KINH KIM SAÉC ÑOÀNG TÖÛ NHAÂN DUYEÂN

**QUYEÅN 5**

Nghe noùi ñaày ñuû vieäc xaûy ra nhö vaäy, thöông chuû Nhaät Chieáu tan naùt caû coõi loøng, buoàn khoå, ñau ñôùn ñeán ngaát xæu, ngaõ quî xuoáng ñaát, ñöôïc moïi ngöôøi xung quanh laáy nöôùc röôùi leân maët, hoài laâu môùi tænh daäy, töø töø ngoài daäy, roài khoùc than vaø noùi:

–Khoå thay, khoå thay! Toâi chæ coù moät ñöùa con, nay saép boû maïng.

Noùi xong, laïi than khoùc lôùn hôn, roài noùi keä:

*Khoå thay! Maét con toâi lanh lôïi Khoå thay! Cao quyù trong toäc hoï Toâi laø cha noù nhöng ít phöôùc*

*Vì laøm haïi con neân khoùc lôùn. Toâi vì con neân loøng tan naùt*

*Meâ cuoàng chaúng bieát phöông höôùng ñaâu Löûa thieâu ñoát cha con xa lìa*

*Khoå thay! Loøng toâi nhö löûa chaùy. Con toâi ngöôøi hieàn laønh coù trí*

*Giaøu loøng yeâu meán thöông xoùt ngöôøi Toâi laøm cha noù nhöng raát aùc*

*Gaây cho con toâi nhieàu aùch naïn. Vaøo ngaøy khi con môùi chaøo ñôøi Cha raát vui veû khoâng gì saùnh Maø nay saép phaûi xa lìa con*

*Löûa buoàn böøng chaùy ñoát tim gan. Khoå thay! Nhaø vua vaø quaàn thaàn*

*Khoâng taâm phaân bieät, khoâng thöông xoùt Gaëp ngöôøi soáng ñuùng theo phaùp luaät Maø khoâng xeùt roõ vieäc cho hoï.*

*Khoå thay! Laøm vua moät nöôùc lôùn*

*Khoâng taâm thöông xoùt chaúng saùng suoát Khoâng theå ñieàu tra roõ söï thaät*

*Boû qua chöùng côù veà con toâi. Noù hieàn laønh baäc nhaát ôû ñôøi*

*Taâm yù hoaøn toaøn khoâng meâ muoäi Ñöùc haïnh con toâi ai cuõng bieát Con bò gieát neân toâi than khoùc.*

*Caùc Thaùnh hieàn ôû trong thaønh naøy Nay ñang phaân taùn nhöõng nôi naøo Soi ñuoác saùng vaøo ngöôøi coù ñöùc Ñeå ñöôïc tha, khoûi bò haønh hình.*

*Trôøi Ñeá Thích cuøng trôøi Hoä theá Vaø caùc trôøi coù oai ñöùc lôùn*

*Xin môû chuùt loøng laønh thöông xoùt Vì con toâi xin kheùo giuùp cho.*

*Caùc baäc Tieân thaønh töïu giôùi caám Vaø chö Tieân tu haønh thieàn ñònh Xin ñaûnh leã ñeå môû loøng thöông Xin caùc vò haõy cöùu con toâi.*

Thöông chuû Nhaät Chieáu noùi keä naøy roài, lieàn phaùt sinh trí saùng suoát, beøn suy nghó: “Nay ta keâu gaøo cuõng chæ uoång coâng, voâ ích, nghe Ñöùc Phaät Theá Toân coù voâ löôïng coâng ñöùc, thöông yeâu khaép taát caû chuùng sinh trong theá gian, phaùt loøng thöông xoùt lôùn tuøy theo yù nghó maø caûm öùng. Ñöùc Phaät Theá Toân aáy, ñoái vôùi ngöôøi khoâng nôi nöông töïa thì laøm choã nöông töïa, ñoái vôùi ngöôøi khoâng coù ai cöùu giuùp thì cöùu giuùp, khoâng coù nôi quay veà thì laøm choã ñeå quay veà, khoâng coù nôi höôùng ñeán thì laøm choã höôùng ñeán. Laïi nöõa, Ñöùc Phaät Theá Toân xuaát hieän ôû ñôøi, loøng laønh thöông xoùt cöùu ñoä cho taát caû chuùng sinh bò naïn khoå nguy hieåm, phieàn naõo böùc baùch laøm cho lo sôï. Nhö ngöôøi ñi buoân vöôït bieån, gaëp caù lôùn Ma-kieät raát sôï haõi, nhöng ngöôøi aáy nghó nhôù nieäm Phaät thì Phaät caûm öùng theo tieáng nieäm ñoù lieàn cöùu ñoä cho hoï. Laïi nöõa, ví nhö Öông-quaät-ma-la caàn gieát haïi moät ngaøn ngöôøi, chæ coøn thieáu moät ngöôøi chöa gieát ñöôïc, sau ñoù muoán gieát meï cuûa mình cho ñuû soá, ngöôøi meï lo sôï maát maïng, Phaät lieàn duøng phöông tieän ñeå cöùu ñoä. Laïi nhö oaùn nghieäp ñôøi tröôùc maïnh meõ, phaûi thoï thaân

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

caùc Daï-xoa: Daï-xoa Khoaùng Daõ, Daï-xoa Chaáp Trì… vì aên uoáng neân ôû theá gian gieát haïi voâ soá traêm ngaøn chuùng sinh, caùc Daï-xoa naøy aên maùu, thòt ngöôøi, tham muøi vò tanh hoâi, aên nuoát, giaønh giöït, hieän töôùng löôõi xaáu, raêng cöùng, daøi, beùn nhoïn, muõi xeïp, maët döõ tôïn naõo haïi cho ngöôøi thaät ñaùng lo sôï. Caùc chuùng sinh aáy cuõng ñeàu ñöôïc Phaät cöùu ñoä. Ñöùc Phaät Theá Toân chaéc chaén seõ cöùu giuùp con ta vöôït qua khoå naïn naøy. Neáu Phaät Theá Toân duøng taâm ñaïi Bi thuø thaéng thöông meán caùc chuùng sinh thì caàu xin Ngaøi bieát ñöôïc yù nghó cuûa con.”

Thöông chuû Nhaät Chieáu suy nghó nhöõng ñieàu naøy xong thì hoûi moät Öu-baø-taéc ñang ñöùng beân caïnh:

–Naøy Nhaân giaû! Nay Ñöùc Phaät Theá Toân ñang ôû nôi naøo?

Öu-baø-taéc nghe hoûi lieàn nhôù nghó ñeán Phaät Theá Toân, rôi leä thoån thöùc, ngheïn ngaøo, noùi keä ñaùp laïi thöông chuû:

*Baäc Ñaïi sö ôû treân ñôøi naøy*

*Ban vui toái thöôïng cho theá gian Ñoái vôùi taát caû ñeàu nhö nhau Ñöùc Phaät Ñaïi sö ñaõ nhaäp dieät.*

*Chieáu aùnh saùng cho ngöôøi taêm toái Nôi nöông cho ngöôøi khoâng choã döïa AÙnh saùng Phaät nay ñaõ maát roài*

*Cuõng nhö ngoïn ñeøn ñaõ heát daàu.*

Nghe noùi Ñöùc Phaät Theá Toân ñaõ nhaäp Nieát-baøn, thöông chuû Nhaät Chieáu caøng theâm buoàn khoå, nhö teân baén vaøo tim, ngaát xæu ngaõ quî xuoáng ñaát, ñöôïc röôùi nöôùc leân maët, hoài laâu môùi tænh, laàn vòn ñöùng daäy, höôùng ñeán choã Phaät Theá Toân Nieát-baøn khoùc loùc lôùn tieáng, noùi keä:

*Khoå thay! Vua phaùp Nhaát thieát trí Hay tröø toäi loãi caùc oaùn thuø*

*Nay khoâng coøn, ngöôøi maát choã nöông Phaät ñaõ nhaäp dieät bieát laøm sao.*

*Khoå thay! Coøn ñaâu vieäc cao caû Thöông taát caû chuùng sinh nhö nhau Laøm cho bieät ly ñeàu hoøa hôïp*

*Ñaïo sö chæ baøy ñöôøng Nieát-baøn. Khoå thay! Vì sao theá gian naøy*

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

*Voâ minh che laáp con maét saùng Neáu chuùng sinh xa Ñöùc Theá Toân Sinh töû luaân hoài khoâng cuøng taän. Trong ñaïo vaéng laëng Phaät seõ ñeán*

*Loøng thöông cao toät caøng maïnh meõ Neáu theá gian naøy khoâng choã nöông Thì ta nöông töïa vaøo ai ñaây!*

*Heát thaûy ñeàu sinh töø chaùnh phaùp Töø phaùp laïi sinh caùc con Phaät Con Phaät cuõng ñaõ lìa theá gian Thì laáy ai laøm choã nöông töïa.*

*Nhieàu haïng chuùng sinh yù chaân thaät Mong Phaät cöùu khoå ñeàu veïn toaøn Chæ baøy chuùng sinh thöông yeâu khaép Veà laïi hö khoâng nöông vaéng laëng.*

*Taát caû moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng*

*Nghe Phaät thuyeát phaùp sinh saùng suoát Nay Phaät Theá Toân ñaõ Nieát-baøn*

*Coøn ai tuyeân noùi chaùnh phaùp ñaây. Khoå thay! Haøng trôøi, ngöôøi theá gian Ñeàu tan hoaïi khoâng coøn aùnh saùng Baäc Thaùnh hieän ôû ñôøi raát khoù*

*Phaät Ñaïi Maâu-ni ñaõ dieät ñoä.*

*Nghe Phaät Thaùnh Toân ñaõ Nieát-baøn Loøng yeâu chaùnh phaùp cuõng dieät theo Phaùp saâu xa chuùng sinh öa thích Coøn coù ngöôøi naøo kheùo thöïc haønh. Chæ coù loøng thöông khoâng sôï haõi*

*Söï thöông xoùt laø choã nöông töïa Taát caû coâng ñöùc coù theå thaønh Ñaõ dieät, sau naøy laøm sao ñöôïc. Laøm sao coù lôïi ích ba ñôøi*

*Nghóa laø phaùt loøng thöông roäng lôùn Thöông xoùt chính laø trí chaân thaät Bình ñaúng nöông theo haïnh xa lìa.*

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

*Khoå thay! Coâng ñöùc Phaät quyù baùu Tích chöùa traûi qua voâ soá kieáp*

*Ñaát naøy khoù giöõ neân ñaõ maát*

*Chaùnh phaùp cuûa Phaät cuõng maát theo. Theá Toân Ñaïo Sö lìa theá gian*

*Khoå thay! Voâ minh laïi che laáp Neân ñôøi naøy sinh trong hieåm naïn Gaéng söùc thaønh töïu ñeàu tan vôõ. Lôùn thay! Baùu Phaät laø cao toät*

*Vì sao baây giôø ñeàu ly taùn*

*Thaät ñaùng xoùt thöông cho theá gian Moïi vieäc phaùt sinh ñeàu tan hoaïi. Phaät dieät, chuùng Tyø-kheo cuõng vaéng Ví nhö baày ngheù bò maát meï*

*Ngöôøi coù trí gaëp söï vieäc naøy*

*Ai laïi khoâng phaùt sinh khoå naõo. Thaân saùt ñaát chaép tay cung kính Ñaûnh leã Theá Toân baäc lìa traàn AÙnh saùng Phaät nay ñaõ lu môø*

*Chuùng con ñeán sau khoâng choã höôùng. Vieäc lôùn voâ thöôøng raát thaûm haïi*

*Heát thaûy chuùng sinh ñeàu phaûi chòu Phaät cuõng bò voâ thöôøng xaâm ñoaït Laøm cho con khoâng ñöôïc cöùu giuùp. Phaùp taùm Thaùnh ñaïo nhö thuoác hay Trò saïch nguoàn goác beänh phieàn naõo Baäc thaày ñaïi Bi vua thaày thuoác*

*Nay cuõng bò voâ thöôøng caûn ngaên.*

*Khoå thay! Nhanh choùng, khoâng thöông xoùt Cha laønh Theá Toân ñaõ nhaäp dieät*

*Taát caû theá gian ñeàu ñen toái Ai laø ngöôøi môû maét saùng ñaây.*

*Khoå thay! Theá Toân ñaõ nhaäp dieät Con yeâu quyù seõ khoâng veà nöõa Nay con saép phaûi chòu hình phaït*

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

*Xin Phaät ñeán cöùu aùch naïn naøy. Theá Toân cöùu khaép caùc ñau khoå Taïo choã quay veà cho heát thaûy*

*Con toâi saép cheát khoâng choã nöông Nay nguyeän xin ruõ loøng cöùu giuùp. Neáu ngaøy nay con ñöôïc lôïi lôùn Nhö baäc oai ñöùc ñaõ giaûng daïy Khieán ngöôøi con yeâu khoâng xa lìa Ñoù laø lôøi cao caû con xin.*

Lôøi leõ thaûm thieát, thöông chuû Nhaät Chieáu noùi keä nhö vaäy, sau ñoù laïi hoûi Öu-baø-taéc:

–Trong caùc ñeä töû Thanh vaên lôùn cuûa Phaät, Ñöùc Phaät ñem giaùo phaùp giao phoù cho vò naøo roài nhaäp Nieát-baøn?

Öu-baø-taéc ñaùp:

–Thöông chuû haõy laéng nghe! Ñöùc Phaät Theá Toân cuûa chuùng ta ñem giaùo phaùp daën doø trao cho Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp roài nhaäp Nieát- baøn. Toân giaû Ñaïi Ca-dieáp ñuùng theo lôøi daïy cuûa Ñöùc Theá Toân ñaõ ñem giaùo phaùp daën doø trao cho Toân giaû A-nan roài nhaäp Nieát-baøn. Chính Toân giaû A-nan, vò coù oai ñöùc lôùn ñang giöõ gìn chaùnh phaùp. Toân giaû A-nan coù taâm thieän vaø loøng thöông gioáng nhö Phaät, coù theå ñi khaép moïi nôi, moïi xoùm laøng, moïi thaønh nöôùc ñeå ñieàu phuïc giaùo hoùa chuùng sinh. Ñoái vôùi caùc chuùng sinh chöa gieo troàng caên laønh thì tìm caùch giaùo hoùa laøm cho hoï gieo troàng caên laønh, ngöôøi ñaõ lieân tuïc tích taäp caên laønh thì laøm cho ñöôïc thaønh töïu, ngöôøi ñaõ ñöôïc thaønh thuïc caên laønh roài thì laøm cho hoï töï ñöôïc bieát roõ lyù leõ chaân thaät. Neáu coù ngöôøi bò beänh phieàn naõo raøng buoäc thì noùi phöông thuoác ngoït cuûa phaùp giaûi thoaùt cao ñeïp laøm cho heát beänh, gioáng nhö thaày thuoác gioûi. Laïi nöõa, chuùng sinh bò phieàn naõo che môø toái taêm thì Toân giaû giaûng thuyeát chaùnh phaùp, ñem aùnh saùng trong suoát nhö maët trôøi phaù tan phieàn naõo meâ môø, phaùt ra lôøi trong saùng hoøa hôïp ñeå ñieàu phuïc cho phuø hôïp, gioáng nhö hoa Caâu-maãu-ñaø nôû troâng raát deã meán, cuõng nhö maët traêng. Toân giaû thöôøng duøng chaùnh phaùp giaùo hoùa ñieàu phuïc caùc vua nöôùc nhoû gioáng nhö Chuyeån luaân vöông. Duøng trí tueä ñaëc bieät vaø caùch giaûng giaûi toát ñeå thu phuïc taát caû ngoaïi ñaïo, taø giaùo gioáng nhö sö töû. Chæ baøy luaät phaùp, môû ñöôøng, höôùng daãn cho taát caû,

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

gioáng nhö vò thaày daãn ñöôøng giaûng thuyeát chaùnh phaùp cho khaép chuùng sinh, laøm taêng theâm lôïi ích veà phaùp vaø cuûa caûi gioáng nhö thöông chuû. Laøm cho caùc haït gioáng gieo troàng ñöôïc taêng tröôûng töôi toát che maùt gioáng nhö ñaùm maây lôùn. Chæ baøy ñieàu tai haïi, ñieàu lôïi ích gioáng nhö cha meï, kheùo ñieàu phuïc nhöõng chuùng sinh khoù ñieàu phuïc, ngöôøi chöa ñöôïc ñoä laøm cho ñöôïc ñoä, ngöôøi chöa an oån laøm cho ñöôïc an oån, ngöôøi chöa Nieát-baøn laøm cho ñöôïc Nieát-baøn, laøm cho taát caû naïn hieåm aùc, khoå naõo böùc baùch voâ soá chuùng sinh khieán hoï kinh sôï ñeàu ñöôïc thoaùt khoûi. Noùi toùm laïi, baäc Thaùnh giaû ñoù coù oai ñöùc lôùn, taát caû vieäc Phaät ñaõ laøm ñeàu coù theå laøm ñöôïc, tuøy theo yù nghó cuûa chuùng sinh maø caûm öùng, nhö hoâm nay, con oâng maéc naïn nguy hieåm, tuøy theo yù nghó cuûa oâng coù theå ñöôïc cöùu giuùp.

Nghe noùi nhö vaäy, thöông chuû Nhaät Chieáu nhö ñöôïc soáng laïi, daàn daàn bôùt kinh sôï, roài noùi:

–Naøy Nhaân giaû! Toân giaû A-nan hieän nay ôû ñaâu? Öu-baø-taéc ñaùp:

–Naøy thöông chuû! Toân giaû A-nan ñang ôû vöôøn caây Am-la, thuoäc thaønh Tyø-xaù-ly.

Nghe noùi vaäy, thöông chuû Nhaät Chieáu lieàn cung kính quyø goái saùt ñaát, höôùng veà thaønh Tyø-xaù-ly, chaép tay ñaûnh leã, nöôùc maét ñaàm ñìa, thöa:

–Kính baïch Toân giaû coù loøng laønh lôùn! Con cuûa con ñang bò khoå chia ly, buoàn ñau thuùc eùp, khoâng noùi ñöôïc vôùi Toân giaû. Con xin doác heát loøng thaønh caàu xin Toân giaû A-nan, nguyeän xin Toân giaû ruõ loøng cöùu giuùp cho con.

Thöông chuû lieàn noùi keä ca ngôïi:

*Hieän nay Toân giaû baäc toái thaéng Taâm yù chuùng sinh thaûy ñeàu roõ YÙ nguyeän theá naøo thaûy bieát heát Nay xin nghe con thöa vieäc naøy. Phaät Theá Toân con ñaõ nhaäp dieät Caùc ñeä töû Phaät oai löïc lôùn*

*Toân giaû hoïc roäng khoâng ai baèng Giöõ gìn phaùp thanh tònh cuûa Phaät. An uûi chuùng con luùc gaëp khoå*

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

*Laøm choã quay veà cho theá gian Luoân laøm lôïi laïc cho chuùng sinh*

*Nay xin Thaùnh giaû xem xeùt vieäc naøy. Do duyeân gì maø con cuûa con*

*Vì sao saép bò ngöôøi gieát haïi*

*Con con gaëp naïn khoâng choã nöông Xin thaày hieän thaàn löïc cöùu giuùp.*

*Neáu Thaùnh giaû khoâng giuùp theá gian Laøm sao chuùng sinh ñöôïc lôïi ích Khi ngöôøi hieàn laønh saép bò haïi Khoâng thaày, ngöôøi naøo coù theå cöùu. Truï ôû ñôøi laøm lôïi chuùng sinh*

*Giöõ gìn ñaày ñuû phaùp cuûa Phaät Xin haõy môû roäng loøng thöông xoùt Laõnh nhaän cöùu giuùp con cuûa con. Con khoâng coøn caùch hay naøo nöõa*

*Nay khoâng nôi nöông, khoâng ngöôøi cöùu Cha, con ñeàu chìm trong buøn khoå*

*Xin Toân giaû thöông xoùt cöùu vôùt. Con run sôï xin thöa baøy roõ Laøm lôïi theá gian coøn ai nöõa Lôøi daïy cuûa Thích-ca Maâu-ni*

*Nhö trong boùng toái chieáu aùnh saùng. Chæ coù Toân giaû laøm lôïi ích*

*Ngoaøi ra khoâng ngöôøi naøo cöùu ñöôïc Nguyeän xin Toân giaû mau ñeán ñaây Maø khôûi taâm thöông cöùu con con.*

*Vì con loøng buoàn nhö gaây oaùn*

*Khoù chòu ñöïng ngöôøi aùc quaáy nhieãu Con vaø vôï con khoâng nôi töïa*

*Xin Toân giaû saün loøng ban vui.*

Khi thöông chuû Nhaät Chieáu noùi keä naøy thì Toân giaû A-nan ñang traûi loøng thöông laøm vieäc lôïi ích, ngaøy ñeâm saùu laàn nhôù nghó. ÔÛ trong haøng Thanh vaên, Toân giaû ñöôïc maét saùng nhìn khaép caû theá gian, phaùp naøo laø taêng, phaùp naøo laø giaûm, ngöôøi naøo hieåm aùc, ngöôøi naøo maéc

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

naïn khoå, ngöôøi naøo bò haønh haï, ngöôøi naøo chòu ñuû caùc vieäc hieåm aùc ñau khoå, böùc baùch, ngöôøi naøo höng thònh, ngöôøi naøo nhoû moïn, ngöôøi naøo roäng lôùn, ngöôøi naøo ôû trong ñöôøng aùc thì seõ cöùu vôùt hoï, ngöôøi naøo ôû trong ñöôøng thieän, coõi trôøi vaø ñaïo giaûi thoaùt thì seõ laøm cho hoï oån ñònh, ngöôøi naøo bò chìm trong vuõng buøn ham muoán thì seõ töï mình ñöa tay cöùu vôùt, ngöôøi naøo xa lìa Thaùnh taøi thì seõ laøm cho hoï caøng theâm roäng lôùn nôi Thaùnh taøi. Toân giaû A-nan luoân vì chuùng sinh maø xem xeùt nhö Toân giaû Xaù-lôïi-phaát khoâng khaùc.

Khi aáy, Toân giaû duøng Thieân nhaõn thanh tònh nhìn thaáy Ñoàng töû Kim Saéc aáy xöa ñaõ gieo troàng caên laønh, nay nghieäp ñaõ chín, song bò naïn hieåm aùc laøm cho khoå naõo, troùi buoäc. Thaáy roài, Toân giaû nhö vò voi chuùa duoãi caùnh tay, töùc khaéc ñeán cung vua A-xaø-theá, ñöùng treân cöûa cung ñieän aån thaân khoâng hieän, ôû trong hö khoâng khaûy moùng tay ra hieäu.

Khi aáy, nhaø vua ñang ôû trong cung ñieän ñam meâ vui chôi, boãng nghe giöõa hö khoâng coù tieáng noùi:

–Ñaïi vöông! OÂng laøm vieäc khoâng toát! Ñoàng töû Kim Saéc kia hoaøn toaøn khoâng coù toäi loãi. Nhaø vua khoâng töï mình xeùt roõ söï vieäc, nay laïi cho daãn Ñoàng töû ra khoûi thaønh Vöông xaù, ñeán röøng boû thaây cheát, saép ñem gieát haïi. Ñaïi vöông neân cho döøng ngay vieäc naøy.

Nghe lôøi noùi cuûa Toân giaû A-nan vang giöõa hö khoâng, vua A-xaø- theá raát kinh sôï, beøn höôùng veà phía Toân giaû A-nan ñaûnh leã, roài ñeán tröôùc ñieän lôùn tieáng baûo khaép trong boán phöông:

–Caùc oâng nghe cho roõ! Haõy mau ñeán röøng boû thaây cheát, tuyeân noùi lôøi ta: “Chôù coù gieát haïi Ñoàng töû Kim Saéc. Haõy mau thaû ra.” Trong taát caû caùc oâng, ai coù theå ñeán ñoù thoâng baùo, ta seõ laáy vaøng trong kho thöôûng coâng vaø seõ ban cho naêm laøng aáp lôùn.

Nghe nhaø vua ñaõ ban leänh roài, nhöõng ngöôøi thöông meán Ñoàng töû Kim Saéc ñeàu muoán Ñoàng töû ñöôïc thaû ra.

Coù haøng traêm ngaøn ngöôøi chaïy nhanh ñeán röøng boû thaây cheát ñeå noùi lôøi aáy. Luùc naøy, boán vò quan giaùm saùt vaø caùc ñao phuû ñaõ ñöa Ñoàng töû Kim Saéc ñeán nôi khu röøng boû thaây. Thaân ngöôøi nöõ Ca-thi Toân-na-lôïi ñöôïc thaân quyeán baïn beø duøng ñuû thöù vaûi maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng toát ñeïp nhaát ñeå trang söùc, ñaët leân xe ñöa vaøo trong röøng aáy. Luùc ñoù, laïi coù ngöôøi baïn coâ ta ñeán ngay taïi ñoù gom cuûi laïi ñeå laøm

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

giaøn hoûa.

Caùc ñao phuû noùi:

–Caùc oâng khoâng neân boá trí giaøn hoûa ngay, haõy ñôïi moät chuùt, chôø chuùng toâi troùi Ñoàng töû vaøo giaù cheùm naøy, roài gieát, sau ñoù môùi ñaët Ñoàng töû Kim Saéc cuøng vôùi coâ kyõ nöõ Ca-thi Toân-na-lôïi kia thieâu chung moät luùc. Noùi xong caùc ñao phuû lieàn sai ngöôøi ñem giaù cheùm ñaët treân ñaát.

Thaáy giaù xöû cheùm ñaët treân ñaát, Ñoàng töû Kim Saéc lieàn nghó tôùi meï, loøng caøng ñau ñôùn, nöôùc maét tuoân traøo: “Ta ñang xa lìa meï, meï ta hieän giôø ôû nôi naøo? Khi xöa, vaøo luùc giöõa ñeâm, khoâng thaáy ta trong choác laùt laø meï ñaõ raát ñau khoå roài….”

“Meï ta chæ coù moät ñöùa con. Nay ta phaûi xa lìa thì laøm sao meï soáng noåi. Khoå thay! Ta thaät laø voâ phöôùc, laøm cho meï phaûi chòu noãi ñau chia lìa. Nay meï vaø con ñeàu phaûi chòu khoå lôùn.”

Caùc ñao phuû trong luùc ñaøo ñaát ñeå döïng giaù xöû cheùm, ñaõ cuøng nhau baøn luaän:

–Trong ñaùm ñao phuû chuùng ta, ai coù theå ñöùng ra troùi Ñoàng töû Kim Saéc vaøo giaù?

Hoï ñuøn ñaåy nhau:

–Ngöôi haõy laøm ñi!

Trong boïn hoï moät ngöôøi noùi:

–Toâi bò ñau ñaàu, choùng maët, khoâng theå laøm ñöôïc. Moät ngöôøi khaùc laïi noùi:

–Toâi bò ñau vai quaù. Ngöôøi khaùc nöõa laïi noùi:

–Toâi ñau nhöùc hai beân hoâng. Moät ngöôøi khaùc laïi noùi:

–Toâi bò ñau buïng.

Caùc ñao phuû, moãi ngöôøi ñeàu noùi beänh khoå cuûa mình, cuøng nhau muoán traùnh neù khoâng chòu laøm vieäc voâ nghóa aáy.



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