**SOÁ 556**

KINH THAÁT NÖÕ

*Haùn dòch: Ñôøi Ñoâng Ngoâ, Cö só Chi Khieâm,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ôû taïi vöôøn caây Phaân-nho-ñaït, thuoäc nöôùc Caâu-löu, cuøng moät ngaøn vò A-la-haùn, naêm traêm vò Boà-taùt vaø chö Thieân, roàng, quyû, thaàn.

Baáy giôø, trong nöôùc Caâu-löu, coù moät Baø-la-moân teân Ma-ha-maät tham lam, keo kieät, khoâng tin phaùp Phaät. OÂng ta raát giaøu coù: cuûa caûi, chaâu baùu, ngoïc quyù, ngöïa, traâu, ruoäng vöôøn, nhaø cöûa nhieàu voâ soá, laïi coù trí tueä khoâng ai baèng. Vì vaäy maø ñöôïc laøm thaày trong nöôùc. Khoâng nhöõng theá, oâng coù naêm traêm ñeä töû vaø ñöôïc quoác vöông, ñaïi thaàn kính moä. Baø-la-moân naøy coù baûy ngöôøi con gaùi, dung maïo xinh ñeïp, aên noùi khoân ngoan, thoâng suoát hôn ngöôøi. Töø ñaàu ñeán chaân luoân ñöôïc trang söùc baèng vaøng, baïc, ngoïc traéng, chuoãi chaâu baùu, aên maëc vaø trang ñieåm y phuïc theo thôøi vaø thöôøng ñöôïc naêm traêm ngöôøi nöõ haàu haï. Hoï thöôøng töï cao, yû mình ñeïp ñeõ, caäy mình giaøu coù. Moãi khi ñaøm luaän vôùi moïi ngöôøi trong nöôùc, hoï baûo vaïn vaät thöôøng coøn laáy ñoù laøm ñaéc thaéng.

Baáy giôø, coù moät Cö só teân Phaân-nho-ñaït, nghe baûy ngöôøi nöõ

naøy raát ñeïp, lieàn ñeán choã cuûa Baø-la-moân, noùi:

–OÂng töï neâu, baûo nhaø mình coù ngöôøi nöõ ñoan chaùnh. Tuy nhieân, neáu ñi khaép trong nöôùc, coù ngöôøi traùch maéng nhöõng ngöôøi nöõ naøy thì oâng phaûi thua toâi naêm traêm laïng vaøng. Coøn neáu khoâng ai

traùch maéng thì toâi thua oâng naêm traêm laïng vaøng.

Sau ñoù, suoát chín möôi ngaøy, ngöôøi nöõ Baø-la-moân aáy ñi ñeán khaép nôi trong nöôùc, nhöng khoâng coù ai noùi nhöõng ngöôøi nöõ naøy xaáu, Baø-la-moân lieàn ñöôïc naêm traêm laïng vaøng. Phaân-nho-ñaït laïi baûo Baø- la-moân:

–Ñöùc Phaät ôû gaàn vöôøn Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, Ngaøi bieát söï vieäc hieän taïi, quaù khöù, vò lai vaø noùi lôøi chaân thaät, khoâng noùi lôøi giaû doái. Chuùng ta ñi ñeán ñoù, Ñöùc Phaät seõ noùi cho bieát.

Baø-la-moân noùi:

–Toát laém.

Roài cuøng quyeán thuoäc naêm traêm ngöôøi vaø coøn coù naêm traêm ngöôøi nöõ trong nöôùc cuõng cuøng nhau ñeán choã Phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät vì voâ soá ngöôøi maø giaûng noùi phaùp. Moãi ngöôøi ñeán tröôùc ñaûnh leã Phaät roài ngoài qua moät beân. Baø-la-moân ñeán tröôùc Ñöùc Phaät, baïch:

–Thöa Cuø-ñaøm! Ngaøi thöôøng ñi ñeán nhieàu nöôùc, chaéc coù thaáy nhöõng ngöôøi nöõ ñoan chaùnh, vaäy coù ngöôøi naøo ñoan chaùnh baèng ngöôøi naøy khoâng?

Ñöùc Phaät lieàn quôû:

–Ngöôøi nöõ naøy khoâng ñoan chaùnh, toaøn thaân xaáu xí, khoâng coù choã naøo laø ñeïp caû.

Baø-la-moân hoûi Phaät:

–Khaép trong nöôùc khoâng coù ngöôøi naøo cheâ coâ ta xaáu. Nay chæ coù rieâng Cuø-ñaøm cheâ ngöôøi nöõ naøy xaáu. Vì sao?

Baø-la-moân hoûi tieáp:

–Ngöôøi ñôøi laáy gì laøm ñeïp? Ñöùc Phaät noùi:

–Ngöôøi theá gian, maét khoâng tham saéc, tai khoâng ghi nhaän tieáng aùc, ñoù laø toát ñeïp. Muõi khoâng ngöûi muøi thôm, mieäng khoâng neám vò, ñoù laø toát ñeïp. Thaân khoâng tham ñieàu maùt meû, yù khoâng nghó ñieàu aùc, ñoù laø toát ñeïp. Tay chaúng laáy taøi vaät cuûa ngöôøi, mieäng chaúng noùi lôøi aùc, ñoù laø toát ñeïp. Khoâng cao ngaïo, khoâng noùi theâu deät, bieát mình töø ñaâu sinh ñeán vaø cheát ñi veà ñaâu, ñoù laø toát ñeïp. Tin boá thí seõ ñöôïc phöôùc, ñoù laø toát ñeïp. Tin Phaät, tin Phaùp, tin Tyø-kheo Taêng, ñoù laø toát ñeïp.

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

Ñöùc Phaät baûo Baø-la-moân:

–Saéc ñeïp beân ngoaøi chaúng phaûi laø ñeïp, thaân theå ñeïp chaúng phaûi laø ñeïp, y phuïc ñeïp chaúng phaûi laø ñeïp, kheùo noùi lôøi hay ñeïp chaúng phaûi laø ñeïp, taâm ngay thaúng yù chaân chaùnh môùi thaät laø ñeïp.

Khi aáy, Phaân-nho-ñaït ñöôïc traû laïi naêm traêm laïng vaøng. Ñöùc Phaät baûo Baø-la-moân:

–Ngaøy xöa, coù thaønh teân laø Ba-la-naïi, vuøng ñaát chö Phaät quaù khöù ñaõ ñeán, ñöông lai caùc Ñöùc Phaät cuõng seõ ngoài ôû ñaây. Baáy giôø, coù quoác vöông teân laø Cô-duy-ni, laøm Öu-baø-taéc hieåu roõ kinh ñieån, vì Ñöùc Phaät laøm tinh xaù. Vua coù nhöõng tyø nöõ laøm Öu-baø-di cuõng hieåu roõ kinh ñieån, trí tueä thoâng toû khoâng ai baèng. Thaân hoï ñeàu ñöôïc trang söùc baèng vaøng baïc, hoå phaùch, chaâu baùu, y phuïc raát quyù giaù. Ngöôøi nöõ thöù nhaát teân Tu-ñam, ngöôøi nöõ thöù hai teân Tu-ñam-ma, ngöôøi nöõ thöù ba teân Tyø-kheo-ni, ngöôøi nöõ thöù tö teân Tyø-kheo La Truy, ngöôøi nöõ thöù naêm teân laø Sa-moân-ni, ngöôøi nöõ thöù saùu teân laø Sa-moân-maät, ngöôøi nöõ thöù baûy teân Taêng Ñaïi Taùt-ñam. Baûy ngöôøi nöõ naøy vì chaùnh phaùp cuûa Phaät neân luoân giöõ gìn trai giôùi.

Moät hoâm khi boá thí xong, hoï cuøng nhau ñi ñeán cung ñieän cuûa

vua cha vaø thöa:

–Chò em chuùng con muoán cuøng nhau ñi ñeán nghóa ñòa thaêm

chôi.

Vua noùi:

–Nghóa ñòa raát ñaùng sôï. Nôi aáy toaøn laø nhöõng xöông coát, raâu

toùc, tay chaân, hình haøi cuûa nhöõng ngöôøi cheát vung vaõi treân ñoù. ÔÛ ñaáy ñaày daãy nhöõng ñieàu thaûm thöông, ñaày daãy lôøi khoùc than. Caùc loaøi hoå, soùi, keânh, quaï ñeán aên maùu thòt cuûa nhöõng ngöôøi cheát. Chò em chuùng con vaøo ñoù laøm gì? Nôi cung cuûa ta coù vöôøn caûnh, ao taém, coù chim bay, coù uyeân öông cuøng nhau vui hoùt, caùc loaøi hoa coû caây laù kyø laï naêm saéc ñeïp maét, traùi caây maùt ngoït tuøy yù maø duøng, thaät laø choã vui chôi söôùng nhaát. Côù chi chò em caùc con phaûi vaøo trong nghóa ñòa?

Baûy chò em lieàn thöa:

–Taâu vua cha! Nhöõng traùi caây ngon ngoït naøo coù ích gì. Chuùng con thaáy ngöôøi theá gian ñeán luùc giaø yeáu, maïng soáng thoi thoùp chôø cheát ñeán nôi, khoâng ai maø khoâng cheát. Chuùng con thöôøng bò caùc moùn aên laøm meâ hoaëc, chò em con khoâng coøn nhoû nöõa, xin cha thöông caûm,

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

cho chò em con ra ngoaøi thaønh xem xeùt thaân ngöôøi cheát.

Hoï xin nhö vaäy ba laàn. Vua noùi:

–Thoâi ñöôïc, ta cho pheùp caùc con laøm vieäc ñoù.

Baáy giôø, baûy ngöôøi nöõ cuøng naêm traêm nöõ haàu trang hoaøng xe ngöïa ra khoûi vöông cung. Baûy ngöôøi nöõ côûi boû taát caû chuoãi ngoïc xuoáng ñaát, vieäc laøm naøy coù hôn ngaøn ngöôøi thaáy, neân theo sau vui möøng thu löôïm chaâu ngoïc. Ñeán nghóa ñòa ôû ngoaøi thaønh, laø choã khoâng saïch, chæ nghe tieáng khoùc loùc. Nhöõng ngöôøi nöõ haàu vaø ngöôøi daân ñöùng yeân, toaøn thaân ñeàu coù caûm giaùc ruøng rôïn. Baûy ngöôøi nöõ ñi ñeán thaáy nhöõng ngöôøi cheát, trong ñoù: Coù ngöôøi maát ñaàu, coù ngöôøi maát tay chaân, coù ngöôøi maát tai, muõi, coù ngöôøi ñaõ cheát hoaëc chöa cheát, coù quan taøi, coù ngöôøi ôû trong quan taøi, coù ngöôøi naèm treân chieáu, coù ngöôøi bò troùi buoäc. Gia ñình hoï khoùc loùc ñeàu muoán cho ngöôøi cheát ñöôïc giaûi thoaùt. Baûy ngöôøi nöõ nhìn xung quanh thaáy quaù nhieàu ngöôøi cheát. Laïi coù keû mang ngöôøi cheát ñang töø boán phía ñi laïi laøm cho caùc loaøi chim thuù tìm ñeán giaønh nhau aên thòt. Thaân ngöôøi cheát sình chöôùng, maùu muû chaûy ra, trong buïng vaïn öùc coân truøng luùc nhuùc chui ra, hoâi thoái khoâng theå chòu noãi. Baûy ngöôøi nöõ khoâng bòt muõi, hoï ñi quanh moät voøng roài cuøng nhau noùi:

–Khoâng bao laâu, thaân theå cuûa chò em chuùng ta cuõng hoâi thoái

nhö vaäy.

Ngöôøi thöù nhaát noùi:

–Moãi ngöôøi coù theå laøm moät baøi keä giuùp cho thaàn hoàn cuûa ngöôøi cheát ñöôïc giaûi thoaùt khoâng.

Saùu ngöôøi kia ñeàu ñaùp:

–Hay laém.

Ngöôøi thöù nhaát noùi:

–Ngöôøi naøy khi coøn soáng, thaân theå maëc y phuïc ñeïp trang söùc höông thôm, ôû giöõa moïi ngöôøi ñi ñöùng dòu daøng, thuøy mò. Caëp maét nhoû long lanh kyø dieäu ai cuõng muoán nhìn. Nay cheát ôû ñaây, haèng ngaøy gioù thoåi muøi thòt. Vaäy ngöôøi laøm chuû söï thuøy mò nay ôû choã naøo?

Ngöôøi thöù hai noùi:

–Nhö con chim ôû trong loàng, bò nhoát kín, khoâng theå bay ñöôïc.

Nay loàng bò phaù vôõ chim bay ñi.

Ngöôøi thöù ba noùi:

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

–Nhö ngöôøi laùi xe giöõa ñöôøng boû xe, xe khoâng theå tieáp tuïc chaïy, ngöôøi laøm chuû ñieàu khieån xe chaïy ñöôïc. Vaäy nay chuû cuûa noù ôû ñaâu?

Ngöôøi thöù tö noùi:

–Ví nhö ngöôøi leân thuyeàn maø ñi, nhieàu ngöôøi ñöôïc chôû qua soâng roài leân bôø, boû thuyeàn. Ngöôøi boû thaân naøy cuõng nhö thuyeàn vaäy.

Ngöôøi thöù naêm noùi:

–Nhö coù thaønh vaùch kieân coá, trong thaønh nhieàu ngöôøi sinh soáng. Nay thaønh bieán maát, khoâng bieát ngöôøi daân soáng ôû choã naøo?

Ngöôøi thöù saùu noùi:

–Ngöôøi cheát naèm ñaây, y phuïc töø ñaàu ñeán chaân vaãn coøn nguyeân ñeïp, khoâng maát hay muïc naùt. Nay ngöôøi naøy khoâng theå ñi cuõng khoâng theå hoaït ñoäng. Vaäy ngöôøi aáy ñang ôû choã naøo?

Ngöôøi nöõ thöù baûy noùi:

–Nhö ngöôøi soáng ñoäc thaân, khi ra khoûi nhaø mình, trong nhaø troáng khoâng coù ngöôøi coi giöõ. Nhaø seõ laàn laàn tan hoaïi.

Luùc aáy, coù Thieân vöông coõi trôøi Ñaïo-lôïi laø Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, ngay nôi choã ngoài bò dao ñoäng vì nghe baûy ngöôøi nöõ noùi phaùp. Trong choác laùt, Thieân vöông töø Thieân cung haï giôùi ñeán choã baûy ngöôøi nöõ vaø khen baûy ngöôøi nöõ noùi phaùp raát hay. Thieân vöông noùi:

–Caùc coâ muoán öôùc nguyeän ñieàu gì, toâi seõ vì caùc coâ laøm cho ñöôïc nhö yù nguyeän.

Baûy ngöôøi nöõ cuøng hoûi:

–OÂng laø trôøi Ñeá Thích hay Phaïm thieân? Khoâng thaáy oâng ñeán maø sao töï nhieân coù ôû tröôùc maët chuùng toâi?

Thieân vöông ñaùp:

–Toâi laø Thích Ñeà-hoaøn Nhaân, nghe caùc coâ noùi phaùp raát hay neân ñeán ñaây.

Baûy ngöôøi nöõ noùi:

–Coù phaûi oâng laø vò Thieân chuû nôi coõi trôøi thöù hai laø coõi trôøi Ñao-lôïi? Laø ngöôøi muoán giuùp chuùng toâi ñöôïc nhö yù nguyeän phaûi khoâng? Vaäy chò em chuùng toâi seõ noùi yù nguyeän cuûa mình.

Ngöôøi nöõ thöù nhaát noùi:

–Toâi nguyeän muoán ñöôïc soáng ôû choã caây khoâng goác, reã, nhaùnh, laù. Ñoù laø sôû nguyeän cuûa toâi.

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

Ngöôøi nöõ thöù hai noùi:

–Toâi muoán ôû treân ñaát choã naøo khoâng coù hình boùng, khoâng coù ñaàu moái, aâm döông. Toâi nguyeän soáng ôû ñoù.

Ngöôøi nöõ thöù ba noùi:

–Ngöôøi ôû trong nuùi saâu, noùi to, aâm vang boán phöông ñeàu nghe maø khoâng bieát choã hoï ôû. Toâi nguyeän soáng ôû ñoù.

Thích Ñeà-hoaøn Nhaân lieàn noùi:

–Xin thoâi! Toâi khoâng theå laøm theo yù nguyeän cuûa caùc coâ. Caùc coâ muoán ñöôïc laøm Thích phaïm, Töù Thieân vöông, Nhaät Nguyeät Trung Toân thì coù theå ñöôïc. Nay öôùc nguyeän cuûa caùc coâ thaät toâi khoâng ñaùp öùng noåi.

Baûy ngöôøi nöõ noùi:

–Laø vò cao caû, toân quyù, coù oai thaàn, sao khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhöõng öôùc nguyeän aáy? OÂng gioáng nhö con boø giaø, khoâng theå keùo xe, khoâng theå caøy böøa, khoâng coù ích gì cho chuû.

Thích Ñeà-hoaøn Nhaân noùi:

–Ta nghe caùc coâ noùi phaùp neân ñeán nghe, ta chaúng theå bieát nhöõng ñieàu nguyeän ñoù. Noùi roài caùo loãi, xin lui.

Baûy ngöôøi nöõ im laëng, khoâng noùi. Luùc aáy, trong khoâng trung coù vò trôøi baûo:

–Hieän nay coù Ñöùc Phaät Ca-dieáp ôû gaàn Duy-vu-laêng-tuï, sao khoâng ñeán ñoù hoûi Ngaøi.

Baûy ngöôøi nöõ nghe ñöôïc ñeàu raát vui möøng, cuøng naêm traêm nöõ haàu ñi ñeán ñoù. Trong nghóa ñòa ñaày daãy söï cheát choùc thaûm thöông, ñaày tieáng khoùc loùc, laïi coù naêm traêm ngöôøi phaùt taâm ñi theo.

Khi aáy, Ñöùc Phaät Ca-dieáp vì voâ soá ngaøn ngöôøi maø giaûng noùi phaùp. Taát caû ñeàu ñeán tröôùc Ñöùc Phaät Ca-dieáp, ñaûnh leã, roài ngoài qua moät beân. Thích Ñeà-hoaøn Nhaân baïch Phaät:

–Vöøa roài, con nghe baûy ngöôøi nöõ cuûa quoác vöông noùi phaùp neân ñeán nghe. Vì con caûm kích neân ñaõ yeâu caàu hoï baøy toû öôùc nguyeän. Hoï öôùc nguyeän: “Toâi nguyeän soáng ôû choã caây khoâng coù goác, reã, caønh, laù, choã voâ hình khoâng coù ñaàu moái aâm döông. Trong thaâm sôn cuøng coác noùi to, boán phöông ñeàu nghe maø khoâng bieát choã ôû. Con khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc, cuùi xin Ñöùc Theá Toân vì baûy ngöôøi nöõ giaûi noùi yù muoán cuûa hoï.

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

Ñöùc Phaät Ca-dieáp baûo:

–Laønh thay! Choã hoûi cuûa caùc coâ thaät quaù saâu xa. Vieäc naøy haøng La-haùn, Bích-chi-phaät coøn khoâng theå bieát huoáng gì laø oâng.

Khi ñoù, Phaät mæm cöôøi, aùnh saùng naêm saéc töø mieäng phoùng ra chieáu khaép coõi Phaät, trôû laïi nhieãu quanh thaân, roài nhaäp vaøo treân ñænh. Ngöôøi haàu ñeán tröôùc, quyø goái hoûi:

–Phaät khoâng duyeân côù maø cöôøi, nguyeän xin nghe yù ñoù. Ñöùc Phaät Ca-dieáp baûo Taùt-baø-la:

–OÂng thaáy nhöõng ngöôøi nöõ naøy khoâng.

–Daï thaáy.

–Baûy ngöôøi nöõ cuûa quoác vöông ñaây ñaõ phaùt taâm nôi ñaïo Voâ thöôïng Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, ñaõ cuùng döôøng naêm traêm Ñöùc Phaät, seõ baùo ñaùp vaïn Ñöùc Phaät, möôøi kieáp sau ñeàu seõ thaønh Phaät ñoàng moät hieäu laø Phuïc-ña-la-boân, coõi Phaät teân laøThuû-ñaø-ba, Ñöùc Phaät ñoù thoï ba vaïn naêm, daân chuùng nôi coõi naøy aên uoáng, y phuïc vaø caùc vaät coù ñöôïc ñeàu gioáng nhö coõi trôøi Ñao-lôïi. Sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát- baøn, ñaïo lyù kinh saùch löu haønh ban boá ñeán taùm ngaøn naêm môùi taän dieät. Thôøi Ñöùc Phaät naøy thuyeát giaûng phaùp, ñoä ñöôïc baûy möôi laêm öùc vaïn ngöôøi ñaéc ñaïo Boà-taùt vaø La-haùn.

Luùc Ñöùc Phaät Ca-dieáp thoï kyù cho baûy ngöôøi nöõ, hoï voâ cuøng vui möøng bay leân truï ôû hö khoâng, caùch maët ñaát hai möôi tröôïng, töø ñaàu ñeán chaân, taát caû ñeàu hoùa thaønh nam töû, ñaéc quaû khoâng thoaùi chuyeån. Naêm traêm ngöôøi haàu nöõ cuøng moät ngaøn naêm traêm ngöôøi vaø chö Thieân thaáy baûy ngöôøi nöõ hoùa thaønh nam töû, hoï raát vui möøng vaø ñeàu phaùt taâm Chaùnh ñaúng Boà-ñeà Voâ thöôïng. Moät ngaøn ngöôøi xa lìa traàn caáu, ñöôïc maét phaùp thanh tònh.

Phaät baûo Baø-la-moân:

–Baûy ngöôøi nöõ cuûa quoác vöông aáy ñoan chaùnh, an vui, giaøu sang coøn khoâng muoán giöõ thaân toát ñeïp. Vì sao? Vì nhôù nghó thaân chaúng thöôøng, bieát thaân naøy khoâng theå soáng laâu ñöôïc. Taát caû ngöôøi theá gian, vì ngu si, coøn naèm trong möôøi hai nhaân duyeân neân coù sinh töû. Ngöôøi ñôøi ñeàu do aân aùi neân töø sinh ñeán giaø, töø giaø ñeán beänh, töø beänh ñeán cheát, töø cheát ñeán khoùc loùc ñau khoå. Ngöôøi ñôøi töø aân aùi sinh ra neân phaûi töï xem xeùt thaân mình vaø thaân ngöôøi khaùc, ñeå nhaân ñoù nhìn thaáy thaân khoâng saïch, ñôøm giaõi, laïnh noùng, nöôùc maét, nöôùc muõi

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

luoân chaûy ra. Nhö vaäy moät khi thaân hoaïi, töï nhieân sinh gioøi, chuùng trôû laïi aên thòt thaân, xöông coát, tay chaân tieâu thaønh tro ñaát. Phaûi nhôù thaân ta cheát seõ nhö vaäy. Khoâng neân töï thò cho thaân naøy laø ñeïp, neân nhôù raèng noù chaúng phaûi thöôøng. Neáu ngöôøi laøm ñieàu thieän khoâng töï cao, kheùo noùi thì sau khi cheát ñöôïc sinh leân coõi trôøi. Neáu ngöôøi laøm vieäc aùc seõ bò ñoïa trong ñòa nguïc. Ngöôøi nöõ sôû dó bò ñoïa trong ñòa nguïc nhieàu. Vì sao? Vì hoï coù nhieàu söï ganh gheùt, buoâng thaû.

Khi Ñöùc Phaät giaûng noùi lôøi naøy, nhöõng ngöôøi nöõ Baø-la-moân ñeàu haân hoan vui möøng, côûi caùc thöù chaâu baùu treân thaân tung raûi cuùng döôøng Phaät. Nhôø oai thaàn cuûa Phaät laøm cho nhöõng thöù ñoù truï giöõa hö khoâng, hoùa thaønh chieác loïng baùu, phaùt ra tieáng noùi:

–Laønh thay! Nhö lôøi Phaät noùi khoâng coù sai khaùc. Luùc ñoù, Ñöùc Phaät caûm ñoäng, lieàn hieän baøy oai thaàn, töø treân choã ngoài duøng ngoùn chaân aán xuoáng ñaát laøm cho tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu chaán ñoäng. AÙnh saùng chieáu khaép möôøi phöông, caây khoâ traêm naêm sinh hoa quaû, caùc khe raïch khoâ töï nhieân coù nöôùc, nhöõng nhaïc khí khoâng ñaùnh töï keâu. Vaøng ngoïc chaâu baùu cuûa nhöõng ngöôøi nöõ ñeàu töï phaùt ra aâm thanh. Ngöôøi muø thaáy ñöôïc, ngöôøi ñieác nghe ñöôïc, ngöôøi caâm noùi ñöôïc, ngöôøi löng guø ñöôïc thaúng, ngöôøi chaân tay bò beänh ñöôïc heát, ngöôøi bò ñieân cuoàng ñöôïc trôû laïi bình thöôøng, ngöôøi bò truùng ñoäc ñoäc khoâng laøm haïi, ngöôøi bò baét ñöôïc thaû ra. Traêm chim muoân thuù cuøng nhau hoøa vui muùa haùt. Baáy giôø, ngöôøi daân trong nöôùc Caâu-löu khoâng coù ngöôøi nam, ngöôøi nöõ naøo maø khoâng vui möøng hoan hyû, ñoàng loøng hoøa hôïp nhö ñöôïc ñaéc thieàn. Khi Ñöùc Phaät bieán hoùa, vua nöôùc Caâu- löu xaû boû chaâu baùu vui möøng phaán khôûi cuøng traêm ñaïi thaàn caùc nöõ Baø-la-moân vaø quyeán thuoäc Baø-la-moân naêm traêm ngöôøi ñeàu phaùt taâm Boà-ñeà Voâ thöôïng. Laïi coù naêm traêm Tyø-kheo ñaéc A-la-haùn, trong nöôùc coù naêm traêm ngöôøi ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn.

Ñöùc Phaät giaûng noùi kinh xong, Boà-taùt, Tyø-kheo Taêng, Öu-baø-

taéc, Öu-baø-di, quoác vöông, ñaïi thaàn, tröôûng giaû, daân chuùng, chö Thieân, roàng, quyû, thaàn ñeàu raát vui möøng ñeán tröôùc cuùi ñaàu ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài lui ra.



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