**28- CHUYEÄN CÖØU-GIAØ-LY HUÛY BAÙNG NGAØI XAÙ-LÔÏI-PHAÁT**

Ngaøy xöa coù Toân giaû Xaù-lôïi-phaát, Muïc-kieàn-lieân du haønh ñeán caùc laøng xoùm. Ñi tôùi choã thôï laøm ngoùi, trôøi ñoå möa lôùn, hoï lieàn vaøo ñoù nguû troï. Vaøo troï ôû nhaø laøm ñoà goám, hoï gaëp tröôùc heát laø coâ gaùi chaên traâu, ôû choã thaâm u phía sau. Baäc Thanh vaên khi khoâng nhaäp ñònh, ñaâu khaùc gì keû phaøm phu, cho neân hoï khoâng hay bieát. Coâ gaùi chaên traâu aáy thaáy Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân dung maïo ñoan chaùnh neân trong taâm sinh ra meâ hoaëc, lieàn ñoäng taâm.

Luùc Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân töø nhaø laøm goám ñi ra. Coù Cöøu-giaø-ly laø ngöôøi kheùo bieát hình töôùng, heã thaáy dung maïo cuûa ai ñeàu bieát coù chuyeän baát tònh hay khoâng. Cuøng luùc Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñi ra, oâng ta thaáy coù coâ gaùi chaên traâu aáy theo sau, treân neùt maët coâ ta coù hieän duïc töôùng. OÂng ta khoâng bieát coâ aáy töï khôûi taâm baát tònh neân lieàn noùi lôøi huûy baùng:

–Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân coù laøm chuyeän baát tònh vôùi coâ gaùi chaên

traâu.

OÂng ñeán caùc Tyø-kheo loan tin naøy moät caùch roäng raõi. Baáy giôø caùc Tyø-kheo lieàn

can giaùn oâng ba laàn:

–Ñöøng coù huûy baùng Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân.

Khi aáy trong taâm cuûa Cöøu-giaø-ly ñaõ sinh ra saân haän, ganh tò, laïi caøng theâm phaãn

noä.

Luùc ñoù, coù moät tröôûng giaû teân laø Sa-giaø ñöôïc Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-

lieân daïy cho choã quan troïng cuûa phaùp maø chöùng ñöôïc quaû A-na-haøm, maïng chung ñöôïc sinh leân coõi Phaïm thieân, xöng teân laø Sa-giaø-phaïm. Baáy giôø Sa-giaø-phaïm töø xa treân coõi trôøi troâng thaáy Cöøu-giaø-ly huûy baùng Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân, lieàn xuoáng coõi traàn, vaøo trong phoøng cuûa Cöøu-giaø-ly, Cöøu-giaø-ly hoûi:

–Ngöôi laø ai?

Ñaùp:

–Ta laø Sa-giaø-phaïm.

–Vì vieäc gì maø ñeán ñaây?

–Ta duøng Thieân nhó nghe ngöôi huûy baùng Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân. Ngöôi ñöøng neân noùi caùc Toân giaû coù laøm nhöõng vieäc naøy.

Can giaùn ñeán ba laàn Cöøu-giaø-ly vaãn khoâng nghe, oâng laïi noùi:

–Naøy Sa-giaø-phaïm, raèng ngöôi ñaõ ñaéc quaû A-na-haøm, A-na-haøm thì khoâng coøn trôû laïi coõi naøy nöõa, sao ngöôi laïi ñeán beân ta ñöôïc? Neáu nhö ngöôi ñeán beân ta ñöôïc thì lôøi Ñöùc Phaät noùi laø hö voïng sao?

Phaïm thieân traû lôøi:

–Baát hoaøn coù nghóa laø khoâng trôû laïi thoï sinh ôû Duïc giôùi nöõa.

Baáy giôø treân thaân cuûa Cöøu-giaø-ly lieàn sinh ra gheû ñoäc töø ñaàu ñeán chaân, lôùn nhoû nhö haït ñaäu. OÂng lieàn ñi ñeán choã Ñöùc Phaät vaø baïch Ñöùc Phaät:

–Taïi sao Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân laøm vieäc baát tònh vôùi coâ gaùi chaên traâu? Ñöùc Phaät laïi can giaùn:

–Ngöôi ñöøng noùi laø Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân coù laøm vieäc naøy.

OÂng nghe Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy laïi caøng theâm saân haän. Khi aáy nhöõng caùi muït nung ñoäc chuyeån lôùn nhö haït xoaøi. Laàn thöù hai oâng laïi ñem vieäc naøy baïch Ñöùc Phaät, Ñöùc Phaät laïi can giaùn:

–Ñöøng noùi vieäc naøy.

Thì gheû ñoäc trong ngöôøi oâng laïi lôùn nhö naém tay. Laàn thöù ba, oâng tieáp tuïc noùi nhö vaäy cho neân gheû ñoäc chuyeån lôùn nhö traùi baàu, thaân theå boác noùng döõ doäi. OÂng lieàn xuoáng ao nöôùc, nöôùc trong ao soâi leân suøng suïc, caùc gheû ñoäc aáy ñeàu lôû ra, töùc thì maïng chung, ñoïa vaøo ñòa nguïc Ma-ha Öu-ba.

Baáy giôø caùc Tyø-kheo baïch Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân, do nhaân duyeân gì maø Toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân bò ngöôøi khaùc huûy baùng naëng nhö vaäy?

Ñöùc Phaät daïy:

–Vaøo kieáp quaù khöù, Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân coøn laø ngöôøi phaøm, coù hoâm noï hoï thaáy vò Bích-chi-phaät töø trong nhaø thôï laøm ñoà goám ñi ra. Luùc aáy cuõng coù moät coâ gaùi chaên traâu töø phía sau ñi ra, lieàn huûy baùng: “Tyø-kheo naøy chaéc chaén ñaõ thoâng daâm vôùi coâ gaùi.” Do nghieäp duyeân ñoù neân bò ñoïa vaøo trong ba ñöôøng aùc, thoï khoå voâ löôïng. Tuy nay ñaõ ñöôïc quaû Thaùnh maø duyeân xöa vaãn chöa heát, cho neân môùi bò huûy baùng nhö theá. Neân bieát raèng baäc Thanh vaên khoâng theå laøm vò Ñaïi thieän tri thöùc cho chuùng sinh ñöôïc. Vì sao vaäy? Neáu Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-lieân vì Cöøu-giaø-ly maø hieän ra moïât chuùt thaàn thoâng thì Cöøu-giaø-ly chaéc chaén seõ thoaùt khoûi ñòa nguïc.

Vì khoâng hieän thaàn thoâng cho neân môùi khieán Cöøu-giaø-ly ñoïa vaøo ñòa nguïc. Vì vieäc nhö vaäy cho neân Ñöùc Phaät môùi noùi:

–Neáu laø Boà-taùt, nhö khi Phaät Caâu-löu-toân ra ñôøi, coù moät Tieân nhaân teân laø Ñònh Quang cuøng vôùi naêm traêm Tieân nhaân ôû trong hang coû cuûa nuùi röøng. Baáy giôø coù moät phuï nöõ ngaãu nhieân ñi ngang qua, gaëp luùc trôøi ñoå möa, gioù laïnh buoát cöïc ñoä, khoâng coù choã nuùp möa, baø lieàn ñeán choã cuûa vò tieân Ñònh Quang xin nguû troï moät ñeâm. Luùc trôøi saùng thì baø ñi ra. Caùc Tieân nhaân thaáy vaäy, lieàn huûy baùng: “Vò tieân Ñònh Quang naøy chaéc chaén ñaõ laøm haïnh baát tònh vôùi ngöôøi nöõ aáy.”

Luùc ñoù tieân Ñònh Quang bieát taâm nieäm cuûa caùc ngöôøi kia, sôï hoï huûy baùng phaûi ñoïa vaøo ñòa nguïc, lieàn bay leân hö khoâng cao ñeán baûy caây Ña-la, bieán hoùa möôøi taùm caùch. Caùc vò Tieân kia thaáy xong lieàn noùi nhö vaày: “Thaân cuûa ai coù theå caùch maët ñaát chöøng boán ngoùn tay thì ngöôøi ñoù khoâng coù daâm duïc, huoáng chi ngaøi Ñònh Quang bay leân hö khoâng, coù ñaïi thaàn bieán maø laïi coù vieäc daâm duïc sao? Taïi sao chuùng ta laïi ñoái vôùi moät ngöôøi thanh tònh nhö vaäy maø sinh taâm huûy baùng?” Baáy giôø naêm traêm Tieân nhaân naêm voùc lieàn gieo xuoáng ñaát, cuùi ñaàu saùm hoái. Nhôø nhaân duyeân ñoù maø thoaùt khoûi toäi naëng. Neân bieát: haøng Boà-taùt coù ñaïi phöông tieän, ñuùng laø baäc Thieän tri thöùc cuûa chuùng sinh.

Ñöùc Phaät daïy:

–Vò tieân Ñònh Quang luùc aáy chính laø Di-laëc ngaøy nay. Coøn naêm traêm Tieân nhaân luùc ñoù nay laø naêm traêm vò Tyø-kheo Tröôûng laõo.

