**SOÁ 808**

PHAÄT THUYEÁT ÑOÄC TÖÛ KINH

**(KINH TRAÂU NGHEÙ)**

*Haùn dòch : Ñôøi Ngoâ, Öu-baø-taéc Chi Khieâm, ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Toâi nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû tinh xaù Kyø hoaøn A-na-baân-trì-a-lam thuoäc Xaù-veä. Baáy giôø, Phaät bò maéc beänh ñang caàn söõa traâu. Caùch thaønh khoâng xa coù Baø-la-moân giaøu coù. Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–OÂng ñeán nhaø Baø-la-moân xin söõa traâu.

A-nan vaâng lôøi daïy ñi ñeán nhaø Baø-la-moân. Baø-la-moân hoûi A-nan:

–Ñeán ñaây caàu caùi gì? A-nan noùi:

–Vöøa roài Nhö Lai bò beänh truùng gioù neân sai toâi ñeán xin söõa traâu. Baø-la-moân noùi:

–Traâu ñang ôû trong kia, töï ñeán ñoù maø laáy söõa.

A-nan lieàn ñi ñeán choã traâu ôû. Coù moät con traâu caùi, taùnh thöôøng hung döõ, khoâng ai coù theå laïi gaàn.

A-nan lieàn töï suy nghó: “Phaùp cuûa ta khoâng neân töï vaét laáy söõa traâu”.

Luùc aáy, Ñeá Thích bieát taâm nieäm cuûa A-nan, lieàn ñeán hoùa laøm Baø-la-moân ñöùng caïnh beân con traâu aáy. A-nan ñeán noùi:

–Baø-la-moân laáy giuùp söõa traâu cho ta, roài baûo con traâu:

–Nhö Lai bò beänh, ngöôi cho Nhö Lai xin söõa ñeå Nhö Lai uoáng. Laønh beänh, ngöôi ñöôïc phöôùc voâ löôïng khoâng theå tính keå. Nhö Lai laø Baäc Ñaïi Sö cuûa trôøi, ngöôøi, thöôøng duøng Töø taâm thöông xoùt taát caû caùc loaøi nhoû nhieäm, muoán cho taát caû ñöôïc giaûi thoaùt khoå naõo.

Traâu noùi:

–Tay aáy sôø moù vuù ta, nhaát ñònh coù khoaùi laïc. Tröôùc tieân naém laáy hai vuù ta, sau ñoù laáy söõa maø ta ñaõ ñeå daønh cho con ta. Con ta töø saùng ñeán giôø chöa aên uoáng gì caû.

Baáy giôø, traâu ngheù ôû beân caïnh nghe ñeán danh Phaät lieàn noùi vôùi meï:

–Meï haõy ñem heát söõa ñeå daønh cho con daâng cuùng Phaät! Ñöùc Phaät laø Baäc Ñaïi Sö cuûa trôøi, ngöôøi, raát khoù ñöôïc gaëp. Con töï aên coû uoáng nöôùc ñuû ñeå sinh soáng. Vì sao? Töø tröôùc ñeán nay thaân con thöôøng uoáng söõa. Nay laøm thaân traâu cuõng laïi uoáng söõa. Ngöôøi ngu si ôû theá gian nhieàu voâ löôïng. Ñôøi tröôùc con nghe theo lôøi baïn beø xaáu aùc khoâng tin kính Phaät khieán cho con phaûi laøm thaân traâu, ngöïa, traûi qua möôøi saùu kieáp, maõi ñeán

ngaøy nay môùi nghe danh hieäu Phaät. Meï haõy ñem phaàn söõa ñeå daønh cho con daâng cuùng ñaày baùt cho Phaät ñi ñeå cho ñôøi sau con ñöôïc thoâng minh, coù trí tueä ñaéc ñaïo nhö Phaät.

A-nan mang baùt söõa trôû veà choã Phaät. Ñöùc Phaät hoûi A-nan :

–Meï con traâu aáy coù noùi gì khoâng? A-nan thöa:

–Thaät laø kyø laï! Con traâu tröôùc ñoù raát hung haõn khoâng theå gaàn ñöôïc. Coù moät Baø-la- moân vaét söõa cho con. Traâu lieàn oân hoøa. Meï con con traâu ñeàu noùi tieáng ngöôøi.

Ñöùc Phaät daïy:

–Traâu meï, traâu con naøy, ñôøi tröôùc khoâng tin kính Phaät neân ñoïa laøm thaân traâu, ngöïa trong möôøi saùu kieáp. Nay ñöôïc nghe danh Phaät lieàn sinh taâm Töø duøng söõa cuùng Phaät. Meï, con con traâu aáy ñôøi sau seõ gaëp Phaät Di-laëc xuaát gia laøm Sa-moân vaø chöùng quaû La-haùn. Traâu ngheù sau khi cheát roài seõ thoï trì kinh, giôùi, raûi hoa, ñoát höông, treo côø, treo phan baèng nguõ saéc ñeå cuùng döôøng ta. Traûi qua hai möôi kieáp sau seõ ñöôïc thaønh Phaät, danh hieäu Nhö Lai Nhuõ Quang, ñoä thoaùt chuùng sinh.

Ñöùc Phaät noùi:

–Do traâu duøng taâm toát cuùng döôøng söõa cho Phaät neân thoaùt khoûi caùc khoå naïn, ñöôïc voâ löôïng phöôùc baùu. Vì nhaân duyeân naøy neân caùc oâng phaûi nhieät taâm tin Phaät, ñoïc tuïng kinh ñieån vaø tinh taán tu taäp. Do vaäy, ta muoán noùi roäng cho taát caû trôøi, ngöôøi ñeàu bieát roõ.

