naïn.*

Naøy Bieän YÙ! Laïi coù naêm vieäc, ai thöïc haønh seõ sinh vaøo nôi thöôøng ñöôïc gaëp Phaät, Phaùp, Taêng, khôûi ñaàu khoâng coù gì sai traùi, gaëp Phaät, nghe phaùp, lieàn ñöôïc taâm thieän. Neáu laøm Sa-moân thì ñaït ñöôïc ñieàu mong muoán. Naêm vieäc ñoù laø gì?

1. Töï mình vaâng theo Tam baûo, khuyeân ngöôøi khaùc thôø laïy.
2. Taïo hình töôïng Phaät, phaûi laøm cho saùng ñeïp.
3. Thöôøng vaâng theo lôøi daïy baûo cuûa thaày, khoâng phaïm giôùi ñaõ

thoï.

1. Thöông yeâu khaép taát caû chuùng sinh cuõng nhö thaân mình,

thöông yeâu nhö con ñoû.

1. Kinh phaùp ñaõ thoï, sôùm chieàu ñoïc tuïng.

Ñoù laø naêm vieäc, ñeå sinh veà nôi thöôøng ñöôïc gaëp Phaät, Phaùp, Taêng, khôûi ñaàu khoâng coù gì sai traùi, gaëp Phaät, nghe phaùp, lieàn ñöôïc taâm thieän. Neáu laøm Sa-moân thì ñaït ñöôïc ñieàu mong muoán

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Ngöôøi phuïng kính Tam baûo Giaùo hoùa khuyeân laïy, thôø Taïo hình töôïng Phaät ñeïp Vaâng lôøi caùc toân sö.*

*Neân xem caû moïi ngöôøi Nhö thaân mình chaúng khaùc Mình, ngöôøi ñeàu bình ñaúng Laøm theá gaëp ñöôïc Phaät.*

*Sôùm toái thöôøng hoïc hoûi Trí tueä laø quyù nhaát*

*Môû baøy keû ngu doát*

*Khieán ñeàu hieåu chaân ñaïo.*

Sau khi nghe Ñöùc Phaät giaûng noùi veà nghóa nôi phaùp chính yeáu cuûa naêm möôi vieäc, Bieän YÙ lieàn voâ cuøng vui möøng, ñaït ñöôïc phaùp nhaãn. Naêm traêm ngöôøi con cuûa tröôûng giaû ñeàu ñaït ñöôïc Phaùp nhaõn thanh tònh, nhöõng ngöôøi trong phaùp hoäi ñeàu ñaït ñöôïc chí nguyeän. Luùc

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

aáy, Bieän YÙ lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, ñaûnh leã Ñöùc Phaät, quyø goái chaép tay, baïch:

–Laønh thay! Baïch Theá Toân! Ngaøi ñaõ vui veû giaûng noùi phaùp naøy ñeå cho nhöõng ngöôøi trong phaùp hoäi ñeàu ñöôïc nghe vaø ñeå cöùu ñoä aùch naïn cho mai sau. Giôø ngoï ngaøy mai, kính thænh Ñöùc Theá Toân vaø caû ñaïi chuùng ôû trong hoäi naøy quaù böôùc ñeán nhaø con, trong moät xoùm ngheøo ñeå thoï thöïc. Khi aáy, Ñöùc Theá Toân yeân laëng nhaän lôøi, Bieän YÙ ñaûnh leã Ñöùc Phaät roài vui veû ra veà.

Bieän YÙ veà ñeán nhaø, thöa vôùi cha meï:

–Hoâm nay, con thænh ñöôïc moät vò hieám coù trong loaøi ngöôøi, goïi laø Nhö Lai Phaùp Sö Voâ Thöôïng, caû ba coõi khoâng ai saùnh baèng.

Bieän YÙ lieàn baûo vôï mình söûa soaïn ñoà aên uoáng, chuaån bò ñaày ñuû cho böõa cuùng döôøng. Hoâm sau, Ñöùc Theá Toân cuøng caû ñaïi chuùng ñi ñeán nhaø cuûa Bieän YÙ, vaøo ñuùng choã ngoài ngay ngaén. Khi thaáy Ñöùc Theá Toân vaø caû ñaïi chuùng ñaõ an toïa, Bieän YÙ vaø cha meï, quyeán thuoäc cuøng ñeán tröôùc ñaûnh leã saùt chaân Phaät, moãi ngöôøi töï cung kính haàu haï. Bieän YÙ ñöùng daäy ñi laáy nöôùc cho Ñöùc Phaät vaø ñaïi chuùng röûa tay, roài heát loøng cung kính daâng thöùc aên.

Phaät vaø ñaïi chuùng thoï trai chöa xong, coù moät caäu beù aên xin ñeán tröôùc caùc toøa, laàn löôït xin aên. Vì Ñöùc Phaät chöa chuù nguyeän neân khoâng ai daùm cho. Caäu beù xin khaép, khoâng ñöôïc, neân töùc giaän, lieàn sinh suy nghó aùc: “Caùc Sa-moân naøy buoâng lung, ñaâu coù ñaïo ñöùc gì? Coøn keû ngheøo theo xin thì döûng döng khoâng cho, tröôûng giaû meâ laàm ñem côm cho hoï, ñaây chaúng phaûi laø loøng thöông xoùt. Ta maø ñöôïc laøm vua, seõ duøng xe baùnh saét caùn ñöùt ñaàu hoï”, noùi roài boû ñi. Ñöùc Phaät nhaän phaåm vaät cuùng döôøng xong, coù moät caäu beù aên xin khaùc laïi vaøo xin aên, trong buoåi thoï trai moïi ngöôøi ñeàu cho neân ñöôïc raát nhieàu côm, thöùc aên, caäu ta vui veû ra veà, lieàn phaùt sinh suy nghó thieän: “Caùc Sa-moân naøy ñeàu coù loøng Töø, thöông ta ngheøo khoå, cho aên no neâ, cöùu giuùp ñöôïc maáy hoâm. Hay thay, Tröôûng giaû môùi coù khaû naêng laøm vieäc cuùng döôøng, oâng ta chaúng khaùc gì Boà-taùt, phöôùc aáy voâ löôïng. Ta maø ñöôïc laøm vua, seõ cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng suoát trong baûy ngaøy, ñeå baùo ñaùp aân cöùu giuùp ñoùi khaùt hoâm nay”, noùi roài lieàn ñi. Ñöùc Phaät thoï trai xong, thuyeát giaûng phaùp roài trôû veà tinh xaù.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

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

–Töø nay veà sau, nhaän ñoà cuùng döôøng xong môùi thoï trai, laáy ñoù laøm khuoân pheùp.

Baáy giôø, hai caäu beù aên xin, laàn löôït ñi xin aên qua ñeán moät nöôùc khaùc, naèm nghæ nôi ñaùm coû raäm beân ñöôøng. Vöøa luùc vua nöôùc aáy boãng nhieân qua ñôøi nhöng khoâng coù ngöôøi noái ngoâi.

Luùc naøy, trong nöôùc coù moät thaày xem töôùng, thoâng thaïo veà töôùng phaùp, môùi tieân ñoaùn: “Hieän nay, coù keû ngheøo khoå laø ngöôøi coù maïng laøm vua.” Quaàn thaàn, baù quan, ngaøn xe, vaïn ngöïa, laàn löôït ñi khaép caùc coõi nöôùc tìm ngöôøi naøo öùng vôùi maïng laøm vua. Nhìn thaáy trong ñaùm coû raäm beân ñöôøng, coù ñaùm maây che ôû treân, thaày töôùng xem roài noùi: “Trong ñoù coù vò thaàn.” Lieàn cho ngöôøi tìm vaø thaáy moät caäu beù aên xin, coù töôùng öùng vôùi baäc vua. Quaàn thaàn lieàn cuùi laïy, ra maét vaø moïi ngöôøi ñeàu xöng laø “thaàn.”

Caäu beù aên xin kinh haõi noùi:

–Toâi laø keû haï tieän, chaúng phaûi laø doøng vua chuùa. Quaàn thaàn ñeàu thöa:

–Ñaõ öùng vôùi töôùng laøm vua, khoâng neân töø choái.

Lieàn goäi ñaàu, taém röûa cho caäu beù ñoù baèng nöôùc aám thôm, maëc aùo cuûa vua, daùng voùc raát uy nghieâm, xöùng vôùi voâ löôïng phöôùc laønh, roài daãn caû ñoaøn ngöôøi quay xe veà nöôùc.

Luùc aáy, caäu beù aên xin coù suy nghó aùc kia, ñang naèm nguû say trong ñaùm coû raäm, khoâng hay bieát gì, bò xe caùn ñöùt ñaàu.

Vua veà roài thì trong nöôùc aâm döông ñieàu hoøa, khí haäu boán muøa ñeàu höng thònh, muoân daân an cö laïc nghieäp, ca tuïng ñöùc ñoä cuûa vua.

Moät hoâm, vua töï nghó: “Thuôû tröôùc, mình laø moät keû ngheøo khoå. Vì nhaân duyeân gì maø ñöôïc laøm vua? Nhôù thuôû aáy, ñi aên xin, nhôø aân cuûa Phaät, ñöôïc nhieàu thöùc aên, lieàn sinh suy nghó toát: “Ta ñöôïc laøm vua seõ cuùng döôøng Ñöùc Phaät suoát baûy ngaøy.” Nhôø aân ñöùc cuûa Phaät, hoâm nay ta ñaõ ñöôïc laøm vua.” Vua lieàn cho taäp hoïp quaàn thaàn, ñoát höông, höôùng veà nöôùc Xaù-veä ñaûnh leã vaø sai söù giaû ñeán thöa thænh Ñöùc Phaät: “Nhôø aân cuûa Theá Toân neân ñöôïc laøm vua, khaùt khao mong ñöôïc Theá Toân ñeán giaùo hoùa cho nhöõng ngöôøi ngu muoäi cuûa nöôùc naøy, ñeå hoï nghe ñöôïc nhöõng lôøi chæ daïy cuûa Theá Toân.” Luùc ñoù, nhaän lôøi thænh cuûa vò quoác vöông kia, Ñöùc Phaät baûo vôùi ñeä töû: “Haõy nhaän lôøi thænh môøi cuûa vò vua aáy.”

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

Ñöùc Phaät cuøng raát ñoâng caùc ñeä töû ñi ñeán nöôùc aáy. Baáy giôø, vua cuøng vôùi caùc quaàn thaàn ra tieáp ñoùn, cuùi ñaàu laïy saùt chaân Phaät, ñoát höông, raûi hoa, taáu nhaïc ñeå cuùng döôøng. Ñöùc Phaät vaøo trong cung ñieän ñi ñeán choã ngoài, vua ñi laáy nöôùc, thöùc aên cuùng döôøng, khoaûnh khaéc ñaõ xong.

Luùc aáy, quoác vöông ñaûnh leã Ñöùc Phaät, thöa:

–Con voán laø haïng ngöôøi thaáp heøn. Coù phöôùc laønh gì maø ñöôïc höôûng quaû vò naøy, ngöôõng mong Theá Toân giaûng noùi, ñeå muoân daân trong nöôùc naøy nhôø ñoù maø ñöôïc môû mang söï hieåu bieát.

Ñöùc Phaät baûo vua:

–Naøy ñaïi vöông! Tröôùc ñaây, trong nöôùc Xaù-veä, coù con nhaø Tröôûng giaû teân laø Bieän YÙ, môû hoäi thí lôùn, thænh Phaät vaø chuùng Taêng. Luùc ñoù, Phaät ngoài yeân thoï thöïc nhöng chöa nhaän phaåm vaät cuùng döôøng, coù moät caäu beù haønh khaát ñeán xin aên, xin moät loaït maø khoâng ñöôïc gì lieàn töùc giaän boû ñi, khôûi sinh suy nghó aùc: “Neáu ta ñöôïc laøm vua, seõ duøng xe baùnh saét caùn ñöùt ñaàu hoï.” Sau ñoù, coù moät caäu beù aên xin khaùc ñeán, xin ñöôïc raát nhieàu thöùc aên, ra veà lieàn khôûi sinh suy nghó thieän: “Neáu ta ñöôïc laøm vua, seõ cuùng döôøng caùc vò Thaùnh taêng naøy suoát baûy ngaøy.” Caäu beù khôûi suy nghó thieän aáy, chính laø vua hoâm nay. Coøn caäu beù sinh suy nghó aùc kia, luùc nguû say trong ñaùm coû raäm, khi vua nhaän ngoâi roài quay xe veà nöôùc, ñoaøn xe ñaõ caùn ñöùt ñaàu caäu ta. Caäu aáy cheát, ñoïa vaøo ñòa nguïc, bò xe löûa caùn, traûi qua öùc kieáp môùi khoûi. Hoâm nay, vua thænh Phaät ñeå baùo ñaùp lôøi theä quaù saâu daøy, ñôøi ñôøi thoï phöôùc khoâng heát.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân noùi keä:

*Taâm ngöôøi laø coäi ñoäc Mieäng laø cöûa tai hoïa Taâm nghó vaø lôøi noùi Thaân chòu toäi hoïa thay. Keû aùc khoâng nghó toát Mình laøm, mình chòu toäi YÙ muoán haïi ngöôøi khaùc Khoâng ngôø xe caùn mình. Taâm taïo phaùp cam loà Khieán ngöôøi sinh leân trôøi*

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

*Taâm nghó vaø lôøi noùi Thaân thoï phöôùc ñöùc aáy. Ngöôøi ngheøo coù nghó toát Töï laøm yeân thaân mình Taâm nghó ñeàu laø toát Nhö vua ñöôïc ngoâi cao.*

Khi nghe kinh, quoác vöông raát vui veû, quaàn thaàn vaø muoân daân trong caû nöôùc ñeàu ñaït ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Cuùng döôøng Ñöùc Phaät suoát baûy ngaøy xong, Ñöùc Phaät ra veà. Vua, quaàn thaàn vaø muoân daân ñeàu vui veû ñaûnh leã tieãn ñöa.

Ñöùc Theá Toân vöøa veà ñeán tinh xaù ôû vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä thì Hieàn giaû A-nan, töø choã ngoài ñöùng daäy, söûa laïi y phuïc, ñaûnh leã Ñöùc Phaät, quyø goái baïch:

–Baïch Theá Toân! Kinh hoâm nay neân goïi teân laø gì? Thoï giöõ nhö theá naøo?

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Kinh naøy goïi laø “Nhöõng ñieàu Bieän YÙ con tröôûng giaû ñaõ hoûi”, neân theo ñaáy maø thoï giöõ. Cuõng goïi laø “Nghóa thieát yeáu cuûa caùc phaùp.”

Ñöùc Phaät laïi baûo Toân giaû A-nan:

–Neáu coù thieän nam, thieän nöõ naøo thöïc haønh, vaâng giöõ, ñoïc tuïng, truyeàn daïy kinh naøy cho ñôøi sau vaø baûo ngöôøi khaùc laõnh thoï giöõ gìn thì phöôùc cuûa ngöôøi aáy nhö phöôùc cuûa ngöôøi haàu haï thaân Phaät khoâng khaùc. Ngöôøi tuïng kinh naøy veà sau seõ ñöôïc Phaät Di-laëc thoï kyù. Nhö Lai coù töôùng löôõi roäng daøi neân lôøi noùi khoâng hö doái.

Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh xong, caùc chuùng Trôøi, Roàng, Quyû, Thaàn, boán chuùng ñeä töû Phaät, nghe kinh ñeàu vui veû, ñaûnh leã Ñöùc Phaät.



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