veä.

**95- Truyeän Veà Tyø-Kheo Sinh Töû Khoå**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-

Baáy giôø, trong thaønh coù moät vò tröôûng giaû, coù voâ löôïng taøi saûn, vaät baùu khoâng theå

tính keå ñöôïc. OÂng choïn con gaùi ngoan hieàn ñeå cöôùi laøm vôï, taáu troåi aâm nhaïc ñeå mua vui cho naøng.

Sau ñoù, vôï tröôûng giaø aáy mang thai, ñuû möôøi thaùng, naøng sinh ñöôïc moät beù trai, môùi sinh ra, ñöùa beù ñaõ töï nhôù ñôøi tröôùc cuûa mình vaø noùi: “Sinh töû raát khoå ñau.” Do ñoù cha meï ñaët teân con laø Sinh Töû Khoå.

Sinh Töû Khoå daàn daàn khoân lôùn, heã gaëp ngöôøi naøo cuõng noùi:

–Sinh töû raát khoå ñau.

Tuy nhieân ñoái vôùi Cha meï, Sö taêng hay nhöõng vò lôùn tuoåi coù ñöùc ñoä thì Sinh Töû Khoå laïi raát töø taâm hieáu thuaän, noùi naêng töôi cöôøi, khoâng bao giôø noùi lôøi thoâ loã ñoäc aùc.

Moät hoâm, Sinh Töû Khoå cuøng caùc baïn thaân ra khoûi thaønh ñeå daïo chôi, daàn daàn ñeán tinh xaù Kyø hoaøn. Thaáy Phaät coù ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp, aùnh saùng chieáu soi nhö traêm ngaøn maët trôøi…, Sinh Töû Khoå raát vui möøng, böôùc ñeán ñaûnh leã döôùi chaân Phaät roài lui laïi, ngoài sang moät beân.

Luùc aáy Ñöùc Phaät lieàn noùi phaùp Töù ñeá cho Sinh Töû Khoå nghe. Taâm yù ñöôïc môû toû, Sinh Töû Khoå chöùng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, lieàn trôû veà xin cha meï ñöôïc xuaát gia nhaäp ñaïo. Vì thöông con neân cha meï khoâng ngaên caûn, lieàn daãn con ñeán choã Phaät, xin Phaät cho xuaát gia.

Ñöùc Phaät lieàn goïi:

–Laønh thay, Tyø-kheo!

Toùc Sinh Töû Khoå töï rôi ruïng, thaân maëc phaùp phuïc, trôû thaønh Sa-moân, sieâng naêng tu taäp, khoâng bao laâu ñaõ chöùng quaû A-la-haùn, ñaày ñuû ba Minh, saùu pheùp Thaàn thoâng, taùm phaùp Giaûi thoaùt; ñöôïc trôøi, ngöôøi toân kính.

Caùc Tyø-kheo thaáy vieäc aáy, beøn baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, Tyø-kheo Sinh Töû Khoå ñôøi tröôùc ñaõ laøm ñöôïc phöôùc laønh gì, maø nay môùi sinh ra ñaõ bieát noùi, nhôù ñöôïc vieäc ñôøi tröôùc cuûa mình, laïi gaëp Theá Toân ñöôïc xuaát gia ñaéc ñaïo?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày haõy laéng nghe, Ta seõ giaûi thích roõ.

Trong hieàn kieáp naøy, luùc con ngöôøi soáng ñeán hai vaïn tuoåi, taïi nöôùc Ba-la-naïi, coù Ñöùc Phaät ra ñôøi hieäu laø Ca-dieáp. Trong chaùnh phaùp cuûa Ngaøi, coù moät Sa-di haàu haï, phuïng thôø Hoøa thöôïng. Baáy giôø trong thaønh coù môû leã hoäi lôùn. Sa-di baïch vôùi Hoøa thöôïng:

–Hoâm nay laø ngaøy leã hoäi, chuùng ta neân khaát thöïc sôùm, chaéc chaén deõ ñöôïc nhieàu thöùc

aên.

Hoøa thöôïng ñaùp:

–Thôøi gian coøn sôùm, chuù haõy ngoài thieàn.

Laàn thöù hai, thöù ba Sa-di cuõng baïch thaày nhö vaäy, nhöng thaày vaãn khoâng chòu. Sa-

di sinh taâm töùc giaän, duøng lôøi aùc maéng nhieác thaày:

–Sao oâng khoâng cheát ñi cho roài!

Noùi xong, Sa-di lieàn boû vaøo thaønh khaát thöïc. Khi trôû veà, Sa-di saùm hoái vôùi thaày. Do nghieäp duyeân aáy neân trong naêm traêm ñôøi, Sinh Töû Khoå phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc,

chòu nhieàu ñau khoå, cho ñeán ngaøy nay môùi thoaùt khoûi. Do ñoù Sinh Töû Khoå môùi noùi:

–Sinh töû raát khoå ñau.

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Caùc thaày neân bieát, chuù Sa-di maéng nhieác thaày luùc baáy giôø, nay chính laø Tyø-kheo Sinh Töû Khoå vaäy.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui möøng thöïc haønh.

M