**SOÁ 546**

KINH ÑOÀNG TÖÛ KIM DIEÄU

*Haùn dòch: Ñôøi Trieäu Toáng, Ñaïi sö Thieân Töùc Tai.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-veä.

Ñuùng thôøi, Ñöùc Theá Toân ñaép y, caàm baùt, cuøng caùc vò Tyø-kheo cung kính vaây quanh, vaøo ñaïi thaønh Xaù-veä, theo thöù lôùp khaát thöïc.

Coù moät Baø-la-moân, ra khoûi thaønh Xaù-veä, gaëp Ñöùc Theá Toân. OÂng ta nhìn oai nghi toaøn thaân Ñöùc Theá Toân moät hoài laâu môùi noùi lôøi khen ngôïi:

–Cuø-ñaøm! Maët Ngaøi saéc vaøng thaät ñoan nghieâm toái thöôïng! Ñöùc Theá Toân traû lôøi:

–Ñuùng theá, ñuùng theá! Ta ñaõ taïo ra phöôùc ñöùc môùi ñöôïc quaû baùo aáy.

Baø-la-moân noùi:

–Cuø-ñaøm! Ngay ñôøi naøy, toâi cuõng coù phöôùc ñöùc. ÔÛ trong nhaø, toâi sinh ñöôïc moät Ñoàng töû, daùng ñieäu oai nghi, töôùng toát, saéc vaøng choùi loïi chöa töøng coù, gioáng nhö Cuø-ñaøm.

Laïi nöõa, Cuø-ñaøm! Luùc Ñoàng töû aáy môùi sinh, coù vieäc thieän ñaëc bieät toát ñeïp xaûy ra, laøm cho taâm yù an vui nheï nhoõm, caùc thöùc thoâng saùng, lanh lôïi. Ñoù laø trong saân chôït moïc ra hoa sen, suoát ngaøy, khaép caû phoøng, höông trôøi toûa ngaøo ngaït, taát caû moïi ngöôøi ñeàu öa thích.

Laïi nöõa, Cuø-ñaøm! Vieäc aáy chöa phaûi ñaëc bieät toát ñeïp, cuõng chöa phaûi laø hieám coù. Luùc Ñoàng töû môùi sinh, laïi coù caây hoa Chieâm-

baëc moïc ôû moïi nôi, caây aáy keát hoa Chieâm-baëc trôøi maøu vaøng tía.

Laïi nöõa, Cuø-ñaøm! Ñieàm laønh ñaëc bieät nhaát aáy cuõng chöa phaûi laø hieám coù. Khi Ñoàng töû môùi sinh, laïi coù maâm vaøng cuûa chö Thieân töï nhieân xuaát hieän. Trong maâm aáy, ñöïng ñaày traêm ngaøn vaïn thöù thöùc aên uoáng cuûa trôøi. Duø cho moïi ngöôøi aên cuõng khoâng bao giôø heát.

Laïi nöõa, Cuø-ñaøm! Nhöõng caûm öùng nhö theá vaãn chöa laø kyø laï. Khi môùi sinh, Ñoàng töû ñaõ caát tieáng noùi: “Coù Ñöùc Phaät Theá Toân vaø A- la-haùn cuøng xuaát hieän ôû theá gian, cho ñeán vieäc ñi, ñöùng luoân laø choã suy nghó.”

Baø-la-moân noùi nhöõng ñieàm laønh cuûa Ñoàng töû aáy roài, thöa vôùi Ñöùc Phaät:

–Ngaøi haõy ñeán nôi aáy ñeå gaëp Ñoàng töû.

Ñöùc Theá Toân laëng leõ ñi ñeán nhaø kia, luùc saép böôùc vaøo nhaø, ngay khi aáy coù moät Öu-baø-taéc thöa:

–Ngaøi chôù vaøo nhaø naøy, ñoái vôùi phaùp Phaät, Baø-la-moân khoâng kính tin.

Ñöùc Theá Toân ñaùp:

–Baø-la-moân naøy cuõng ñaày ñuû tín caên.

Sau khi traû lôøi Öu-baø-taéc, Ñöùc Theá Toân lieàn ñi vaøo nhaø cuûa Baø- la-moân ñeå gaëp Ñoàng töû. Luùc vöøa thaáy Ñöùc Theá Toân, Ñoàng töû lieàn ñeán kính leã, thaân mình saùt ñaát. Ñöùc Phaät lieàn chuù nguyeän cho caäu beù. Nhö vaäy, nhöõng Tyø-kheo theo Ñöùc Phaät ñi ñeán ñaây cuõng ñeàu thaáy Ñoàng töû. Ñöùc Phaät chuù nguyeän xong, cuøng caùc Tyø-kheo trôû veà tinh xaù.

Veà sau, Ñoàng töû daàn daàn tröôûng thaønh. Vua nöôùc Xaù-veä laø Ba- tö-naëc nghe Baø-la-moân kia coù ñöùc haïnh nhö theá, sinh ñöôïc quyù töû, beøn sai söù thaàn mang voøng hoa, höông baùu Chieân-ñaøn ñeán nhaø Baø- la-moân, nhieãu quanh Ñoàng töû roài ñöa ra lôøi môøi.

Ñoàng töû ñaùp:

–Theo toâi, tröôùc tieân ñeán vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, kính leã Ñöùc Theá Toân, sau môùi vaøo nöôùc Xaù-veä ñeå yeát kieán vua Ba-tö-naëc.

Söù thaàn trôû veà, ñem taát caû nhöõng vieäc vöøa qua taâu leân vua. Vua Ba-tö-naëc nghe söù thaàn taâu xong, baûo:

–Nay ta cuõng ñi ñeán vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, kính leã Ñöùc Theá Toân vaø gaëp Ñoàng töû aáy.

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

Baáy giôø, Ñoàng töû tìm ñeán vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc. Giöõa ñöôøng, Ñoàng töû gaëp moät Baø-la-moân, hoûi:

–Baây giôø ngöôi ñi ñaâu? Ñoàng töû thöa:

–Toâi muoán ñeán vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, kính leã Ñöùc Theá Toân. Baø-la-moân quôû traùch Ñoàng töû:

–Ñaõ sinh trong doøng doõi Baø-la-moân, danh tieáng vang xa, caàn gì phaûi ñeán gaëp Sa-moân.

Ñoàng töû thöa:

–Ñöôïc kho chaâu baùu lôùn, laïi khoâng caàn mang cuûa baùu veà nhaø.

Ñöôïc ñieàm laønh ñeán tröôùc maët, laïi töø choái ñem neùm noù ñi.

Ñoàng töû traû lôøi xong, lieàn ñi ñeán vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, ñeán choã Ñöùc Theá Toân ñaûnh leã saùt chaân Phaät, ngoài ôû tröôùc Phaät ñeå nghe phaùp vaø caûm thaáy vöøa loøng. Hoa sen trôøi raát ñeïp moïc trong khu vöôøn röøng naøy, höông thôm ngaùt toûa khaép moïi nôi, Ñoàng töû chôït sinh söï khoân ngoan saùng suoát: “Ta nay ñem hoa sen naøy cuùng döôøng Ñöùc Theá Toân.” Vaø laïi nghó: “Tröôùc khi ta sinh, ôû theá gian hieám coù caây Chieâm-baëc-ca. Khi ta phaùt taâm thì caây Chieâm-baëc-ca töï nhieân moïc leân, caây aáy keát hoa Chieâm-baëc-ca trôøi maøu vaøng tía.”

Ngay luùc aáy, Ñoàng töû ñöa tay beû laáy caønh hoa Chieâm-baëc-ca raûi leân Ñöùc Theá Toân. Hoa raûi dính treân thaân Phaät laøm trang nghieâm thaân Phaät. Trong soá ñoù, hoaëc coù hoa dính ôû ñænh ñaàu Ñöùc Phaät, hoaëc dính ôû giöõa buïng, hoaëc dính döôùi chaân Phaät. Hoaëc coù hoa keát thaønh aùo voøng hoa, ñuû nhöõng thöù cuùng döôøng nhö theá. Luùc naøy, vua kinh ngaïc hoûi Ñoàng töû:

–Ngöôi cuùng döôøng theá naøo maø coù ñöôïc söùc oai thaàn nhö theá? Ñoàng töû ñaùp:

–ÔÛ vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, toâi ñaõ taïo ra nhöõng söï trang nghieâm nhö vaäy.

Khi aáy, Ñoàng töû laïi phaùt sinh söï khoân ngoan saùng suoát cao toät: “Caây Chieâm-baëc-ca cuûa ta, theo söï phaùt taâm cuûa mình maø ñôm hoa Chieâm-baëc. Hoa aáy hoaëc sinh ôû thaân caây, hoaëc sinh ôû treân quaû, hoaëc sinh ôû treân caønh, hoaëc sinh ôû treân laù. Hoa Chieâm-baëc aáy cuõng xuaát hieän truï trong hö khoâng. Cuõng trong hö khoâng nôi vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc laïi xuaát hieän nhieàu chuoâng rung, chuoâng laéc baèng vaøng raát

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

quyù.”

Khi aáy, Ñoàng töû leã saùt chaân Theá Toân, thöa:

–Baïch Theá Toân! Hoâm nay, xin nhaän thöùc aên cuûa con daâng cuùng cho Ñöùc Theá Toân cuøng caùc vò Tyø-kheo, quoác vöông, quaàn thaàn. Kính mong taát caû nhaän söï cuùng döôøng cuûa con.

Ñöùc Theá Toân im laëng nhaän lôøi, ñôïi ñaùnh kieàn chuøy. Ñeán thôøi, Ñöùc Theá Toân ngoài yeân laëng vaø caùc Tyø-kheo, quoác vöông, quaàn thaàn ngoài theo thöù lôùp. Luùc aáy, Ñoàng töû phaùt sinh söï saùng suoát nhôø suy nghó veà ñaïo lyù cao ñeïp cuøng toät: “Thuôû tröôùc, luùc ta sinh ra coù maâm vaøng xuaát hieän, trong maâm ñaày nhöõng thöùc aên cuûa coõi trôøi. Nguyeän ñöôïc hieän ra ôû tröôùc maët ñeå ñem daâng cuùng Ñöùc Phaät.” Nieäm aáy vöøa döùt, maâm vaøng khi sinh tuøy taâm xuaát hieän, thöùc aên ngon nhaát cuûa coõi trôøi ñaày caû trong maâm. Baáy giôø, Ñoàng töû töï mình mang thöùc aên treân maâm vaøng ñeå cuùng döôøng. Khi Theá Toân cuøng caùc Tyø-kheo, quoác vöông, quaàn thaàn aên uoáng xong, Ñoàng töû Kim Dieäu caûm thaáy raát vui möøng, ñaûnh leã saùt chaân Phaät, phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Sau ñoù, caên laønh ñöôïc taêng tröôûng, taâm duõng maõnh phaùt nguyeän:

–Con ñaõ thöïc haønh vieäc phaùp thí cuøng khaép ñeå cöùu ñoä höõu tình, sau ñoù môùi thaønh Phaät. Ngöôøi chöa ñöôïc cöùu ñoä thì con cöùu ñoä cho

hoï. Ngöôøi chöa ñöôïc an laïc thì con ñem ñeán cho hoï söï an laïc. Ngöôøi chöa ñöôïc söï vaéng laëng thì con laøm cho hoï ñöôïc söï vaéng laëng.

Vì söï phaùt taâm cuûa Ñoàng töû, neân khi ñoù Ñöùc Theá Toân laàn löôït noùi veà töôùng traïng cuûa ñòa nguïc, ñoù laø: Ñòa nguïc A-tyø, ñòa nguïc Phaùo, ñòa nguïc Phaùo lieät, ñòa nguïc A-tra-khaûm, ñòa nguïc Ha-ha-thieát, ñòa nguïc Hoä-hoä-thieát, ñòa nguïc Hoa sen xanh, ñòa nguïc Hoa sen hoàng, ñòa nguïc Hoa sen hoàng lôùn.

Ñöùc Phaät noùi:

–Töø ñaây ra roài thì vaøo ñòa nguïc Baùt nhieät, laàn löôït ñeàu do hoaëc nghieäp chieâu caûm laáy. Neáu ngöôøi coù trí tueä, noùi phaùp cöùu ñoä cuûa ta thì hoï ñöôïc maùt meû.

Khi noùi nhöõng lôøi aáy xong, töø kim khaåu cuûa Ñöùc Theá Toân phoùng ra tia saùng boán maøu: xanh, vaøng, ñoû, traéng. Trong nhöõng tia saùng aáy, coù tia saùng xoâng thaúng leân treân khoâng, coù tia saùng xuoáng taän caùc ñòa nguïc, chieáu roõ nhöõng sinh hoaït ôû caùc ñòa nguïc, nhö: Ñòa

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

nguïc Haéc thaèng, ñòa nguïc Chuùng hôïp, ñòa nguïc Haøo khieáu, ñòa nguïc Ñaïi haøo khieáu, ñòa nguïc Vieâm nhieät, ñòa nguïc Cöïc vieâm nhieät. Ñòa nguïc A -tyø, ñòa nguïc Phaùo, ñòa nguïc Phaùo lieät, ñòa nguïc A-tra-khaûm, ñòa nguïc Ha-ha-thieát, ñòa nguïc Hoä-hoä-thieát, ñòa nguïc Hoa sen xanh, ñòa nguïc Hoa sen hoàng, ñòa nguïc Hoa sen hoàng lôùn. Tia saùng cuûa Ñöùc Phaät, neáu chieáu ñeán ñòa nguïc noùng böùc thì chuùng sinh ôû ñoù ñöôïc maùt meû, neáu chieáu vaøo ñòa nguïc ñoùng baêng thì chuùng sinh ôû ñoù ñöôïc aám aùp vaø nhöõng chuùng sinh aáy vì theá maø phaùt taâm thuø thaéng:

–Chuùng ta laøm theá naøo ôû nôi naøy, khi maïng chung seõ ñöôïc chuyeån sinh ñeán nôi khaùc.

Nhöõng chuùng sinh aáy phaùt taâm xong, Ñöùc Theá Toân vì hoï phoùng ra aùnh saùng bieán hoùa, taïo söï bieán hoùa ñeå cho hoï ñöôïc thaáy. Thaáy xong, nhöõng chuùng sinh aáy phaùt nguyeän:

–Töø nay, sau khi maïng chung, chuùng ta nhaát ñònh khoâng sinh vaøo nhöõng neûo aùc khaùc. Hoâm nay, nhöõng chuùng sinh chöa töøng thaáy nôi naøy, ñöôïc nhaän aùnh saùng voâ vi thuø thaéng, töø ñoù phaùt sinh loøng tin, chòu nghieäp ñòa nguïc heát, taát caû chaéc chaén ñeàu ñöôïc sinh leân nhaân gian, coõi trôøi.

AÙnh saùng nhö theá chieáu leân ñeán phöông treân: Trôøi Töù ñaïi vöông, trôøi Ñao-lôïi, trôøi Daï-ma, trôøi Ñaâu-suaát, trôøi Nhaïo bieán hoùa, trôøi Tha hoùa töï taïi, trôøi Phaïm chuùng, trôøi Phaïm phuï, trôøi Ñaïi phaïm, trôøi Thieåu quang, trôøi Voâ löôïng quang, trôøi Cöïc quang tònh, trôøi Thieåu tònh, trôøi Voâ löôïng tònh, trôøi Bieán tònh, trôøi Voâ vaân, trôøi Phöôùc sinh, trôøi Quaûng quaû, trôøi Voâ töôûng, trôøi Voâ phieàn, trôøi Voâ nhieät, trôøi Thieän kieán, trôøi Thieän hieän, trôøi Saéc cöùu caùnh. AÙnh saùng chieáu ñeán roài thì phaùt ra tieáng giaûng noùi veà voâ thöôøng, khoå, khoâng, voâ ngaõ, roài noùi keä:

*Phaùt quang khuyeán hoùa ngöôøi Veà vôùi Phaät, Phaùp, Taêng*

*Tröø deïp quaân ma töû Nhö voi lìa troùi buoäc. Neáu vaøo trong phaùp naøy*

*Chí taâm haønh khoâng thoaùi Do vaäy ñoaïn luaân hoài Caùc khoå ñeàu heát saïch.*

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

AÙnh saùng aáy chieáu khaép tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, cöùu ñoä caùc höõu tình nhö vaäy, roài trôû veà tuï sau löng Ñöùc Theá Toân. Luùc aáy, Ñöùc Theá Toân muoán ñöôïc thoï kyù nôi haønh nghieäp quaù khöù thì aùnh saùng aáy phoùng ra roài nhaäp sau thaân Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù nôi haønh nghieäp vò lai, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo ôû phía tröôùc maët Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho chuùng sinh bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø döôùi chaân Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho chuùng sinh bò ñoïa vaøo suùc sinh, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø goùt chaân Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho chuùng sinh bò ñoïa vaøo ngaï quyû, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø ñaàu ngoùn chaân caùi Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho haïng sinh trong loaøi ngöôøi, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø döôùi ñaàu goái cuûa Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho haïng Löïc luaân vöông, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø baøn tay traùi Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho baäc Chuyeån luaân vöông, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø baøn tay phaûi Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho haïng sinh leân trôøi, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø roán Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho haøng Boà-ñeà Thanh vaên, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø ngöïc Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho haøng Duyeân giaùc, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø giöõa chaëng maøy Ñöùc Phaät. Muoán ñöôïc thoï kyù cho haøng Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, aùnh saùng aáy nhaäp vaøo töø ñaûnh ñaàu Ñöùc Phaät.

Luùc naøy, aùnh saùng do Ñöùc Theá Toân ñaõ phoùng ra, xoay quanh

mình ba voøng roài nhaäp vaøo ñaûnh ñaàu Theá Toân.

Khi aáy, Toân giaû A-nan chaép tay cung kính, thöa:

–Baïch Theá Toân! Nhöõng thöù hình saéc vôùi traêm ngaøn söï trang nghieâm töø mieäng phoùng ra ñeàu toûa chieáu röïc rôõ cuøng khaép möôøi phöông. Con xin noùi keä:

*Phaûi, traùi ñaõ xa lìa Phieàn naõo cuõng döùt saïch Theá gian Phaät treân heát*

*Nhaân quaû thaéng, khoâng hö. Nhö ñaøi hoa sen traéng*

*Haøng ma, Phaät phoùng quang Neân khi ma boû ñi*

*Trí tueä an ñònh toát.*

*Khieán Thanh vaên caàu Phaät*

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

*Phaät an ñònh Thanh vaên Nhö ngöu vöông treân heát Tröø saïch caùc löôùi nghi. Khoâng coù keû oaùn thuø Nhö nöôùc laøm tan muoái*

*Phoùng quang noùi chaùnh giaùc Phaät thoï kyù cho ai*

*Hoï nghe vui an ñònh Nhöõng ngöôøi aáy ñeàu möøng.*

Ñöùc Phaät baûo:

–Ñuùng theá, ñuùng theá! Naøy A-nan! Chaúng phaûi laø khoâng coù nhaân quaû.

Naøy A-nan! Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri Chaùnh Giaùc luoân thuyeát giaûng chaân chaùnh.

Naøy A-nan! OÂng thaáy ñaáy, Ñoàng töû naøy cuùng döôøng ta nhö theá, Ñoàng töû aáy caên laønh saâu xa vöõng chaéc, phaùt taâm ban phaùt phaùp cho ngöôøi, traûi qua ba ñaïi a-taêng-kyø kieáp tu haønh Boà-ñeà, thaønh töïu ñaïi Bi, saùu phaùp Ba-la-maät, quaùn haïnh troïn veïn, thaønh Ñaúng Chaùnh Giaùc, hieäu laø Nhö Lai Kim Dieäu ñaày ñuû möôøi Löïc, boán Trí vieân minh, ba Maät, Baát coäng, Nieäm xöù, ñaïi Bi, nhö thuôû xöa ta ñaõ töøng phaùt taâm, cuõng thöïc haønh phaùp thí naøy.

Vua Ba-tö-naëc thöa hoûi:

–Baïch Theá Toân! Ñoàng töû naøy taïo haïnh nghieäp gì maø ñöôïc phöôùc baùo thuø dieäu nhö theá?

Ñöùc Theá Toân ñaùp:

–Vaøo ñôøi quaù khöù xa xöa, Ñoàng töû naøy ñaõ roäng taïo nhaân cuûa phöôùc nghieäp, neân nay ôû trong ñôøi naøy höôûng ñöôïc quaû baùo. Cuõng thuôû aáy, luùc gieo troàng nghieäp nhaân, Ñoàng töû naøy ñaõ chí taâm khoâng thoaùi chuyeån, neân ôû ñôøi naøy nhaän ñöôïc phöôùc baùo. Ñoù laø ñieàu taát nhieân.

Naøy ñaïi vöông! Nghieäp ñaõ taïo ra thì phaûi nhaän laáy quaû baùo, gioáng nhö ñòa giôùi voâ taän, thuûy giôùi voâ taän, hoûa giôùi voâ taän, phong giôùi voâ taän. Cuõng vaäy, uaån, giôùi, saùu traàn… taïo ra nghieäp thì nhaän laáy quaû baùo khoâng coù cuøng taän. Thuôû xöa, Ñoàng töû doác taâm gieo troàng haït gioáng phöôùc, neân ñôøi naøy thoï quaû baùo khoâng bao giôø heát. Cho

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

ñeán hai thöù nghieäp thieän vaø aùc thì nghieäp baùo cuõng voâ taän. Giaû söû traûi qua traêm ngaøn kieáp, khi nghieäp thaønh thuïc taát phaûi nhaän laáy quaû baùo.

Naøy ñaïi vöông! Vaøo thôøi quaù khöù, ôû nöôùc Ba-la-naïi coù vua teân laø Vaên Quaân. Vua coù thaùi töû teân laø Caùt Töôøng Maät. Thuôû aáy, vua cha taïo nhieàu nghieäp toäi. Thaáy vua cha taïo toäi, trong loøng thaùi töû caûm thaáy sôï haõi, môùi thöa vua cha: “Con muoán xuaát gia tu haønh.”

Vua cha baûo: “Ta chæ coù moät mình con laø nam, laøm sao cha ñeå con xuaát gia tu haønh ñöôïc.”

Caùt Töôøng Maät thöa: “Con phaûi xa cha, quyeát chí xuaát gia tu haønh.”

Thaùi töû noùi tieáp: “Caû vaøng, baïc, voi, ngöïa, toâi tôù, kho taøng nhöng taâm con khoâng tham ñaém cuõng khoâng yeâu thích, söû duïng.”

Töø ñoù, thaùi töû tu haønh ba möôi baûy phaùp Boà-ñeà phaàn, chöùng quaû Boà-ñeà Duyeân giaùc, coù voâ soá traêm ngaøn trôøi, ngöôøi ñi ñeán cuùng döôøng. Coù ngöôøi thaáy theá baùo laïi vua cha: “Thaùi töû ñaõ ñaït ñöôïc coâng ñöùc.”

Nghe xong, vua muoán gaëp con mình. Vua rôøi khoûi cung ñieän,

cuøng quan quaân hoä giaù boán beân. Coù moät ngöôøi ngheøo, thaáy vua maëc y phuïc toát ñeïp, thaân thoa ñaày höông thôm, ngoài treân löng voi lôùn, coù duø loïng che treân, quan quaân vaây quanh, ngöôøi aáy lieàn nghó: “Vua naøy, ñaàu maët tay chaân vai löng chaúng khaùc gì ta. Nhöng vì sao vò aáy thoa höông thôm, maëc y phuïc toát ñeïp, ngoài treân löng voi lôùn quyù, laïi coù duø loïng che treân vaø quan quaân vaây quanh? Coøn ta, nhieàu ñôøi boûn seûn, tham lam, chöa töøng xaû boû, ban cho khieán ñôøi naøy chòu söï khoå nhoïc. Nhöõng vieäc nhoû nhaët maø khoâng theå boû, cho, laøm sao ta ñöôïc sinh vaøo nôi haïng ngöôøi aáy.”

Ngöôøi aáy laïi hoûi vua: “Chaúng bieát ñaïi vöông ñi ñaâu?”

Vua Vaên Quaân ñaùp: “Ta coù moät ngöôøi con trai, teân laø Caùt Töôøng Maät, xuaát gia tu haønh, chöùng ñöôïc Boà-ñeà Duyeân giaùc. Neáu ai cuùng döôøng moät chuùt ít, ñôøi sau seõ ñöôïc thoï höôûng quaû baùo lôùn.

Traû lôøi xong, vua tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc. Luùc ñoù, vua chôït thaáy ñaøn nai. Vua thích nai neân môùi ñuoåi theo chuùng. Khi aáy, ngöôøi ngheøo suy nghó: “Vua tham lam, ñuoåi theo nhöõng con nai. Ngay luùc naøy, ta muoán gaëp vò Duyeân giaùc.” Ngöôøi ngheøo nghó xong lieàn töø töø

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

ñi veà phía tröôùc, vaøo trong moät hang nuùi, gaëp vò Duyeân giaùc kia thaân töôùng uy nghieâm, cao vôøi, taâm yù vaéng laëng, coù voâ löôïng traêm ngaøn Thaùnh hieàn vaây quanh, tung raûi hoa Maïn-ñaø-la cao ñeán ñaàu goái.

Luùc naøy, ngöôøi ngheøo boãng nhieân oøa khoùc, tieáng khoùc nghe thaûm thöông, aùo naõo. Khi traêm ngaøn Thaùnh hieàn cuùng döôøng xong vaø trôû veà, ngöôøi ngheøo chôït hieåu ra: “Nay mình neân cuùng döôøng vò Duyeân giaùc aáy baèng thöù gì?” Caùch ñoù khoâng xa, coù caây Am-moät-la, ngöôøi ngheøo voäi ñeán haùi quaû Am-moät-la töôi toát nhaát, ñöïng ñaày baùt, ñem cuùng döôøng vò Duyeân giaùc.

Vò Duyeân giaùc caàm baùt aáy, bay leân hö khoâng, töï taïi gioáng nhö ngoãng chuùa, hieän ra nhöõng thöù thaàn bieán, roài töø hö khoâng haï xuoáng ngoài laïi choã cuõ. Ngöôøi ngheøo voäi leã saùt chaân vò Duyeân giaùc, thöa: “OÂng nhaän thöùc aên cuûa con, con seõ ñöôïc phöôùc. Ngaøy mai, con xin cuùng döôøng cho oâng.”

Taâm cuûa vò Duyeân giaùc thanh tònh, ñaõ hieåu roõ. Vì muoán cöùu ñoä ngöôøi ngheøo aáy, lieàn nhaän lôøi môøi cuùng döôøng.

Baáy giôø, ngöôøi ngheøo aáy ra khoûi hang nuùi, trôû veà.

Vua Vaên Quaân töø xa troâng thaáy vò Duyeân giaùc ñöùng trong hö khoâng, lieàn nghó: “Nôi aáy chaéc coù haøng trôøi, ngöôøi phöôùc ñöùc lôùn. Nay ta mau ñeán gaëp vò Duyeân giaùc vaø haøng trôøi, ngöôøi aáy.”

Vua voäi ñi vaøo trong hang nuùi. Giöõa ñöôøng, gaëp ngöôøi ngheøo töø trong hang nuùi ñi ra, vua voäi hoûi: “Ngöôi ôû ñaâu ñeán?”

Ngöôøi ngheøo ñaùp: “Toâi ôû nôi aáy ñeán.”

Vua noùi: “Naøy gaõ ngheøo! Thaân ngöôi nhôùp nhuùa, ñaàu toùc roái buø, quaàn aùo nhô baån maø chaúng boû ñi ñöôïc. Nay ngöôi laøm sao xa lìa söï ngheøo khoå ñeå ñöôïc giaøu sang nhö ta? Xem ra ngöôi khoâng theå naøo xa lìa söï ngheøo khoå khoán cuøng ñöôïc.

Ngöôøi ngheøo aáy töø bieät vua vaø chôït suy nghó: “Laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc moät khoaûng ñaát roäng raõi, saïch ñeïp vaø ñöôïc nhieàu maâm coù thöùc aên uoáng ngon, ñaày ñuû caû traêm vò?” Doøng suy nghó chöa döùt, ngöôøi aáy giaãm leân moät vieân ñaù, tröôït chaân ngaõ nhaøo xuoáng ñaát. Ngay nôi aáy, ngöôøi ngheøo baét gaëp moät caùi lu baèng saét, beân trong chöùa ñaày vaøng roøng…

Vua kia ñeán nuùi, gaëp vò Duyeân giaùc, tôùi ngoài tröôùc maët. Laùt sau, vua baûo vò Duyeân giaùc: “Ta muoán caàu phöôùc, ngaøy mai môøi oâng

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

ñeán thoï trai ñöôïc khoâng?”

Vò Duyeân giaùc ñaùp: “Ñaïi vöông! Tröôùc ñaây toâi ñaõ nhaän lôøi môøi

roài.”

Vua Vaên Quaân hoûi: “Nhaän lôøi môøi cuûa ngöôøi naøo?”

Vò Duyeân giaùc ñaùp: “Coù moät ngöôøi ngheøo môøi ñeán ñeå cuùng

döôøng.”

Vua lieàn sai söù thaàn tôùi baûo ngöôøi ngheøo aáy: “Ta môøi vò Duyeân giaùc thoï trai, hoâm khaùc ngöôi seõ môøi.”

Söù thaàn tôùi trình baøy yù cuûa nhaø vua, nhöng ngöôøi ngheøo aáy chaúng chòu. Vua môùi töï mình ñeán choã ngöôøi ngheøo. Vua baûo: “Ta cuùng döôøng vò Duyeân giaùc thöùc aên, hoâm khaùc ngöôi môùi thieát cuùng.”

Ngöôøi aáy khoâng chòu. Vua noùi: “Ngöôi phaûi dôøi sang ngaøy khaùc.”

Ngöôøi ngheøo noùi: “Vì sao khieán toâi phaûi dôøi sang ngaøy khaùc?

Vaû laïi toâi ñaõ coù vaøng roøng, toâi quyeát phaûi cuùng döôøng.”

Vua baûo: “Xöa nay, ngöôi ngheøo khoå khoán cuøng, coøn ta laø doøng vua Quaùn ñaûnh Saùt-ñeá-lôïi. Ngöôi haõy töø boû yù ñònh ñoù ñi, vaøng cuûa ta thieáu gì.”

Ngöôøi ngheøo noùi: “Neáu ñaïi vöông khoâng tin lôøi toâi noùi thì môøi ñaïi vöông ñi xem vaøng.” Hai ngöôøi cuøng ñeán choã phaùt hieän vaøng, thaáy coù moät caùi lu baèng saét, nghieâng caùi lu ñoå ra nhieàu vaøng roøng, chaát ñoáng cao nhö nuùi, ñeán noãi moãi ngöôøi ñöùng moät beân maø hai ngöôøi chaúng thaáy nhau.

Vua môùi suy nghó: “Ngöôøi naøy coù phöôùc ñöùc nhö theá.”

Ngöôøi ngheøo noùi: “Khi toâi thieát trai cuùng döôøng xong, seõ ñeán löôït ñaïi vöông.”

Hoâm sau, ngöôøi ngheøo doïn deïp saïch seõ khoaûng ñaát, trang hoaøng ñeïp ñeõ trang nghieâm, raûi nhieàu hoa sen, choïn laáy nhöõng caây coù chuøm laù sum sueâ laøm thaønh duø che vaø baøy caùc phaåm vaät ñoà aên uoáng ñeå cuùng döôøng.

Khi aáy, vò Duyeân giaùc kia laïi ôû treân hö khoâng, hieän nhöõng thöù thaàn bieán.

Luùc ñoù, ngöôøi aáy ñaûnh leã saùt chaân vò Duyeân giaùc roài phaùt nguyeän: “Nhö choã ñaát naøy, con gieo troàng hoa sen, con nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc hoa sen trôøi raát toát ñeïp kia. Nhö choã taøng caây con

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

taïo thaønh duø che ñeå cuùng döôøng, con nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñöôïc caây Chieâm-baëc-ca, ra hoa Chieâm-baëc-ca trôøi maøu vaøng tía. Nhö caên laønh con möôïn baùt ñaát ñöïng thöùc aên cuùng döôøng, con nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp thöôøng ñöôïc maâm vaøng ñöïng ñaày thöùc aên trôøi. Giaû söû, coù traêm ngaøn ngöôøi aên, thöùc aên aáy cuõng khoâng heát vaø ñöôïc gaëp Phaät.”

Ñöùc Phaät baûo vua Ba-tö-naëc:

–Ñaïi vöông neân bieát! Ngöôøi ngheøo luùc aáy, nay chính laø Ñoàng töû Kim Dieäu, con cuûa Baø-la-moân. Nhôø cuùng döôøng vò Duyeân giaùc môùi ñöôïc caên laønh aáy, an laïc voâ bieân, taát caû taâm nguyeän ñeàu ñöôïc thaønh töïu.

Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh naøy xong, caùc vò Tyø-kheo ñeàu moät loøng cung kính laõnh thoï, vui veû thöïc haønh.



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