**SOÁ 827**

KINH NGÖÔØI CAØY RUOÄNG LÖÔØI BIEÁNG

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Sa-moân Hueä Giaûn*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Ñöùc Phaät cuøng vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò ñaïi Tyø-kheo vaø chuùng Boà-taùt ôû taïi vöôøn Truùc, xöù La-duyeät-kyø. Baáy giôø, Phaät töø La-duyeät-kyø ñeán Xaù-veä, coù caùc Boà-taùt daãn ñöôøng phía tröôùc. Thích, Phaïm, y phuïc maëc ngoaøi thaân theå troâng nhö boán Ñaïi thieân vöông. Caùc Tyø-kheo Taêng ñeàu theo sau Phaät. Caùc Trôøi, Roàng, Thaàn cuùng döôøng ôû treân cao. Rôøi thaønh khoâng xa, coù moät ngöôøi ñang caøy ruoäng gioáng, töø xa, troâng thaáy Nhö Lai vaø ñeä töû theo haàu, coù töôùng toát, ngay ngaén vaø voâ cuøng ñeïp ñeõ, oai thaàn cao vôøi, dung maïo ñaëc bieät toát ñeïp, nhö traêng giöõa caùc sao. Caùc töôùng toát naøy ñeàu coù aùnh saùng vaøng röïc, laøm ñeïp theâm ba möôi hai töôùng toát; taát caû hieän ra thaät hoaøn haûo. Xa troâng thaáy Theá Toân nhö vaäy, taâm lieàn vui veû, muoán ñeán ngay choã Phaät, cuùi ñaàu ñaûnh leã ñeå hoïc hoûi giaùo phaùp. Phaät ra ñôøi raát khoù gaëp, raát laâu xuaát hieän moät laàn. Roài töï nghó: “Ñaát caøy chöa xong, xuoáng gioáng chöa ñöôïc, caàn phaûi raõnh roãi môùi gaëp ñöôïc Phaät”.

Baáy giôø, Phaät bieát ngöôøi kia, khôûi taâm bieáng nhaùc, Theá Toân lieàn cöôøi, phoùng aùnh saùng naêm maøu. AÙnh saùng naøy, töø mieäng phaùt phaùt ra, chieáu khaép caûnh giôùi möôøi phöông, ñem an oån cho naêm ñöôøng, roài aùnh saùng ñoù quay laïi taäp hôïp choã Phaät, ñòa nguïc ñöôïc döøng nghæ, ngaï quyû no ñuû, suùc sinh nghó ñeán vieäc laønh, loaøi ngöôøi ñöôïc cöùu ñoä. Caùc Trôøi, Roàng, Thaàn ñeàu ñeán nghe ñaïo phaùp.

Hieàn giaû A-nan! Hieåu roõ baûy thôøi tieát öùng phaùp, neân cuøng vôùi moïi ngöôøi ñeán choã Phaät, quyø daøi, chaép tay, baïch Phaät:

–Baïch Theá Toân! Coù nhaân duyeân gì Theá Toân cöôøi? Ñaõ cöôøi taát seõ coù yù nghóa. Phaät baûo A-nan:

–OÂng thaáy ngöôøi caøy khoâng? A-nan thöa:

–Baïch Theá Toân! Ñaõ thaáy! Phaät baûo:

–Ngöôøi naøy töøng ôû coõi Phaät Duy-veä ñeán ñaây, chín möôi moát kieáp laøm ngheà caøy ruoäng gioáng. Cöù moãi laàn thaáy Phaät, laø thöôøng töï sinh löôøi bieáng, heïn ñeå laàn sau laïi sieâng naêng roài laøm. Laàn löõa, ngöôøi caøy ruoäng gioáng laïi taïo ra toäi phaùp trong sinh töû. Khoâng hieåu vieäc caøy ruoäng laø phaùp. OÂng ta caøng khoâng maøng ñeán ruoäng! Traûi qua saùu ñôøi Ñöùc Phaät, oâng ta vaãn khoâng ñöôïc söï cöùu ñoä.

Hoâm nay thaáy ta, loøng öa thích phaùt khôûi taâm toát laønh, hoái haän hieåu ra, söï laøm bieáng vui chôi laø goác gaây ra ñuû loaïi toäi loãi, neân nghe coù Phaät töø xa, ñaõ boû caøy vaø ruoäng, ñeán ngay choã Phaät, cuùi ñaàu saùt chaân Phaät, saùm hoái toäi loãi, töï traùch mình, ngu si khoâng

bieát, ñaõ taïo ra toäi quaù naëng. Cuùi mong loøng thöông töôûng cuûa Ngaøi, giuùp con thaáy ñöôïc coäi nguoàn cuûa toäi loãi naøy. Con ñaõ vì ngu doát, toái taêm, ñeå cho söï löôøi bieáng noù daãn daét quaù laâu. Raát mong ñöôïc söï cöùu ñoä, ñeå thoaùt khoûi sinh töû.

Phaät baûo:

–Laønh thay, laønh thay! OÂng ñaõ coù theå hieåu ñöôïc söï lôïi ích cuûa phaùp. Troïn khoâng laøm cho hao toån. Phaät cuõng vì ñoù maø giaûng noùi kinh. Roõ raøng laøm bieáng laø xaáu dôû, saùng suoát tieán tôùi môùi coù lôïi, phaûi vui möøng hôùn hôû taïo neân söï khoâng thoaùi lui. Caùc Trôøi, Roàng, Thaàn, coù tôùi haøng ngaøn voâ öông soá ñeàu phaùt taâm ñoái vôùi ñaïo Voâ thöôïng chaùnh chaân. Do vaäy, vieäc hoïc ñaïo laø phaûi luoân saùng suoát taán tôùi, chôù ñeå löôøi bieáng noù laøm troâi laên trong sinh töû ñeán voâ soá kieáp.

Phaät noùi nhö vaäy, Hieàn giaû A-nan, cuøng caùc Trôøi, Roàng, Thaàn, A-tu-luaân vöông… nghe xong ñeàu hoan hyû, ñaûnh leã Phaät roài lui ra.

