KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 16**

1. Long vöông noãi traän cuoàng phong nhöng khoâng ñoäng cheùo y cuûa Maïc-ñieàn-ñòa, Ngaøi bieán nuùi löûa thaønh hoa trôøi.
2. Xaù-na-Baø-tö bieán saám chôùp, ñao gaäy thaønh hoa Öu-baùt-la.
3. Öu-ba-caáp-ña xuaát gia, haøng ma.
4. Öu-ba-caáp-ña khoâng giaùo hoaù ngöôøi phaïm toäi troïng khieán cho ñeä töû dieät tröø taâm kieâu maïn.
5. Öu-ba-caáp-ña phoù chuùc phaùp taïng, vaøo Nieát-baøn.
6. Öu-ba-caáp-ña ñoä hoå ñoùi.
7. La-tuaàn-du khaát thöïc khoâng ñöôïc, aên ñaát vaøo Nieát-baøn.
8. La-tuaàn-du khaát thöïc khoâng ñöïôc, Ñöùc Phaät phaân chi chuùng Taêng thaønh naêm boä.
9. Ñoàng Töû Ca Dieáp con cuûa Tyø-kheo-ni taùm tuoåi ñaéc ñaïo.
10. Maït xieån ñeà haøn phuïc roàng döû.
11. Ma-saån-ñaø giaùo hoaù vua thieân aùi ñeá tu.
12. Phaàn-na tröôùc kia laøm ngöôì haø tieän, veà sau gaëp Phaät ñaéc

ñaïo.

1. Khi Trôøi Noùng Ma-ha-Ca-dieáp hieän gioù maùt möa phuøn.
2. La-haùn Nguyeän Tuùc Chuyeân Giaùo Hoùa Ngaï Quyû.
3. Sa yeáât haøng phuïc Roàng döõ.

# *LONG VÖÔNG NOÃI TRAÄN CUOÀNG PHONG NHÖNG*

***KHOÂNG ÑOÄNG CHEÙO Y CUÛA MAÏC-ÑIEÀN-ÑÒA, Ngaøi BIEÁN NUÙI LÖÛA THAØNH HOA TRÔØI:***

La-haùn Maïc-ñieàn-ñòa ñöôïc Ngaøi A Nan phoù chuùc pho phaùp taïng, baûo Ngaøi ñeán nöôùc Keá Taân. Khi ñeán nöôùc ñoù tröôùc teân Ngaøi haøng phuïc Long vöông, nhaäp tam muoäi khieán cho nöôùc ñoù coù saùu thöù chaán ñoäng, ñeán caû cung ñieän Long vöông cuõng bò rung chuyeån. Long vöông beøn ñeán choå Maïc-ñieàn-ñòa. Ngaøi nhaäp töø- bi tam-muoäi, Long vöông noåi gioù thoåi Ngaøi, nhöng cheùo y cuõng khoâng lay ñoäng. Long vöông noãi saám chôùp

hieän ñao gaäy vaø nhaác nuùi löûaleân muoán ñeø cheát Ngaøi. Ngaøi lieàn duøng thaàn löïc bieán nuùi löûa thaønh hoa trôøi. Ngay luùc ñoù trong khoâng trung coù tieáng noùi raèng:

*Nuùi Tuyeát gaëp maët trôøi Noùng chaûy chaúng coøn chi Nhö vaøo “Töø-tam-muoäi” Löûa döõ thaønh hoa trôøi.*

(Trích kinh A Duïc Vöông quyeån 7)

# *XAÙ-NA-BAØ-TÖ BIEÁN SAÁM CHÔÙP, ÑAO GAÄY THAØNH HOA* ÖU-BAÙT-LA:

Sau khi Xaù-na-Baø-tö ñöôïc A Nan phoù chuùc xong, Ngaøi lieàn ñeán nöôùc Ma-thaâu-la, giöõa ñöôøng gaëp chuøa Baàn-ñaø-ba-na (Trung Quoác dòch Toøng Laâm )

Xa-na-Baø-tö vaøo chuøa taù tuùc qua ñeâm. Trong chuøa coù hai vò Tyø- kheo lôùn tuoåi ñang baøn luaän vôùi nhau. Moät vò cho raèng: “Khoâng phaïm giôùi laø ñeä nhaát”

Vò kia laïi cho: “Traïch phaùp laø ñeä nhaát”

Hai vò baûo Xaù-na-Baø-tö noùi leân yù cuûa mình. Ngaøi noùi: “Nghóa cuûa caùc oâng baøn luaän, khoâng gioáng ñieàu toâi noùi”.

Naøy Tröôûng Laõo! Vaøo ñôøi quaù khöù ôû nöôùc Ba-la-naïi coù moät thöông chuû cuøng vôùi naêm traêm thöông buoân muoán vaøo trong bieån lôùn. Hoï gaëp moät vò Bích chi Phaät ñang bò bònh, thöông chuû ñích thaân trò lieäu. Khi bònh Ngaøi giaûm daàn oâng ta laáy y xaù-na giaëc saïch, laøm meàm maïi, ñeå cuùng döôøng Ngaøi. Ngaøi nhaän y, hieän möôøi taùm thöù thaàn bieán, sau ñoù nhaäp Nieát-baøn. Vò thöông chuû baáy giôø chính laø ta. Theáù neân hoâm nay ta gaëp baäc thaày toái thaéng, khieán cho ta ñaét ñaïo.

Xaù-na-Baø-tö laàn hoài ñeán nöôùc Ma-thaâu-la. ÔÛ nuùi Öu-löu-maïn-ñaø coù hai anh em Long vöông cuøng vôùi naêm traêm con roàng nhoû. Baáy giôø Xaù-na-Baø-tö lieàn nghó: “neáu ta khoâng haøng phuïc ñöôïc chuùng thì khoâng theå giaùo hoùa” Ngaøi lieàn duøng thaàn löïc laøm cho quaû nuùi rung ñoäng. Hai vò Long vöông noåi giaän, lieàn noãi möa to gioù lôùn vaø phun löûa. Xaù-na-ba-tö lieàn nhaäp töø bi tam muoäi, khieán cho möa, gioù, löûa khoâng theå chaïm vaøo thaân Ngaøi. Ngaøi bieán nhöõng thöù aáy thaønh hoa Öu-baùt-la vaø rôi xuoáng ñaát. Hai vò Long vöông laïi noåi saám chôùp vaø caùc thöù ñao gaäy. Ngaøi duøng thaàn löïc bieán chuùng thaønh hoa trôøi. Khi aáy trong khoâng trung coù tieáng noùi keä:

*Möa to vaø gioù lôùn*

*Khoâng theå naøo haïi ñöôïc Saám seùt cuøng ñao gaäy Ñieàu bieán thaønh hoa trôøi Gioáng nhö nuùi Tuyeát kia Khi maët trôøi chieáu ñeán Thaûy ñeàu bò tan ngay Chaúng coøn moät chuùt gì Ngaøi nhaäp “töø tam muoäi” Löûa khoâng theå ñoát thaân Ñao gaäy duø ñoäc haïi Cuõng chaúng theå ñeán gaàn.*

Luùc baáy giôø hai vò Long vöông ñeán choå Xaù-na-Baø-tö, hoûi raèng:

* Ngaøi muoán gì maø laøm nhö vaäy? Xaù-na-Baø-tö ñaùp:
* Ta muoán xaây moät ngoâi chuøa ôû ñaây, caùc oâng coù baèng loøng khoâng?
* Khoâng theå ñöôïc.
* Theá Toân ñaõ noùi: “sau khi ta Nieát-baøn moät ttraêm naêm, ôû nuùi Ñaïi- ñeàø-hoà laø nôi toát nhaát,neân caát chuøa ôû ñoù, ñaët teân Na-ñaù-Baø-ñaù.
* Theá Toân ñaõ noùi vaäy ö?
* Ñuùng vaäy!
* Neáu Theá Toân ñaõ noùi nhö theá thì chuùng toâi xin vaâng theo. (Trích kinh A Duïc Vöông quyeån 7).

# *ÖU-BA-CAÁP-ÑA XUAÁT GIA, HAØNG MA*

Xaù-na-Baø-tö caát chuøa ôû nuùi Ñaïi Ñeà Hoà, Ngaøi duøng söùc phöông tieän giaùo hoaù Caáp Ña khieán cho oâng tinh taán.

Baáy giôø Xaù-na-Baø-tö moät mình ñeán nhaø Caáp-ña khuyeân oâng xuaát

gia.

Caáp ña hoûi:

* Thöa Thaùnh nhaân vì sao Ngaøi chæ coù moät mình khoâng coù ñeä töû.

Toâi muoán ôû nha øthoï höôûng naêm moùn duïc laïc khoâng muoán xuaát gia, neáu toâi sinh con, toâi seõ cho noù theo Ngaøi.

Veà sau Caáp-ña sanh moät ñöùa con trai ñaët teân A-ba-caáp-ña (ñôøi Löông dòch Chaùnh Hoä) khi ñöùa treû vöøa lôùn, Xaù-na-Baø-tö ñeán nhaø Caáp Ña noùi:

* + Tröôùc kia oâng coù höùa neáu sanh con seõ cho ta. Nay ñöùa treû ñaõ lôùn, haõy cho noù theo ta xuaát gia.

Caáp-ña ñaùp:

* + Toâi nay chæ coù moät ñöùa con neáu nhö sanh ñöôïc ñöùa thöù hai thì seõ cho theo Ngaøi.

Ñeán khi ñöùa thöù hai ra ñôøi, teân laø Ñaø-na-caáp-ña (Trung Quoác dòch Baûo Hoä), Xaù-Na-laïi ñeán xin nhöng Caáp-ña cuõng höùa nhö laàn tröôùc. Ñeán ñöùa thöù ba ra ñôøi, teân laø Öu -ba-caáp-ña, Xaù-na-Baø-tö laïi ñeán xin.

OÂng ta noùi:

* + Toâi coù yù ñònh muoán cho Öu-ba-caáp-ña buoân baùn, neáu nhö gia ñình toâi laøm aên phaùt ñaït hay suy suïp, thì seõ khoâng cho noù xuaát gia. Coøn nhö gia caûnh vaãn bình thöôøng thì seõ cho noù xuaát gia.

Baáy giôø quyû vöông xuùi duïc ngöôøi trong nöôùc Ma-thaâu-la keùo nhau ñeán mua haøng, khieán cho oâng ta ñöôïc lôïi lôùn. Baáy giôø Öu-ba-caáp-ña ñang baùn höông thì Ngaiø Xaù-na-Baø-tö ñeáùn noùi:

* + Caùc phaùp ñeàu töø nôi taâm oâng maø ra, theá naøo laø thieän? Theá naøo laø aùc?

Öu-ba-caáp-ña ñaùp:

* + Con khoâng bieát.
	+ Neáu taâm oâng töông öng vôùi tham-saân-si thì goïi ñoù laø aùc, ngöôïc laïi goïi ñoù laø thieän.

Luùc aáy Ngaøi laáy ñaát traéng, ñaát ñen moãi thöù vo laïi thaønh nhöõng vieân troøn roài ñöa cho oâng ta vaø noùi: “moãi khi taâm aùc khôûi leân thì oâng laáy moät vieân ñen, khi taâm thòeân khôûi leân thì oâng laáy moät vieân traéng”.

Öu-ba-caáp-ña laøm theo nhö lôøi Ngaøi daïy. Nhöng taâm oâng chæ khôûi toaøn nhöõng ñieàu aùc, vì vaäy ñeán moät vieân traéng cuõng khoâng coù. Daàn daàn veà sau oâng coù söï tieán boä ñöôïc hai phaàn vieân ñen moät phaàn vieân traéng, nhôø tö duy tieán leân, ñöôïc moät nöõa vieân ñen moät nöõa vieân traéng. Veà sau oâng chæ khôûi nieäm thieän neân ñöïôc toaøn vieân traéng.

Baáy giôø nöôùc Ma-thaâu-la coù moät daâm nöõ teân Baø-sa-ñaït-ña (ñôøi Löông dòch Chuû Ñöùc). Nguôøi haàu cuûa coâ ta ñeán choå Öu-ba-caáp-ña mua ñöôïc raát nhieàu höông. Coâ chuû hoûi:

* + Em mua ôû ñaâu maø ñöôïc nhieàu höông nhö theá? Khoâng phaûi laø aên troäm cuûa ngöôøi ta chöù?
	+ Em mua ôû choå thöông buoân Öu-ba-caáp -ña. OÂng aáy dung maïo tuaán tuù lôøi noùi thanh tao.

Coâ chuû nghe xong khôûi loøng ham muoán, laïi sai tyø nöõ cuûa mình ñeán choå Öu-ba-caáp-ña, noùi raèng:

* + Coâ chuû cuûa toâi muoán cuøng vôùi oâng vui höôûng duïc laïc. Öu-ba-caáp-ña ñaùp:
	+ Ta chöa thaáy maët chuû cuûa coâ, laøm sao coù theå nhaän lôøi!

Coâ chuû sai tyø nöõ ñeán ba lanà nhö vaäy, nhöng Öu-ba-caáp-ña vaãn khaêng khaêng töø choái.

Baáy giôø coâ ta laïi môøi moät tröôûng giaû töû ñeán ñeå cuøng coâ ta vui chôi. Ngay luùc ñoù coù moät thöông chuû töø Baéc-thieân-truùc ñeán, oâng ta ñem theo naêm traêm con ngöïa vaø raát nhieàu haøng hoaù ñeán nöôùc Ma-thaâu-la, hoûi ngöôøi ôû ñoù raèng: “ÔÛ nöôùc naøy nôi naøo coù ngöôøi nöõ ñeïp nhaát”.

Coù ngöôøi ñaùp: “ÔÛ ñaây coù moät ngöôøi ñeïp tuyeät traàn teân laø Baø-ta- Baø-ñaït-ña”.

Thöông chuû ñem vaøng baïc vaø caùc thöù haøng hoaù ñeán choå daâm nöõ. Daâm nöõ vì tham cuûa neân gieát cheát cheát tröôûng giaû töû roài ñem choân nôi choå khoâng saïch, roài cuøng vôùi thöông chuû kia vui höôûng khoaùi laïc.

Baïn thaân cuûa tröôûng giaû töû tìm ñöôïc haøi coát cuûa oâng ta, beøn taâu leân vua. Vua ra leänh: “Ngöôi neân baét Baø-sa-ñaït-ña, caét tay, chaân, tai, muõi roài quaúng coâ ta ra ngoaøi ñoàng troáng.

Ngöôøi kia laøm theo leänh vua.

Öu-ba-caáp-ña nghó: “ta tröôùc kia khoâng thích cuøng vôùi ngöôøi nöõ naøy höôûng nguõ duïc nhöng nay muoán ñeán quaùn saùt coâ ta khi khoâng coøn tay, chaân, tai, muõi”. Ngaøi ñeán ñoù vaø noùi keä. Baø-sa-ñaït-ña nghe nhöõng lôøi aáy raát sôï sanh töû, nhöng khi nghe ñeán coâng ñöùc cuûa Phaät lieàn chuyeån taâm öa thích Nieát-baøn, duøng keä ñaùp laïi. Öu-ba-caáp-ña noùi Töù-ñeá, coâ ta quaùn thaân mình sanh taâm nhaøm chaùn coõi Duïc, ñaéc quaû A-na-haøm roài ñaéc Tu-ñaø-hoaøn. Khi Öu-ba-caáp-ña boû ñi chöa ñöôïc bao laâu thì coâ ta maïng chung, sanh leân coõi trôøi.

Baây giôø tröôûng laõo Xaù-na-Baø-tö ñeán noùi vôùi thöông chuû Caáp-ña:

* + OÂng neân cho Öu-ba-caáp-ña theo ta xuaát gia.
	+ Toâi tröôùc coù lôøi nguyeän, muoán noù laøm ngheà buoân baùn, neáu khoâng phaùt ñaït hay thua loã, môùi cho xuaát gia.

Xaù-na-Baø-tö duøng thaàn löïc khieán cho Öu-ba-caáp-ña buoân baùn khoâng phaùt ñaït, khoâng thua loã.

Luùc aáy anh ta nghó: “Ta buoân baùn, nay nay tính ra khoâng lôøi cuõng khoâng loã.

Xaù-na-Baø-tö ñeán choå thöông chuû caáp-ña noùi:

-Nay ñöùa con cuûa oâng ñöôïc Ñöùc Phaät thoï kyù: “Sau khi ta vaøo Nieát- baøn moät traêm naêm, ngöôøi naøy seõ laøm Phaät söï”. oâng neân cho noù theo ta xuaát gia.

Thöông chuû Caáp-ña lieàn baèng loøng.

Xaù-na-Baø-tö daãn Öu -ba-caáp-ña ñeán chuøa Na-ñaù-Baø-ñaù cho xuaát gia, ñeán luùc thoï giôùi cuï tuùc baïch töù yeát ma. Öu -ba-caáp-ña dieät tröø taát

caû kieát söû ñaéc quaû A-La-haùn. Baáy giôø Xaù-na-Baø-tö baûo:

* + Naøy thieän nam töû!û nhö lôøi Phaät thoï kyù: “Sau khi ta vaøo Nieát-baøn moät traêm naêm coù Tyø-kheo teân Öu-ba-caáp-ña seõ laøm Phaät söï, veà sau thaønh Phaät hieäu laø Voâ Töôùng, thuyeát phaùp giaùo hoaù chuùng sanh.

Luùc aáy, ma vöông laøm möa chaân chaâu xuoáng choå ñaïi chuùng khieán cho taâm hoï taùn loaïn, khoâng theå kieán ñaïo. Öu-ba-caáp-ña quaùn chieáu, bieát vieäc naøy do ma vöông laøm. Ñeán ngaøy thöù hai, ngöôøi ñeán ñoâng gaáp boäi. Ma vöông laïi laøm möa vaøng khieán taâm moïi ngöôøi taùn loaïn. Ñeán ngaøy thöù ba, ngöôøi ñeán caøng ñoâng hôn... Ma vöông laøm möa vaøng ngoïc vaø troãi caùc thöù nhaïc trôøi. Baáy giôø, trong nhöõng ngöôøi chöa lìa ñöôïc loøng tham duïc thaáy saéc nghe tieáng, taâm hoï taùn loaïn, khoâng muoán nghe phaùp. Luùc aáy. Ma vöông lay traøng hoa troøng leân ñaàu Öu-ba-caáp-ña. Ngaøi nghó: “Ai ñaõ laøm vieäc naøy?” Khi bieát ñöôïc vieäc naøy do Ma vöông laøm. Ngaøi laïi nghó Theá Toân vì sao khoâng giaùo hoaù noù, nay ta seõ giaùo hoaù. Phaät ñaõ thoï kyù cho ta veà sau seõ thaønh Phaät, hieäu laø Voâ Töôùng, giaùo hoaù chuùng sanh”.

Öu-ba-caáp-ña laáy ba xaùc cheát: xaùc raén, xaùc choù vaø xaùc ngöôøi, roài duøng söùc thaàn thoâng bieán ba xaùc cheát thaønh moät traøng hoa, ñeán choå Ma vöông choaøng vaøo coå noù. Luùc aáy. Ma vöông leân coõi trôøi Ma-heâ-thuû-la roài ñeán coõi trôøi Ba Möôi Ba cuûa Ñeá Thích, ñeán choà Töù Thieân Vöông, nhôø côõi xaùc cheát ra nhöng khoâng ai laøm ñöôïc. Ma vöông laïi ñeán choå Ñaïi-phaïm-thieân-vöông. Ñaïi-phaïm-thieân-vöông noùi:

* + OÂng ôi ñaõ laø do thaàn löïc cuûa ñeä töû. Phaät laøm thì khoâng ai coù theå côûi ra ñöôïc. Nhö bôø bieån lôùn nöôùc khoâng theå phaù vôõ.
	+ Ma vöông noùi:
	+ Vaäy toâi phaûi laøm theá sao? baây giôø toâi phaûi quy y vôùi ai? Ñaïi phaïm thieân vöông noùi:
	+ OÂng haõy mau ñeán quy y vôùi Ngaøi Öu-ba-caáp-ña, nhö ngöôøi teù xuoáng ñaát thì phaûi choûi ñaát maø ñöùng daäy.

Baáy giôø, Ma vöông môùi bieát thaân löïc cuûa ñeä töû Phaät khoâng ai baèng, lieàn noùi keä khen Phaät. Ma vöông boû taâm kieâu maïn, töï noùi loãi tröôùc kia cuûa mình.

(Trích kinh A Duïc Vöông quyeån 8 )

# *ÖU-BA-CAÁP-ÑA KHOÂNG GIAÙO HOAÙ NGÖÔØI PHAÏM TOÄI* TROÏNG KHIEÁN CHO ÑEÄ TÖÛ DIEÄT TRÖØ TAÂM KIEÂU MAÏN:

ÔÛ nöôùc Nam Thieân Truùc coù moät nguôøi leùn tö tình vôùi vôï ngöôøi khaùc, neân thöôøng ñeán nhaø hoï. Meï oâng ta ngaên caûn, oâng ta gieát cheát meï cuûa mình ñi ñeán nöôùc khaùc, vì khoâng thoaû maõn duïc voïng, neân loøng aâu

saàu buoàn baõ, lieàn ñi xuaát gia. OÂng ta thoâng ñaït Tam-taïng, thaønh töïu ña vaên, cuøng vôùi caùc ñeä töû mình ñeán choå Öu -ba-caáp-ña ôû chuøa Na-ñaù-ba- ñaù nöôùc Ma-thaâu-la.

Öu-ba-caáp-ña bieát ngöôøi gieát meï mình thì khoâng theå ñaéc ñaïo quaû, neân khoâng hoûi han gì caû. Tyø-kheo naøysinh taâm hoå theän lieàn boû ñi xa. Coù moät ngöôøi ñeä töû cuûa Öu-ba-caáp-ña chöa ñaéc ñaïo nghó: “Thaày mình keùm trí, thaáy Tyø-kheo taâm aùm ñoän thì thuyeát phaùp nay Tyø-kheo naøy thoâng minh trí tueä, thoâng ñaït tam taïng coù nhieàu ñeä töû laïi khoâng thuyeát phaùp cho oâng nghe. Baáy giôø, Öu-ba-caáp-ña bieát ñeä töû mình ñang töùc giaän, laïi bieát ngöôøi naøy thôøi cô daõ ñeán, phaûi coù thaày ta giaùo hoaù haøng phuïc môùi ñöôïc.

Luùc aáy Xaù-na-Baø-tö ôû nöôùc Keá Taân quaùn saùt bieát ñöôïc ñeä töû mình ñaõ laøm Phaät söï gì, neân bieát ñöôïc ñeä töû cuûa Öu-ba-caáp-ña ñang giaän döõ laïi xeù thaâynhöõng, ngöôøi naøy ñaùng ñöôïcï ta giao ùhoaù. Ngaøi lieàn duøng thaàn löïc ñeán chuøa Na-ñaù-Baø-ñaù vôùi hình daïng raâu toùc buø xuø, aùo quaàn xoác xeách. Naêm traêm ñeä töû cuûa Öu-ba-caáp-ña noùi:

* OÂng giaø ñieân naøy töø ñaâu ñeán ñaây?

Ngaøi khoâng traû lôøi, ñi ñeán ngoài treân giöôøng Öu-ba-caáp-ña. Caùc ñeä töû keùo Ngaøi ra. Nhöng Ngaøi ngoài vöõng nhö nuùi Tu Di khoâng theå lay ñoäng ñöôïc. Hoï muoán chöôûi maéng nhöng noùi khoâng ra lôøi, beøn ñeán thöa vôùi Thaày cuûa mình. Öu-ba-caáp-ña ñaùp:

* Ngoaøi thaày ta ra khoâng ai coù theå ngoài treân giöôøng cuûa ta ñöôïc.

Öu-ba-caáp-ña trôû veà chuøa, duøng nhöõng thöù toát ñeäp nhöùt ñeå cuùng döôøng thaày mình, roài ñaët moät caí gheá nhoû ngoài beân caïnh thaày. Caùc Ñeä töû nghó: “ Tyø-kheo naøy duø laø thaày cuûa thaày ta nhöng trí tueä cuõng chaúng baèng thaày ta. Xaù-na-Baø-tö bieát ñöôïc taâm yù hoï, lieàn ñöa caùnh tay phaûi leân töø ngoùn tay chaûy ra nhöõng doøng söõa. Ngaøi baûo Öu -ba-caáp-ña:

* Ñaây laø Tam-muoäi-gì?
* Con khoâng bieát xin thaày chæ baûo.
* Tam muoäi naøy teân laø Long Taàng Thaân.

Keá ñoù Ngaøi laïi nhaäp caùc thöù tam muoäi. Öu -ba-caáp-ña ñeàu thöa: “con khoâng bieát”.

Ngaøi noùi:

* Khi ta vaøo Nieát-baøn, taát caû phaùp tam muoäi naøy ñeàu maát.

Caùc ñeä töû Öu-ba-caáp-ña nghe nhö vaäy nghó: “ trí tueä cuûa Tyø-kheo naøy hôn thaày ta” lieàn dieät taâm kieâu maïn. Xaù-na-Baø-tö giaùo hoaù nhöõng ñeä töû kia ñeàu ñaéc quaû A-la-haùn.

( Trích kinh A-duïc-vöông quyeån 9 )

# *ÖU BA CAÁP ÑA PHOÙ CHUÙC PHAÙP TAÏNG, VAØO NIEÁT-* BAØN:

Öu-ba-caáp-ña luùc saép vaøo Nieát-baøn, phoù chuùc phaùp taïng cho ñeä töû ñöôïc ñoä sau cuøng laø Khích-vi-khavaø noùi raèng: “Naøy thieän nam töû! Ñöùc Theá Toân phoù chuùc phaùp taïng cho Ngaøi Ma-ha-ca-dieáp, Ngaøi. Ma- ha-ca-dieáp phoù chuùc cho Ngaøi A-Nan. Ngaøi Anan phoù chuùc cho Ngaøi Maïc-ñieàn -ñòa, Ngaøi-Maïc-ñieàn ñòa phoù chuùc cho thaày ta laø Xaù-na-Baø- tö, thaày ta phoù chuùc cho ta,nay ta saép vaøo Nieát-baøn neân phoù chuùc laïi cho oâng, vaø haõy baùo cho khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà bieát ta saép vaøo Nieát-baøn”.

Ñöôïc tin baùo La-haùn khaép möôøi phöông, Tyø-kheo phaøm phu nhieàu voâ soá cuøng moät luùc vaân taäp ñeán choå Ngaøi. Ngaøi lieàn hieän ñuû möôøi taùm moùn thaàn bieán roài vaøo Nieát-baøn. Nhöõng ñeä töû cuûa Ngaøi ñaéc töù quaû cuøng laáy cuûi chaát vaøo trong thaïch thaát ñeå traø tyø vaø xaây thaùp cuùng döôøng nhuïc thaân Ngaøi. Ngay luùc aáy cuõng coù moät ngaøn vò La-haùn cuøng nhaäp Nieát- baøn.

Veà sau, Khích-vi-kha giöõ gìn phaùp taïng, ñeä töû ñöôïc Ngaøi giaùo hoaù ñaéc töù quaû hai möôi taùm ngöôøi.

(Trích kinh A-duïc-vöông quyeån 10 ).

# *ÖU-BA-CAÁP-ÑA ÑOÄ HOÅ ÑOÙI:*

Thuôû xöa, coù vò La-haùn teân laø Öu-ba-caáp-ña ôû chuøa Na-ñaù-Baø-ñaù beân nuùi Ñaïi-ñeà -hoà nöôùc Ma-thaâu-la. Caùch chuøa khoâng xa, co ùmoät con hoå ñang sinh con, chöa theå töï tìm thöùc aên ñöôïc, ñoùi ñeán saép cheát. Ngaøi Öu-ba-caáp-ña thaáy vaäy, khôi û taâm töø khieán noù ñöôïc no ñuû.

Moät traêm ñeä töû cuûa Ngaøi chöa ñaéc ñaïo noùi:

* Sao thaày laïi cho loaøi hung döõ ñoù aên. Öu -ba-caáp-ña ñaùp:
* Vì ñaây laø nhaân giaûi thoaùt!

Luùc hoå meï saép cheát Öu-ba-caáp-ña noùi vôùi hoå:

*Taát caû haønh voâ thöôøng Taát caû phaùp voâ ngaõ Chæ Nieát-baøn tòch tònh Ngöôi neân tin lôøi ta*

*Nhaøm chaùn kieáp suùc sanh. Sôùm laøm ngöôøi tu taäp.*

Hoå meï nghe lôøi daïy cuûa Öu-ba-caáp-ña sanh taâm kính tin roài cheát. Sau khi cheát, noù sanh laøm ngöôøi ôû nöôùc Ma-thaâu-la. Naêm leân baûy tuoåi noù ñöôïc Öu-ba-caáp-ña ñoä cho xuaát gia, sau baûy naêm tu taäp ñöôïc ñaéc quaû

* 1. aùn, lieàn duøng thaàn löïc haùi raát nhieàu hoa cuùng döôøng Öu-ba-caáp- ña vaø ñi nhieãu quanh Ngaøi.

Naêm traêm ñeä töû cuûa Ngaøi chöa ñaéc ñaïo thöa:

* + - Ñoàng töû naøy tuoåi coøn nhoû taïi sao coù ñöïôc coâng ñöùc thaàn thoâng nhö theá?

Öu-ba-caáp-ña ñaùp:

* + - Ñoàng töû naøy chính laø hoå ñoùi naêm xöa ñaáy!

Nhanâ ñoù Öu-ba-caáp-ña thuyeát phaùp. Naêm traêm ñeä töû cuûa Ngaøi samh loøng hoå theïn, ñoaïn tröø phieàn naõo vaø ñaéc quaû A-La-haùn.

(Trích kinh A-duïc Vöông quyeån 9 ).

# *LA-TUAÀN-DU KHAÁT THÖÏC KHOÂNG ÑÖÔÏC, AÊN ÑAÁT VAØO* NIEÁT-BAØN:

Ñöùc Phaät ôû nuùi Keâ Tuùc. Luùc baáy giôø, coù vò Baø-la-moân sanh ñöôïc moät ngöôøi con lieàn môøi thaày ñeán xem töôùng, thaày töôùng noùi:

* Ñöùa beù naøy khoâng coù töôùng toát, neân ñaët teân laø A-baûo.

Cha meï ñöùa beù nghe vaäy tuy vaãn nuoâi döôõng maø chaúng chuùt thöông yeâu.

Ñeán naêm möôøi hai tuoåi, ñöùa beù töï soáng ñöôïc, nhöng bò cha meï ñuoåi ra khoûi nhaø. Sau khi bò ñuoåi ñöùa beù lang thang khaép nôi xin aên, laàn ñeán Tinh xaù Kyø Hoaøn. Phaät duøng taâm töø nghó ñeán noãi khoå cuûa noù, lieàn baûo A-nan goïi noù vaøo hoûi:

* Con muoán xuaát gia khoâng?

Ñöùa beù möøng rôõ xin ñöôïc xuaát gia. Ñöùc Phaät laáy tay xoa ñaàu, toùc töï ruïng, aùo ñang maët bieán thaønh ca-sa, vaø ñaët teân laø La-tuaàn-du.

Baáy giôø, chuùng Taêng chia nhau ñi khaát thöïc, nhöng nhoùm coù La- tuaàn-du ñeàu oâm baùt khoâng trôû veà. Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo phaûi chia bôùt phaàn mình cho hoï. Ngaøy naøo cuõng vaäy, Muïc-kieàn-lieân nghó: “ Tyø- kheo naøy khoâng coù phöôùc ñöùc, nhöng taïi sao nhöõng vò khaùc cuõng bò aûnh höôûng? Neáu coù ta ñi cuøng chaéc seõ ñöôïc cuùng döôøng ñaày ñuû. Ñöùc Phaät bieát ñöôïc yù nghó cuûa Muïc-kieàn-lieân lieân baûo Xaù-lôïi-ïphaát cuøng ñi khaát thöïc vôùi Phaät, coøn Muïc-kieàn-lieân cuøng ñi vôùi La-tuaàn-du. Moãi beân ñi moãi ñöôøng. Ñöùc Phaät baûo Muïc-kieàn-lieân: “nhöõng nôi ta ñeán thì oâng ñöøng ñeán”.

Muïc-kieàn-lieân vaø La-tuaàn-du ñi khaát thöïc, heã hai ngöôøi muoán ñeán nhaø naøo thì thaáy Ñöùc Phaät vaø Xaù-lôïi-phaát ñöùng ngay tröôùc cöûa nhaø ñoù. Cöù nhö vaäy, traûi qua raát nhieàn nôi maø vaãn khoâng coù ñöôïc chuùt thöùc aên naøo. Muïc-kieàn-lieân nghó chaéc hoâm nay mình phaûi nhòn ñoùi.

La-tuaàn-du voâ cuøng ñoùi khaùt, döøng nghó beân bôø soâng Haèng. Muïc- kieàn-lieân ñeán choå Phaät. Phaät xem trong baùt haõy coøn chuùt thöùc aên lieàn ñöa cho Muïc-kieàn-lieân. Muïc-kieàn-lieân nghó: “ Ta nay ñoùi ñeán noãi muoán nuoát caû nuùi Tu Di coøn chöa thaáy no, huoáng gì chuùt thöùc aên naøy laøm sao no ñöôïc!”.

Phaät bieát taâm nieäm Muïc-kieàn-lieân lieàn noùi:

* OÂng cöù aên ñi ñöøng lo khoâng ñuû!

Muïc-kieàn-lieân lieàn aên. Ngaøi aên ñaõ quaù no maø thöùc aên ttrong baùt vaãn coøn. Xaù-lôïi-phaát nghó: “La-tuaàn-du chöa ñöôïc aên chaéc seõ ñoùi laém. Ngaøi lieàn baïch Phaät xin phaàn côm ñem ñeán cho La-tuaàn-du. Ñöùc Phaät noùi:

* Khoâng phaûi ta tieác gì, nhöng do nghieäp ñôøi tröôùc neân nay La-tuaàn- du phaûi chòu quaû baùo nhö vaäy. Neáu khoâng tin oâng haõy thöû ñem thöùc aên naøy ñeán cho oâng aáy ñi!

Xaù-lôïi-phaát lieàn ñem thöùc aên ñeán cho La-tuaàn-du. La-tuaàn-du voäi vaõ laáy aên, baùt lieàn rôi xuoáng ñaát luùn saâu traêm tröôïng. Xaù-lôïi-phaát duøng thaàn löïc thaâu baùt veà ñöa laïi cho La-tuaàn-du. La-tuaàn-du ñònh laáy aên thì baùt laät ñoå, taát caû thöùc aên ñeàu rôi xuoáng nöôùc.

La-tuaàn-du trôû veà nhaäp ñònh tö duy: “Taïi sao moãi khi ta khaát thöïc vôùi caùc Tyø-kheo thì taát caû ñeàu oâm baùt khoâng trôû veà, nay Xaù-lôïi-phaát ñem thöùc aên thöøa cuûa Phaät ñeán cho ta maø cuõng bò ñoå ñi. Ñaây laø toäi baùo ñôøi tröôùc mình phaûi nhaän laáy”. Ngaøi laïi tieáp tuïc tö duy giaûi tröø toäi caáu ñaéc quaû A-La-haùn, aên ñaát roài nhaäp Nieát-baøn.

La-tuaàn-du sôû dó bò quaû baùo nhö theá laø do kieáp tröùôc ñôøi Phaät Duy Veä oâng laø ngöôøi tham lam khoâng chòu boá thí. Moãi böõa aên oâng ñeàu traûi aùo xuoáng ñaát sôï côm rôi ra ngoaøi. Moät hoâm coù vò Sa-moân ñi khaát thöïc ngang. La-tuaàn-du goïi Sa-moân ñeán vaø noùi:

* Ta neân laáy gì cho oâng ñaây!

Lieàn cuùi xuoáng boác moät naém ñaát ñöa cho vò Sa-moân.

Vò Sa-moân chuù nguyeän: “ngöôøi naøy thaät quaù ngu si ta seõ sôùm ñoä oâng aáy ñöôïc giaûi thoaùt”.

Vì nhaân duyeân aáy theá neân traûi qua nhieàu kieáp sanh töû ñeán nay La- tuaàn-du luoân chòu ñoùi khaùt, ñeán khi ñaéc ñaïo phaûi aên ñaát roài môùi nhaäp Nieát-baøn.

La-tuaàn-du chính laø ngöôøi cho ñaát vò Sa-moân thuôû tröôù; coøn vò Sa-moân laø Ngaøi Xaù-lôïi-phaát. Toäi phöôùc baùo öùng, La-tuaàn-du tuy nay ñaõ ñaéc ñaïo nhöng vaãn traû quaû baùo cuõ. Ngöôøi ñôøi ngu si cho raèng laøm aùc khoâng toäi, thì chuyeän cuûa La-tuaàn-du laø moät baèng chöùng cuï theå vaäy.

( Trích kinh La-tuaàn-du ).

# *LA-TUAÀN-DU KHAÁT THÖÏC KHOÂNG ÑÖÔÏC, ÑÖÙC PHAÄT* PHAÂN CHIA CHUÙNG TAÊNG THAØNH NAÊM BOÄ:

Thôøi Phaät taïi theá chuùng Taêng thöôøng duøng vaûi quaán töû thi ñeå may y phuïc. Veà sau do nhaân duyeân Tyø-kheo La-tuaàn-du khaát thöïc khoâng ñöôïc Phaät bieát duyeân nghieäp cuûa oâng aáy lieàn chia chuùng Taêng thaønh naêm boä, trang phuïc cuõng thaønh naêm loaïi, vaø daïy. La-tuaàn-du moãi ngaøy phaûi theo moãi boä khaát thöïc.

Caên cöù theo ñaëc ñieåm cuûa moãi boä maø Ñöùc Phaät quy ñònh maøu saéc y phuïc coù khaùc nhau: Boä Taùt-hoøa-ña thoâng ñaït ñaïo lyù duøng phaùp ñoä sanh neân maëc ca-sa maøu ñen; boä ca-dieáp-duy tinh taán doõng maõnh thöôøng nhieáp hoä chuùng sanh neân maëc ca-sa maøu moäc lan; boä Di-sa-taéc chuyeân thieàn ñònh tö duy ñeà xöôùng lyù Öu-ba-caáp-ña huyeàn neân maëc ca sa-maøu xanh; boä Ma-ha-taêng -kyø roäng hoïc caùc kinh dieãn thuyeát nghóa lyù neân maëc ca-sa maøu vaøng. töø doù veà sau khaát thöïc môùi ñöôïc cuùng döôøng. Laø vì sao? Vì La-tuaàn-du ñôøi tröôùc khoâng coù chuùt phöôùc ñöùc.

A-nan baïch Phaät.

Baïch Ñöùc Theá Toân! La-tuaàn-du khoâng chuùt phöôùc ñöùc sao ñöôïc laøm Sa-moân?

Phaät ñaùp:

- Ñôøi tröôùc La-tuaàn-du laø con moät ngöôøi hieàn nhöng coù tính taät ñoá. Moãi khi thaáy Sa-moân khaát thöïc ngang oâng lieàn ñoùng cöûa laïi vaø noùi: “ chuû nhaø ñaõ ñi vaéng”. Heã vò Sa-moân ñeán nhaø naøo thì oâng baøy nhöõng ngöôøi trong nhaø ñoù ñoùng cöûa vaø cuõng noùi nhö vaäy. Vì theá neân nay oâng khaát thöïc khoâng ñöôïc. Laïi do thaáy ngöôøi khaùc cuùng döôøng thöùc aên cho Sa-moân lieàn khôûi taâm thích laøm Sa-moân. Neân nay ñöôïc laøm Sa-moân, tuy ñöôïc Sa-moân nhöng luoân bò ñoùi khaùt.

( Trích kinh Di Giaùo Tam Muoäi quyeån haï )

# *ÑOÀNG TÖÛ CA DIEÁP CON CUÛA TYØ-KHEO-NI TAÙM TUOÅI* ÑAÉC ÑAÏO:

Phaät ôû thoân Xaù-veä. Luùc aáy trong thaønh coù hai chò em ñi xuaát gia, moät ngöôøi ñang mang thai. Caùc Tyø-kheo-ni thaáy buïng Tyø-kheo-ni aáyï caøng ngaøy caøng to, lieàn ñuoåi ñi. Vì vaäy coâ ta ñeán baïch Phaät. Phaät baûo:

Neáu nhö mang thai töø luùc coøn ôû nhaø thì khoâng toäi.

Sau ñoù Tyø-kheo-ni sinh ñöôïc ñöùa beù trai. Ñaët teân laø Ca Dieáp. Naêm leân taùm tuoåi Ca Dieáp xuaát gia, chöùng quaû A-la-haùn.

Moät hoâm, Tyø-kheo treû tuoåi cuøng möôøi saùu Tyø-kheo khaùc, moãi ngöôøi caàm moät caùi gaøu taém ñeán soâng A-kyø-la taém röûa. Hoï laën xuoáng,

troài leân, taùt nöôùc nhau, loäi qua soâng, vui ñuøa treân maët nöôùc.

Baáy giôø vua Ba-tö-naëc chöa tin Phaät phaùp ñöùng treân laàu thaáy vaäy caøng khoâng kính tin, lieàn noùi vôùi Maïc-lôïi phu nhaân:

* Baø haõy nhìn xem caùc ñaïi só phöôùc ñieàn cuûa baø laøm nhö vaäy ñoù!

Maïc-lôïi phu nhaân duø raát tin Phaät phaùp nhöng cuõng khoâng daùm nhìn, lieàn noùi vôùi vua:

* Coù leõ nhöõng vò aáy coøn nhoû tuoåi xuaát gia, môùi thoï cuï tuùc chöa thuaàn giôùi luaät, hoaëc do Phaät chöa cheá giôùi naøy neân môùi nhö vaäy.

Ñoàng töû Ca dieáp do thieân nhó thoâng, nghe ñöôïc lôøi vua lieàn noùi vôùi caùc baïn:

* Vua khoâng chuùt tin Phaät phaùp coøn Maïc-lôïi phu nhaân thì khoâng vui. Nay toâi seõ laøm cho nhaø vua phaùt taâm hoan hyû.

Taát caû lieàn noùi: “Hay thay! Hay thay!”

Theá roài, moãi ngöôøi caàm moät caùi gaøu muùc ñaày nöôùc ñeå tröôùc maët, ngoài kieát giaø thaønh moät haøng, löôùt treân hö khoâng bay ngang qua cung ñieän cuûa vua. Maïc-lôïi phu nhaân ñang ngoài boång thaáy boùng ngöôøi ngoài kieát giaø chieáu xuoáng ñaát, lieàn ngöôùc leân xem thì thaáy nhöõng vò Tyø-kheo aáy ngoài kieát giaø thaønh haøng, tröôùc maët hoï coù moät gaøu nöôùc, bay treân hö khoâng gioáng nhö ñaøn nhaïn. Thaáy vaäy Baø raát vui möøng taâu vua:

* Thieáp ñaõ nhìn thaáy oai ñöùc caùc phöôùc ñieàn cuûa thieáp roài. Vua cuõng thaáy nhö theá heát söùc vui möøng noùi:
* Hay thay! Hay thay! Ta ñöôïc thieän lôïi! Mong nhöõng Tyø-kheo naøy maõi maõi laø ruoäng phöôùc cuaû caû nöôùc.

Ñöùc Phaät bieát ñöôïc vieäc naày lieàn cheá giôùi khoâng cho laøm nhö vaäy

nöõa.

(Trích luaät Taêng Kyøquyeån 9, 10, vaên ôû Thaäp Tuïng cuõng gioáng

nhau).

# *MAÏT XIEÅN ÑEÀ HAØNG PHUÏC ROÀNG DÖÛ:*

ÔÛ nöôùc Keá Taân, luùc vöøa môùi troå boâng thì bò Long vöông A-la Baø- laâu laøm möa baõo khieán cho luùa cheát heát caû. Naêm vò Tyø-kheo goàm ñaïi ñöùc Maïc xieån ñeà... töø nöôùc Ba-tra-lôïi-phaát bay ñeán nuùi Tuyeát döøng laïi trong ao cuûa Long vöông A-la-Baø-laâu, roài ñi ñöùng naèm ngoài treân maët nöôùc.

Quyeán thuoäc cuûa Long vöông thaáy vaäy, vaøo taâu laïi vôùi Long vöông. Long vöông noåi traän loâi ñình, duøng moïi thaàn löïc laøm möa baõo saám chôùp... nuùi röøng nghieâng ngaõ caây coái gaõy ñoã taû tôi. Roàng coøn phun ra khoùi löûa, laøm möa ñaù truùt ñoå xuoáng... nhaèm laøm cho ñaïi ñöùc Maït-

xieân-ñeà kinh sôï. Long vöông laïi keâu goïi binh lính keùo ñeán nhöng Maït- xieån-ñeà khoâng chuùt nao nuùng.

Maït-xieån-ñeà noùi:

- Ngöôi môøi taát caû chö Thieân vaø loaøi ngöôøi ñeán ñeå uy hieáp ta, hoaëc laáy nuùi Tu-di vaø caùc nuùi khaùc neùm vaøo ngöôøi la... Ta cuõng khoâng sôï chuùt naøo.

Ngaøi thuyeáp phaùp hoaù ñoä Long vöông laøm noù daàn daàn tin phuïc. Long vöông nghe phaùp xong xin thoï tam quy giôùi vaø cuøng vôùi quyeán thuoäc xin laøm ñeä töû cuûa Ngaøi. Caùc loaøi quyû nhö: Daï-xoa, Caøn-thaùt baø, Cöu-baøn Traø nghe phaùp ñeàu tin phuïc cuõng xin laøm ñeä töû cuûa Ngaøi. Taát caû caùc loaøi ñeàu toû ñöôïc ñaïo maàu

Maït-xieån-ñeà baûo loaøi roàng vaø loaøi quyû:

Caùc ngöôi töø nay veà sau chôù coù saân haän laøm haïi ngöôøi laøm cheát ca luùa thoùc, phaûi khôûi loøng töø ñeå ñöôïc an vui.

Taát caû boïn chuùng cuùi ñaàu ñaûnh leã nghi nhaän lôøi chæ giaùo cuûa Ngaøi vaø baøy toøa baûy baùu thænh Ngaøi ngoài. Long vöông ñöùng haàu beân quaït cho Ngaøi. Daân chuùng trong nöôùc Keá-taân Kieàn-ñaø-laëc-xoa bieát ñöôïc vieäc naøy cung kính Ngaøi heát möïc. Taát caû ñeàu nghe phaùp vaø coù raát nhieàu ngöôøichöùng ñaéc ñaïo quaû.

(Trích luaät Thieän-kieán, Tyø-Baø-sa quyeån hai )

# *MA-SAÅN -ÑAØ GIAÙO HOAÙ VUA THIEÂN AÙI ÑEÁ TU:*

Vaøo thôøi vua A-duïc Ñöùc Phaät ñaõ vaøo Nieát-baøn khoaûng hôn hai traêm naêm. Luùc naøy Tyø-kheo Ma-saån-ñaø ñi ñeán nöôùc Sö Töû. Gaëp luùc vua ñi saên, coù vò thaàn caây muoán voâ gaëp maët Ma-saån-ñaø neân hoaù laøm moät con nai nhôûn nhô aên coû ôû gaàn vua. Vua ñònh giöông cung baén nhöng laïi nghó ; “Ta phaûi nhaém kyõ hôn môùi ñöôïc”. Nai beøn quay laïi, nhaém ñöôøng Xaø-ña-Baø-la maø chaïy. Vua ñuoåi saùt theo sau, nhöng gaàn ñeán choã Ma- saån-ñaø nai lieàn bieán maát.

Ma-saån-ñaø lieàn nghó:” ta seõ duøng thaàn löïc ñeå vua chæ thaáy mình ta”. Nghó roài Ma- saån - ñaø lieàn goïi teân vua: Ñeá Tu haõy ñeán ñaây.

Vua mghe goïi teân mình lieàn nghó: Daân chuùng trong nöôùc naøy ai daùm goïi teân ta? Ñaây laø keû naøo vaäy? Hay laø ngöôøi maëc aùo baù naïp maøu ñoû ñaõ goïi teân ta?

Vua nghi ngôø khoâng bieát ngöôøi aáy laø ai? laø ngöôøi hay laø quyû.

Ma- saån -ñaø ñaùp: Ta laø sa- moân doøng hoï thích, vì thöông vua neân laëng loäi töø Dieâm Phuø Lôïi coá yù ñeán ñaây.

Luùc baáy giôø vua Thieân aùi- ñeá-tu cuøng vôùi vua A-duïc thöôøng quan

heä thö töø qua laïi thaân höõu vôùi nhau, daâng taëng nhau caùc vaät traân baûo.

Ma-saån-ñaø noùi vôi vua Thieân-aùi-ñeá-tu: ta coù ba moùn baùu daâng cho vua maø nhöõng baùu vaät cuûa Ngaøi ôû theá gian khoâng saùnh ñöôïc.

Ngaøi thuyeát ba phaùp quy y.cho vua nghe vua thoï Tam quy laøm Öu

-baø-taéc. Ngaøi coøn daïy nhaân quaû baùo öùng cho nhaø vua.

Taïi choã saên baén, vua nhôù ñeán trong thö, vua A-duïc vöông coù nhaéc ñeán vò Tyø-kheo naøy, lieàn boû cung teân ñeán chaøo hoûi vò Sa-moân. Ngaøi thuyeát phaùp, vua vaøtaát caû nhöõng ngöôøi tuyø tuøng ñeàu thoï tam quy. Vua yeâu caàu Ma-saån-ñaø thuyeát phaùp. Ma-saån-ñaø goïi Sa-di Tu-ma-na, noùi:

- Ta nay seõ thuyeát phaùp, oâng coù theå xöôùng chuyeån phaùp luaân ñöôïc khoâng?

Sa-di ñaùp: Con seõ xöôùng khieán aâm thanh vang ñeán ñaâu - khieán aâm thanh vang khaép nöôùc Sö-töû

Luùc aáy Tu-ma -na nhaäp Töù thieàn, sau ñoù xuaát thieàn chuyeån phaùp luaân. Nhaân daân trong nöôùc Sö- öû ñeàu nghe ñöôïc, trôøi thaàn trong hö khoâng ñeán hoäi hoïp. Sa-di xöôùng ba laàn xong, phaùp sö Ma-saån-ñaø thuyeát phaùp. Voâ soá trôøi ngöôøi ñeàu ñöôïc toû ngoä.

(Trích luaät Thieän-kieán, Tyø-Baø-sa quyeån hai )

# *PHAÀN-NA TRÖÔÙC KIA LAØM NGÖÔØI HAØ TIEÄN, VEÀ SAU* GAËP PHAÄT ÑAÉC ÑAÏO:

Ngöôøi daân nöôùc Na Lôïi ôû gaàn bôø bieån Nam haûi chuyeân laøm ngheà tìm traân chaâu, chieân ñaøn. Coù hai anh em nhaø noï, cha meï ñeàu qua ñôøi neân muoán chia gia taøi. Nhaø hoï coù moät ñöùa ñaày tôù teân laø Phaàn -na. Ngöôøi naøy tuoåi tuy nhoû nhöng raát thoâng minh, laïi gioûi buoân baùn. Vaøo bieån ñi buoân khoâng vieäc gì chaúng bieát.

Moät hoâm hai anh em baøn vôùi nhau, chuùng ta seõ chia taøi saûn baèng caùch: moät phaàn laø taát caû taøi saûn, moät phaàn laø ñöôïc ñöùa ôû Phaàn-na.

Theá laø hoï boác thaêm, ngöôøi em ñöôïc Phaàn-na. Anh ta lieàn daét vôï con vaø ñöùa ôû ra khoûi nhaø.

Thôøi buoåi baáy giôø laøm aên raát khoù khaên, tuy ñöôïc ñöùa ôû gioûi, nhöng vaãn sôï khoâng soáng noåi, vì theá hoï raát lo buoàn. Phaàn-na thaáy vaäy thöa vôùi chuû:

Xin oâng ñöøng lo buoàn, con seõ tìm caùch, chaúng bao laâu nöõa oâng seõ giaøu coù hôn anh cuûa oâng.

OÂng chuû ñaùp: neáu ñöôïc nhö vaäy ta seõ traû töï do cho ngöôi.

Vôï cuûa ngöôøi em coù moät ít nöõ trang baèng chaâu baùu, lieàn ñöa cho Phaàn-na laøm voán.

Baáy giôø, luùc nöôùc trieàu leân, ngöôøi daân trong thaønh thöôøng ñeán ven soâng ñeå kieám cuûi. Luùc aáy Phaàn-na caàm haït chaâu ra ngoaøi thaønh, gaëp moät ñöùa aên xin ñang gaùnh cuûi. Trong boù cuûi ñoù coù caây Ngöu-ñaàu-chieân

-ñaøn-höông, coù theå trò ñöôïc beänh naëng. Loaøi caây naøy raát quyù hieám, moät caây ñaùng giaù ngaøn vaøng. Phaàn-na bieát ñöôïc, lieàn laáy hai ñoàng tieàn vaøng mua boù cuûi ñem veà chaët thaønh moät ngaøn khuùc.

Moät hoâm coù tröôûng giaû bò maéc beänh naëng, caàn coù hai laïng goã ngöu- ñaàu-chieân-ñaøn-höông hoaø chung vôùi thuoác nhöng tìm maõi khoâng ra. Phaàn-na ñem Ngöu-ñaàu-chieân-ñaøn-höông ñeán baùn ñöôïc hai nghìn löôïng vaøng. Ñeán khi baùn heát Ngöu-ñaàu-chieân-ñaøn-höông thì nhaø ngöôøi em giaøu hôn nhaø ngöôøi anh gaáp möôøi laàn.

Ngöôøi em raát caûm ñoäng vaø bieát ôn Phaàn Na neân giöõ lôøi höùa thaû töï do cho noù, muoán ñi ñaâu tuyø yù. Phaàn-na töø bieät chuû leân ñöôøng hoïc ñaïo. Noù ñeán nöôùc Xaù-veä gaëp Phaät quyø xuoáng ñaûnh leã thöa: “Con sinh ra trong doøng haø tieän nhöng taâm öa thích ñaïo ñöùc, xin Ñöùc Theá toân töø bi teá ñoä con.

Phaät noùi: Thieän lai! toùc treân ñaàu Phaàn-na töï nhieân rôi xuoáng, aùo ñang maëc bieán thaønh ca-sa, trôû thaønh Sa-moân, nghe Phaät thuyeát phaùp lieàn ñaéc quaû A-la- haùn.

Phaàn-na nghó: Ta nay ñaéc luïc thoâng, soáng cheát töï taïi, ñeàu nhôø ôn chuû. Nay ta seõ ñoä oâng ta vaø giaùo hoùa ngöôøi trong nöôùc ñoù”.

Theá roài Toân giaû Phaàn-na trôû veà nöôùc, ñeán nhaø chuû cuõ. Ngöôøi chuû vui möøng môøi ngoài, ñaõi thöùc aên. Ngaøi aên xong, röõa tay roài bay leân hö khoâng hieän caùc thöù thaàn bieán, töø thaân xuaát ra nöôùc vaø löûa, toaû aùnh saùng chieáu khaép thaân. Ngaøi noùi vôùi chuû: Thaàn phöôùc naøy ñeàu nhôø phöôùc cuûa oâng traû töï do, toâi môùi ñeán choã Phaät hoïc ñaïo vaø ñöôïc nhö ngaøy nay.

OÂng chuû noùi: OÂi! söï bieán hoaù lyø dieäu thay! Toâi muoán gaëp Theá toân, mong ñöôïc Ngaøi giaùo hoaù.

Phaàn Na ñaùp: OÂng neân chí thaønh chuaån bò thöùc aên. Phaät laø baäc thoâng ñaït ba trí, aét seõ töï ñeán.

Ngöôøi chuû nghe theo lôøi Phaàn-na, thöùc suoát ñeâm ñeå chuaån bò thöùc aên, roài höôùng veà nöôùc Xaù- veä, thaép höông quyø goái chaép tay thænh Phaät: “Cuùi xin Ñöùc Theá Toân ñoä heát taát caû”. Phaät bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa ngöôøi naøy lieàn cuøng vôùi naêm traêm vò la- haùn duøng thaàn tuùc bay ñeán nhaø oâng ta. Vua daân trong nöôùc thaáy ñeàu kinh ngaïc lieàn ñeán choã Phaät, naêm voùc saùt ñaát ñaûnh leã Phaät vaø ngoài vaøo choã cuûa mình. Phaät vaø Thaùnh chuùng thoï trai xong, Phaät thuyeát phaùp cho chuû nhaân vaø vua quan. Taát caû ñeàu laõnh hoäi xin thoï nguõ giôùi laøm ñeä töû cuûa Ngaøi. OÂng chuû ôû tröôùc Phaät

taùn thaùn Phaàn-na: “Luùc ôû nhaø thì sieâng naêng, xuaát gia thì ñaéc ñaïo, thaàn ñöùc cao vôøi, caû nöôùc ñeàu nhôø Ngaøi maø ñöôïc teá ñoä. Ta nay neân laáy gì ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn aáy “.

Luùc aáy theá Toân khen ngôïi Phaàn-na, noùi keä:

*Taâm ñaõ ngöøng nghæ Ngoân haønh cuõng döøng Töø ñoù giaûi thoaùt*

*Trôû veà vaéng laëng Xaû duïc khoâng chaáp Ra khoûi ba coõi Voïng taâm ñaõ döùt Goïi laø Thöôïng nhaân Duø ôû tuï laïc*

*Hay nôi hoang daõ Soáng choã ñaát baèng Hay vuøng nuùi cao Laøm ñieàu chôn chaùnh Khoâng taïo loãi laàm Laø nôi nöông töïa Cho caû chuùng sanh Thích nôi vaéng laëng Ngöôøi ñôøi khoù laøm Hay thay!*

*Tuyeät duïc*

*Khoâng coøn ham muoán.*

Ngöôøi chuû vaø vua nghe xong caøng theâm vui möøng, xin ñöôïc cuùng döôøng suoát baûy ngaøy, vaø hoï ñeàu ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn.

(Trích kinh Phaùp Cuù quyeån 1)

# *KHI TRÔØI NOÙNG, MA-HA-CA-DIEÁP HIEÄN GIOÙ MAÙT MÖA* PHUØN:

Ñöùc Phaät cuøng vôùi chuùng Tyø-kheo ôû trong röøng Am-la nôi tuï laïc Am-la Baáy giôø coù tröôûng giaû Chaát-ña-la thöa vôùi vò thöôïng toøa.

* Xin caùc toân giaû ôû taïi röøng naøy nhaän söï cuùng döôøng cuûa con.

Caùc thöôïng toøa nhaän lôøi, haèng ngaøy caùc Ngaøi ñaép y, oâm baùt ñeán nhaø tröôûng giaû. Tröôûng giaû töï tay mình cuùng döôøng nhieàu thöùc aên ngon. Thoï thöïc xong caùc thöôïng toøa thuyeát phaùp cho tröôûng giaû. Tröôûng giaû nghe phaùp voâ cuøng hoan hyû. Caùc thöôïng toøa ôû ñaây thöôøng ñöôïc cuùng döôøng thöùc aên ngon.

Vaøo moät ngaøy cuoái xuaân, thôøi tieát noùng böùc ngöôøi ñi laïi raát khoù khaên. Luùc aáy coù vò haï toøa teân Ma-ha-ca-dieáp thöa vôùi caùc thöôïng toøa:

* Ngaøy nay quaù noùng! Con muoán noåi maây laøm möa, thoåi gioù maùt. Vò thöôïng toøa ñaùp:
* Ñöôïc vaäy thì toát quaù!

Ngaøi Ma-ha-ca-dieáp lieàn nhaäp tam muoäi nhö vaøo chaùnh thoï ngay luùc aáy maây noãi leân möa phuøn rôi xuoáng, gioù maùt nheø nheï töø boán phöông thoåi ñeán cöûa Tinh Xaù. Roài Ngaøi thaâu thaàn trôû vaøo phoøng mình.

Luùc aáy tröôûng giaû nghó:

* Tyø-kheo haï toøa nhoû nhaát maø coù ñöôïc thaàn thoâng nhö vaäy, huoáng gì caùc baäc thöôïng toøa, trung toøa.

Tröôûng giaû ñaûnh leã chö Tyø-kheo, roài ñeán phoøng Ma-ha-ca-dieáp leã döôùi chaân Ngaøi thöa:

* Thöa toân giaû! Con muoán ñöôïc thaáy Ngaøi bieán hieän thaàn thoâng. Ngaøi Ma-ha-ca-dieáp noùi:
* Toân giaû chôù neân nhö theá!

Ba laàn thænh khoâng ñöôïc tröôûng giaû laïi thænh laàn nöõa. Ngaøi Ma-ha-ca-dieáp noùi:

* OÂng haõy ra ngoaøi gom cuûi khoâ thaønh ñoáng, laáy moät taám da phuû leân treân.

Tröôûng giaû laøm y nhö lôøi Ngaøi daïy, roài trôû vaøo thöa vôùi Ngaøi.

Baáy giôø Ngaøi Ma-ha-ca-dieáp lieàn nhaäp hoûa quang tam muoäi, phaùt ra löûa, xuyeân qua loå hoûng caùnh cöûa, thieâu ruïi ñoáng cuûi nhöng taám daï khoâng chaùy.

Ngaøi noùi vôùi toân giaû:

* OÂng ñaõ thaáy chöa? Tröôûng giaû ñaùp:
* Con ñaõ thaáy roài! Thaät laø kyø laï!
* OÂng neân bieát nhöõng ñieàu naøy ñeàu laáy khoâng phoùng daät laøm goác, nhôø khoâng phoùng daät neân ñaéc A-naäu-ña-la-tam-mieäu-tam-boà-ñeà, nhaãn ñeán caùc quaû vò khaùc.
* Thöa Ngaøi toân giaû! Xin Ngaøi ôû luoân trong röøng naøy, con xin suoát ñôøi cuùng döôøng töù söï ñaày ñuû.

Ngaøi Ma-ha-ca-dieáp do coù nhaân duyeân phaûi ñi, neân khoâng nhaän lôøi thænh caàu cuûa tröôûng giaû. Tröôûng giaû nghe phaùp xong laøm leã roài lui ra.

( Trích kinh Chaát-ña-la Tröôûng Giaû )

# *LA-HAÙN NGUYEÄN TUÙC CHUYEÂN GIAÙO HOÙA NGAÏ QUYÛ*

Moät hoâm, La-haùn Nguyeän Tuùc gaëp con quyû xaáu xí ai thaáy cuõng sôï haõi loâng toùc döïng ngöôïc. Thaân noù phaùt ra löûa, noùng nhö moät ñoùng löûa lôùn, doøi, truøng,maùu,muû trong mieäng tuoân ra raøn ruïa, muøi hoâi xoâng leân khoâng ai daùm ñeán gaàn. Coù luùc mieäng khaïc ra löûa xa vaøi möôi tröôïng; coù luùc maét, tai, muõi, löôõi, tay, chaân ñeàu phoùng ra löûa maáy möôi tröôïng, moâi thoøng xuoáng gioáng nhö moû heo röøng. Thaân cao to ñeán moät do tuaàn. Tay caøo caáu vaøo mình, keâu la gaøo khoùc, chaïy nhö ñieân cuoàng.

Luùc aáy La-haùn Nguyeän Tuùc hoûi:

* Ñôøi tröôùc ngöôi taïo toäi gì maø nay chòu khoå nhö vaäy?
* Ñôøi tröôùc toâi laøm Sa-moân luyeán tieác phoøng xaù, thaân giöõ oai nghi nhöng mieäng laïi noùi lôøi thoâ aùc. Neáu thaáy Tyø-kheo trì giôùi tinh taán thì maéng chöôûi, nhìn hoï baèng caëp maét aùc caûm, yû vaøo doøng hoï giaøu sang cho raèng khoâng cheát neân taïo voâ soá toäi aùc. Thaø duøng dao caét löôõi töø kieáp naøy ñeán kieáp khaùc chôù khoâng neân moät laàn phæ baùng Tyø-kheo tinh taán. Neáu trôû laïi coõi Dieâm Phuø Ñeà Ngaøi haõy ñem thaân hình toâi ñeå raên daïy Tyø-kheo, coá giöõ gìn khaåu nghieäp chôù noùi naêng böøa baõi. Neáu gaëp Tyø- kheo giöõ giôùi neân ngôïi khen coâng ñöùc cuûa hoï. Töø khi toâi thoï thaân ngaï quyû ñeán nay, traûi qua maáy ngaøn traêm vaïn naêm chòu söï khoå naõo nhö vaäy. Sau khi toâi cheát laïi ñoïa vaøo ñòa nguïc. Noùi xong quyû keâu khoùc thaûm thieát ngaõ xuoáng ñaát nhö Thaùi Sôn suïp ñoå, trôøi nghieâng ñaát lôõ. Ñaây laø do khaåu nghieäp taïo toäi neân bò nhö vaäy. Ngöôøi giöõ gìn khaåu nghieäp phöôùc baùu voâ löôïng.

Luùc Ñöùc Phaät Ca Dieáp ra ñôøi thuyeát phaùp giaùo hoùa cuøng khaép, roài vaøo voâ dö Nieát-baøn sau khi Ngaøi Nieát-baøn thì coù Tyø-kheo Tam Taïng Huyønh Nhan chuùng Taêng thöa vôùi Ngaøi Huyønh Nhan raèng: “Taát caû taïp söû khoâng laøm cho Ngaøi xao ñoäng, xin Ngaøi haõy thuyeát phaùp cho ñoaøn haäu hoïc”.

Tyø-kheo Tam Taïng trong loøng khinh mieät nhöng vaãn theo lôøi thænh cuûa taêng chuùng maø thuyeát phaùp. Khi thaêng toøa oâng giaûng kinh nghóa vaø keâu nhöõng ngöôøi theo hoïc laø:

*Haõy mau tôùi ñaây teân voi. Keá goïi laø teân ngöïa ngöïa. Thöù ba laø teân laïc ñaø.*

*Thöù tö laø teân löøa. Thöù naêm laø teân heo. Thöù saùu laø teân deâ. Thöù baûy laø teân yeát kyø.*

*Thöù taùm laø teân sö töû. Thöù chín laø teân hoå. Thöù möôøi laø teân chim.*

*Thöù möôøi moät laø teân gaáu.*

Cöù nhö vaäy noùi heát loaøi chim ñeán loaøi thuù, khoâng theå tính keå.

Tam Taïng Huyønh Nhan mieäng thoát ra voâ soá lôøi aùc, tuy giaûng kinh nhöng khoâng traùnh khoûi toäi loãi. Sau khi cheát ñoïa vaøo ñòa nguïc maáy ngaøn vaïn kieáp chòu voâ löôïng khoå maø toäi cuõng chöa heát. Ñeán khi ra khoûi ñòa nguïc sanh vaøo loaøi ôû döôùi nöôùc. Laøm moät con vaät thaân hình to lôùn coù moät traêm caùi ñaàu. Caùc loaøi khaùc thaáy ñeàu traùnh xa.

(Trích kinh Hoä Khaåu)

# *SA YEÁÂT HAØNG PHUÏC ROÀNG DÖÕ:*

Ñöùc Phaät taïi nöôùc Xaù-veä, baáy giôø coù moät ngöôøi ngheøo ôû nöôùc Na-da laøm ngheà thôï caïo ñeán khi luùa chín ñöôïc hoï traû cho moät hoäc. Giöõa ñöôøng veà nhaø boång gaëp laïi ngöôøi ban cuõ hai ngöôøi beøn ruõ nhau ñi uoáng röôïu, khi trôû laïi thì luùa ñaâu maát tìm khaép nôi khoâng thaáy, trong loøng noãi giaän theà raèng: “sau khi ta cheát seõ sanh laøm roàng lôùn phaù hoaïi nöôùc naày. Quaû thaät nhö vaäy, ñeán khi maïng chung sanh laøm loaøi roàng lôùn khieán cho nöôùc aáy möa gioù traùi muøa. Ñöùc Phaät nghó ñeán söï ñoùi khaùt cuûa daân chuùng neân baûo Tyø-kheo Sa yeát ñeán giaùo hoùa roàng aáy. Roàng thaáy Tyø-kheo lieàn khôûi taâm aùc xuoáng gieát heát ngöôøi trong nöôùc aáy vaø Tyø-kheo Sa yeát. Sa yeát hoùa bình baùt che khaép caû nöôùc roàng lieàn laøm möa muoán cho caû nöôùc ngaäp cheát heát. Tyø-kheo Sa yeát nöông oai thaàn cuûa Ñöùc Phaät khieán cho roàng thaáy caû nöôùc ñeàu ñöôïc an oån nhö cuõ. Roàng laïi noãi giaän laïi laøm tuyeát lôùn, Tyø-kheo Sa yeát duøng tay gom veà moät nôi thaâu vaøo bình baùt, roài ñi vaøo nhaø roàng, roàng ñi ra, Tyø-kheo ñi ra, roàng ñi vaøo Tyø-kheo ñi vaøo cöù nhö vaäy maõi cuoái cuøng roàng phaûi quyø xuoáng thöa raèng: “Ngaøi laø thaàn gì maø laøm toâi khoå sôû nhö vaäy”?

Tyø-kheo ñaùp:

* Ta laø ñeä töû cuûa Phaät. Roàng noùi:
* Toâi muoán ñi theo Ngaøi ñeå quy Phaät.

Tyø-kheo Sa yeát lieàn laáy thuøng vuoâng ñöïng roàng vaøo trong aáy. Moïi ngöôøi thaáy Tyø-kheo baét ñöôïc roàng ñeàu raát vui möøng. Hoûi:

* Ñaïi nhaân laø thaàn gì maø tröø ñöôïc hoaïn naïn cuûa caû nöôùc vaäy?
* Ta laø ñeä töû Phaät.
* Phaät coù theå gaëp ñöôïc khoâng?
* Ñöôïc.

Ta phaûi trôû veà baây giôø ñaõ quaù giôø khaát thöïc roài, nghe vaäy coù ngöôøi cuùng döôøng côm coù ngöôøi cuùng döôøng röôïu. Tyø-kheo ngoài döôùi goác caây thoï thöïc, say naèm laên ra ñoù, roàng, ca Sa, bình baùt moãi thöù moät nôi. Baáy giôø Ñöùc Phaät móm cöôøi phoùng ra aùnh saùng naêm maøu. A-nan thænh Phaät Phaät nhaân ñaây maø noùi boán vieäc:

1. A-La-haùn khoâng nhaäp tam muoäi thì khoâng bieát heát caùc söï

vieäc.

1. Khoâng phaûi luùc naøo cuõng coù ñöôïc thaàn thoâng.
2. Khuyeân eùp ngöôøi cuùng döôøng.
3. Trong thaân coøn coù truøng.

A-la-haùn do boán vieäc naày maø khoâng baèng Phaät. Baáy giôø coù vò Boà-

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 36

taùt nghe söï vieäc naày loøng theâm kieân coá. Ñöùc Phaät baûo Ngaøi Muïc-kieàn- lieân ñeán choå Tyø- kheo Sa yeát thaâu nhieáp roàng veà. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho roàng nghe veà tuùc nghieäp cuûa noù, trong loøng côûi môû oaùn thuø xin thoï naêm giôùi, haønh möôøi ñieàu thieän, ñaéc quaû Tu-ñaø- hoaøn.

A-nan baïch Phaät veà nhaân duyeân naày. Phaät ñaùp:

- A-la-haùn khoâng ñoùi khaùc nhaân ba söï vieäc maø thaáy say:

* 1. YÙ Ñöùc Phaät muoán giaùo hoùa Boà-taùt.
	2. Khoâng muoán traùi yù nhöõng ngöôøi cuùng döôøng.
	3. Sôï ñeä töû Ñöùc Phaät chöa ñaéc ñaïo uoáng nhieàu röôïu maø phaïm loãi. Vì hieän söï vieäc naøy nhaéc nhôû hang ñeä töû Phaät giöõ gìn giôùi luaät. Tyø-kheo Sa yeát tuy uoáng röôïu nhöng khoâng say.

( Trích kinh Sa yeát Tyø-kheo Coâng Ñöùc)

■