**SOÁ 528**

KINH BOÀ-TAÙT THEÄ

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Sa-moân Baïch Phaùp Toå.*

Phaät cuøng vôùi naêm traêm vò Tyø-kheo, ñeàu laø baäc A-la-haùn, ñang ôû taïi nuùi Keâ.

Moät buoåi saùng, Phaät cuøng ñaïi chuùng ñaép y, mang baùt vaøo thaønh khaát thöïc.

Baáy giôø, trong thaønh coù moät tröôûng giaû giaøu coù, ôû choã cao raùo baäc nhaát trong nöôùc. Nhaø cöûa, laàu gaùc raát ñeïp, töôøng quaùch bao quanh baûy lôùp cöûa. Tröôûng giaû teân laø Ñaøn-ni-gia-naïi. OÂng ta coù ngöôøi con teân laø Theä ñöôïc möôøi saùu tuoåi. Ñaøn-ni-gia-naïi qua ñôøi, neân Theä ôû vôùi meï.

Phaät ñeán nhaø Ñaøn-ni-gia-naïi khaát thöïc. Khi aáy, Theä ñang ôû trong lôùp cöûa thöù ba, thaáy Phaät ñeán, loøng raát vui möøng, lieàn nghó: “Vò naøy sao maø ñeïp ñeõ, trang nghieâm khoâng ai baèng nhö vaäy. Ñeïp nhö chaâu minh nguyeät, aùnh saùng nhö maët trôøi, maët traêng, da coù saéc maøu vaøng kim, ñeïp nhö maët traêng ngaøy raèm.”

Phaät ñeán ñöùng ngoaøi cöûa. Theä lieàn chaïy vaøo thöa meï:

–Con thaáy moät ngöôøi ñeán nhaø mình raát trang nghieâm, ñeïp ñeõ, thieân haï khoâng ai baèng. Töø luùc sinh ra ñeán nay, con chöa töøng thaáy ngöôøi naøo nhö vaäy. Nay ñang ñöùng ngoaøi cöûa muoán khaát thöùc. Theä thöa meï:

–Ta neân cho vò aáy.

Ngöôøi meï raát tham lam, boûn seûn, khoâng chòu cho. Theä laïi thöa meï:

–Phaøm ngöôøi ôû ñôøi, tham lam, boûn seûn khoâng ích lôïi gì cho baûn thaân, toát xaáu gì cuõng neân cho hoï.

Ngöôøi meï cuõng khoâng chòu cho. Theä laïi thöa meï:

–Vò naøy laø baäc Thaày trong thieân haï. Cuùng döôøng vò naøy nhö beänh ñöôïc thuoác hay vaäy.

Theä noùi tieáp:

–Meï thöông con maø cho vò naøy. Tieáng taêm vò naøy vang khaép thieân haï. Nay ñang ñöùng ngoaøi cöûa.

Meï cuõng khoâng chòu cho.

Theä thöa meï nhieàu laàn. Meï giaän döõ baûo Theä:

–Con quaáy roái meï khoâng thoâi, laøm cho meï phieàn muoän. Ngöôøi naøy khoâng phaûi ñeán ñaây khaát thöïc, chæ muoán doái gaït con thoâi. Con coøn nhoû laøm sao bieát ñöôïc. Con cöù naøi næ maõi, chöøng naøo meï laáy caây ñaùnh môùi thoâi aø.

Bieát ngöôøi meï tham lam, boûn seûn, Phaät duøng oai thaàn, phoùng ra aùnh saùng chieáu suoát baûy lôùp cöûa. Thaáy aùnh saùng Phaät, taâm Theä lieàn ñöôïc toû roõ, môû baøy. Theä laïi ñeán thöa meï:

–Ngöôøi ngu môùi khoâng bieát boá thí, ví nhö ngöôøi muø rôi vaøo trong löûa, ngöôøi naøy chæ vì bò muø khoâng coù maét neân môùi vaäy. Ngöôøi ñôøi chæ vì tham lam, boûn seûn, neân taâm nghó ñieàu aùc, mieäng noùi lôøi aùc, thaân laøm vieäc aùc. Ngöôøi ngu khoâng tin Phaät, khoâng tin kinh, sau khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû. Ngöôøi khoâng tham lam, boûn seûn, thaân laøm vieäc thieän, mieäng noùi lôøi thieän, taâm nghó ñieàu thieän thì seõ ñöôïc phöôùc. Ngöôøi coù trí neân cuùng döôøng thöùc aên cho Phaät. Ngöôøi thöôøng theo ôû vôùi ngöôøi trí cuõng laøm cho mình trôû thaønh coù trí.

Theä thöa meï:

–Meï khoâng chòu cho thì ñem phaàn côm cuûa con hoâm nay ñeán cho con. Hoâm nay con khoâng aên. Con seõ cuùng döôøng cho vò aáy. Meï mau ñem ñeán cho con, con sôï ngöôøi naøy boû con maø ñi. Vò naøy raát khoù ñöôïc gaëp.

Meï cuõng khoâng chòu cho. Theä lieàn töï ñi laáy thöùc aên vaø y phuïc toát ñeïp ñem ñeán choã Phaät, tröôùc Phaät, ñaàu maët ñaûnh leã saùt chaân Phaät, roài ñöùng qua moät beân, chaép tay baïch Phaät:

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

–Con xin daâng cuùng Phaät y phuïc, thöùc aên. Phaät im laëng khoâng ñaùp.

Theä laïi baïch Phaät:

–Phaät laø baäc cha meï trong thieân haï. Xin Ngaøi ñoä thoaùt cho chuùng con, thöông xoùt thoï nhaän cho con, laøm cho con ñöôïc phöôùc.

Theä thöa nhö vaäy ba laàn, Phaät thoï nhaän. Theä raát vui möøng. Phaät baûo Theä:

–Nhöõng thoùi tham lam, boûn seûn con ñaõ ñaåy luøi. Hoâm nay, con cuùng döôøng Phaät y phuïc, thöùc aên, nhö vaäy seõ laøm cho con ñöôïc nhö yù nguyeän.

Theä raát vui möøng, laïi baïch Phaät:

–Taâm con khoâng mong laøm Thieân vöông Ñeá Thích ôû coõi trôøi Ñao-lôïi thöù hai, cuõng khoâng muoán laøm Phaïm thieân, cuõng khoâng caàu giaøu sang ôû ñôøi, chæ nguyeän cho con coù ñöôïc aùnh saùng trí tueä nhö Phaät.

Phaät baûo:

–Laønh thay! YÙ nguyeän cuûa con seõ ñöôïc thaønh töïu.

Nghe Theä noùi, Thieân vöông Ñeá Thích ñang ñöùng chaép tay ôû sau Phaät, lieàn böôùc ra tröôùc, baûo Theä:

–Mong caàu laøm Phaät raát khoù ñöôïc, möôøi kieáp, traêm kieáp, ngaøn kieáp, vaïn kieáp, öùc kieáp coøn chöa coù theå ñöôïc laøm Phaät. Nay oâng chæ ñem moät chuùt thöùc aên, y phuïc cuùng döôøng Phaät maø lieàn muoán laøm Phaät, thaät khoâng theå ñöôïc!

Ñeá Thích laïi baûo Theä:

–Neáu ñem boán baùu nhieàu nhö nuùi Tu-di maø ban cho khaép, vôùi loøng laønh luoân nghó ñeán thieân haï, möôøi vaïn kieáp, traêm vaïn kieáp, ngaøn vaïn kieáp, coøn chöa coù theå ñöôïc laøm Phaät.

Theä traû lôøi Ñeá Thích:

–Ví nhö ngöôøi thôï gioûi, caàm rìu vaøo nuùi chaët caây, taát phaûi tìm ñöôïc caây thaúng, toát, vöøa yù, môùi chaët laáy. Toâi cuõng khoâng vì moät chuùt thöùc aên, y phuïc cuùng döôøng Phaät ñeå muoán ñöôïc laøm Phaät, maø toâi luoân giöõ gìn taâm thieän, saùng suoát, suy nghó tieán tôùi, khoâng bieáng nhaùc, chaéc chaén phaûi ñöôïc laøm Phaät.

Ñeá Thích laïi baûo Theä:

–Mong caàu laøm Phaät raát khoå nhoïc, chi baèng caàu laøm Phaïm

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

vöông, Ñeá Thích.

Theä laïi traû lôøi Ñeá Thích:

–Neáu trong coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu coù ñaày löûa, leân ñeán coõi trôøi, ñem thaân toâi quaêng vaøo trong ñoù, toâi cuõng caàu laøm Phaät, troïn khoâng döøng nghæ.

Ñeá Thích baûo:

–Neáu laøm cho löûa ñaày khaép coõi Dieâm-phuø-lôïi thì trong coõi ñoù coù daân chuùng, suùc sinh vaø caùc loaøi coân truøng. OÂng khoâng neân gieát chuùng. Coøn neáu coù loøng daï aùc, phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc thì luùc naøo môùi ñöôïc laøm Phaät?

Theä laïi noùi:

–Daân chuùng vaø caùc loaøi coân truøng ôû theá gian, vôùi loøng töø, toâi seõ giao phoù cho Phaät Di-laëc. Phaät Di-laëc seõ ñoä thoaùt cho hoï. Toâi vaãn caàu Phaät ñaïo, khoâng döøng nghæ.

Theä laïi baûo Ñeá Thích:

–Phaïm thieân, Ñeá Thích tuy toân quyù nhöng cuõng voâ thöôøng, cuõng khoâng thoaùt khoûi caùi cheát.

Ñeá Thích lieàn chaép tay thöa Theä:

–OÂng giöõ taâm beàn chí ñeán nhö vaäy, mong caàu laøm Phaät khoâng ngöøng, chaéc chaén oâng seõ ñöôïc laøm Phaät.

Theä baûo Ñeá Thích:

–Chôù neân giöõ taâm coi thöôøng, cao ngaïo. ÔÛ coõi trôøi, vaãn coù ngöôøi hôn mình. Toâi giöõ gìn loøng laønh, saùng suoát, tieán tôùi khoâng bieáng nhaùc, mong caàu Phaät ñaïo chaéc chaén seõ ñöôïc laøm Phaät.

Ñeá Thích lieàn im laëng, khoâng noùi nöõa. Phaät baûo Theä:

–Tröôùc sau, con ñaõ cuùng döôøng thöùc aên cho saùu vaïn Phaät. Taâm con luoân mong caàu laøm Phaät. Con thöôøng cuùng döôøng Phaät vôùi taâm thieän. Caùch sau hai traêm vaïn öùc kieáp, con khoâng coøn ñoïa vaøo ñòa nguïc, suùc sinh, ngaï quyû nöõa.

Phaät laïi baûo Theä:

–Con thöôøng cuùng döôøng Phaät vôùi loøng laønh, sau seõ laøm Kim luaân vöông, seõ coù möôøi öùc vua nöôùc nhoû theo haàu, seõ thoáng laõnh caû thieân haï, thöôøng bay laïi töï taïi, moïi vieäc laøm ñeàu chaân chaùnh. Tuoåi thoï heát seõ sinh laøm Phaïm thieân vaø vua trôøi Ñaâu-suaát. Tuoåi thoï coõi

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

trôøi heát laïi sinh xuoáng laøm Kim luaân vöông. Tuoåi thoï heát laïi sinh leân laøm Phaïm thieân. Nhö vaäy leân xuoáng hai traêm vaïn öùc kieáp xong, con seõ laøm Phaät hieäu laø Tu-di Gia-la, ñoä thoaùt daân chuùng trong coõi trôøi, ngöôøi. Khi sinh ra, aùnh saùng chieáu khaép ba ngaøn nuùi Tu-di, treân leân ñeán coõi trôøi hai möôi taùm. Trôøi ñaát ñeàu chaán ñoäng maïnh, ngaøy ñeâm ñeàu saùng. Khi aáy tuoåi thoï con ngöôøi laø baûy ngaøn öùc tuoåi, thaân cao hai traêm tröôïng. Coõi nöôùc coù moät vaïn hai ngaøn thaønh, moãi thaønh roäng boán traêm taùm möôi daëm, cöûa thaønh ñöôïc chaïm khaéc baèng baûy baùu. Khi laøm Phaät coù hai hoäi thuyeát kinh cho caùc Sa-moân. Hoäi thuyeát kinh thöù nhaát coù saùu ngaøn öùc Sa-moân ñaéc ñaïo quaû A-la-haùn. Hoäi thuyeát kinh thöù hai coù boán ngaøn öùc Sa-moân ñeàu ñaéc ñaïo A-la-haùn. Thôøi ñoù, daân chuùng khoâng coù troäm caép, ngöôøi nam ngöôøi nöõ ñeàu ñoàng loøng, daân chuùng khoâng laøm aùc, caùc ñöôøng aùc, caùc nôi cöïc khoå ñeàu khoâng coù, cuõng khoâng coù nuùi röøng, khe, hang. Ñaát ñai baèng phaúng, daân chuùng khoâng bò beänh taät, ñau khoå, taát caû ñeàu ñöôïc an vui, choã ôû ñeàu töï giöõ. Trôøi möa ngaøy ba laàn röûa saïch buïi ñaát. Daân chuùng muoán luaän baøn, ñeàu tuï hoäi vôùi nhau. Thaùng muøa haï khoâng noùng laém, thaùng muøa ñoâng khoâng laïnh laém, taát caû ñöôïc ñieàu hoøa. Tinh xaù giaûng kinh teân laø Nan-ñeà-ñaø. Neáu coù ngöôøi cuùng döôøng Phaät, A-la-haùn, mong caàu laøm Phaät, Bích-chi-phaät, A-la-haùn ñeàu ñöôïc Phaät ñaïo, khoâng ai khoâng caàu Phaät trí, taän cuøng möôøi phöông khoâng theå xöng löôøng heát ñöôïc. Trí Phaät cuõng nhö vaäy, khoâng coù gì cao hôn. Ngöôøi trong thieân haï khoâng bieát töø ñaâu sinh ñeán, cuõng khoâng bieát cheát ñi veà ñaâu.

Phaät giaûng noùi kinh naøy xong, Theä vaø caùc Tyø-kheo, Thieân

vöông Ñeá Thích, ñeàu cuøng ñaûnh leã Phaät.



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