**Phaåm 23: THOÏ KYÙ (**VYAØKARAÒA**)**

Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai ôû giöõa ñaïi chuùng, giaûng noùi phaùp xong, vì Boà-taùt Dieäu Traøng vaø hai ngöôøi con cuûa aáy laø Ngaân Traøng vaø Ngaân Quang, thoï kyù Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Coù möôøi ngaøn Thieân töû do Toái Thaéng Quang Minh laøm thöôïng thuû, ñeàu töø Tam thaäp tam thieân ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaûnh leã döôùi chaân Ñöùc Phaät, lui veà ngoài moät beân, nghe Ñöùc Phaät noùi phaùp. Baáy giôø, Ñöùc Phaät baûo Boà-taùt Dieäu Traøng:

–OÂng vaøo ñôøi sau, qua voâ löôïng, voâ soá traêm ngaøn vaïn öùc kieáp, ôû theá giôùi Kim quang minh, seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc hieäu laø Kim Baûo Sôn Vöông Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri, Minh Haønh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân xuaát hieän ôû ñôøi. Sau khi Ñöùc Nhö Lai naøy Baùt-nieát-baøn vaø giaùo phaùp cuûa Nhö Lai cuõng ñeàu dieät heát thì ngöôøi con lôùn teân Ngaân Traøng lieàn ôû coõi naøy ñöôïc boå xöù thaønh Phaät tieáp theo. Theá giôùi naøy baáy giôø ñoåi teân laø Tinh Traøng, vò aáy seõ ñöôïc laøm Phaät hieäu laø Kim Traøng Quang Nhö Lai, ÖÙng Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haønh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Sau khi Ñöùc Nhö Lai naøy Baùt-nieát-baøn vaø caùc giaùo phaùp cuõng ñeàu dieät heát thì ngöôøi con thöù Ngaân Quang lieàn ñöôïc boå xöù thaønh Phaät. Trôû laïi coõi naøy, vò aáy seõ ñöôïc laøm Phaät hieäu laø Kim Quang Minh Nhö Lai, ÖÙng Cuùng Chaùnh Bieán Tri, Minh Haønh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân.

Luùc ñoù, möôøi ngaøn Thieân töû nghe ba vò Ñaïi só ñöôïc thoï kyù roài,

laïi ñöôïc nghe kinh vua Toái thaéng nhö vaäy, loøng raát vui möøng, thanh tònh khoâng caáu baån gioáng nhö hö khoâng. Baáy giôø, Ñöùc Nhö Lai bieát thieän caên cuûa möôøi ngaøn vò Thieân töû ñaõ thaønh thuïc neân lieàn thoï kyù Ñaïi Boà-ñeà cho hoï:

–Thieân töû caùc oâng vaøo ñôøi vò lai, qua voâ löôïng, voâ soá traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá kieáp, ôû theá giôùi Toái thaéng nhaân-ñaø-la cao traøng, seõ ñöôïc thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, cuøng moät doøng

hoï, laïi cuøng moät danh hieäu laø Dieän Muïc Thanh Tònh Öu-baùt-la Höông Sôn vôùi möôøi hieäu ñaày ñuû. Cöù nhö vaäy theo thöù töï möôøi ngaøn Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû ñôøi.

Baáy giôø, thaân caây Boà-ñeà baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân! Möôøi ngaøn Thieân töû naøy töø coõi trôøi Tam thaäp tam vì nghe phaùp neân ñi ñeán choã Ñöùc Phaät, vì sao Ñöùc Nhö Lai lieàn thoï kyù cho hoï seõ ñöôïc thaønh Phaät? Baïch Theá Toân! Con chöa töøng nghe nhöõng Thieân töû naøy tu taäp ñaày ñuû saùu phaùp Ba-la-maät-ña, haïnh khoù, haïnh khoå, xaû boû tay chaân, ñaàu, maét, tuûy naõo, quyeán thuoäc, vôï con, voi ngöïa, xe coä, noâ tyø, toâi tôù, cung ñieän, vöôøn röøng, vaøng baïc, löu ly, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, hoå phaùch, bích ngoïc, kha boái (ngoïc), thöïc phaåm, y phuïc, ñoà naèm, thuoác thang... nhö voâ löôïng traêm ngaøn Boà-taùt khaùc duøng nhöõng ñoà cuùng döôøng maø cuùng döôøng voâ soá traêm ngaøn vaïn öùc voâ soá Ñöùc Phaät ñôøi quaù khöù. Nhö vaäy Boà-taùt phaûi traûi qua voâ löôïng, voâ bieân kieáp roài sau ñoù môùi ñöôïc thoï kyù ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc. Baïch Theá Toân! Nhöõng Thieân töû naøy do nhaân duyeân gì? Tu haønh haïnh thuø thaéng naøo? Gieo troàng caên laønh gì? Maø töø coõi trôøi kia ñeán, chæ vöøa nghe phaùp, lieàn ñöôïc thoï kyù! Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân vì con giaûng noùi, ñoaïn tröø löôùi nghi ngôø?

Ñöùc Phaät baûo:

–Naøy thaàn caây Thieän nöõ thieân! Ñuùng nhö lôøi ngöôi noùi! Hoï ñeàu töø nhaân duyeân caên thieän thuø thaéng vi dieäu, caàn khoå tu haønh, roài môùi ñöôïc thoï kyù. Nhöõng Thieân töû naøy, ôû thieân cung vi dieäu, xaû boû nieàm vui naêm duïc neân ñeán nghe kinh Kim Quang Minh naøy. Ñaõ nghe ñöôïc phaùp roài, ñoái vôùi Kinh naøy, hoï phaùt taâm aàn caàn, toân troïng, thanh tònh nhö löu ly, khoâng heà coù loãi laàm. Hoï laïi coøn ñöôïc nghe vieäc thoï kyù cuûa ba vò Ñaïi Boà-taùt naøy vaø cuõng do nhaân duyeân theä nguyeän tu haønh haïnh chaân chaùnh ñaõ laâu trong quaù khöù. Vaäy neân hoâm nay ta thoï kyù cho hoï vaøo ñôøi vò lai seõ thaønh Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc.

Vò thaàn caây nghe Ñöùc Phaät noùi roài, hoan hyû kính tin.

# M

**Phaåm 24: TRÖØ BEÄNH**

Ñöùc Phaät baûo thaàn caây Boà-ñeà raèng:

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

–Naøy Thieän nöõ thieân! Haõy laéng nghe! Laéng nghe vaø kheùo suy nghó ñieàu ñoù! Hoâm nay ta vì ngöôøi noùi veà nhaân duyeân baûn nguyeän cuûa möôøi ngaøn Thieân töû ñoù. Naøy Thieän nöõ thieân! Thuôû quaù khöù, voâ löôïng chaúng theå nghó baøn a-taêng-kyø kieáp, baáy giôø coù Ñöùc Phaät xuaát hieän ôû ñôøi, hieäu laø Baûo Keá Nhö Lai, ÖÙng Chaùnh Bieán Tri, Minh Haønh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhaân Sö, Phaät Theá Toân. Naøy Thieän nöõ thieân! Sau khi Ñöùc Theá Toân ñoù Baùt-nieát-baøn vaø chaùnh phaùp dieät roài, ôû trong ñôøi Töôïng phaùp, coù vò vua teân Thieân Töï Taïi Quang, thöôøng duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa daân chuùng gioáng nhö cha meï. Trong vöông quoác naøy coù moät vò tröôûng giaû teân laø Trì Thuûy gioûi veà y thuaät, thoâng suoát taâm thuaät trò beänh khoå cuûa chuùng sinh, boán ñaïi khoâng ñöôïc an oån ñeàu coù theå cöùu chöõa trò lieäu. Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø, tröôûng giaû Trì Thuûy chæ coù moät ngöôøi con trai teân laø Löu Thuûy, töôùng maïo khoâi ngoâ, moïi ngöôøi öa nhìn ngaém, baåm tính thoâng minh, gioûi thoâng caùc luaän, thö, hoïa, toaùn, aán, khoâng gì chaúng thoâng ñaït. Khaép trong nöôùc khi aáy, coù voâ löôïng traêm ngaøn caùc loaøi chuùng sinh ñeàu gaëp phaûi dòch beänh, moïi khoå böùc ngaët, thaäm chí khoâng coøn chuùt an vui. Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø, oâng tröôûng giaû Löu Thuûy thaáy voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh chòu caùc beänh khoå, khôûi leân loøng ñaïi Bi maø nghó nhö vaày: “Voâ löôïng chuùng sinh bò nhöõng cöïc khoå böùc ngaët, tröôûng giaû cha ta tuy gioûi caùc phöông thuoác, thoâng suoát taùm thuaät coù theå chöõa trò moïi beänh boán ñaïi taêng giaûm, nhöng oâng ñaõ suy nhöôïc, giaø caû, oám yeáu, caàn söï naâng ñôõ môùi coù theå böôùc ñi ñöôïc, khoâng theå ñi ñeán nhöõng thaønh aáp, xoùm laøng ñeå cöùu nhöõng beänh khoå ñöôïc nöõa. Nay laïi coù voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh ñeàu gaëp phaûi beänh naëng khoâng ai coù theå cöùu ñöôïc. Ta nay phaûi ñeán choã cha ta, vò thaày thuoác gioûi, ñeå hoïc hoûi phaùp bí truyeàn cuûa caùc phöông thuoác trò beänh. Neáu ñöôïc thoâng suoát roài, ta seõ ñi ñeán choã thaønh aáp, xoùm laøng, cöùu chöõa caùc loaïi beänh taät cuûa caùc chuùng sinh, khieán cho hoï ñöôïc an laïc laâu daøi.” Ngöôøi con cuûa tröôûng giaû nghó vaäy roài, lieàn ñi ñeán choã cha, cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân, chaép tay cung kính, lui veà ñöùng moät beân, lieàn duøng keä xin cha:

*Xin cha hieàn thöông xoùt*

*Con muoán cöùu chuùng sinh Thöa hoûi y phöông*

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

*Nguyeän cha vì con noùi. Vì sao thaân suy hoaïi Caùc ñaïi coù taêng giaûm Vaøo luùc naøo chuùng sinh Bò phaùt sinh taät beänh? Phaûi uoáng aên theá naøo Ñeå luoân ñöôïc an laïc?*

*Coù theå khieán trong thaân Hôi noùng chaúng suy giaûm? Chuùng sinh coù boán beänh: Beänh phong vaø beänh nhieät, Beänh toång taäp, ñaøm aâm Laøm sao maø trò lieäu?*

*Khi naøo khôûi beänh phong Luùc naøo beänh nhieät phaùt? Khi naøo ñoäng ñaøm aám?*

*Luùc naøo sinh toång taäp?*

OÂng tröôûng giaû ñoù nghe con noùi roài, laïi duøng keä ñaùp:

*Ta y caùc tieân xöa*

*Coù caùc phaùp trò beänh Laàn löôït noùi cho con*

*Laéng nghe cöùu chuùng sinh! Ba thaùng laø muøa Xuaân*

*Ba thaùng laø muøa Haï Ba thaùng goïi muøa Thu*

*Ba thaùng goïi muøa Ñoâng Ñaây tính theo moät naêm Moãi muøa coù ba thaùng Neáu moãi muøa hai thaùng Thì moät naêm saùu muøa Gieâng, hai laø muøa hoa Ba, tö laø muøa noùng Naêm, saùu laø muøa möa Baûy, taùm goïi muøa thu Chín, möôøi laø muøa laïnh*

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

*Hai thaùng cuoái baêng tuyeát Ñaõ bieát roõ nhö vaäy*

*Cho thuoác chôù laàm laãn! Neân tuøy theo caùc muøa Ñieàu chænh vieäc aên uoáng Vaøo buïng cho tieâu hoùa Moïi beänh chaúng sinh ñöôïc. Thôøi tieát neáu bieán ñoåi*

*Boán ñaïi cuõng ñoåi theo Luùc naøy khoâng thuoác men Nhaát ñònh sinh beänh khoå. Thaày thuoác roõ boán muøa Laïi bieát saùu muøa aáy*

*Baûy thaønh phaàn cuûa thaân AÊn, uoáng thuoác khoâng sai Laø vò giôùi, cao, xöông Maùu, thòt vaø naõo, tuûy.*

*Khi beänh nhaäp vaøo trong Bieát coù trò ñöôïc khoâng? Beänh coù boán loaïi khaùc Laø phong, nhieät, ñaøm aâm Vaø caû beänh toång taäp Neân bieát luùc phaùt leân*

*Muøa Xuaân, ñaøm aâm ñoäng Muøa Haï beänh phong sinh Muøa Thu taêng hoaøng nhieät Ñoâng caû ba khôûi leân.*

*Xuaân aên chaát cay noùng Haï noùng maën, chua theâm Muøa Thu laïnh, ngoït beùo*

*Chua, beùo, ngoït... muøa Ñoâng ÔÛ trong boán muøa aáy*

*Uoáng thuoác vaø aên uoáng Neáu ñùuùng vò nhö vaäy*

*Caùc beänh khoâng theå sinh.*

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

*Sau aên, beänh do aâm, Khi aên tieâu, do nhieät Sau tieâu, beänh do phong Ñònh beänh phaûi bieát roõ.*

*Bieát nguyeân do beänh xong Tuøy beänh maø cho thuoác Nhö beänh traïng laï luøng Tröôùc phaûi trò goác beänh. Daàu, môõ trò beänh phong Beänh nhieät uoáng ñoà maùt Beänh aâm khieán oùi möûa Phaûi caû ba thöù thuoác.*

*Coù ñuû aâm, nhieät, phong Goïi laø beänh toång taäp. Tuy bieát beänh phaùt khôûi Neân xem tính goác beänh. Xem bieát xong nhö vaäy Tuøy luùc maø cho thuoác*

*Khoâng sai thuoác, uoáng, aên Ñoù laø thaày thuoác gioûi.*

*Taùm thuaät phaûi bieát thoâng Bao quaùt caùc phöông thuoác Neáu thoâng suoát ñieàu naøy Beänh chuùng sinh trò ñöôïc. Chaâm cöùu, chöõa veát thöông Beänh thaân, beänh quyû thaàn Bò ñoäc beänh treû con*

*Keùo daøi theâm khí löïc Thì tröôùc xem hình saéc Lôøi noùi vaø tính tình Hoûi naèm moäng thaáy gì*

*Bieát phong, nhieät, aám laï. Ñaàu ít toùc, oám gaày*

*Thì taâm khoâng oån ñònh. Noùi nhieàu, moäng thaáy bay*

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

*Ngöôøi aáy coù taùnh phong. Tuoåi treû, moïc toùc traéng Nhieàu moà hoâi, hay giaän Mô thaáy löûa, thoâng minh Ngöôøi aáy coù tính nhieät. Taâm ñònh thaân ngay ngaén Nghó ngôïi, ñaàu thaám öôùt Mô thaáy vaät nöôùc traéng Neân bieát laø tính aâm Ngöôøi coù tính toång taäp Hoaëc hai hoaëc ñuû ba.*

*Cöù coù moät taêng troäi Neân bieát laø tính aáy. Ñaõ bieát taùnh tình xong*

*Ñònh beänh roài cho thuoác. Nghieäm khoâng bò töôùng cheát Môùi laø ngöôøi ñaùng cöùu.*

*Caûnh ñaûo loän caùc caên Ngöôøi phaûi nhôø thaày thuoác Baïn beø laïi giaän hôøn*

*Neân bieát laø töôùng cheát. Maét traùi ñoåi maøu traéng Soáng muõi leäch, löôõi ñen Vaønh tai thay ñoåi khaùc Moâi döôùi treå xuoáng luoân. Ha-leâ-laëc moät loaïi*

*Coù ñaày ñuû saùu vò Coù theå tröø moïi beänh*

*Khoâng kî caùc thuoác hay Ba vò cay, ba quaû*

*Trong caùc thuoác deã tìm Ñöôøng caùt, maät, toâ, söõa. Coù theå trò moïi beänh.*

*Töø nhöõng vò thuoác khaùc Tuøy theo beänh taêng theâm*

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

*Tröôùc khôûi loøng töø maãn Chôù tham lam taøi lôïi.*

*Ta ñaõ vì con noùi*

*Vieäc caàn trong chöõa trò Laáy ñaây cöùu chuùng sinh Ñöôïc phöôùc baùo voâ bieân.*

Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø, tröôûng giaû töû Löu Thuûy töï thaân thöa hoûi cha mình ñieàu coát yeáu cuûa taùm thuaät, boán ñaïi taêng giaûm, thôøi tieát chaúng ñoàng, phöông phaùp aên uoáng trò beänh. Ñaõ bieát roõ raøng, töï nghó coù theå ñuû söùc, coù theå cöùu chöõa trò lieäu moïi beänh, oâng lieàn ñeán khaép thaønh aáp, xoùm laøng... baát cöù choã naøo coù traêm ngaøn vaïn öùc chuùng sinh beänh khoå oâng ñeàu ñi ñeàn choã aáy, kheùo leùo duøng lôøi an uûi doã daønh, noùi nhö vaày: “Toâi laø thaày thuoác! Toâi laø thaày thuoác! Toâi bieát roõ caùc phöông thuoác! Hoâm nay vì caùc ngöôøi, trò lieäu moïi beänh, ñeàu khieán cho tröø khoûi.” Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø, moïi ngöôøi nghe tröôûng giaû töû noùi lôøi kheùo leùo an uûi doã daønh vaø höùa vì hoï trò beänh, coù voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh bò beänh raát naëng nghe lôøi noùi naøy roài, thaân taâm raát vui möøng, ñöôïc ñieàu chöa töøng coù. Do nhaân duyeân naøy neân caùc beänh khoå cuûa hoï ñeàu ñöôïc tieâu tröø, söùc löïc ñaày ñuû, bình phuïc nhö cuõ. Naøy Thieän nöõ thieân! Baáy giôø, laïi coù voâ löôïng traêm ngaøn chuùng sinh beänh khoå traàm troïng raát khoù chöõa trò thì lieàn cuøng nhau ñi ñeán choã tröôûng giaû töû, moät laàn nöõa xin ñöôïc trò beänh. Tröôûng giaû töû lieàn duøng thuoác hay cho uoáng, taát caû ñeàu ñöôïc khoûi beänh. Naøy Thieän nöõ thieân! Tröôûng giaû töû, ôû trong nöôùc naøy, trò beänh khoå cho traêm ngaøn vaïn öùc chuùng sinh ñeàu ñöôïc tröø khoûi.

# M

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