**Phaåm 6: THÆNH THOÏ TRAI**

Luùc baáy giôø, vua Nghieâm Sí nghe Taùt-giaø Ni-kieàn Töû thuyeát phaùp xong, trong loøng raát vui möøng, lieàn thöa:

–Ñaïi sö nhaân töø khoâng boû nöôùc ta. Nay ôû nôi hoang daõ naøy khoâng theå döøng chaân ñöôïc, xin haõy giaùng thaàn ñöùc cuøng ñaïi chuùng trôû veà cung ñieän nghæ ngôi. Vì sao? Vì nay ta muoán thieát leã cuùng döôøng Ñaïi sö vaø ñaïi chuùng.

Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi:

–Laønh thay, laønh thay! Ñaïi vöông! Ngöôøi muoán cuùng thöùc aên cho ta, nay ñaõ ñuùng luùc. Vì sao? Vì ta töø xa ñeán, treân ñöôøng ñi raát meät, vaø ñoùi khaùt. Luùc naøy giôø ngoï ñaõ ñeán, ta nhaän lôøi thænh cuûa nhaø vua.

Khi aáy, vua Nghieâm Sí nghe Taùt-giaø Ni-kieàn Töû nhaän lôøi, trong loøng raát vui möøng, lieàn thænh Taùt-giaø Ni-kieàn Töû vaø ñaïi chuùng ñi phía tröôùc, vua cuøng boán binh chuûng theo haàu tröôùc sau, cuøng ñi veà cung. Khi ñaõ vaøo cung, nhaø vua thænh Taùt-giaø Ni-kieàn Töû ngoài treân giöôøng baùu voâ giaù, trang hoaøng baûy baùu xen laãn nhau. Ngoaøi ra, taát caû caùc chuùng Ni-kieàn Töû ñeàu ngoài xuoáng tuøy theo ñòa vò cuûa mình.

Sau khi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû an toïa, vua Nghieâm Sí chí taâm cung kính toân troïng voâ cuøng, vaø sinh taâm hy höõu. Nhaø vua töï tay daâng thöùc aên cuùng döôøng Taùt-giaø Ni-kieàn Töû vaø ñaïi chuùng, vôùi ñaày ñuû traêm vò thöùc aên ñoà uoáng, tuøy yù thoï duïng no ñuû.

Khi Taùt-giaø Ni-kieàn Töû thoï trai xong, vua Nghieâm Sí lieàn ñem traêm ngaøn vaïn öùc thöôïng y vaø haï y coù giaù trò cuùng döôøng Taùt-giaø Ni-kieàn Töû. Caùc chuùng ñeä töû, tuøy theo yù muoán cuûa mình, taát caû cuõng ñöôïc cuùng döôøng y phuïc.

Luùc baáy giôø, Taùt-giaø Ni-kieàn Töû thoï trai ñaõ xong, thu baùt röûa, suùc mieäng saïch seõ roài noùi vôùi vua Nghieâm Sí:

–Ñaïi vöông! Nay ngöôøi chí thaønh cuùng döôøng thöùc aên, thöùc uoáng vaø y phuïc cho Sa- moân, phöôùc baùo naøy khoâng theå tính heát ñöôïc. Nay ta chæ löôïc noùi veà möôøi laêm coâng ñöùc.

Nhöõng gì laø möôøi laêm?

1. Chaám döùt taâm keo kieät tham lam.
2. Môû baøn tay baèng taâm boá thí.
3. Dieät tröø taâm taø kieán, cho laø boá thí khoâng coù phöôùc.
4. Phaùt sinh quaû baùo khoâng ñaùnh maát chaùnh kieán.
5. Tuøy thuaän theo caùc baäc Thieän tri thöùc.
6. Xa lìa keû thaáp heøn khoâng coù trí tueä.
7. Môû cöûa caùc ñöôøng thieän.
8. Ñoùng cöûa caùc ñöôøng aùc.
9. Gieo troàng haït gioáng thieän.
10. Nhoå saïch goác baát thieän.
11. Laøm moûng daàn nhöõng keát söû phieàn naõo.
12. Laøm taêng tröôûng caùc chi phaàn thieän caên.
13. Laøm cho taát caû nhöõng ngöôøi trì giôùi ñöôïc no ñuû.
14. Coù theå laøm nhöõng vieäc mình muoán laøm.
15. Ñaõ laøm vieäc lôïi ích cho ngöôøi khaùc.

Vì sao? Naøy Ñaïi vöông! Laøm vieäc boá thí thì ñöôïc quaû baùo raát giaøu coù. Boá thí thöùc aên coù maøu saéc ñeïp, veà sau coù saéc ñeïp vi dieäu, ngöôøi nhìn khoâng nhaøm chaùn. Boá thí thöùc aên coù höông thôm, veà sau ñöôïc danh tieáng vang khaép theá gian. Boá thí thöùc aên coù muøi vò

ngon, veà sau ñöôïc cuûa caûi hôn caùc baùu vaät thaéng dieäu trong theá gian. Boá thí thöùc aên maø khi môùi tieáp xuùc caûm thaáy thích thuù, veà sau ñöôïc tay chaân nhoû nhaén, meàm maïi. Trong khi boá thí taâm raát chí thaønh, veà sau ñöôïc taát caû moïi ngöôøi trong theá gian yeâu thöông, cung kính cuùng döôøng. Töï tay boá thí, veà sau ñöôïc nhieàu toâi tôù vaây quanh haàu haï. Boá thí ñuùng thôøi, tuøy theo taâm mình caàn gì thì veà sau ñöôïc ñaùp öùng ñuùng theo thôøi. Ñem vaät mình yeâu thích boá thí, veà sau ñöôïc cuûa caûi ôû caûnh giôùi thaéng dieäu. Khoâng laøm toån haïi söï boá thí, veà sau ñöôïc cuûa caûi kieân coá, khoâng hö hoaïi, khoâng meät nhoïc. Boá thí choã ngoài yeân oån, veà sau ñöôïc quaû baùo quyeán thuoäc thöôøng yeâu thöông. Cho ngöôøi aên uoáng, veà sau ñöôïc söùc maïnh töï taïi voâ ngaïi. Cho y phuïc, veà sau ñöôïc saéc thaân raát ñeïp, theá gian yeâu kính. Boá thí ñeøn saùng, veà sau ñöôïc maét trong saùng, khoâng coù caùc beänh taät, hö hoaïi.

Ngöôøi boá thí aâm nhaïc veà sau ñöôïc tai khoâng ñieác, thöôøng nghe aâm thanh vi dieäu. Ngöôøi boá thí caùc loaïi xe, veà sau thöôøng ñöôïc ngoài treân xe kieäu an laïc.

Ngöôøi boá thí thuoác men, veà sau ñöôïc thaân theå maäp maïnh, töôi taén, khoâng beänh taät. Ngöôøi boá thí nhaø cöûa thì ñöôïc soáng an oån haïnh phuùc, xa lìa khoûi söï khuûng boá.

Ngöôøi boá thí phaùp, veà sau ñöôïc phaùp ñöôïc cam loà baát töû. Ngöôøi lìa saùt sinh, veà sau ñöôïc soáng laâu, khoâng cheát yeåu.

Ngöôøi xa lìa ñôøi soáng troäm caép, veà sau raát giaøu coù, cuûa caûi khoâng bao giôø heát. Ngöôøi xa lìa taø daâm, veà sau ñöôïc vôï ñeïp, khoâng bò ngöôøi khaùc chieám ñoaït.

Ngöôøi lìa voïng ngöõ, veà sau ñöôïc quaû baùo chaân thaät, khoâng bò ngöôøi khaùc phæ baùng.

Ngöôøi lìa noùi hai chieàu, veà sau quyeán thuoäc ñöôïc hoøa hôïp, veà sau thöôøng ñöôïc nghe aâm thanh thaéng dieäu.

Ngöôøi lìa boû lôøi noùi phuø phieám thì veà sau lôøi noùi cuûa mình ñöôïc ngöôøi khaùc ghi nhaän.

Ngöôøi lìa taâm tham, veà sau khoâng taêng theâm söï tham lam traàm troïng. Ngöôøi lìa taâm giaän döõ, veà sau khoâng taêng theâm taâm giaän döõ traàm troïng. Ngöôøi xa lìa taø kieán, veà sau khoâng taêng theâm taâm ngu si traàm troïng.

Ngöôøi xa lìa söï kieâu maïng, veà sau ñöôïc sinh trong nhaø haøo quyù, ñöôïc moïi ngöôøi toân kính.

Ngöôøi xa lìa taâm saân haän, veà sau ñöôïc thaân ñoan chaùnh, ngöôøi thaáy ñeàu öa thích. Ngöôøi xa lìa taâm ñoá kî, veà sau ñöôïc uy löïc lôùn, thaønh töïu sôû nguyeän.

Ngöôøi xa lìa taâm keo kieät, veà sau ñöôïc sinh ôû nôi giaøu coù, cuûa caûi khoâng thieáu.

Ngöôøi xa lìa söï daâm duïc phi xöù thì veà sau ñöôïc caùc caên thuø thaéng, ñaày ñuû töôùng tröôïng phu.

Ñaïi vöông! Ngöôøi boá thí thöùc aên thöùc uoáng töùc laø cho söï soáng, cho saéc ñeïp, cho söùc löïc, cho nieàm vui, cho taøi gioûi. Thí chuû yeâu meán chuùng sinh ñöôïc ngöôøi trí khen ngôïi, danh tieáng vang khaép möôøi phöông, ñi vaøo trong ñaïi chuùng taâm khoâng sôï haõi. Ñeán khi maïng chung lieàn ñöôïc sinh leân coõi trôøi, höôûng thoï caûnh giôùi vi dieäu vaø thaân sau cuøng ñaéc ñaïo Voâ thöôïng.

Baáy giôø, Taùt-giaø Ni-kieàn Töû noùi keä raèng:

*Ngöôøi heát loøng trì giôùi Hay sinh taâm hoan hyû Boá thí cho Sa-moân*

*Ñôøi sau ñöôïc baûy phöôùc. Soáng laâu, ñeïp, khoûe maïnh Öa bieän taøi thuyeát giaûng*

*Sinh trong coõi trôøi thieän Cuoái cuøng ñaït Nieát-baøn. Bôûi vì haønh boá thí*

*Chaéc chaén ñöôïc vieäc kia Vì öa caàu boá thí*

*Ñôøi sau ñöôïc an laïc. Phöôùc thí vui toái thaéng Ngöôøi caàu aét thaønh töïu Seõ sinh trong trôøi ngöôøi Coõi Saéc vaø Voâ saéc.*

*Thí chuû Thaùnh trí tueä Neáu tu haïnh tinh taán Döùt hoaøn toaøn caùc khoå*

*Ñöôïc trí tueä thöôïng thaéng. Vì taïo voâ löôïng phöôùc Thieân ma vaø quyeán thuoäc Ngöôøi laøm aùc baát thieän Khoâng theå gaây trôû ngaïi.*

*Vì theá, thöôøng boá thí Caàu ba vieäc thuø thaéng Ñöôøng toát vaø giaøu sang Seõ chöùng ñaïo Voâ thöôïng.*

M