KINH KIM SAÉC ÑOÀNG TÖÛ NHAÂN DUYEÂN

**QUYEÅN 10**

Baáy giôø, vôï thöông chuû Dieäu Nhó cuøng ngöôøi nöõ giuùp vieäc haøng ngaøy ñi ñeán nhaø ngöôøi khaùc laøm thueâ laáy tieàn coâng. Do vì xaáu töôùng, phöôùc ñöùc cuûa Ñoàng töû caïn kieät, nghieäp laïi taêng theâm, neân tieàn traû coâng laøm vieäc ngaøy caøng ít ñi. Veà sau, töø luùc maët trôøi môùi moïc cho ñeán chieàu toái, laøm vieäc vaát vaû maø tieàn coâng laïi khoâng ñöôïc bao nhieâu. Cuoái cuøng nhöõng nôi laøm ñeàu cho nghæ, khoâng thueâ nöõa.

Khi aáy, vôï thöông chuû baøn vôùi ngöôøi nöõ giuùp vieäc: “Nay chuùng ta khoâng coøn choã laøm thueâ nöõa, vaäy chæ coøn ñi xin aên thoâi.”

Noùi roài, hoï lieàn caàm baùt ñi xin thöùc aên. Veà sau, khi Ñoàng töû xaáu töôùng ñaõ tröôûng thaønh, coù theå ñi laïi, ngöôøi meï baûo: “Con haõy töï mình ñi xin aên ñeå nuoâi soáng.”

Noùi roài, baø ñöa cho con moät caùi baùt. Ñöùa beù caàm laáy baùt ñi khaép hang cuøng ngoõ heûm xin aên ñeå töï nuoâi soáng. Do ñöùa beù aáy da deû ñen, thoâ, dung maïo xaáu xí, ñuû möôøi taùm töôùng xaáu ñaùng chaùn neân ai nhìn thaáy cuõng ñeàu che maët boû ñi. Coøn heã ñi ñeán cöûa nhaø ngöôøi ta thì do gaày goø, muøi hoâi boác ra theo gioù bay laøm cho ai cuõng bòt muõi, hoaëc laáy caây, gaäy, ngoùi, ñaù neùm ñuoåi vaø noùi: “Haõy mau ñi khoûi nhaø tao, gioáng nhö loaøi truøng boï.”

Ñöùa beù ñi khaép caùc thaønh aáp, baêng qua caùc nôi ñaày soûi ñaù, dô baån, ñeán ñaâu cuõng bò ngöôøi ta laáy caây, gaïch, ñaù neùm ñaùnh xua ñuoåi. Noù giong ruoåi caàu xin moät böõa aên maø cuõng khoâng ñöôïc. Caùi baùt caàm treân tay cuõng bò ñaùnh vôõ naùt. Vaøo luùc naøy, Ñoàng töû nhö laø keû giaëc aùc bò ngöôøi gheùt boû, neân khoùc loùc, hoát hoaûng chaïy veà choã meï, thaáy con, ngöôøi meï voã veà, thöông xoùt noùi: “Khoå thay! Con toâi nguy khoán theá naøy! Nhöõng ngöôøi naøo khoâng thöông xoùt, khoâng sôï toäi loãi maø ñaùnh ñaäp laøm cho con chòu khoå nhö vaày?”

Khi aáy, Ñoàng töû ngheïn ngaøo khoùc, roài noùi keä:

*Con ñeán nhaø ngöôøi khaép moïi nôi Chæ ñeå xin aên nuoâi maïng soáng Nhöng ñeàu bò moïi ngöôøi xua ñuoåi Duøng caây, gaäy, ñaù neùm ñaùnh con.*

Nghe roài, ngöôøi meï oâm chaàm laáy Ñoàng töû xaáu töôùng quaù thöông xoùt, than khoùc vaø noùi keä:

*Haù chaúng phaûi con ôû ñôøi tröôùc*

*Ñaõ töøng gaây taïo nghieäp chaúng thieän Nay môùi bò nhieàu ngöôøi ñaùnh ñaäp Chaúng phaûi ñôøi naøy gaây toäi loãi.*

*Thaân con xaáu xí laïi khoâ gaày Neân maát taát caû ñieàu vui söôùng*

*Chòu ngheøo cuøng khoán khoå gian nan Khoâng ñöôïc ngöôøi naøo thöông xoùt ñeán. Khoå thay! Nhaø ta bò tan naùt*

*Thaân con thöông toån, baùt bò vôõ Caùi vaät xin aên ñaõ khoâng coøn Laøm sao coù theå nuoâi maïng soáng. Cha meï xa lìa, con nöông ai Cöûa nhaø tan hoaïi suy suïp heát Caùi baùt xin aên cuõng khoâng coøn*

*Baây giôø ngöôøi naøo nuoâi con ñaây. Baø con thaân quyeán vaø baïn beø Chuû nhaø, toân troïng ñeàu chia ly Baùt ñi xin ñaõ khoâng coøn nöõa Baây giôø ngöôøi naøo nuoâi con ñaây.*

*Coù ngöôøi naøo thaáy con ngheøo beänh Maø coù theå phaùt taâm duõng maõnh?*

*Khoå thay! Tai hoïa ñeán theá naøy Chaéc do nghieäp toäi con ñôøi tröôùc. Khoå thay! Con laø ngöôøi hieàn laønh Côù sao khoâng ñöôïc ai thöông xoùt Loøng ngöôøi sao cöùng nhö saét ñaù Cöù laøm toån haïi nhö dao buùa.*

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

*Ñaõ tan naùt caû chòu khoå ngheøo Leõ naøo coøn nhaãn taâm laøm haïi Thaáy keû ñi xin raát ñoùi khoå*

*Khoâng ai duõng maõnh phaùt loøng thöông. Ñoùi khaùt oám yeáu taâm moûi meät*

*Chia ly tan naùt khoâng coøn gì Beänh khoå bao vaây coøn gaây phieàn Chao oâi! Taøn hoaïi laïi taøn hoaïi. Ngheøo cuøng khoán khoå raát saàu lo Ñoùi khaùt haønh haï khoâng noùi noåi Xaùc thaân khoâ caïn söùc chaúng coøn*

*Ngöôøi thaáy leõ naøo khoâng xoùt thöông. Hoï laïi nhaãn taâm ñaùnh ñaäp con*

*Coù phaûi ñôøi tröôùc con kieâu caêng Neân nay chòu caùc khoå beänh naøy*

*Cöïc khoå khoâng ngöôøi toû loøng thöông. Ngheøo cuøng, ñoùi khaùt, khoå haønh haï Ñaõ xin khaép nôi naøo ñöôïc gì*

*Laém khi gaëp ñöôïc chuùt thöïc phaåm Cuûa quaï, choù aên coøn soùt laïi.*

*Khoå thay! Thaân toâi thaät voâ phöôùc Khoâng bieát phaûi laøm theá naøo ñaây? Nghieäp tröôùc laø nhaân gaây tan hoaïi Nay laø chuû nghieäp chòu nhö vaày.*

Noùi xong, vôï thöông chuû caøng theâm saàu lo, buoàn khoå, döøng chaân tröôùc ngoâi nhaø bò taøn phaù, taïm thôøi ôû qua ngaøy, vì Ñoàng töû xaáu töôùng tröôùc bò ñaùnh ñaäp, maùu chaûy beâ beát khaép thaân. Baø ta oâm laáy veát thöông dính ñaày buïi dô ngoùi gaïch, laáy tay lau sô thaân Ñoàng töû roài töø töø daãn con ñi vaøo trong heûm. Thaáy con cuûa caùc gia ñình giaøu coù, con cuûa thöông chuû, con tröôûng giaû, Baø-la-moân giaøu sang khaùc, maëc aùo Ca-thi-ca toát ñeïp, saïch seõ, thôm tho, trang söùc caùc chuoãi ngoïc baùu, tai ñeo caùc voøng ngoïc, tay mang nhöõng vaät raát quyù giaù, coøn coù caùc loïng hoa thôm ñeïp saùng rôõ che chôû.

Thaáy nhö vaäy roài, nhìn mình ñang trong tình caûnh raát gian khoå, nguy khoán, laïi nhìn Ñoàng töû xaáu töôùng ngheøo cuøng khoán khoå, oám

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

yeáu, maët maøy tieàu tuïy, lieàn thôû daøi, nöôùc maét ñaàm ñìa, noùi keä:

*Xöa giaøu coù ñaày ñuû taát caû*

*Caùc loaïi ngoïc nhieàu nhö nuùi baùu Gia toäc roäng lôùn vaø ñoâng ñuû Thoï höôûng söï an vui toái thöôïng. Nay meï con ñeàu bò tan naùt*

*Soáng ôû nôi baån thæu tanh hoâi Phaûi kheùo noùi nhöõng lôøi van xin Coøn khoâng coù ngöôøi cho thöùc aên. Buoàn lo nhö soùng nöôùc bieån saâu Lo sôï haønh haï khoâng ích gì*

*Lôùn tieáng keâu cöùu caøng khoán khoå Chìm saâu theo doøng nöôùc ngheøo cuøng. Trong doøng nguy hieåm nhieàu thuûy toäc Soùng lôùn phaù tan nguy laïi ñeán*

*Beänh taät hieåm ngheøo laøm haïi theâm*

*Ñaém chìm trong doøng nöôùc ngheøo cuøng. Beänh khoå saàu lo nhö teân baén*

*Nhö tieáng sö töû giöõa ñoàng troáng Nhö chim tuï laïi ñeå giöõ tröùng Ngheøo cuøng lo khoå cuõng nhö vaäy. Xöa vôùi ngöôøi hieàn khoâng boá thí*

*Khoâng phaùt taâm thanh tònh cuùng döôøng Nay meï, con ñeàu khoâng coù phöôùc*

*Thaáy caùc vieäc vui nhö oaùn thuø. Xöa töøng khoâng cho ngöôøi aên xin Chaùn boû ngöôøi ít phöôùc heøn haï Nay meï con ta bò tan hoaïi*

*Gian nan khoå cöïc cuøng nhau chòu. Xöa kia ñoái vôùi caùc Thaùnh hieàn Ñaõ khoâng cung kính laïi coi thöôøng Nay meï con ta bò tan hoaïi*

*Vaø cuõng bò ngöôøi khaùc khinh khi. Xöa töøng quaáy nhieãu caùc Thaùnh hieàn Laïi coøn ñaùnh ñaäp nhöõng ngöôøi khaùc*

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

*Nay bò ngöôøi duøng gaäy, ngoùi, ñaù Ñaùnh ñaäp, neùm ñau phaûi chòu thoâi! Xöa kia khoâng toân troïng ngöôøi khaùc Hoaëc hay môû lôøi traùch maéng ngöôøi Nay meï con ta bò tan hoaïi*

*Laïi coøn bò ngöôøi khaùc maéng chöûi. Ñôøi tröôùc ñaõ khoâng toân troïng ngöôøi Hoaëc ñoái vôùi ngöôøi laïi coi thöôøng Nay chòu cöïc khoå laém gian nan*

*Trôû laïi bò ngöôøi khaùc khinh gheùt. Ñôøi tröôùc meï con ta keo kieät Thaáy ngöôøi ñeán xin khoâng heà cho Nay ngheøo khoå aùo cuõng khoâng coù*

*Trôû laïi khoâng ñöôïc ngöôøi khaùc cho. Xöa kia ñoái vôùi vieäc cuûa ngöôøi*

*Gaây ra nhieàu choáng traùi, chöôùng ngaïi Ñôøi nay quyeán thuoäc ñeàu chia ly Thöôøng bò khoå naõo vaø than khoùc.*

*Xöa kia gaëp ngöôøi luùc lôõ ñöôøng Khoâng cho hoï giöôøng naèm, caùc thöù Ngaøy nay nguû ôû nôi gai goác*

*Quaû baùo roõ raøng phaûi thoï laáy. Caùc giöôøng toøa trang söùc toát ñeïp Xöa chöa töøng boá thí ngöôøi hieàn Nay phaûi naèm ngoài ôû treân ñaát Laïi coøn bò nhieàu thöù gai goác.*

*Xöa chöa töøng cho ngöôøi giaøy deùp Xe coä cuøng caùc thöù nhaïc cuï*

*Ngaøy nay giaãm ñaïp ñi treân ñaát Tieáp xuùc nhieàu ñuû loaïi gai choâng. Nghæ ñeâm nhaø cöûa vaø ñoà duøng Xöa kia boûn seûn chöa töøng cho*

*YÛ mình sang giaøu töï cao ngaïo Nay bò rôi vaøo choã baån, dô.*

*Xöa kia töøng thaáy ngöôøi tieàu tuïy*

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

*Khaùt nöôùc caàn xin mieáng nöôùc uoáng Tuy thaáy chaúng chòu cho nöôùc saïch Ñôøi nay maët maøy chòu khoâ gaày.*

*Xöa kia ngöôøi ngheøo vaø beø baïn Do ñoùi khoå neân ñeán caàu xin Khoâng coù taâm toân troïng boá thí Nay khoâng coù aên laïi hoaûng loaïn. Xöa thaáy ngöôøi khaùc ñöôïc lôïi laïc Lieàn phaùt sinh ñuû caùch gheùt ganh Ñôøi nay bò laøm ngöôøi thaáp heøn Bò ngöôøi khaùc saân giaän gheùt boû. Xöa meï con ta yû giaøu sang*

*Thöôøng kieâu ngaïo ñoái vôùi ngöôøi khaùc Hoaëc laïi quaáy nhieãu ngöôøi coù ñöùc Nay chòu quaû xaáu, khoå ñaønh chòu.*

*Bieån sinh töû xoay troøn, khoâng ñaàu Heát thaûy beänh khoå ñeàu ñaùng sôï Chöa töøng boá thí thuoác chöõa trò Ngaøy nay beänh naëng luoân haønh haï. Cha meï, toân troïng, ngöôøi tu haønh Cho ñeán ngöôøi ngheøo cuøng baäc nhaát AÊn uoáng, taém goäi khoâng boá thí*

*Ñôøi nay voâ phöôùc chòu khoå ngheøo. Nay ta ñoùi khaùt raát meät moûi Khoâng coù thöùc aên uoáng, y phuïc Caùc beänh khoå haønh haï thaân taâm Nay coù ngöôøi naøo cöùu giuùp ta.*

*Meï con ta muoán laøm noâ tyø*

*Ngöôøi naøo chaáp nhaän, nguyeän theo haàu Ñeå hai maïng ngöôøi naøy ñöôïc soáng*

*Laø vieäc raát khoù ñöôïc ôû ñôøi.*

*Khoå thay!Ñôøi tröôùc khoâng laøm phöôùc Khoå thay! Nay ngheøo khoù nhö vaày Thaønh nöôùc naøy laø nôi giaøu coù Nhöng khoâng ai ñeå ta caäy nhôø!*

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

Noùi keä xong, vôï thöông chuû Dieäu Nhó ñaønh chòu ñoùi khaùt, buoàn raàu. Meï con ñaønh cam chòu theo nghieäp baùo.

Laïi noùi veà thöông chuû Dieäu Nhó.

Truôùc kia qua bieån lôùn buoân baùn ñeå kieám theâm cuûa caûi, chaúng may thuyeàn beø ñeàu bò tan naùt, cuûa caûi chìm heát. May nhôø moät taám vaùn noåi treân bieån vaø moät ñöùa ôû nhoû, oâng ñaõ qua khoûi aùch naïn vaø ñöôïc leân bôø yeân oån. Giöõa ñöôøng, oâng xin nghæ ñeâm taïi moät laøng gaàn thaønh Maõn-ñoä-ma, ôû ñoù coù moät noâng daân troâng coi laøng aáy. Thaáy thöông chuû naøy, voán ñaõ bieát maët neân ngöôøi kia môùi nghó: “Thöông chuû naøy vì sao laïi oám o tieàu tuïy nhö vaày, taát caû vaøng baïc, cuûa baùu, haøng hoùa coù ñöôïc ñeàu bò tan hoaïi! Chæ nhôø ñöùa ôû nhoû giuùp ñôõ maø ñeán ñaây. Nay ta neân ñem chuyeän nhaø cuûa thöông chuû bò chaùy ra noùi, hay laø ñeå sau naøy thöông chuû seõ töï bieát?”

Nghó roài, ngöôøi kia ñem nöôùc cho thöông chuû röûa tay vaø hai baùnh ñaäu xanh cho oâng ta aên.

Baáy giôø, thöông chuû Dieäu Nhó töï suy nghó: “Ta khoâng neân veà nhaø vôùi tay khoâng.” Beøn laáy moät caùi baùnh caát laïi, roài beû caùi kia ra chia cho ñöùa ôû nhoû cuøng aên.

Saùng hoâm sau, oâng tieáp tuïc ñi, daàn tieán veà phía tröôùc, thaân theå khoâ gaày, söùc löïc yeáu ñuoái, meät moûi, maëc aùo dô raùch, daàn daàn cuõng veà ñeán thaønh aáp. Baáy giôø, Ñoàng töû xaáu töôùng ñang ôû trong caên nhaø tan naùt, vöøa môùi saùng sôùm boãng töï nghó: “Ta ñoùi khaùt gaày moøn nhö vaày, maïng soáng tuy coøn, nhöng baây giôø laáy gì ñeå soáng? Ta neân töï tìm laáy caùi cheát.” Nghó roài, beøn ñeán tröôùc choã meï thöa: “Thöa meï, con nay muoán ñi ñeán vöôøn cuûa oâng cha.”

Ngöôøi meï ñaùp: “Con cöù tuøy yù.”

Khi aáy, thöông chuû Dieäu Nhó ñaõ vaøo thaønh roài, daàn daàn ñi veà nhaø cuõ, thaáy nhaø cöûa suïp naùt, quyeán thuoäc chia ly, vaéng veû hiu quaïnh, chæ coøn moät ñoáng ñaát, thöông chuû töï nghó: “Nhaø cöûa ta vì sao nhö vaày?” Thöông chuû lieàn vaøo phía trong nhaø tan hoaïi, thaáy vôï mình vaø ngöôøi nöõ giuùp vieäc ñang ngoài im laëng, dung maïo vôï oâng khoâ gaày, ñen ñuûi, oám yeáu, che thaân baèng y phuïc dô baån. Thaáy roài, oâng than lôùn: “Khoå thay, khoå thay! Sao laïi ñeán noãi naøy.”

Noùi xong, thöông chuû ngaát xæu ngaõ quî xuoáng ñaát, ñöôïc gioù maùt thoåi vaøo thaân theå, hoài laâu môùi tænh daäy. Ngöôøi vôï beøn höôùng tôùi tröôùc

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

gaøo khoùc lôùn tieáng, roài töø töø keå heát moïi chuyeän trong nhaø ñaõ xaûy ra. Khi aáy thöông chuû lieàn thôû daøi, noùi: “Kieáp tröôùc, chuùng ta ñaõ khoâng gieo troàng ruoäng phöôùc, laïi khoâng tu taïo caùc vieäc phöôùc ñöùc, neân nay phaûi chòu caùc vieäc tan hoaïi nhö vaày. Baây giôø ta neân laøm theá naøo, ñi ñeán nôi ñaâu, coù ngöôøi naøo thöông giuùp ta khoâng, coù ngöôøi naøo thöông xoùt söï ngheøo cuøng khoán khoå naøy? Chuùng ta bò chìm ñaém trong bieån lôùn ngheøo cuøng, ai ñeán cöùu vôùt chuùng ta ñaây? Chuùng ta bò tan naùt, chìm haõm trong vuõng buøn, ai seõ röûa saïch cho chuùng ta? Chuùng ta töï gieo mình vaøo trong doøng soâng khoå roäng lôùn, ai seõ cöùu vôùt? Chuùng ta gaëp oaùn thuø ngheøo khoå, ai seõ giuùp chuùng ta choáng laïi? Chuùng ta ñaõ troàng caùc goác caây khoå, ai seõ chaët ñöùt cho chuùng ta? Chuùng ta ñaõ choân saâu goác caây ngheøo cuøng, ai seõ ñaøo leân cho chuùng ta? Chuùng ta bò ngoïn löûa khaùt aùi thieâu ñoát, ai seõ daäp taét cho chuùng ta? Chuùng ta bò con voi say ñaém nhieãm nhöõng ñieàu khoâng saïch quaáy nhieãu, ai seõ giuùp chuùng ta ñieàu khieån? Chuùng ta bò caùc khoå, raén ñoäc, khí ñoäc taán coâng, ai seõ giaûi tröø cho chuùng ta? Chuùng ta bò ñoäi quaân lôùn ngheøo cuøng phaù tan taát caû ñeán gaây chieán, ai seõ giuùp chuùng ta ñaùnh ñuoåi? Chuùng ta bò taát caû caùc xieàng xích ngheøo cuøng, lao nhoïc, khoå naõo troùi buoäc thaân taâm, ai seõ giaûi thoaùt cho chuùng ta? Chuùng ta bò rôi vaøo hang saâu ngheøo cuøng, ai seõ keùo chuùng ta leân? Chuùng ta ñaõ ôû laâu trong nhaø ngheøo cuøng, ñoùng kín kieân coá, ai seõ môû ra cho chuùng ta? Chuùng ta bò ñaùm aùc ngheøo cuøng ñeán gaây haïi, ai seõ ñuoåi chuùng ñi? Chuùng ta bò chìm ñaém trong doøng hieåm aùc, ai seõ cöùu vôùt chuùng ta? Chuùng ta bò noãi lo sôï, ngheøo cuøng, gian khoå haønh haï theo ñuoåi, ai seõ cöùu giuùp chuùng ta?”

Thöông chuû Dieäu Nhó thoát ra nhieàu lôøi thaûm thieát nhö vaäy roài

laïi lôùn tieáng noùi: “ÔÛ trong ba coõi chæ coù Phaät Theá Toân laø baäc cao quyù hôn heát, khoâng moät phaùp nhoû naøo maø khoâng bieát, khoâng thaáy, taát caû ñeàu hieåu roõ. Chö Phaät Theá Toân phaùp laø nhö theá, coù ñaày ñuû caùc töôùng toát, haøo quang saùng rôõ nhö maët trôøi chieáu khaép, laïi nhö ngoïc baùu ma- ni saùng saïch, gioáng nhö ngoïc trong suoát khoâng coù tyø veát; ñaày ñuû caùc ñöùc toát nhö hoa sen nôû, nhö maët trôøi môùi moïc, nhö caây cung cuûa Ñeá Thích xinh ñeïp meàm deûo; nhö vieân ngoïc treân buùi toùc, hình baùnh xe, aùnh saùng röïc rôõ, gioáng nhö ngoïn löûa maïnh, laïi coù theâm daàu vaøo caøng theâm saùng ñoû; laïi nhö vaàng maây aùnh saùng coù ñuû maøu saéc; nhö thaân

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

chim coâng coù caùc maøu saéc. AÙnh saùng Phaät chieáu khaép taát caû phaù tan caùc taêm toái, meâ môø. Sinh, giaø, beänh, cheát laø caùi loàng cuûa ba coõi, oai löïc trí tueä cuûa Phaät coù theå thaùo môû ra, Phaät ñaõ chöùa nhoùm voâ soá traêm ngaøn coâng ñöùc trí löïc thieän xaûo môùi thaønh töïu caùc töôùng toát. AÙnh saùng cuûa Phaät trong saùng nhö voi traéng, hoa traéng, vaûi traéng, nhö tuyeát, nhö ngoù sen trong saïch ñaùng yeâu. AÙnh saùng cuûa Phaät saùng rôõ nhö vaøng Dieâm-phuø-ñaøn phaùt ra haøo quang röïc rôõ nhö ñænh nuùi cao roäng lôùn ñaëc bieät hôn heát khoâng ai saùnh baèng. Loâng treân thaân Phaät meàm maïi ñeàu xoay höôùng veà beân phaûi, aùnh saùng xoay troøn töï taïi chieáu soi, loâng traéng giöõa ñoâi chaân maøy hieän roõ töôùng ñaëc bieät, maët trong saùng nhö hoa sen môùi nôû.

Laïi nöõa, xöa kia Phaät ôû trong a-taêng-kyø kieáp lôùn ñaõ ñem boá thí

naøo laø ñaàu, maét, tay, chaân, caùc phaàn treân cuûa thaân vaø caû maùu thòt vôï con, noâ tyø, voi, ngöïa, xe coä, y phuïc toát ñeïp, ñoà naèm ngoài, vaøng baïc, chaâu baùu, caùc vaät cuûa mình coù cho ñeán ngoâi vua, thaønh nöôùc. Ngaøi coù theå xaû boû taát caû ñeå taêng tröôûng taâm Boà-ñeà Voâ thöôïng, tu haønh caùc haïnh thuø thaéng roäng lôùn, duøng oai löïc voâ ngaïi ñeå thu phuïc quaân ma, thanh tònh tinh khieát nhö vaàng traêng muøa thu, ngaøn vaàng aùnh saùng vaây quanh chieáu khaép, xuaát hieän roõ ôû treân cao nhö laø nuùi chuùa. AÙnh saùng cuûa vaàng traêng chieáu soi laøm tan heát nhöõng ñaùm maây che, traéng trong nhö ngaø voi, laïi nhö bieån söõa, nhö hoa traéng nôû. Thaân Phaät saùng rôõ, thanh tònh trang nghieâm cuõng nhö nuùi vaøng ñaày ñuû caùc töôùng toát ñeïp, nhö nuùi Khoång Töôùc, nhö nuùi Löu Ly coù aùnh saùng traøn ñaày soi khaép.

Phaät duøng löûa trí tueä hieän chöùng thieâu ñoát caùc ñieàu aùc thaønh nhö tro buïi. Caùc Thieân vöông thöôøng ñeán cung kính, caùc Thieân vöông

naøy thöôøng ñoäi noùn baùu, gaén ngoïc baùu ma-ni vaø trang söùc caùc loaïi vaøng roøng toát ñeïp, leã kính döôùi chaân hoa sen saùng cuûa Theá Toân. Hai chaân Phaät ñeàu coù töôùng ñaëc bieät toát, möôøi moùng chaân maøu ñoàng ñoû, moûng möôùt raát ñeïp, caùc ngoùn chaân troøn nhö nöûa vaàng traêng, chaân hoa sen trong saïch khoâng nhô ñuû caùc töôùng trang nghieâm giaãm ñaïp caùc caønh caây tham aùi chuùng sinh.

Phaät laïi duøng aùnh saùng trí tueä chieáu soi, phaù tan taát caû boùng toái laøm meâ môø, xem khaép theá gian ñeàu nhö baïn thaân, duøng loøng laønh khoâng nhaân duyeân thöông yeâu chuùng sinh, yeân oån ôû trong caûnh giôùi

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

trí lôùn khoâng nghó baøn, thu phuïc taát caû caùc loaøi roàng raén ñoäc döõ, tích chöùa voâ soá traêm ngaøn caùc haïnh ñaëc bieät cao ñeïp, caùc coâng ñöùc cao caû khoù laøm, töø voâ löôïng kieáp ñeán nay laøm nhieàu vieäc phöôùc ñöùc, duøng kieám trí tueä chaët ñöùt caùc goác caây phieàn naõo töø xa xöa cuûa chuùng sinh. Phaïm vöông, Ñeá Thích vaø caùc vò baûo veä theá gian trong möôøi phöông, caùc ñaïi chuùng ñeàu ca ngôïi coâng ñöùc cao ñeïp vaø chaùnh phaùp cuûa Phaät.

Chö Phaät Theá Toân phaùt loøng thöông lôùn baûo boïc theá gian, thöông yeâu bình ñaúng khoâng phaân bieät, duøng lôøi noùi khoâng hai, bình ñaúng thuyeát phaùp, an oån ôû trong söï thaáy bieát vaéng laëng, kheùo noùi ba loaïi phaùp ñieàu phuïc, vöôït qua boán doøng nöôùc, vaän duïng boán thaàn tuùc, duøng boán Nhieáp phaùp tu haønh trong thôøi gian laâu daøi, giaùo hoùa cho chuùng sinh, ñoaïn naêm phaàn keát söû, vöôït qua naêm neûo, ñaày ñuû saùu phaùp, vieân maõn saùu phaùp Ba-la-maät, nôû hoa baûy Giaùc chi, chæ daïy taùm Thaùnh ñaïo, tu troïn veïn chín thöù ñeä ñònh, ñaày ñuû möôøi Löïc, tieáng khen vang khaép möôøi phöông theá giôùi, ñaït ñöôïc ngaøn ñieàu töï taïi cao ngaïo, ngaøy ba thôøi, ñeâm ba thôøi thöôøng duøng aùnh saùng cuûa maét Phaät trong saùng xem khaép theá gian, bieát: Phaùp naøo taêng, phaùp naøo giaûm, phaùp naøo gian khoå, phaùp naøo nguy hieåm, phaùp naøo phieàn naõo, phaùp naøo coù nhieàu gian khoå nguy hieåm thuùc eùp, phaùp naøo nhoû, phaùp naøo lôùn daàn, phaùp naøo roäng lôùn; bieát ngöôøi naøo bò chìm ñaém trong bieån lôùn sinh töû… thì seõ cöùu vôùt hoï; ngöôøi naøo bò La-saùt vaø nghieäp phieàn naõo aên nuoát, seõ cöùu hoï thoaùt khoûi; ngöôøi naøo bò raén ñoäc ngheøo cuøng laøm cho bò thöông thì seõ giaûi tröø; ngöôøi naøo bò löûa saân giaän thieâu ñoát tim gan thì seõ duøng möa phaùp cam loà roùt vaøo taâm trí; ngöôøi naøo bò caùc si meâ aùm chöôùng, phieàn naõo che laáp thì seõ duøng aùnh saùng thanh tònh chieáu soi, ñöa hoï an oån ôû yeân treân nuùi cao chaùnh ñònh voâ thöôïng; ngöôøi naøo maéc beänh laâu ngaøy raát ñau khoå thì seõ duøng thuoác taùm Chaùnh ñaïo ñeå chöõa trò, laøm cho hoï hoaøn toaøn heát khoå ñau; ngöôøi naøo laâu ngaøy bò troùi buoäc trong caûnh nhaø ngheøo kieân coá thì seõ môû ra cho hoï; ngöôøi naøo bò u meâ khoâng coù trí, toái taêm che khuaát con maét saùng, ta seõ duøng thuoác trí tueä khai saùng cho hoï; ngöôøi naøo bò goâng cuøm cöïc aùc troùi buoäc thaân theå thì Ngaøi seõ côõi troùi cho hoï.”

Baáy giôø, thöông chuû laïi noùi keä:

*Bieån caû, loaøi caù roàng nöông ôû*

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

*Thuûy trieàu nöôùc bieån coù khi sai Phaät tuøy cô giaùo hoùa chuùng sinh*

*Ñuùng thôøi quyeát ñònh khoâng sai maát.*

Luùc naøy, Phaät Tyø-baø-thi ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc xem xeùt kyõ khaép theá gian naøy, thaáy thöông chuû Dieäu Nhó bò chìm trong vuõng buøn ngheøo cuøng, khoán khoå, gian nguy, lo sôï. Xem thaáy roài, Ngaøi phaùt loøng thöông lôùn, ñaép y mang baùt ñi vaøo thaønh Maõn- ñoä-ma laàn löôït khaát thöïc. Caùc baäc Tröôûng giaû, Cö só, Baø-la-moân, thöông chuû, muoân daân, voâ soá traêm ngaøn ngöôøi trong thaønh thaáy Phaät Tyø-baø-thi Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc vaøo thaønh khaát thöïc, ñeàu ñem thöùc aên uoáng trong saïch, thôm ngon nhaát cuùng döôøng Phaät, laøm ñaày baùt cuûa Theá Toân Nhö Lai. Khi aáy, vì thöông xoùt thöông chuû Dieäu Nhó, Ñöùc Theá Toân ñi ñeán giöõa ngaû tö ñöôøng, ngoài yeân ôû ñoù. Thaân Phaät toûa aùnh saùng, caùc töôùng ñaày ñuû nhö maët trôøi môùi moïc, trong saùng raát ñeïp nhö maây giöõa hö khoâng, trang nghieâm cao ñeïp nhö aùnh traêng muøa thu, nhö caây Kieáp ba, nhö caây san hoâ quyù baùu trang nghieâm, raát ñeïp, laïi nhö côø vaøng, caây vaøng raïng rôõ cao quyù. Nhö ñoáng chaâu baùu chaát cao nhö nuùi baùu lôùn, töï taïi khoâng sôï nhö ngoãng chuùa vui chôi trong ao sen vaøng, böôùc ñi tieán thaúng nhö voi chuùa, ôû coõi trôøi AÙi-la Phöôïc-la nôi ao sen, nhö sö töû chuùa ñaày ñuû oai löïc lôùn, mang ñieàm laønh lôùn, trang nghieâm raát kheùo ñeïp bieán khaép möôøi phöông. Töôùng “Thieân böùc luaân” döôùi baøn chaân Phaät ñaëc bieät saïch seõ, meàm maïi, toát ñeïp. Thaân Nhö Lai coù hình chöõ vaïn, ôû loøng baøn chaân coù töôùng hình con caù ñaëc bieät trang nghieâm, möôøi ngoùn chaân coù maøu ñoàng ñoû, aùnh saùng raát ñeïp nhö maët traêng môùi leân, caùc ngoùn chaân heïp, daøi, saùng, saïch, meàm maïi nhö sôïi Ñaâu-la, mu baøn chaân ñaày ñaën, meàm dieäu, vuoâng vöùc, saïch seõ traéng treûo ñaëc bieät khoâng ai baèng. Thaân Phaät toûa aùnh saùng chieáu khaép möôøi phöông. AÙnh saùng aáy cuõng chieáu ñeán caên nhaø tan hoaïi cuûa thöông chuû Dieäu Nhó.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng

Chaùnh Giaùc phoùng ra aùnh saùng röïc rôõ thanh tònh gioáng nhö vaøng roøng môùi ra khoûi löûa, gioáng nhö caùc loaïi hoa thôm ñeïp nôû ra töôi toát trang nghieâm roäng khaép. Khi aáy, taïi nhaø tan hoaïi cuûa thöông chuû Dieäu Nhó, trong ngoaøi ñeàu ñöôïc aùnh saùng chieáu khaép. Thaáy aùnh saùng naøy

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

thöông chuû raát kinh ngaïc, roài laïi thaáy Phaät Tyø-baø-thi Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc coù ñaày ñuû ba möôi hai töôùng ñaïi tröôïng phu, coù aùnh saùng vaøng röïc rôõ ñaày ñuû caùc maøu saéc trang nghieâm. Thaáy roài, thöông chuû lieàn phaùt loøng tin kính thanh tònh ñaëc bieät raát cao caû vaø nghó: “Ta ngheøo cuøng khoâng coù vaät gì daâng cuùng Ñöùc Theá Toân.” Chôït nhôù laïi luùc tröôùc mình coøn caát moät caùi baùnh ñaäu xanh, beøn ñem ra, baûo vôï: “Luùc tröôùc, ta ñem veà moät caùi baùnh ñaäu xanh, nay muoán daâng cuùng Phaät Tyø-baø-thi Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Xin Phaät Töø bi thöông xoùt laøm cho vaät ngheøo heøn naøy thaønh vaät cuùng döôøng cao caû, vaät tuy quaù nhoû nhöng taâm raát thanh tònh, coi nhö gieo troàng chuùt haït gioáng boá thí thanh tònh, nguyeän xin Phaät nhaän cho vaät cuùng döôøng naøy cuûa ta. Chuùng ta seõ ñöôïc cöùu giuùp khoûi baàn cuøng khoán khoå.”

Ngöôøi vôï ñaùp: “Toát laém! Ñaây laø vieäc laøm cao ñeïp nhaát, bieát

ñaâu do caên laønh naøy maø seõ ñöôïc ra khoûi nhaân cuûa sinh töû.”



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