KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 2**

**(NHÖÕNG MAÃU CHUYEÄN CUÛA THIEÂN NHÔN COÕI TRÔØI DUÏC GIÔÙI VAØ SAÉC GIÔÙI)**

1. Ñeá Thích thoï giôùi vôùi Daõ can.
2. Ñeá Thích giöõ giôùi khoâng baùo thuø.
3. Nhôø quy y Tam baûo, Ñeá thích töø trong thai löøa trôû laïi thaân cuõ.
4. Thieân töû Taát-bính-leâ ñôøi tröôùc tu haïnh boá thí.
5. Thaàn maët trôøi hoûi veà haïnh xöa cuûa thaàn maët trôøi, thaàn maët traêng.
6. Thieân töû trôøi Ñao-lôïi heát phöôùc nhôø gaëp Phaät ñöôïc sanh laøm ngöôøi.
7. Thieân nhôn duoãi tay ban nöôùc cam loä cöùu naêm traêm laùi buoân.
8. Nhôø quy y Tam baûo Thieân töû chuyeån thaân lôïn laøm thaân ngöôøi.
9. Thieân nöõ vaø ñoùa hoa sen kyø dieäu.
10. Thieân Baûo nöõ coù lôøi noùi vi dieäu.
11. Loäc Ngöu ñaùnh ñaøn caàm, Thieân nöõ ca muùa.

# *ÑEÁ THÍCH THOÏ GIÔÙI VÔÙI DAÕ CAN:*

Ngaøy xöa, trong nuùi Tuùng-ñaø nöôùc Tyø-gia coù con Daõ can. Moät hoâm bò sö töû röôït, noù rôùt xuoáng gieáng ôû goø hoang. Qua ba ngaøy ôû döôùi gieáng, noù vui veû chaáp nhaän caùi cheát neân ngaâm baøi keä:

*Taát caû vaïn phaùp ñeàu voâ thöôøng Tieác khoâng ñem thaân ñaõi sö töû Vì toäi gì nay thaân gaëp nguy?*

*Tieác thay thaân naøy cheát voâ ích Khi khoâng maø cheát ñaõ ñaùng giaän Coøn laøm dô baån nöôùc gieáng ngöôøi*

*Con nay saùm hoái Phaät möôøi phöông Xin haõy xoùt thöông taám loøng thaønh*

*Ñôøi tröôùc ñaõ gaây bao nghieäp aùc Nay xin traû heát chaúng coøn vöông Töø nay nguyeän gaëp baâc minh sö Chuyeân taâm tu taäp ñeán thaønh Phaät.*

Baáy giôø coù vò Ñeá thích nghe ñöôïc baøi keä aáy môùi cuøng taùm möôi ngaøn vò chö Thieân theo höôùng aâm thanh, bay ñeán beân gieáng, leân tieáng thöa:

* Toâi töø laâu khoâng nghe ñöôïc lôøi daïy cuûa Thaùnh nhaân, troâi laên maõi trong choán toái taêm, khoâng gaëp ñöôïc baäc minh sö daãn daét. Nhöõng lôøi keä vöøa roài chaúng phaûi laø lôøi noùi taàm thöôøng, xin Ngaøi haõy ñem giaùo phaùp daïy cho toâi.

Daõ can ñaùp:

* Thieân ñeá khoâng ñöôïc söï daïy baûo, thaät khoâng bieát pheùp taéc. Phaùp sö ôû döôùi, mình ôû treân, hình thöùc ñaàu tieân ñaõ khoâng cung kính. Theá maø ñoøi hoïc hoûi giaùo phaùp cao xa.

Nghe xong, Ñeá thích lieàn thaû taø aùo xuoáng keùo Daõ can leân vaø ñaûnh leã saùm hoái, roài quay sang baûo caùc vò Trôøi:

* Nhôù thuôû xöa, toâi töøng thaáy ngöôøi ôû nhaân gian, moãi khi muoán nghe chaùnh phaùp thì tröôùc heát trang trí moät toøa cao saïch ñeïp, roài môùi thænh phaùp sö leân thuyeát phaùp.

Khi aáy caùc vò Trôøi, moãi ngöôøi ñeàu côûi aùo quyù cuûa mình xeáp laøm toøa cao. Sau ñoù Daõ can leân toøa daïy raèng:

* Ta leân toøa thuyeát phaùp coù hai lyù do lôùn, moät laø thuyeát phaùp giaùo hoùa thieân nhôn coù phöôùc voâ löôïng; hai laø vì baùo aân nuoâi döôõng. Vì vaäy leõ naøo ta laïi khoâng noùi.

Ñeá thích thöa:

* Toâi cöùu Ngaøi thoaùt khoûi moái nguy döôùi gieáng, coâng lao aáy thaät nhieàu, taïi sao Ngaøi thuyeát phaùp baùo aân laïi khoâng nhaéc ñeán vieäc naøy?
* Ñoái vôùi sanh töû ôû moãi ngöôøi moãi khaùc. Coù ngöôøi tham soáng, coù ngöôøi thích cheát. Coù haïng ngöôøi ngu si khoâng bieát sau khi cheát seõ sanh laïi kieáp khaùc, soáng traùi xa Phaät phaùp, khoâng gaëp ñöôïc baäc minh sö, chæ laøm toaøn nhöõng vieäc aùc nhö, troäm caép, taø daâm, doái gaït. Nhöõng ngöôøi naøy tham soáng, sôï cheát. Sau khi cheát hoï seõ bò rôi vaøo ñòa nguïc.
* Coù haïng ngöôøi trí tueä, quy kính Tam baûo, gaëp ñöôïc minh sö, boû aùc laøm laønh, hieáu thaûo döôõng nuoâi cha meï, kính haàu sö tröôûng, quyeán thuoäc hoøa thuaän, kính nhöôøng keû döôùi. Ngöôøi naøy chaùn soáng, öa cheát. Sau khi cheát hoï ñöôïc sanh leân coõi trôøi.
* Nhö lôøi Ngaøi daïy thì vieäc cöùu Ngaøi toaøn thaân maïng chaúng coù

coâng lao gì caû, vaäy xin Ngaøi noùi cho toâi nghe veà vaán ñeà boá thí thöùc aên vaø boá thí phaùp.

* Ñem thöùc aên uoáng cho ngöôøi chæ cöùu ñöôïc maïng soáng trong moät ngaøy, ñem vaät quyù giaù cho ngöôøi chæ giuùp cho hoï thoaùt khoûi söï thieáu thoán trong moät ñôøi. Laøm nhö theá laø keùo daøi sanh töû, taïo nhaân duyeân raøng buoäc maõi khoâng thoâi. Thuyeát phaùp giaùo hoùa goïi laø boá thí phaùp. Ñem giaùo phaùp giaùo hoùa coù theå giuùp cho chuùng sanh thoaùt khoûi nhöõng khoå ñau trong coõi nhaân gian. Moät laø thaønh töïu baäc A-La-haùn, hai laø thaønh Bích-chi-Phaät, ba laø thaønh Phaät. Baäc Tam thöøa naøy ñeàu do nghe phaùp, vaâng theo tu haønh maø thaønh töïu. Cuõng coù haïng chuùng sanh do nghe phaùp thoaùt khoûi ñöôøng aùc, thoï höôûng phöôùc baùo an vui ôû coõi trôøi, coõi ngöôøi. Cho neân Phaät töøng daïy, ñem phaùp boá thí coâng ñöùc voâ löôïng.

Ñeá thích laïi hoûi:

* Hình daùng naøy cuûa Thaày laø thaân nghieäp baùo hay laø thaân öùng

hoùa?

* Laø thaân toäi loãi nghieäp baùo, chaúng phaûi thaân öùng hoùa.
* Con nghó Ngaøi laø baäc Thaùnh nhaân Boà-taùt öùng hieän cöùu giuùp

chuùng sanh. Con chæ vöøa ñöôïc nghe thaày daïy thaân naøy laø do nghieäp baùo, chöa bieát nguyeân nhaân, xin ñöôïc nghe chæ daïy:

Daõ can keå:

* + Trong kieáp quaù khöù, ta sanh laøm con cuûa moät gia ñình ngheøo doøng Saùt-ñeá-lôïi trong thaønh nöôùc Ba-la-naïi-ba-ñaàu-ma. Thuôû nhoû thoâng minh, hieáu hoïc. Naêm möôøi hai tuoåi, ta theo baäc minh sö vaøo trong nuùi saâu, heát loøng haàu haï khoâng quaûn nhoïc nhaèn, sieâng naêng coá gaéng hoïc taäp. Thaày cuõng sôùm hoâm aân caàn daïy baûo, khoâng boû phí thôøi gian. Traûi qua naêm möôi naêm, taát caû chín möôi saùu moân hoïc nhö Kinh, thi, kí, luaän, y döôïc, chuù thuaät, xem töôùng toát xaáu, thieân tai hoïa phöôùc... ta ñeàu thoâng suoát. Trôû thaønh moät ngöôøi trí tueä taøi cao, danh vang khaép choán, ta môùi suy nghó: “ Ta ñöôïc nhö hoâm nay ñeàu laø nhôø aân giaùo hoùa cuûa Thaày, coâng aân aáy thaät khoù baùo ñeàn. Nhaø ta voán ngheøo thieáu, khoâng coù gì cuùng döôøng Thaày, chæ coù caùch neân baùn thaân mình ñeå baùo ñaùp “.

Thaày ta bieát ñöôïc baûo:

* + Keû ñaïo só soáng trong choán nuùi röøng, xin aên nuoâi thaân, thaät khoâng coù gì thieáu thoán. Con ñaâu caàn baùn ñi thaân theå quyù baùu ñeå cuùng döôøng ta. Con haõy ñem trí tueä vaø bieän taøi con ñaõ hoïc truyeàn trao laïi cho ngöôøi daân trong thieân haï, laøm cho ngoïn ñeøn phaùp saùng toû, coâng phu giaùo hoùa aáy haún quaù ñuû baùo ñeàn coâng ôn ta roài.

Luùc aáy ta nghe lôøi Thaày, ôû laïi trong nuùi, xin aên nuoâi thaân. Khoâng

bao laâu vua baêng haø, quaàn thaàn taäp hôïp hôn naêm traêm hoïc só ñeå tranh luaän so taøi, heã ai thaéng seõ ñöôïc choïn laøm vua. Qua kyø so taøi, anh chaøng nhaø ngheøo laø ta ñöôïc leân laøm vua. Leân ngoâi, ta ñem nhieàu cuûa caûi trong nöôùc cuùng döôøng thaày mình vaø cha meï.

Veà sau, hai nöôùc An-ñaø-la vaø Ma-la-Baø-da ñaùnh nhau trong nhieàu naêm maø khoâng phaân thaéng baïi. Vua nöôùc An-ñaø-la trieäu taäp quaàn thaàn baøn baïc neân laøm caùch gì ñeå thaéng nöôùc Ma-la-Baø-da. Quaàn thaàn taâu:

* + Chæ coù vua nöôùc Ba-la-naïi-ba-ñaàu-ma laø ngöôøi xuaát thaân töø gia ñình ngheøo khoù, laïi tu taäp möôøi ñieàu thieän, khoâng phaïm giôùi taø daâm, tuy coù cung nöõ nhöng hoï ñeàu ñaõ lôùn tuoåi. Nay chuùng ta haõy luøng khaép trong nöôùc, khoâng keå nhaø giaøu hay ngheøo, choïn laáy moät traêm coâ gaùi treû tuoåi, xinh ñeïp coù khaû naêng laøm vöøa yù ngöôøi khaùc. Chuùng ta ñem theo nhieàu vaøng baïc vaø theå nöõ ñeán coáng hieán cho vua aáy. Neáu nhö oâng ta nhaän thì nhaân ñoù chuùng ta seõ möôïn binh lính. Coù quaân binh huøng haäu, ta ra söùc chieán ñaáu, chaéc chaén seõ thaønh coâng.

Vua laøm theo keá cuûa quaàn thaàn. Ñöôïc coáng hieán, vua nöôùc Ba-la- naïi-ba-ñaàu-ma raát thích thuù, tuyeån choïn ngay haøng traêm vaïn binh huøng töôùng maïnh giuùp ñôõ cho vua nöôùc kia. Qua moät traêm ngaøy chieán ñaáu gian khoå, ngöôøi cheát hôn phaân nöûa, cho ñeán khi vua nöôùc Ma-la-Baø-da cuøng quaân lính ñeàu bò cheùm ñaàu môùi giaønh ñöôïc thaéng lôïi.

Vua Ba-la-naïi-ba-ñaàu-ma töø khi coù theå nöõ thì queân maát chí nguyeän xöa. Suoát ngaøy ñeâm say ñaém trong duïc laïc, boû beâ vieäc trieàu chính. Traêm quan keát beø keát ñaõng cuøng nhau laøm loaïn. Con caùi cuûa ngöôøi daân löông thieän bò baét laøm noâ tyø, möa gioù traùi muøa, naïn ñoùi xaûy ra khaép nôi, giaëc thuø ôû caùc nöôùc lôïi döïng thôøi cô keùo ñeán xaâm chieám.

ÔÛ nöôùc Ba-la-naïi-ba-ñaàu-ma ta cheát ñi, ñoïa vaøo ñòa nguïc, chòu nhieàu khoå sôû ñoäc haïi. Nhôø söùc trí tueä hoïc taäp ôû ñôøi tröôùc, neân ta bieát ñöôïc kieáp tröôùc, trong loømg hoái haän töï traùch, lieàn söûa loãi tröôùc phaùt taâm tu taäp. Trong choác laùt ta boû thaân ñòa nguïc, sanh vaøo ngaï quyû; laïi tieáp tuïc saùm hoái tu möôøi ñieàu thieän, trong choác laùt laïi boû thaân ngaï quyû laøm thaân Daõ can. Ta vaãn coøn bieát duyeân ñôøi tröôùc neân tieáp tuïc tu möôøi ñieàu thieän, vöøa roài gaëp sö töû röôït môùi bò rôi vaøo gieáng naøy. Ta vui veû chaáp nhaän caùi cheát, mong ñöôïc sanh leân coõi trôøi, lìa khoå ñöôïc vui. Vieäc laøm toát cuûa ngöôi ñaõ voâ tình laøm maát boån nguyeän cuûa ta, khieán cho ta tieáp tuïc chòu cöïc khoå, luùc naøo môùi thoaùt khoûi kieáp khoå naøy ñaây. Cho neân ta noùi, ngöôi cöùu maïng ta khoâng coù coâng lao gì caû.

Coøn ta, sôû dó leân toøa aùo quyù ñeå ñöôïc keùo leân khoûi gieáng: Moät laø khoâng muoán laøm traùi chí nguyeän cuûa Thieân ñeá, neáu chí nguyeän khoâng

thaønh Ngaøi seõ raát buoàn khoå. Ngöôøi ñem laïi khoå ñau cho ngöôøi khaùc duø sanh ôû nôi ñaâu, moïi mong caàu cuûa mình ñeàu khoâng thaønh töïu. Hai laø chö Thieân muoán ñöôïc nhge phaùp. Neáu ngöôøi xeûn phaùp thì sanh ra ñôøi naøo cuõng bò ñui, ñieác, ngoïng, caâm, caùc caên ñeàu khoâng toaøn veïn, sanh ôû vuøng bieân ñòa, ngoác ngheách ñaàn ñoän. Neáu sanh ôû ñoâ thò thì taâm trí muø môø, chaäm chaïp, hoïc haønh khoâng thoâng, töï chuoác laáy khoå ñau. Ba laø muoán giaùo phaùp ñöôïc roäng khaép. Khai ngoä cho thieân nhôn töùc laø boá thí phaùp. Lôïi ích cuûa vieäc boá thí phaùp coù theå giuùp cho chuùng sanh bieát sau khi cheát coøn sanh laïi kieáp khaùc, bieát laøm laønh ñöôïc phöôùc, laøm aùc thì gaëp tai öông, tu ñaïo thì ñaït ñaïo. Sanh laïi thaân sau coù trí tueä saùng suoát, thöôøng bieát ñöôïc ñôøi tröôùc. Neáu sanh leân coõi trôøi seõ laøm thaày chö Thieân. Neáu sanh trong nhaân gian seõ laøm Kim luaân vöông, ñem möôøi ñieàu thieän caûm hoùa theá gian, trí tueä saùng suoát daàn daàn troøn ñuû, thaønh töïu haïnh Boà-taùt, tieán leân baäc Voâ sanh nhaãn. Boá thí cuûa caûi nhö ngoïn ñeøn chæ thaép saùng caên phoøng nhoû. Boá thí phaùp nhö maët trôøi chieáu soi khaép thieân haï.)

Baáy giôø, Ñeá thích cuøng taùm möôi ngaøn chö Thieân ñeàu xin Daõ can cho thoï möôøi ñieàu thieän, tröôùc tieân duøng möôøi phöông tieän (1) ñieàu phuïc caùc caên. Ñeá thích laïi thöa:

* + Nay chuùng con trôû veà thieân cung, bao giôø Hoøa thöôïng boû thaân nghieäp baùo naøy ñöôïc sanh leân trôøi?
  + Coù theå sau baûy ngaøy nöõa ta seõ boû thaân naøy sanh leân coõi trôøi Ñaâu Suaát, caùc oâng cuõng coù theå phaùt nguyeän sanh leân coõi aáy. ÔÛ ñoù coù nhieàu Boà-taùt thuyeát phaùp giaùo hoùa.

Baûy ngaøy sau Daõ can truùt boû hôi thôû cuoái cuøng, sanh leân Ñaâu Suaát thieân cung, tieáp tuïc tu taäp möôøi ñieàu thieän.

(Trích kinh Vò Taèng Höõu, quyeån thöôïng).

# *ÑEÁ THÍCH GIÖÕ GIÔÙI KHOÂNG BAÙO THUØ:*

Thuôû xöa, moät hoâm vò Ñeá thích ñeán baïch Phaät:

Nay con thoï giôùi cho ñeán luùc Phaät phaùp löu haønh ôû ñôøi, ñeán luùc con lìa boû cuoäc ñôøi, neáu coù ngöôøi laøm haïi con, con seõ khoâng gaây ñau khoå cho hoï ñeå traû thuø.

Luùc aáy coù A-tu-la vöông Tyø-ma-chaát-ña-la nghe Ñeá thích phaùt lôøi thoï giôùi nhö theá, lieàn caàm kieám theo con ñöôøng ngöôïc chieàu vôùi Ñeá thích xaêm xaêm ñi tôùi. Ñeá thích töø xa troâng thaáy hoâ lôùn:

* + A-tu-la ñöùng laïi, ta seõ troùi ngöôi!

Ngay laäp töùc A-tu-la khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc. Ñeá thích laïi baûo:

* + Neáu nhö ngöôi höùa khoâng laøm loaïn nöõa ta seõ thaû ngöôi ra. A-tu-la-vöông noùi keä:

*Trong caùc coõi khoå ñau Nôi keû tham sinh veà Nôi ngöôøi saân ñoïa ñeán Nôi cho keû doái gian*

*Nôi cho ngöôøi cheâ Thaùnh Neáu toâi coøn gaây toâi*

*Seõ ñoïa nhöõng choán kia.*

Thích Ñeà Hoaøn Nhaân noùi:

* + Ta thaû ngöôi ra, ñi ñaâu tuøy yù.

Sau ñoù Ñeá thích ñeán gaëp Phaät trình baøy heát söï vieäc vaø ñöôïc Phaät ngôïi khen.

(Trích kinh Thieân Ñeá Thích Thoï Giôùi).

# *NHÔØ QUY Y TAM BAÛO, ÑEÁ THÍCH TÖØ TRONG THAI LÖØA* TRÔÛ LAÏI THAÂN CUÕ:

Ngaøy xöa coù vò Ñeá thích naêm töôùng suy hao, töï bieát soá maïng saép heát vaø seõ sanh vaøo thai löøa ôû moät nhaø ñoà goám, neân raát ñau buoàn, suy nghó: “Trong ba coõi chæ coù Phaät môùi coù khaû naêng cöùu ngöôøi ra khoûi khoå naïn maø thoâi”. Nghó xong, Ñeá thích voäi ñeán gaëp Phaät, cuùi laïy saùt ñaát, chí taâm quy y Phaät phaùp vaø Thaùnh chuùng. Khi coøn cuùi laïy, Ñeá thích maïng chung, thaàn thöùc sanh vaøo trong thai löøa. Khi aáy con löøa kia suùt daây chaïy phaù ñoà goám. Ngöôøi chuû röôït ñaùnh, löøa bò hö thai. Ngay luùc aáy, thaàn thöùc cuûa Ñeá thích lieàn nhaäp vaøo thaân cuõ, naêm ñöùc ñaày ñuû, trôû laïi ngoâi Ñeá thích nhö cuõ.

Ñöùc Phaät khen ngôïi laø vieäc laønh. Trong luùc maïng chung nhôø phaùt taâm quy y Tam baûo maø traû xong toäi nghieäp, khoâng traûi qua söï nhoïc nhaèn ñau khoå. Sau ñoù Phaät noùi cho Ñeá thích nghe baøi keä. Nghe xong, Ñeá thích hieåu ñöôïc söï thay ñoåi cuûa toäi phöôùc, coäi goác cuûa vieäc thònh suy, coá gaéng tu taäp theo haïnh tòch dieät, ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn.

(Trích kinh Phaùp Cuù Thí Duï quyeån ba)

# *THIEÂN TÖÛ TAÁT BÍNH LEÂ ÑÔØI TRÖÔÙC TU HAÏNH BOÁ THÍ:*

Moät hoâm, Thieân töû Taát-bính-leâ ñeán baïch Phaät:

* + Baïch Theá Toân! Trong kieáp tröôùc con laøm vua Taát-bính-leâ. Ngoaøi boán cöûa thaønh vaø caøc ngaõ tö trong noäi thaønh con ñeàu boá thí taïo phöôùc. Ngaøy noï, Ñeä nhaát phu nhaân taâu:
  + Ñaïi vöông taïo phöôùc khaép nôi, coøn thaàn thieáp thì khoâng coù nôi taïo phöôùc.

Con baûo:

* + Töø nay traãm seõ nhöôøng cöûa thaønh phía Ñoâng cho phu nhaân boá thí taïo phöôùc.

Sau ñoù vöông töû, ñaïi thaàn, caùc töôùng só, daân chuùng ñeàu ñeán taâu nhö phu nhaân vaäy. Con laàn löôït nhöôøng cöûa thaønh phía Nam, cöûa thaønh phíaTaây, cöûa thaønh phía Baéc vaø caùc ngaõ tö trong noäi thaønh cho hoï boá thí taïo phöôùc. Cho neân luùc aáy töø phu nhaân ñeán thaùi töû, ñaïi thaàn, töôùng só, daân chuùng ñeàu boá thí taïo phöôùc. Cuõng töø ñoù, traãm khoâng coøn nôi taïo coâng ñöùc boá thí nhö tröôùc nöõa.

Moät hoâm, nhöõng ngöôøi con sai ñi boá thí taïo phöôùc trôû veà taâu:

* + Taâu ñaïi vöông! Nhöõng nôi taïo phöôùc ñaõ bò phu nhaân, thaùi töû, ñaïi thaàn, töôùng só vaø daân chuùng ñeán chieám ñeå boá thí taïo phöôùc. Ñaïi vöông nay khoâng coøn nôi ñeå boá thí taïo phöôùc nöõa.

Con baûo hoï:

* + Moãi naêm, nhöõng nôi khaùc ñeàu ñem phaåm vaät ñeán noäp. Traãm chia ra laøm hai, moät nöõa nhaäp kho, coøn moät nöõa ñöa cho nhöõng ngöôøi kia boá thí. Töø tröôùc tôùi giôø traãm ñeàu boá thí nhö theá, thöôøng ñöôïc moïi ngöôøi yeâu kính, thoï höôûng phöôùc baùo toát ñeïp nhö yù vaø luoân caûm thaáy an vui voâ cuøng. Nay traãm ñem quaû baùo phöôùc ñöùc naøy hoøa chung vaøo phaàn coâng ñöùc lôùn cuûa nhöõng ngöôøi kia, thì coâng ñöùc aáy seõ nhieàu voâ luôïng khoâng theå tính bieát ñöôïc. Gioáng nhö naêm soâng lôùn hôïp thaønh moät doøng thì nöôùc soâng aáy nhieàu ñeán traêm, ngaøn, vaïn, öùc ñaáu, hoäc. Ñoù goïi laø “haèng haø” khoâng ai coù theå löôøng bieát ñöôïc.

Sau khi thöa xong, ñöôïc nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp Thieân töû Taát- bính-leâ vui möøng ñaûnh leã roài bieán maát.

(Trích kinh Taát Bính Leâ Thieân Töû Chö Phaät Thuyeát Keä).

# *NHAÄT THIEÂN VÖÔNG HOÛI VEÀ HAÏNH XÖA CUÛA MAËT* TRÔØI, MAËT TRAÊNG:

Moät hoâm, Nhaät thieân vöông cuøng voâ soá thieân nhôn ñeán ñaûnh leã Phaät thöa:

* + Baïch Ñöùc Theá Toân! Do tu nhöõng haïnh gì ñöôïc laøm Thaàn maët trôøi chieáu saùng khaép nôi. Do tu nhöõng duyeân gì ñöôïc laøm Thaàn maët traêng xua tan boùng toái maøn ñeâm?

Phaät baûo:

* + Neáu coù ngöôøi laøm ñöôïc boán vieäc:

1. Thöôøng öa thích boá thí.
2. Söûa ñoåi baûn thaân, caån thaän haønh ñoäng.
3. Giöõ giôùi khoâng traùi phaïm.
4. Saém ñeøn cuùng Phaät vaø thaép saùng nôi ôû cuûa cha meï, Sa-moân, ñaïo nhaân.

Ñoàng thôøi ngöôøi aáy phaûi tu möôøi ñieàu thieän (Khoâng gieát haïi, khoâng troäm caép...) thì seõ ñöôïc laøm Thaàn maët trôøi.

Ngöôøi naøo laøm boán vieäc sau ñaây seõ ñöôïc laøm Thaàn maët traêng.

1. Boá thí cho ngöôøi ngheøo khoå.
2. Giöõ gìn naêm giôùi.
3. Cung kính cuùng döôøng Tam baûo.
4. Cuùng ñeøn thaép saùng chuøa vieän vaø nôi ôû cuûa vua, cha meï, thaày

toå.

(Trích kinh Nhaät Sieâu Tam Muoäi quyeån haï).

# *6. THIEÂN TÖÛ TRÔØI ÑAO LÔÏI HEÁT PHÖÔÙC NHÔØ GAËP PHAÄT*

***ÑÖÔÏC SANH LAØM NGÖÔØI:***

Ngaøy xöa, treân cung trôøi Ñao-lôïi coù moät vò Thieân töû phöôùc trôøi saép heát, baûy töôùng xaáu hieän ra:

1. AÙnh saùng treân ñænh ñaàu taét.
2. Hoa treân ñaàu heùo.
3. Saéc maët thay ñoåi.
4. Treân aùo coù buïi.
5. Naùch ra moà hoâi.
6. Thaân theå gaày oám.
7. Khoâng thích ngoài choã cuûa mình.

Vò thieân töû aáy suy tö vaø bieát ñöôïc sau khi cheát seõ ñaàu thai trong buïng moät con lôïn gheû lôû ôû nöôùc Caâu-di-na-kieät, neân raát buoàn raàu maø khoâng bieát laøm sao.

Luùc aáy coù vò Trôøi maùch:

* + Nay Ñöùc Phaät ñang ôû ñaây giaûng Kinh cho hoaøng haäu Ma-da, chæ coù Ñöùc Phaät môùi coù theå cöùu ñöôïc toäi cuûa oâng.

Thieân töû kia nghe xong lieàn tìm ñeán ñaûnh leã, chöa kòp thöa, Phaät ñaõ hoûi:

* + Taát caû vaïn phaùp ñeàu voâ thöôøng, oâng ñaõ bieát sao coøn buoàn khoå? Thieân töû ñem heát nhöõng ñieàu mình lo laéng thöa vôùi Phaät. Phaät

baûo:

* + Muoán thoaùt khoûi thaân lôïn phaûi tuïng baøi Töï quy y Tam baûo moãi

ngaøy ba thôøi.

Thieân töû vaâng theo lôøi Phaät sôùm toái töï quy y. Sau baûy ngaøy Thieân töû maát, thaàn thöùc sanh laøm con moät vò tröôûng giaû ôû nöôùc Duy-da-ly. ÔÛ trong thai meï ngaøy naøo Thieân töû cuõng töï quy y ba laàn, vöøa môùi sanh ra cuõng quyø töï quy y Tam baûo. Ngöôøi meï aúm leân thì thaáy thaân haøi nhi khoâng heà coù maùu dô baån. Coâ tyø nöõ haàu caän sôï haõi tuoân chaïy. Ngöôøi meï cuõng caûm thaáy quaùi laï, vì ñöùa beù môùi sanh ra ñaõ bieát noùi, neân nghó noù laø yeâu quaùi, muoán ñem gieát ñi. Nhöng baø laïi nghó:”Nhaø ta hieám con, neáu gieát ñöùa beù naøy choàng ta seõ baét toäi, chi baèng cho oâng aáy hay roài gieát cuõng khoâng muoän”. Nghó xong baø aúm ñöùa beù ñeán thöa tröôûng giaû:

* + OÂng ôi! Ñöùa beù trai naøy vöøa môùi sanh ra ñaõ quyø goái chaép tay quy y Tam baûo, caû nhaø sôï haõi cho laø yeâu quaùi.

Tröôûng giaû lieàn baûo:

* + Thoâi, thoâi chôù nghó nhö theá, ñöùa beù naøy thaät chaúng phaûi ngöôøi taàm thöôøng, vì ngöôøi ôû ñôøi soáng ñeán traêm tuoåi cuõng khoâng bieát quy y Tam baûo, huoáng gì môùi sanh ra noù ñaõ bieát nieäm Nam moâ Phaät. Haõy taän taâm nuoâi döôõng chaêm soùc noù, chôù coù xem thöôøng.

Ñöùa beù daàn daàn lôùn leân. Naêm gaàn baûy tuoåi, moät hoâm ñang cuøng baïn beø chôi beân ñöôøng, thaáy Ngaøi Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñi ñeán, ñöùa beù lieàn ñeán ñaûnh leã. Caùc Toân giaû ñeàu kinh ngaïc tröôùc haønh ñoäng cuûa noù. Noù lieàn thöa:

* + Ngaøi khoâng nhôù con sao?

Hoûi roài caäu beù keå laïi caâu chuyeän ñöôïc gaëp Phaät ôû thieân cung:

* + Con voán laø Thieân töû, heát phöôùc leõ ra phaûi sanh vaøo ñöôøng aùc, nhôø gaëp Phaät thöông xoùt chæ daïy quy y Tam baûo neân ñöôïc sanh laøm ngöôøi.

Caùc vò Tyø-kheo lieàn chuù nguyeän. Caäu beù Chieát-leâ-kì laïi thöa:

* + Xin cho con ñöôïc chuyeån lôøi thænh Phaät, thænh chö vò Boà-taùt cuøng chuùng Taêng v.v... ñeán nhaø con ñeå ñöôïc cuùng döôøng.

Ñöôïc nhaän lôøi, caäu beù trôû veà nhaø thöa cha meï xin chuaån bò ñaày ñuû thöùc ngon vaät laï ñeå cuùng döôøng. Cha meï thöông con, ñoàng yù. Nhöng raát laáy laøm laï tröôùc yù kieán cao xa vaø nhöõng haønh ñoäng kyø laï cuûa con mình. Hoï ñaõ tìm hieåu vaø bieát ñöôïc ñôøi tröôùc cuûa caäu, cho neân saém söûa ñuû thöù thöùc ngon vaät laï quyù hieám nhaát treân ñôøi, ngoaøi söï mong öôùc cuûa ñöùa beù.

Ñeán giôø, Ñöùc Phaät cuøng chuùng Taêng ñeàu vaän thaàn thoâng ñeán nhaø caäu beù thoï trai. Thoï trai xong Phaät giaûng Kinh. Nghe xong caäu beù, vôï choàng tröôûng giaû, cuøng quyeán thuoäc noäi ngoaïi ñeàu ñaéc quûa A-duy-vieät- trí.

(Trích kinh Chieát Phuïc La-haùn)

# *THIEÂN NHÔN DUOÃI TAY BAN NÖÔÙC CAM LOÄ CÖÙU NAÊM* TRAÊM LAÙI BUOÂN:

Thuôû xöa coù vò ñaïo sö vaø naêm traêm thöông nhaân cuøng nhau ñi buoân. Ngaøy noï, hoï laïc vaøo moät caùnh ñoàng meânh moâng khoâng tìm ra nöôùc uoáng, thöùc aên. Caû ñoaøn ñoùi khaùt meät laû vaø lo sôï nhöng khoâng bieát laøm sao, neân cuøng nhau höôùng veà Phaät, veà Töù thieân vöông.

Khi aáy vò ñaïo sö leo leân moät choã cao nhìn ra xa thì thaáy moät khu röøng coù boùng chim bay. OÂng nghó, ñeán ñoù hy voïng seõ coù nöôùc uoáng cho neân caû ñoaøn cuøng nhau keùo ñi. Khoâng bao laâu hoï ñaõ ñeán nôi nhöng chæ thaáy caây coái, coû daïi moïc boán beà, neàn ñaát saïch seõ.

Vò ñaïo sö baûo moïi ngöôøi:

* + Chuùng ta haõy cuøng nhau ñaøo ñaát aét seõ coù nöôùc.

Ñoaøn thöông buoân vöøa baøn xong thì coù vò Thieân nhaân töø treân trôøi nhìn thaáy söï khoán khoå cuûa hoï. Trong choác laùt, Thieân nhaân ñaõ bay xuoáng treân moät ngoïn caây nôi ñoaøn thöông buoân ñang tuï taäp, ñoàng thôøi duoãi caùnh tay phaûi ra. Töø naêm ngoùn tay aáy tuoân ra nöôùc taùm vò ngon ngoït ban cho ñaïo sö vaø naêm traêm ngöôøi laùi buoân. Moïi ngöôøi ñaõ duøng no ñuû maø nöôùc vaãn khoâng heát.

Sao coù chuyeän laï nhö vaäy? Soá laø nhöõng ngöôøi naøy kieáp tröôùc ñaõ töøng gaàn guõi haàu haï Thieân nhaân, gieo troàng phöôùc ñöùc neân khieán Thieân nhaân nhôù ñeán vaø ban nöôùc cam loä cöùu hoï thoaùt nguy.

(Trích kinh Thí Duï, quyeån ba).

# *NHÔØ QUY Y TAM BAÛO THIEÂN TÖÛ CHUYEÅN THAÂN LÔÏN* LAØM THAÂN NGÖÔØI:

Ngaøy xöa, ôû coõi trôøi Tam thaäp tam, moät vò Trôøi saép heát phöôùc seõ coù naêm töôùng xaáu hieän ra nhö, hoa treân ñaàu heùo, aùo quaàn dô baån, naùch ra moà hoâi, ngoïc nöõ ít daàn, khoâng thích ngoài treân toøa cuûa mình, vì caûm thaáy buoát ñau nhö thaân coù ung nhoït.

Moät hoâm, ôû coõi naøy coù vò Thieân töû phaùt hieän naêm töôùng xaáu aáy xuaát hieän treân thaân neân buoàn khoå reân ró. Ñeá thích nghe ñöôïc hoûi:

* + Beân cung trôøi kia ai ñang reân ró buoàn khoå theá? Moät vò Thieân töû ñaùp:
  + Ñoù laø tieáng than cuûa moät vò Thieân töû coù naêm töôùng xaáu hieän ra, xin Ngaøi haõy giuùp ñôõ vò aáy.

Ñeá thích lieàn ñeán hoûi vò Thieân töû kia:

* + Côù gì maø than khoùc buoàn thaûm theá?

Vò Thieân töû ñaùnh vaøo ñuøi mình vaø traû lôøi:

* + Toâi saép heát phöôùc, nhöõng ñieàu xaáu nhaát ñaõ ñeán vôùi toâi. Ñeá thích lieàn noùi baøi keä:

*Taát caû haønh voâ thöôøng Coù thaønh aét coù hoïai Heã sanh thì coù cheát Vaäy neân, cheát laø vui.*

Thieân töû thöa:

* + Toâi chöa töøng nghe qua ñaïo lí naøy. Ñeá Thích laïi daïy:
  + Taát caû aân aùi ñeàu coù luùc chia lìa. Thieân töû lieàn hoûi:
  + Nhö vaäy thì laøm sao traùnh khoûi söï aâu lo? Nay ñaây toâi phaûi xa lìa nhöõng thöù toát ñeïp ôû cung ñieän naøy. Sau khi cheát toâi lieàn sanh vaøo thai lôïn ôû thaønh La-duyeät, thöùc aên toaøn nhöõng thöù toài taøn, roài toâi seõ bò ngöôøi ta moå xeû. Bieát nhö vaäy neân toâi raát ñau khoå.
  + Nay oâng neân töï mình quy y Tam baûo ñeå mong thoaùt khoûi kieáp lôïn, vì Phaät töøng daïy baøi keä:

*Nhöõng ai quy y Phaät Khoâng ñoïa ba ñöôøng aùc*

*Thoï höôûng phöôùc Trôøi, ngöôøi Veà sau chöùng Nieát-baøn.*

Thieân töû chaép tay thaønh kính thöa:

* + Ñöùc Theá Toân laø baäc Nhaát thieát trí bieát roõ hoaøn caûnh cuûa con. Nay con moät loøng quy y Phaät, quy y Phaùp, quy y Taêng, xin cöùu con thoaùt khoûi kieáp khoå.

Sau khi quy y xong, Thieân töû thaáy mình khoâng sanh vaøo thai lôïn maø sanh laøm con moät vò tröôûng giaû sang troïng nhaát ôû thaønh La-duyeät-kyø neân vui möøng khoân xieát.

(Trích Taêng Nhaát A-haøm quyeån 19).

# *THIEÂN NÖÕ VAØ ÑOÙA HOA SEN KYØ DIEÄU:*

Ngaøy xöa, coù vò Thieân nöõ ngoài treân ñoùa hoa sen lôùn ñeán traêm do tuaàn. Ñoùa hoa naøy kyø dieäu hôn nhöõng hoa khaùc. Vì trong ñoù ñaày ñuû nhöõng thöù caàn duøng, chæ caàn nghó ñeán laø vaät aáy töø trong hoa hieän ra. Ñoàng thôøi mình ñi, ñöùng hoa aáy ñeàu theo.

Moät hoâm, Ngaøi Muïc-kieàn-lieân hoûi Thieân nöõ:

* + Coâ ñaõ laøm nhöõng haïnh laønh gì maø ñöôïc phöôùc nhö vaäy? Thieân nöõ ñaùp:

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 41

* Sau khi Phaät Ca-dieáp dieät ñoä, ñeå laïi toaøn thaân xaù lôïi. Di chuùc cho haøng ñeä töû xaây thaùp baûy baùu cao roäng boán möôi daëm ñeå toân thôø. Luùc aáy con laø moät ngöôøi nöõ. Moät hoâm ra ngoaøi, thaáy ñöôïc töôïng Phaät trong thaùp, con sanh loøng kính tin, nhôù ñeán coâng ñöùc cuûa Phaät, neân côûi traøng hoa treân ñaàu maø cuùng döôøng. Nhôø nhaân duyeân aáy nay ñöôïc phöôùc naøy.

(Trích kinh Taïp Taïng).

# *THIEÂN BAÛO NÖÕ COÙ LÔØI NOÙI VI DIEÄU:*

Töï taïi thieân vöông coù vò Thieân baûo nöõ teân Thieän-khaåu. Moãi lôøi coâ noùi ra ñeàu vang leân traêm ngaøn aâm thanh khieán cho ngöôøi nghe vui söôùng. Trong moãi aâm thanh aáy laïi sinh ra traêm ngaøn aâm thanh. Tuøy theo moãi loaøi ñeàu nghe hieåu theo ngoân ngöõ cuûa mình.

(Trích kinh Hoa Nghieâm quyeån 29).

# *LOÄC NGÖU ÑAÙNH ÑAØN CAÀM, THIEÂN NÖÕ CA MUÙA:*

Vaøo thôøi quaù khöù, ôû nöôùc Caâu-taùt-la coù ngöôøi ñaùnh ñaøn caàm teân Loäc-ngöu. Ngaøy noï treân ñöôøng ñi, anh ta döøng nghæ trong moät caùnh ñoàng hoang, boãng thaáy ôû ñoù coù saùu thieân cung roäng lôùn.

Thieân nöõ töø trong cung ñeán baûo Loäc-ngöu:

* Caäu ôi! Haõy ñaùnh ñaøn ñeå chuùng ta ca muùa.

Loäc Ngöu lieàn ñaùnh ñaøn, saùu vò Thieân nöõ ca muùa. Baøi ca ñaàu tieân coù lôøi:

*Neáu ngöôøi nam keû nöõ Ñem y ñeïp boá thí Nhôø nhaân duyeân laønh naøy Ñöôïc sanh coõi toát ñeïp.*

*Ñem cuûa baùu cuùng döôøng Sanh thieân theo yù caàu Gaëp cung ñieän ta ôû*

*Daïo chôi trong hö khoâng Coù thaân trôøi vaøng roàng Cuøng traêm thieân nöõ ñeïp Quaùn saùt phöôùc ñöùc naøy Hoài höôùng thaân ñeïp nhaát.*

... Laïi coù vò Trôøi khaùc cuøng cung ñieän xuaát hieän, ca muùa (vaên nhieàu khoâng cheùp)... Loäc Ngöu cuõng ñaûnh leã, nhöng vöøa leã xong, vò Trôøi aáy bieán maát.

(Trích kinh Quaù Khöù Ñaøn Caàm Nhaân).