KINH KIM SAÉC ÑOÀNG TÖÛ NHAÂN DUYEÂN

**QUYEÅN 9**

Sau khi thaáy vieäc thaàn bieán vaø nhöõng vieäc hieám coù xaûy ra ôû coõi trôøi vaø coõi ngöôøi nhö vaäy, quoác vöông A-xaø-theá phaùt sinh taâm tin kính ñaëc bieät thanh tònh toái thöôïng, môùi noùi lôøi khen ngôïi:

–Laï thay, laï thay! Thaät chöa töøng coù, oai löïc coâng ñöùc cuûa Toân giaû A-nan cao caû vaø ñaëc bieät ñeán nhö vaäy, laïi hieän baøy raát roõ, coù theå khai môû giaùo phaùp thanh tònh baäc nhaát cuûa Nhö Lai baèng oai löïc thaàn thoâng roäng lôùn.

Lôùn thay, lôùn thay! Giaùo phaùp thanh tònh toái thöôïng do Ñöùc Theá Toân Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc tuyeân thuyeát baèng söï thaáy bieát cao toät ñaõ giao phoù cho Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp, Toân giaû aáy ñaõ laøm theo moät caùch chaân thaät.

Khoå thay! Ñöùc Nhö Lai, maët trôøi Thaùnh ñaõ aån maát! AÙnh saùng coâng ñöùc cuûa Toân giaû A-nan laïi leân cao chieáu toûa khaép nôi.

Khoå thay! Ñöùc Nhö Lai, maët traêng raát ñeïp ñaõ aån maát! Khoâng coøn chieáu saùng nhö bò sao La-haàu A-tu-la aên nuoát. Maët traêng trí tueä cuûa Toân giaû A-nan laïi chieáu saùng khaép caû hö khoâng, soi toû moïi nôi, nhö röøng hoa Caâu-maãu-ñaø toát töôi nôû roä.

Khoå thay! Ñöùc Nhö Lai ñaõ nhaäp Nieát-baøn. Theá gian chia lìa raát laø ñau xoùt, cuõng nhö löûa thieâu ñoát, noùng böùc xaâm haïi. Toân giaû trong saùng nhö ñaùm maây lôùn che khaép taát caû, dieãn noùi phaùp thieän nhö möa cam loà thaám nhuaàn theá gian, laøm cho moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc vui veû.

Lôùn thay! Ñöùc Nhö Lai yù nguyeän toái thaéng! Toân giaû chaân chaùnh hieàn laønh, taát caû ñeàu ñöôïc vieân maõn.

Vó ñaïi thay! Giaùo phaùp voâ thöôïng cuûa Ñöùc Nhö Lai! Toân giaû ñaõ laõnh thoï vaø chæ baøy cho taát caû.

Vó ñaïi thay! Giaùo phaùp voâ thöôïng cuûa Ñöùc Nhö Lai! Toân giaû ñaõ gaùnh vaùc chæ baøy roõ raøng.

Laï thay! Toân giaû trong haøng Thanh vaên ñöôïc danh tieáng laø cao

toät hôn caû, haønh ñoäng raát chaân thaät vaø ñaày ñuû nhö vaäy, thaät xöa nay chöa töøng coù, coâng ñöùc thuø thaéng, oai löïc thaàn thoâng raát roäng lôùn, laøm lôïi ích thaønh töïu cho voâ bieân chuùng sinh, coù theå giaûi thích roäng veà Nhaát thieát trí vaø phaùp coâng ñöùc lôùn.

Laï thay! Toân giaû coù theå hieän roõ vaø neâu baøy oai löïc thaàn thoâng roäng lôùn, do loøng thöông lôùn sinh ra cuûa Ñaïi sö Theá Toân, hieän ra trí tueä laøm lôïi ích cho taát caû.

Sau khi khen ngôïi Toân giaû A-nan xong, vua A-xaø-theá phaùt sinh taâm tin kính toái thöôïng lieàn höôùng veà phía tröôùc, toaøn thaân saùt ñaát, ñaûnh leã döôùi chaân Toân giaû, sau ñoù ngoài daäy, quyø goái saùt ñaát, voâ cuøng xuùc ñoäng, chaép tay cung kính noùi keä:

*Quy maïng Baäc toái thaéng treân ñôøi Quy maïng Baäc hoïc roäng nhö bieån Laïy Baäc hieám coù khoâng nghó baøn Laïy Baäc gaùnh vaùc giaùo phaùp Phaät. Phaùp Phaät thanh tònh oai löïc lôùn Laï thay! Toân giaû chæ raát ñuùng*

*Toân giaû hieám coù, laïi khoù nghó Kheùo laøm lôïi ích cho theá gian. Giaùo phaùp voâ thöôïng cuûa Nhö Lai Giao phoù cho Ca-dieáp ñaïi trí*

*Ca-dieáp giao phoù laïi A-nan*

*Toân giaû chaân thaät thöïc haønh theo. Toân giaû laøm lôïi ích cho con*

*Cao caû khoâng theå nghó baøn ñöôïc Cöûa coâng ñöùc: Nhaát thieát trí Phaät Laøm cho moïi ngöôøi ñeàu hieåu roõ. Vieäc hy höõu Nhö Lai theá naøo*

*Toân giaû laøm lôïi ích cuõng vaäy*

*Nhaát thieát trí Phaät, loøng thöông lôùn Thaûy ñeàu khai môû cho taát caû.*

*Toân giaû hieän ra töôùng Thanh vaên Con ñöôïc thaáy thaät laø hieám coù Loøng thöông lôùn nhö lôøi Phaät daïy Laø laøm lôïi ích khaép chuùng sinh.*

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

*Nhieàu ngöôøi trong nöôùc Ma-giaø-ñaø Vui thay hoâm nay ñöôïc lôïi ích*

*Taát caû chuùng sinh ñeàu buoâng thaû Nhôø Toân giaû neân ñöôïc lôïi ích.*

*Phaùp Nhö Lai giao phoù Toân giaû Cuõng laø ngoâi vò cuûa Nhö Lai*

*Cuõng ngang ñoàng vôùi Ñaáng Thieän Theä Haõy ban cho nhieàu vieäc hieám coù.*

*Nhôø baäc Thaùnh Toân giaû A-nan Hieän oai löïc lôùn raát kyø laï*

*Töø ñaáy nhôù töôûng baäc Chaùnh giaùc Heát loøng ñaûnh leã vaø khen ngôïi.*

*Laïy Ñaáng Theá Toân Baäc Voâ UÙy*

*Ñaûnh leã Chaùnh Giaùc Löôõng Tuùc Toân Thanh vaên hieän oai thaàn nhö vaäy Ñeàu vì lôïi ích cho chuùng sinh.*

*Oai löïc roäng lôùn cuûa Nhö Lai Kheùo môû baøy laøm cho röïc rôõ Theá Toân tuy dieät cuõng nhö coøn Toân giaû giaùo hoùa thaät hoaøn haûo.*

Sau khi noùi keä khen ngôïi Toân giaû, vua A-xaø-theá thöa hoûi:

–Thöa Toân giaû! Thöông chuû Nhaät Chieáu vaø vôï oâng ta ñôøi tröôùc tu nhaân gì maø hieän taïi ñöôïc phöôùc baùo ñaëc bieät toát ñeïp nhö vaäy? Ñöôïc nhaø cöûa roäng lôùn, giaøu coù, cuûa caûi doài daøo, ôû trong phaùp Phaät ñöôïc chöùng ngoä chaân lyù?

Laïi nöõa, Tyø-kheo Ca-thi Toân-na-lôïi vaø Tyø-kheo Duõng Leä do tu nhaân gì maø ñôøi naøy ñöôïc giaøu coù, tích chöùa nhieàu cuûa baùu, sinh trong doøng hoï cao quyù, ñöôïc xuaát gia tu ñaïo trong phaùp Phaät, ñoaïn caùc phieàn naõo, chöùng quaû A-la-haùn?

Tyø-kheo Kim Saéc xöa kia tu nhaân gì maø ñôøi naøy ñöôïc phöôùc baùo ñaëc bieät toát ñeïp, sinh trong doøng hoï cao quyù, giaøu coù, laïi ñöôïc thaân töôùng ñoan nghieâm, coù aùnh saùng saéc vaøng, thöôøng toûa chieáu, ñöôïc moïi ngöôøi thích nhìn vaø trìu meán, y phuïc toát ñeïp töï nhieân maëc leân thaân, toaøn thaân thôm ngaùt nhö höông Chieân-ñaøn, trong mieäng toûa höông thôm hoa Öu-baùt-la theo gioù bay ñi ai cuõng ñeàu öa thích. Luùc

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

sinh ra treân hö khoâng töï nhieân coù möa y phuïc toát ñeïp maøu hoaøng kim vaø hoa Caâu-maãu-ñaø, laïi ñöôïc ñaày ñuû caùc oai ñöùc lôùn, xöa nay chöa töøng coù nhö vaäy? Sau laïi ñöôïc ôû trong phaùp Phaät xuaát gia tu ñaïo, ñoaïn caùc phieàn naõo, chöùng quaû A-la-haùn? Nguyeän xin Toân giaû giaûi thích cho con.

Baáy giôø, Toân giaû A-nan baûo vua A-xaø-theá:

–Ñaïi vöông neân bieát! Nhöõng vieäc naøy ñeàu do ñôøi quaù khöù ñaõ tu caùc nhaân phöôùc, ñeán ngaøy nay quaû chín hoaøn toaøn neân thoï höôûng phöôùc baùo.

Ñaïi vöông, oâng haõy laéng nghe! Trong ñôøi quaù khöù, caùch ñaây chín möôi moát kieáp, coù Phaät ra ñôøi hieäu laø Tyø-baø-thi goàm ñuû möôøi toân hieäu: Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Ñöùc Phaät aáy truù ôû thaønh teân Maõn-ñoä-ma-ñeá.

Baáy giôø, trong thaønh coù moät thöông chuû teân laø Dieäu Nhó, nhaø cöûa roäng lôùn, giaøu coù, cuûa caûi raát nhieàu, ngaøy caøng taêng theâm, chaúng khaùc gì Thieân vöông Tyø-sa-moân. Trong thaønh Maõn-ñoä-ma-ñeå, gia toäc thöông chuû laø cao quyù nhaát, khoâng ai baèng, vì giaøu sang neân thöông chuû aáy laáy vôï cuõng thuoäc doøng hoï cao quyù.

Sau ñoù, vôï choàng vui soáng, ngöôøi vôï mang thai, ñöùa con chöa sinh ra, nhöng thöông chuû Dieäu Nhó ñaõ cuøng vôùi naêm traêm thöông nhaân laøm baïn ñoàng haønh, muoán ñi vaøo bieån lôùn ñeå coù theâm taøi lôïi. Thai nhi trong buïng ngöôøi vôï ôû laïi nhaø daàn daàn lôùn leân.

Khi aáy, thöông chuû vaø caùc thöông nhaân ñaõ ñi xa ñeán xöù khaùc, döïa vaøo khaû naêng kinh doanh cuõng kieám ñöôïc chuùt ít taøi lôïi, nhöng taøi lôïi aáy hoaëc bò löûa lôùn thieâu ñoát, hoaëc bò giaëc cöôùp, hoaëc bò gia nhaân cuûa baïn ñoàng haønh troäm laáy roài boû ñi… ÔÛ nhaø, ngöôøi vôï mang thai ñuû thaùng, ñeán kyø sinh, sinh ñöôïc moät Ñoàng töû, da deû thoâ cöùng, ñen ñuûi, dung maïo xaáu xí, ñuû möôøi taùm töôùng xaáu, thaät laø ñaùng chaùn gheùt, thaân mieäng toûa ra muøi raát hoâi thoái, ñeán noãi muøi hoâi ñoù theo gioù bay ñi, ngöôøi nhaø thaân thuoäc ngöûi nhaàm cuõng phaûi quay maët choã khaùc.

Laïi nöõa, Ñoàng töû môùi sinh ra, trong nhaø töï nhieân coù löûa buøng

chaùy, cuûa caûi saûn vaät ñeàu bò thieâu ñoát, khoâng coøn soùt thöù gì.

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

Khi aáy, vôï thöông chuû Dieäu Nhó hoát hoaûng kòp oâm laáy ñöùa con môùi sinh, voäi vaõ chaïy ra khoûi nhaø. Taát caû taøi saûn, vaät duïng trong nhaø ñeàu bò löûa döõ ñoát chaùy heát, thieâu ñoát khoâng coøn vaät gì löûa môùi taét.

Vôï thöông chuû vaøo trong nhaø ñaõ bò löûa huûy hoaïi, xeù ñoâi chieác aùo cuûa mình ñem traûi döôùi ñaát roài ñaët Ñoàng töû naèm leân. Baø ta thôû daøi, töï than, nghó ñeán thöông chuû Dieäu Nhó rôi leä, noùi: “Khoå thay, khoå thay! Ta nay vì sao maø nhaø cöûa tan naùt nhö vaày?”

Baáy giôø, caùc noâ tyø, quyeán thuoäc, ngöôøi laøm vieäc trong nhaø cuûa thöông chuû, thaáy löûa chaùy thieâu ñoát heát taát caû, raát sôï haõi, nghó: Chuùng ta coù phaûi do duyeân xaáu aùc maø bò huûy hoaïi nhö vaày? Beøn cuøng nhau baøn luaän, roài boû nhaø thöông chuû ra ñi, chæ coù moät coâ haàu giuùp vieäc hieáu nghóa töï nghó: “Nay nhaø thöông chuû Dieäu Nhó, cuûa caûi thì bò thieâu ñoát, quyeán thuoäc thì chia ly, khoâng coøn moät choã naøo ñeå nöông töïa. Vôï thöông chuû ñôn ñoäc, khoâng coù baïn beø, khoâng coù choã nöông nhôø, ta khoâng neân baét chöôùc nhöõng ngöôøi khaùc maø boû ñi, ta neân ôû laïi vôùi baø.” Roài laïi nghó tieáp: “Nhaø cöûa, taøi saûn cuûa thöông chuû ñeàu bò thieâu ñoát heát, côm aên moät ngaøy coøn chöa ñuû, bieát tính laøm sao ñaây.”

Nghó nhö vaäy roài, ngöôøi nöõ giuùp vieäc lieàn ñi ñeán nhaø nhöõng ngöôøi baø con thaân thích cuûa thöông chuû Dieäu Nhó. Ñeán nôi coâ noùi: “Caùc vò neân bieát! Vôï cuûa thöông chuû nay ñang laâm vaøo hoaøn caûnh thaät laø khoán khoå, böùc baùch, caùc vò neân tìm caùch giuùp ñôõ, nuoâi soáng baø ta.”

Caùc ngöôøi baø con thaân thích, lieàn theo lôøi noùi aáy, goùp söùc nuoâi döôõng vôï con thöông chuû Dieäu Nhó.

Chaúng bao laâu sau, trong nhaø nhöõng ngöôøi baø con ñoù, thöôøng xaûy ra nhöõng vieäc baát lôïi, caùc ngöôøi aáy cuøng baøn vôùi nhau: “Ñöùa con cuûa thöông chuû Dieäu Nhó naøy raát xui xeûo, khoâng coù phöôùc ñöùc. Do sinh ra noù, maø nhaø cöûa, taøi saûn, taát caû ñeàu bò tan hoaïi. Neáu chuùng ta nuoâi döôõng noù thì nhaø chuùng ta cuõng nhö vaäy, khoâng bao laâu cuõng seõ tan naùt heát. Vì sao? Vì ñöùa con cuûa thöông chuû naøy, chæ nghe ñeán teân laø ñaõ kinh sôï, huoáng gì laø nuoâi döôõng.”

Caùc ngöôøi baø con lieàn baûo ngöôøi nöõ giuùp vieäc: “Töø ñaây veà sau coâ chôù coù ñeán nhaø chuùng toâi nöõa.”

Ngöôøi nöõ giuùp vieäc bò caùc ngöôøi baø con khoâng cho ñeán, lieàn töï

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

nghó: “Vôï thöông chuû khoâng coøn baát cöù nôi naøo ñeå nöông nhôø, ta tìm caùch gì ñeå cöùu giuùp ñaây? Hay laø ta ñeán nhaø ngöôøi khaùc tìm vieäc laøm ñeå coù tieàn nuoâi vôï thöông chuû Dieäu Nhó?”

Nghó nhö vaäy roài, coâ ta lieàn ñi ñeán nhaø ngöôøi khaùc, laøm caùc vieäc phuïc dòch, thueâ möôùn, nhaän ñöôïc thuø lao ñem veà ñoåi laáy thöùc aên cho vôï con thöông chuû. Ngöôøi meï vì sinh ra Ñoàng töû coù ñuû caùc töôùng xaáu xí beøn ñaët teân cho con laø Ñoàng töû xaáu töôùng.

Töø ñoù, moãi ngaøy ngöôøi nöõ giuùp vieäc ñeàu ñi ñeán nhaø ngöôøi khaùc ra söùc laøm vieäc ñeå kieám aên haøng ngaøy, söùc löïc caøng taêng thuø lao caøng nhieàu, moät ngöôøi laøm vieäc khoâng löôøi bieáng neân caû ba ngöôøi cuõng soáng ñöôïc qua ngaøy. Cuoäc soáng keùo daøi nhö vaäy thaät laø khoù khaên! Vôï thöông chuû Dieäu Nhó boãng suy nghó: “Trong nhaø ta tröôùc ñaây coù raát nhieàu noâ tyø, ngöôøi giuùp vieäc, baø con quyeán thuoäc, nay chæ coøn coù ngöôøi nöõ giuùp vieäc naøy laø coøn ôû nuoâi giuùp ta, nhôø vaäy maø ta ñöôïc soáng coøn. Trong doøng hoï meï, chæ coù ngöôøi naøy laø thöông meán giuùp ñôõ, nhöng söï vieäc naøy keùo daøi thôøi gian laâu, ngöôøi kia söùc löïc ñôn ñoäc, vieäc laøm ngaøy caøng nhieàu, leõ naøo khoâng meät moûi, chaùn naûn. Khi ñaõ meät moûi, kieät söùc roài, ngöôøi aáy seõ boû ñi. Hôn nöõa, moät ngöôøi laøm vieäc thì tieàn coâng raát ít, do ñoù khoâng ñuû ñeå nuoâi soáng. Ta neân chaáp nhaän nghieäp ñôøi tröôùc, nay quaû ñaõ nhö vaäy, coù khoå cuõng ñaønh cam chòu. Ta neân cuøng ñi laøm thueâ vôùi ngöôøi nöõ giuùp vieäc.”

Nghó nhö vaäy roài, baø ta lieàn keâu ngöôøi nöõ giuùp vieäc laïi, cuøng ñi

ñeán nhaø ngöôøi khaùc laøm vieäc, laáy tieàn ñem veà sinh soáng. Nhöng vôï thöông chuû, theå löïc raát yeáu, khoâng laøm noåi nhöõng vieäc naëng nhoïc, löûa ñoùi thieâu ñoát, bò caùc khoå haønh haï, trong choác laùt meät quaù meâ loaïn, tuyeät voïng cuùi xuoáng döøng nghæ, rôi leä thôû daøi, nghó ñeán thöông chuû Dieäu Nhó, buoàn khoå than: “Khoå thay! Ta vì sao phaûi chòu khoå naïn nhö vaày? Leõ naøo moïi ngöôøi khoâng thaáy, ta tröôùc kia töøng ôû trong thaønh naøy, laø cao quyù, giaøu coù nhaát, nhaø cöûa, taøi saûn taát caû ñeàu ñaày ñuû. Vì sao hoâm nay phöôùc ñöùc laïi heát, trôû thaønh ngöôøi tan hoaïi nhaát trong thaønh naøy, haøng ngaøy phaûi ñeán nhaø ngöôøi khaùc laøm thueâ kieám soáng, chòu nhieàu khoå naõo haønh haï?”

Khi aáy, vì ñau khoå haønh haï, vôï thöông chuû nhìn ngöôøi nöõ giuùp vieäc maø rôi leä. Luùc ñoù, ngöôøi nöõ giuùp vieäc caøng theâm buoàn khoå, cuõng chaûy nöôùc maét, noùi: “Khoå thay, khoå thay! Vôï thöông chuû xöa

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

giaøu coù, oai quyeàn, maëc toaøn loaïi y phuïc quyù toát, xoa höông thôm, ñeo nhöõng voøng hoa thôm ñeïp ñeõ trang söùc nôi thaân, trong mieäng thöôøng ngaäm nhöõng muøi höông thôm ñeå tieát ra nhöõng nöôùc thôm. Laïi nhö Thieân nöõ thöôøng soáng trong nöôùc Hoan hyû, ñaày ñuû caùc thöùc aên uoáng, y phuïc, chaâu baùu, ñoà trang söùc, noâ tyø, baø con thaân quyeán noäi ngoaïi, beïn beø ñoâng ñuùc, ai caàn gì ñeàu cho ñaày ñuû. Vì sao nay laïi tan naùt nhö vaày, tình caûnh thaät voâ cuøng xoùt xa, ñaàu toùc roái tung, thaân theå dô baån, ñaày raän reäp, raát hoâi haùm, laø ngöôøi thaáp heøn chòu khoå cöïc nhaát trong thaønh, phaûi ñi laøm thueâ cho nhaø ngöôøi khaùc ñeå kieám mieáng aên. Tình caûnh tan naùt aáy thaät laø thaûm thöông. Khoå thay! Vì sao phöôùc ñöùc bò tan maát nhanh nhö vaäy? Khoå thay! Giaøu sang toàn taïi khoâng bao laâu. Khoå thay! Ñuû caùc nghieäp baùo khaùc nhau.”

Baáy giôø, than thôû xong, ngöôøi nöõ giuùp vieäc noùi keä:

*Tröôùc ñaây maëc y phuïc toát ñeïp Trang söùc baèng ñuû loaïi chaâu baùu Gioáng nhö Thieân nöõ raát xinh töôi Nay ôû ngoõ heïp raát cöïc khoå.*

*Côù sao luùc naøy laïi nhö vaày! Taát caû phöôùc ñöùc ñeàu tan heát Thaân theå tieàu tuïy vaø dô baån*

*Maûnh aùo raùch naùt che treân thaân. Tröôùc ñaây hình dung nhö Thieân nöõ Maét ñeïp moïi ngöôøi ñeàu thích nhìn Maø nay hoâi xaáu nhö ma quyû*

*Ngöôøi thaáy ñeàu sinh taâm chaùn boû. Tröôùc ñaây giaøu coù nhieàu cuûa baùu Giaøu sang baäc nhaát trong thaønh naøy Luoân cung caáp cho ngöôøi aên xin Nay laïi khoán khoå vaø ngheøo heøn.*

*Tröôùc ñaây thoï höôûng nhieàu vui veû Doøng hoï giaøu sang cuûa caûi nhieàu Nay quaû baùo ñeán thaät roõ raøng Ñau buoàn khoå naõo theo nhau tôùi.*

*Khoå thay! Luaân hoài thaät ñaùng traùch Khoå thay! Giaøu sang cuõng khoâng beàn*

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

*Theá gian tröôùc thoï höôûng vui söôùng Nhaát ñònh veà sau chòu khoå, phieàn.*



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