**SOÁ 558**

KINH LONG THÍ BOÀ-TAÙT BAÛN KHÔÛI

*Haùn dòch: Ñôøi Taây Taán, Tam taïng Phaùp sö Truùc Phaùp Hoä,*

*ngöôøi nöôùc Nguyeät Chi.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ñeán vöôøn caây Naïi nöõ, thuoäc nöôùc Duy-da- ly, cuøng ñaïi chuùng Tyø-kheo moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò, naêm ngaøn Boà-taùt vaø voâ soá chuùng trôøi, ngöôøi. Khi Phaät thuyeát giaûng kinh, chuùng hoäi ñeàu im laëng. Boà-taùt Long Thí ñöùng tröôùc Ñöùc Phaät gaàm vang tieáng sö töû, ca ngôïi Ñaïi thöøa, noùi haïnh ñôøi tröôùc, goâm coâng ñaép ñöùc khoâng tieác thaân maïng, khoâng tính toaùn ta hay ngöôøi, khoâng choã mong caàu.

Boà-taùt Long Thí baïch Phaät:

–Thuôû ñôøi quaù khöù, coù moät vò Baùt-giaø-tuaàn (ngöôøi coù naêm thaàn thoâng) soáng beân caïnh moät ñaïi thoï nôi khu röøng tinh taán tu haønh, taâm khoâng coøn choã vöôùng maéc, luoân thöông xoùt moïi ngöôøi khaép möôøi phöông vaø caùc loaøi ñoäng vaät, thöïc haønh boán Voâ löôïng taâm Töø, Bi, Hyû, Hoä (xaû), thöôøng aên traùi chín vaø uoáng nöôùc suoái, khoâng maøng chuyeän ñôøi, vinh hoa khoâng tham tieác, chöùng ñaéc naêm thaàn thoâng, töï taïi an vui. Naêm thaàn thoâng laø gì? Laø maét coù theå thaáy xuyeân suoát, tai coù theå nghe thaáu trieät, thaân coù theå töï taïi bay nhaûy, hieåu ñöôïc caên taùnh chuùng sinh vaø töï bieát goác ngoïn. Baùt-giaø-tuaàn soáng trong nuùi ñoïc tuïng, tu taäp nghóa kinh, ngaøy ñeâm khoâng beâ treã.

Khi aáy, coù moät con raén ñoäc, thaáy Baùt-giaø-tuaàn ngaøy ñeâm tuïng kinh, taâm noù raát vui möøng. Noù ñeán tröôùc Baùt-giaø-tuaàn, cuùi ñaàu ñaûnh

leã vaø laáy coû laøm ñoà queùt, mieäng ngaäm nöôùc phun treân maët ñaát, laøm moïi söï cung caáp haàu haï cho Ñaïo nhaân, khoâng chuùt bieáng nhaùc, noù thöôøng naèm beân traùi nghe kinh khoâng rôøi xa. Moãi khi Baùt-giaø-tuaàn tuïng kinh, raén ñoäc tuïng theo. Nhö vaäy, trong voøng vaøi thaùng muøa ñoâng ñaõ ñeán, hoa traùi nôi caùc caây quanh vuøng ñeàu heùo taøn.

Baùt-giaø-tuaàn suy nghó: “Muøa ñoâng ñeán hoa quaû cuõng heát, khoâng coù choã nöông töïa, nay ta phaûi trôû laïi nhaân gian.” Nghó roài, söûa soaïn y baùt ra ñi. Raén ñoäc thaáy theá buoàn raàu rôi leä, hoûi Ñaïo nhaân:

–Thaùnh giaû muoán ñi ñaâu? Ñaïo nhaân ñaùp:

–Thôøi tieát laïnh, laïi khoâng nhaø cöûa, hoa quaû cuõng luïi taøn khoâng coù gì ñeå soáng, neân ta phaûi ñi vaøo trong thaønh.

Raén ñoäc nghe lôøi leõ thaûm thieát, beøn thöa vôùi Ñaïo nhaân:

–Ñaïo nhaân soáng ôû ñaây, con nöông töïa nhö Thaùi sôn, ngaøy ñeâm nghe ñöôïc phaùp khieán taâm vui yeân oån. Nay Ñaïo nhaân boû ñi, con khoâng choã caäy nhôø, xin Thaùnh giaû coù loøng laønh thöông xoùt thaân con.

Ñaïo nhaân noùi:

–Ta coù thaân boán ñaïi, thöôøng phaûi nhôø thöïc phaåm môùi sinh hoaït vöõng vaøng. Nay trong nuùi naøy khoâng coøn gì, tuy coù loøng töø nhöng khoâng theå soáng noåi.

Raén ñoäc thöa:

–Trong nuùi naøy caây coái cao ngaát, nöôùc suoái luoân chaûy. Traêm chim hoùt vang thaät vui thích, vì sao maø boû noù? Xin Ñaïo nhaân ñöøng thaáy vaäy maø vöùt boû. Neáu phaûi ra ñi thì cho con theo haàu haï Ñaïo nhaân, con khoâng daùm ôû laïi nôi vaéng veû, roài cuõng cheát vì buoàn raàu nhôù nghó.

Ñaïo nhaân noùi:

–Ngöôi laøm raén ñoäc, moïi ngöôøi thaáy ñeàu caêm gheùt muoán gieát, khoâng öa thích. Hoaëc treân ñöôøng ñi gaëp hoå, soùi, truøng ñoäc, chim, thuù, chuùng cuõng seõ haïi ngöôi. Nay neáu ta cho ngöôi ñi theo, thieät laø aân haän, khoâng theå naøo döùt ñöôïc, tuy taâm ngöôi khoâng coù gì, nhöng ta khoâng ñöôïc töï taïi. Nguyeän cho ngöôi ôû ñaây, suy nghó veà ñöôøng ñaïo, töôûng nhôù ñeán goác ñöùc vaø tinh taán, töï mình nhaãn chòu moïi khoå aùch, neáu ta coøn khoûe maïnh, naêm sau laïi gaëp nhau.

Ñaïo nhaân xoùt thöông, gaït leä ra ñi, Raén ñoäc leä tuoân ñaàm ñìa

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

khoâng caàm ñöôïc, nhìn theo Ñaïo nhaân maõi khoâng thoâi, roài leo leân caây troâng theo Ñaïo nhaân, nhìn theo, nhìn theo töøng böôùc ñi cuûa Ñaïo nhaân, laïi tieáp tuïc leo tuoát nôi ngoïn caây cao, troâng cho ñeán khi hình boùng Ñaïo nhaân maát huùt daàn. Raén ñoäc ngaäm nguøi töï traùch mình: “Vì ta coù toäi, ñeán noãi mang thaân raén ñoäc, neân maát söï toát ñeïp ñeå gaàn guõi Ñaïo nhaân. Ñôøi tröôùc quaù ngu si, phaïm nhieàu toäi aùc, quaù ham muoán, laïi hay giaän döõ, u meâ, taêm toái, laïi soáng buoâng thaû, bieáng löôøi, khoâng bieát, khoâng chòu tinh taán, meâ loaïn khoâng döùt, taâm khoâng yeân laëng. Khoâng gaëp Phaät ôû ñôøi, xa lìa chaùnh phaùp, maát ñaïi trí tueä, ñi ngöôïc aùnh saùng, theo khoå, nhaäp vaøo khoå, xa bôø giaùc, ñoïa vaøo naêm ñaïo, laøm loaøi saâu boï, böôm böôùm, truøng bay... Nay laøm thaân raén bò ngöôøi khinh gheùt, loãi ñeàu do mình khoâng do ngöôøi khaùc. Söï giaøu sang treân trôøi vaø theá gian cuõng laø voâ thöôøng huoáng chi thaân ta chöùa noïc ñoäc, quay voøng theo sinh töû nhö baùnh xe.

Raén ñoäc töï traùch moùc, noùi roõ loãi cuûa mình, neân loøng ñöôïc thanh

thaûn vaø suy nghó: “Nay thaân naøy nguy haïi, khoâng caàn tham tieác, khoâng neân oâm giöõ nöõa.”

Lieàn töø treân caây töï neùm mình xuoáng, chöa rôi xuoáng ñaát, va chaïm giöõa nhaùnh caây, thaân ñaõ ñöùt laøm hai. Laäp töùc maïng sinh veà cung trôøi Ñaâu-suaát, thaáy ñöôïc aùnh haøo quang, roài suy nghó bieát ngay ñôøi tröôùc: “Khi ta coøn ôû ñôøi, thaân laøm raén ñoäc, theo haàu haï Ñaïo nhaân ñeå caûi taø quy chính, khoâng löôøi bieáng, luoân haøng phuïc taâm ma aùc, thaáy thaân maïng nhö ñaát caùt, bieát maïng chaúng thöôøng, neân töø treân caây, töï neùm mình xuoáng, luùc maïng chung laïi ñöôïc sinh ôû nôi naøy.” Nghó roài, ngöôøi aáy, töø treân trôøi, cuøng caùc ngoïc nöõ, Thieân töû, moãi ngöôøi ñeàu caàm hoa trôøi tung raûi leân xaùc raén ñoäc vaø ngöôøi aáy töï noùi: “Thaân raén naøy tuy ñoäc haïi nhöng ñoái vôùi ta, aân raát saâu daøy, khoâng phaûi laø ít. Nhôø raén ñoäc tinh taán tu haønh caùc phaùp, taâm khoâng vöôùng maéc, neân khi boû thaân raén, ñöôïc sinh ngay leân coõi trôøi. Nay ta xuoáng ñaây laø muoán ñeàn ñaùp aân naøy.” Nghó roài lieàn ñi ñeán choã Baùt-giaø-tuaàn, cuùi ñaàu ñaûnh leã, cuùng döôøng höông hoa, ca ngôïi coâng ñöùc:

–Ñaïo nhaân khoâng beø baïn, khoâng coù ngöôøi thaân, thöïc haønh ñaïi

Töø bi giaùo hoùa cho taát caû xa lìa ba ñöôøng aùc. Con voán laø raén ñoäc maø Thaùnh giaû coi nhö con ruoät, nhôù nghó ñeán coâng ñöùc lôùn aáy, con muoán ñeàn ñaùp aân naøy, chôù bieát bao giôø coù theå laøm ñöôïc. Noùi roài, trôû veà

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

cung trôøi Ñaâu-suaát.

*Cuøng theo caùc thieân nhaân Ñeán tröôùc Phaät Di-laëc Cuøng cuùi ñaàu ñaûnh leã Taâm moïi ngöôøi an vui.*

*Thaáy Di-laëc hoan hyû Leã xong ñöùng moät beân Di-laëc nhaân noùi phaùp Ñeàu ñöôïc nhaãn voâ sinh. Treân trôøi, sau khi maát Maïng laïi sinh theá gian*

*Nhaø Tröôûng giaû Tu Phöôùc Laøm ngöôøi nöõ thoâng minh. Teân goïi laø Long Thí*

*Töø boû moïi duïc tình Khi Ñöùc Phaät ñeán nhaø*

*Giöõa maøy phoùng haøo quang. Naøng ôû taïi phoøng taém*

*Taâm yù raát kinh ngaïc Treân laàu nhìn ra xem Thaáy Phaät coâng ñöùc lôùn. Caùc caên ñeàu vaéng laëng Ba möôi hai töôùng toát Taâm nöõ lieàn reo vui*

*Nay coù ñöôïc ñieàm laønh. Phaûi cuùng döôøng phaùp Phaät Lieàn phaùt taâm Boà-ñeà*

*Khi aáy Ma vöông bieát Trong taâm nghó saàu lo: Nöõ naøy phaùt ñaïo yù*

*Seõ dieät caûnh giôùi ta. Nghó roài bieán laøm cha*

*Noùi nhieàu chuyeän gian xaûo: Nay Phaät coù ôû ñôøi*

*Coâng ñöùc ñöôïc laø bao*

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

*Boà-taùt nhieàu cöïc khoå La-haùn mau ñaït ñöôïc. Thieáu nöõ beøn traû lôøi: Cha noùi khoâng nghóa lyù Trí Phaät nhö hö khoâng La-haùn nhö haït caûi.*

*Do vaäy haõy so saùnh*

*Ñaïo nhoû khoâng cao baèng Phaät ñöùc nhö bieån lôùn Ñoä ngöôøi voâ soá keå.*

*Ma vöông baûo nöõ nhaân: Con côù gì ngu si!*

*Boà-taùt raát cöïc khoå*

*Ñaéc ñaïo khoâng coù haïn. Giaû söû muoán thaønh Phaät Phaûi khoâng tieác thaân maïng Töï mình buoâng xuoáng ñaát Hoùa thaønh nöõ dieäu kyø.*

*Tinh taán khoâng vöôùng maéc Ñaéc Chaùnh giaùc Voâ thöôïng Khi nöõ ñöùng lan can Höôùng Phaät chaép tay noùi: Con nguyeän boû taát caû*

*Xin Phaät chöùng loøng con Töï mình nhaûy xuoáng laàu Lieàn ñöôïc Nhaãn voâ sinh. Bieán thaønh thaân ngöôøi nam A-nan kinh sôï quaù*

*Söûa y phuïc chaép tay*

*Ñöùng tröôùc baïch Theá Toân. Nay con nghó thaät laï Nhöõng chuyeän aáy theá naøo? Taát caû ñeàu khoâng roõ Nguyeän xin Phaät giaûi baøy. Phaät môùi baûo A-nan:*

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

*OÂng thaáy ngöôøi nöõ ñoù Töï mình gieo xuoáng ñaát Chuyeån laøm thaân nam töû.*

*Chaúng nhöõng boû thaân naøy Ñôøi tröôùc cuõng nhö vaäy Laïi laøm nhieàu vieäc Phaät Tinh taán khoâng löôøi bieáng. Quaù khöù ñeán ñöông lai Cuùng döôøng nhö haèng haø Neân chöùng ñaéc thaønh Phaät Danh hieäu laø Long Thöôïng. Taïi ñaïi hoäi ñeä nhaát*

*Ñoä thoaùt chö Thieân nhaân Soá nhieàu khoâng ñeám xueå Ví nhö maây troâi noåi.*

*Baáy giôø Phaät ôû ñôøi Thaät voâ cuøng an laïc AÊn uoáng ñeàu töï nhieân Nhö cung trôøi Ñao-lôïi. Khi aáy thaân Long Thí*

*Ñöùng phía tröôùc Ñöùc Phaät Thöa xin cha meï mình: Cho con laøm Sa-moân.*

*Cha meï lieàn ñoàng yù*

*Thò tuøng naêm traêm ngöôøi Vaø taùm traêm Thieân thaàn Ñeàu phaùt taâm voâ thöôïng. Baáy giôø, Ma buoàn raàu Hoái haän khoâng choã noùi Long Thí lieàn baïch Phaät:*

*Nguyeän thöông heát moïi ngöôøi. Ñeå tröø möôøi hai bieån*

*Döùt boû caùc khoå nhoïc Ñoä taát caû ngu si*

*Noùi toaøn lôøi chaâu baùu.*

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

*Khi aáy Phaät thuyeát phaùp Naêm traêm ngöôøi thò tuøng Ñeàu ñaéc nhaãn voâ sinh Vaø taùm traêm chö Thieân.*

*Ñaéc phaùp nhaãn vaéng laëng Khi aáy thaân Long Thí Lieàn ñeán tröôùc Ñöùc Phaät Töï noùi ñôøi quaù khöù.*

*Caàu ñaïo raát khoå nhoïc Ñaõ khoâng tieác thaân maïng Vì taát caû chuùng sinh Coâng ñöùc cuûa Nhö Lai.*

*Khoâng theå noùi cho heát Thôøi aáy, Baùt-giaø-tuaàn Nay laø Ñöùc Theá Toân Coøn thaân cuûa ñoäc xaø. Nay laø thaân Long Thí Vaø naêm traêm ngoïc nöõ Nay laø naêm traêm ngöôøi Taùm traêm chö Thieân töû. Ñöôïc chí khoâng gì baèng Choã Boà-taùt thò hieän*

*Do vì coù nhaân duyeân Muoán ca tuïng coâng ñöùc. Troïn khoâng theå taän heát Long Thí thaân Boà-taùt Khi gaàm tieáng sö töû*

*Voâ soá chö thieân nhaân. Ñeàu phaùt voâ thöôïng chaân Taát caû raát vui möøng Tröôùc Theá Toân ñaûnh leã.*



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