Phaät

KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 40**

1. Sieâu Thuaät ñöôïc Phaät Ñònh Quang thoï kyù
2. Giaác mô cuûa Phaïm chí Baûo Haûi
3. Nghe phaùp heát buoàn khoå
4. Phaïm chí Ma-nhaân-ñeà gaû con cho Phaät
5. Phaïm chí maát con, veà sau gaëp Phaät ñaéc ñaïo
6. Tieâu cuûa tín thí
7. Phaïm chí cuùng döôøng baùt maät cho Phaät
8. Phaïm chí töø xa ñeán hoïc ñaïo, gaëp phaûi naêm vieäc thieáu suy nghó
9. Boán anh em Phaïm chí cuøng cheát trong moät ngaøy
10. Phaïm chí boû vôï ñeïp, sau hoái haän
11. Quaû baùu do tuøy hyû vieäc aùc
12. Phaïm chí vì maát lôïi döôõng, neân gieát ngöôøi nöõ vu baùng cho

# *SIEÂU THUAÄT ÑÖÔÏC PHAÄT ÑÒNH QUANG THOÏ KYÙ:*

Vaøo thôøi Ñöùc Phaät Ñònh Quang, ôû nöôùc Baùt-ma-ñaïi, boán chuùng ñeä

töû Phaät ñoâng voâ soá, hoï ñeàu ñöôïc cuùng döôøng ñaày ñuû caùc thöù caàn duøng. Baáy giôø, gaàn nuùi Tuyeát coù Phaïm chí teân Da-nhaõ-ñaït, raát gioûi thieân vaên ñòa lyù, tinh thoâng thö sôù vaên töï. OÂng ta coù moät ngöôøi ñeä töû teân Loâi Vaân raát thoâng minh hieåu roäng, thoâng suoát moïi vieäc. Phaïm chí Da-nhaõ-ñaït raát yeâu quyù ngöôøi ñeä töû naøy, neân heát loøng daïy doã khoâng lìa xa nöõa böôùc.

Moät hoâm, Phaïm chí Loâi Vaân nghó: “Nhöõng ñieàu caàn hoïc ta ñaõ hoïc heát, nay ta muoán baùo ôn thaày nhöng ta laïi quaù ngheøo. Muoán coù phaåm vaät daâng thaày ta neân ñeán nöôùc Baùt-ma-ñaïi ñeå xin phaåm vaät ñeå cuùng döôøng thaày.” Ngöôøi thaày nghó: “Ñöùa ñeä töû naøy ta raát yeâu quyù, giaû nhö coù cheát ta coøn khoâng muoán rôøi, huoáng laø boû ta maø ñi!” OÂng ta beøn laøm moät caâu vaên goàm naêm traêm chöõ roài baûo Loâi Vaân hoïc thuoäc. Chæ ít hoâm sau Loâi Vaân ñaõ hoïc xong caâu vaên aáy. Baáy giôø Da-nhaõ-ñaït baûo naêm traêm ñeä töû:

- Phaïm chí Loâi vaân naøy ñaõ thoâng thaïo caùc moân, ñaõ coù theå laäp

danh.

Da-nhaõ-ñaït lieàn ñoåi teân Loâi Vaân laø Sieâu Thuaät. Maáy hoâm sau

Sieâu Thuaät laïi thöa thaày:

* Nhöõng lôøi thaày daïy con ñaõ hoïc thoâng suoát, nhöõng hoïc thuaät trong saùch vôû con cuõng ñeàu xem qua, nay ñaõ ñeán luùc con phaûi baùo ôn thaày.

Thaày ñaùp:

* Con nhaän ñònh nhö vaäy laø ñuùng!

Sieâu Thuaät leã taï thaày roài ra ñi. Baáy giôø gaàn thaønh Baùt-ma-ñaïi coù taùm vaïn boán ngaøn Phaïm chí cuøng tuï hoäi taïi nhaø moät moät nôi, baøn toå chöcù moät ñaïi leã cuøng thi taøi nghò luaän. Vò ñeä nhaát thöôïng toøa ñoïc tuïng thö sôù khoâng ai hôn. Neân ñöôïc naêm traêm löôïng vaøng, moät gaäy vaøng, moät bình söõa baèng vaøng vaø moät ngaøn con boø. Neáu ai thaéng noåi vò thöôïng toøa naøy seõ ñöôïc phaàn thöôûng aáy

Sieâu Thuaät thaáy vaäy nghó: “Ta caàn gì phaûi ñeán xin töøng nhaø, chi baèng ñeán ñoù ñeå cuøng vò thöôïng toøa tranh taøi.”

Nghó vaäy Sieâu Thuaät lieàn ñi thaúng ñeán choã aáy. Caùc Phaïm chí xa thaáy Sieâu Thuaät voäi keâu leân:

* Tuyeät quaù! Leã cuùng teá hoâm nay ñöôïc lôïi lôùn, neân Phaïm thieân môùi ñích thaân ñeán ñaáy.

Taát caû Phaïm chí trong hoäi ñeàu ñöùng daäy nghinh ñoùn Sieâu Thuaät:

* Quyù hoaù thay! Ñaáng Phaïm thieân ñaõ ñeán! Sieâu Thuaät ñaùp:
* Thoâi ñi caùc hieàn giaû, toâi chaúng phaûi laø Phaïm thieân. Caùc vò haù khoâng nghe phía Baéc nuùi Tuyeát coù baäc thaày cuûa Ñaïi Phaïm chí teân Da- nhaõ-ñaït ö? Ta laø Sieâu Thuaät ñeä töû cuûa vò aáy.

Sieâu Thuaät laïi quay sang noùi vôùi vò thöôïng toøa:

* Neáu Ngaøi gioûi caùc moân hoïc thuaät thí xin haõy cuøng toâi tranh luaän.

Vò ñeä nhaát thöôïng toøa lieàn tuïng ba taïng kyõ thuïaât khoâng soùt moät chöõ. Sieâu Thuaät noùi:

* Toâi seõ noùi moät caâu naêm traêm chöõ! Vò thöôïng toøa ñaùp:
* Toâi khoâng hieåu ñöôïc!

Sieâu Thuaät laïi tuïng ba taïng kyõ thuaät vaû moät caâu naêm traêm chöõ noùi veà töôùng cuûa baäc ñaïi nhaân. Taát caû caùc Phaïm chí ñeàu khen laø ñieàu, laï xöa nay chöa töøng coù,vaø ñaây laø laàn ñaàu tieân môùi nghe veà töôùng cuûa baäc ñaïi nhaân. Hoï thænh Sieâu Thuaät leân toaø cao nhaát. Vò thöôïng toøa kia voâ cuøng töùc giaän vaø theà:

* Ngöôøi naøy ñaõ chieám ñoaït ñòa vò cuûa ta, ta theà veà sau oâng ta sanh ra ôû baát cöù nôi naøo vaø muoán laøm vieäc gì ta cuõng ñeàu theo phaù hoaïi.

Baáy giôø, hoï lieàn cuùng döôøng Sieâu Thuaät ñuùng nhö phaùp. Sieâu Thuaät noùi:

* Toâi chæ laáy tieàn vaøng tieàn baïc moãi thöù naêm traêm mieáng, coøn bao nhieâu toâi xin traû laïi thí chuû, coøn bình vaøng toâi xin bieáu cho moät ngöôøi nöõ, moät ngaøn con boø traû laïi cho thí chuû. Toâi khoâng quen tham nhieàu, cuõng khoâng tích chöùa taøi saûn.

Sau ñoù, Sieâu Thuaät ñi ñeán nöôùc Baùt-ma-ñaïi. Gaëp naêm traêm Phaïm chí tuoåi cao ñöùc troïng ôû cöûa thaønh phía ñoâng, Sieâu Thuaät cuùng cho moãi vò moät ñoàng tieàn vaøng. Nhaèm ngaøy naéng gay gaét, vua Quang Minh thænh Ñöùc Ñònh Quang Nhö Lai vaø chuùng Tyø-kheo ñeán cung nhaän cuùng döôøng. Vua cuùng döôøng thöùc aên vaø nhieàu y phuïc cho caùc Tyø-kheo. Vua laïi ra leänh queùt doïn saïch seõ, treo traøng phan baûo caùi, röôùi nöôùc thôm treân ñaát, troãi kyõ nhaïc töng böøng. Baáy giôø Sieâu Thuaät thaáy moät coâ gaùi teân Thieän Vò caàm 7 caønh hoa vaø moät chieác bình ñi laáy nöôùc. Sieâu Thuaät noùi vôùi coâ ta:

* Toâi muoán mua hoa?
* Toâi khoâng baùn, toâi ñeå daâng leân Phaät!

Sieâu Thuaät lieàn laáy naêm traêm tieàn baïc xin ñoåi naêm caønh hoa. Coâ gaùi vì tham tieàn neân ñoàng yù. Ñi ñöôïc maáy böôùc ngöôøi nöõ aáy laïi nghó:“Ngöôøi naøy dung maïo khoâi ngoâ tuaán tuù laïi khoâng tieác tieàn baïc”. Coâ beøn goïi Sieâu Thuaät laïi hoûi

* Chaøng mua hoa laøm gì?
* Toâi mua cuùng döôøng Phaät!
* Cho toâi göûi hai caønh hoa naøy leân Phaät, toâi nguyeän ñôøi sau ñöôïc laøm vôï chaøng!
* Boà Taùt khoâng coù taâm tham tieác, neáu coù vôï thì ñaïo taâm toâi seõ bò trôû ngaïi!
* Toâi seõ khoâng bao giôø laøm trôû ngaïi haïnh nguyeän cuûa chaøng. Neáu chaøng coù ñem toâi boá thí toâi cuõng baèng loøng

Sieâu Thuaät ñoàng yù, roài ñem hoa ñeán cuùng döôøng Ñöùc Phaät Ñònh Quang.

Ñöùc Phaät Ñònh Quang noùi:

* Boà Taùt laøm vieäc gì cuõng khoâng heà tham tieác. Sieâu Thuaät ñaùp keä:

*Cha meï cuøng chö Phaät Nhö Trôøi traêng chieáu saùng*

Laïi noùi tieáp:

Laïi noùi:

*Khoâng theå ñem cho ngöôøi Thöù khaùc ñeàu cho ñöôïc.*

*Phaûi chòu nhieàu kieáp khoå Thí ñaàu maét tay chaân*

*Vôï con nöôùc taøi saûn Ngöïa xe keû haàu haï.*

*Nuùi lôùn böøng löûa döõ ÖÙc kieáp ñeàu chòu ñöôïc*

*Khoâng theå hoaïi ñaïo taâm Cuùi xin Phaät thoï kyù.*

Sau ñoù, Sieâu Thuaät traûi toùc leân ñaát vaø noùi keä:

*Phaù taâm aùi kieâu maïn Hay dieät duïc noä si Cuùi xin aùnh töø quang Soi saùng cho taâm con*

*Xöa con töøng nguyeän öôùc Nay ñaõ ñöôïc gaëp Phaät Xin cuùng naêm caønh hoa Caàu ñöôïc baát thoái chuyeån Coøn ñaây hai caønh nöõa*

*Do moät ngoïc nöõ cuùng Baäc Ñaïo sö Voâ thöôïng Haõy böôùc qua toùc con.*

Phaät ñaùp keä:

*Ma-naïp phaùt ñaïi taâm Roäng ñoä voâ soá chuùng*

*Theä nguyeän phaùt roäng saâu Troàng caùc coäi coâng ñöùc Trong voâ soá kieáp sau*

*ÔÛ ñôøi aùc naêm tröôïc Thaønh Phaät hieäu Thích Ca Ñoä voâ soá chuùng sanh*

*Röïc rôõ ba hai töôùng*

*Thuø thaéng trong loaøi ngöôøi.*

Ñöùc Phaät böôùc qua toùc Sieâu Thuaät, bay leân Hö khoâng laáy naêm caønh hoa, hai caønh cuûa ngoïc nöõ baùm vaøo hai vai Phaät. Töø ñoù Sieâu Thuaät

phaù boû taø kieán thôø thieân ñeá, thaàn löûa cuûa Phaïm chí, haønh chaùnh kieán baèng phaùp bình ñaúng, khoâng coøn ôû trong ba ñöôøng aùc vaø 8 naïn.

Ñöùc Phaät baûo: Sieâu Thuaät luùc aáy chính laø ta, coâ gaùi baùn hoa laø Cuø-di vaäy

(Trích kinh Tu Haønh Boån Khôûi)

# *GIAÁC MÔ CUÛA PHAÏM CHÍ BAÛO HAÛI:*

Phaïm chí Baûo Haûi baïch Phaät:

- Cuùi xin Ñöùc Nhö Lai cuøng chö Tyø-kheo thoï nhaän cuùng döôøng cuûa con trong baûy naêm. Ñöùc Phaät nhaän lôøi. sau ñoù Phaïm chí nghó: “Nay ta ñaõ khieán cho traêm ngaøn öùc na-do-tha chuùng sanh phaùt taâm Boà-ñeà nhöng ta khoâng bieát sôû nguyeän cuûa Chuyeån luaân Thaùnh vöông nhö theá naøo? Nhaân vöông, Thieân vöông, Thaùnh vaên, Duyeân giaùc ñeàu caàu Voâ thöôïng Boà Beà, neáu ñôøi sau ta ñöôïc thaønh Phaät thì khi ta nguû xin caùc vò Trôøi, ma phaïm, cuøng chö Phaät öùng moäng cho ta bieát.”

Ñeâm hoâm aáy, luùc nguû Phaïm chí thaáy coù aùnh saùng, laïi thaáy chö Phaät trong haèng sa theá giôùi, moãi vò ñeàu trao cho mình moät hoa sen. Nhöõng hoa sen naøy raát vi dieäu. Treân moãi ñaøi hoa thaáy hình vaàng maët Trôøi, treân maët Trôøi coù baûo caùi baèng baûy baùu, moãi maët Trôøi ñeàu phoùng ra saùu möôi öùc tia saùngvaøo trong mieäng Phaïm chí. Phaïm chí thaáy aùnh töø nôi mình phaùt ra chieáu khaép caû traêm ngaøn do-tuaàn, thaân mình trong suoát, thaáy caû tim gan. Phaïm chí laïi thaáy saùu möôi öùc na do tha traêm ngaøn Boà Taùt ñang ngoài nhaäp ñònh treân ñaøi sen vaø coù tia saùng maët Trôøi vaây quanh thaân moãi vò. ÔÛ giöõa moãi hoa sen ñeàu phaùt ra caùc thöù kyõ nhaïc. Laïi thaáy vua nöôùc mình maùu chaûy ñaày thaân, ñaàu maët gioáng heo, aên caùc thöù coân truøng, keâu chaïy khaép nôi, roài laïi ñeán ngoài döôùi goác caây y lan. Laïi coù voâ soá chuùng sanh ñeán aên thòt vua, chæ coøn laïi xöông vuïn. Cöù nhö theá cho ñeán raát nhieàu thaân veà sau, thaân naøo vua cuõng ñeàu thoï nghieäp nhö theá caû. Laïi thaáy caùc vöông töû ñang moå xeû heo, voi, traâu, choù, coïp baùo v.v… ñeå aên thòt, laáy maùu boâi vaøo thaân roài ngoài döôùi caây y lan. Laïi coù voâ löôïng chuùng sanh ñeán aên thòt hoï, xöông thòt tan naùt. Hoaëc thaáy caùc vöông töû duøng hoa tu maïn na laøm anh laïc, cöôõi xe traâu cuõ raùch, ñi veà höôùng Nam. Laïi thaáy Töù Thieân vöông, Ñeá thích, Hoaøn nhôn, Ñaïi Phaïm Thieân vöông ñeán baûo Phaïm chí neân laáy hoa sen quanh mình, tröùôc tieân cho Chuyeån luaân vöông, sau ñoù cho moãi thieân töû moät hoa, soá coøn laïi cho caùc tieåu vöông, keá ñeán cho con cuûa ngöôi vaø caùc ngöôøi khaùc.

Phaïm chí giaät mình thöùc giaác, nhôù laïi nhöõng vieäc trong moäng, bieát ñöôïc nguyeän thaáp keùm öa thích sanh töû cuûa Thaùnh vöông, laïi bieát caùc

vöông töû caàu Thaùnh vaên thöøa neân moäng thaáy hoï duøng hoa tu maïn na laøm anh laïc cöôõi xe traâu ñi veà phía Nam. OÂng töï nghó: “Taïi sao ta laïi moäng thaáy nhöõng vieäc aáy? Chö Phaät tröôùc duøng ta ñeå khuyeán daïy giaùo hoaù chuùng sanh trong coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu khieán hoï an truï trong tam phöôùc maø phaùt taâm Boà-ñeà. Nay ta ñöôïc thænh Phaät vaø chuùng Taêng nhaän söï cuùng döôøng trong suoát baûy naêm”.

(Trích kinh Baûo Phaïm chí Thænh Nhö Lai )

# *NGHE PHAÙP HEÁT BUOÀN KHOÅ:*

Phaïm chí ôû nöôùc Xaù-veä gieo troàng hoa maøu treân moät khoaûnh ñaát roäng, haït naûy maàm xanh toát, oâng ta ñeán xem, trong loøng heát söùc vui möøng voâ cuøng haøi loøng. Nhöng ñeâm hoâm aáy, coù moät traän möa ñaù lôùn ñoå xuoáng, hoa maøu hö hoaïi heát. Keá ñoù, con gaùi oâng ta laïi ñoät ngoät qua ñôøi. Gaëp nhöõng chuyeän ñau buoàn xaûy ra doàn daäp, oâng ta khoùc loùc thaûm thieát. Baáy giôø, caùc Tyø-kheo vaøo thaønh khaát thöïc, chöùng kieán nhöõng vieäc aáy, beøn trôû veà baïch Phaät. Laùt sau, Phaïm chí cuõng ñeán ñaûnh leã Ñöùc Phaät. Ngaøi bieát ñöôïc nhöõng suy nghó cuûa oâng ta, lieàn baûo:

* Treân ñôøi naøy coù naêm ñieàu khoâng ai coù theå traùnh khoûi: Ñoù laø bò hao huït, bò maát maùt, bò oám ñau, bò giaø vaø bò cheát. Neáu ngöôøi bieát thöïc haønh theo Ñaïo ñeá nhö boá thí, trì giôùi v.v… môùi coù theå traùnh khoûi.

Phaïm chí nghe xong, thaáy roõ lyù Töù ñeá, xin ñöôïc quy y Tam baûo, laøm nam cö só. Caùc Tyø-kheo thaáy theá beøn baïch Phaät:

* Baïch Theá toân! Ngaøi ñaõ khai môû taâm yù cho Phaïm chí aáy, khieán cho oâng ta ra veà vôùi taâm hoan hyû.

Phaät baûo:

* Khoâng chæ ôû ñôøi naøy maø vaøo thôøi quaù khöù. ÔÛ coõi Dieâm Phuø lôïi coù naêm vò vua. Trong soá ñoù, Kieät Tham laø oâng vua baïo ngöôïc tham taøng. Moät hoâm quaàn thaàn, daân chuùng trong nöôùc keùo ñeán, tay kieám laêm laêm baûo:
* Teân vua baïo ngöôïc kia! Neáu bieát ñieàu thì haõy mau cuùt ñi. Boïn ta khoâng muoán gieát oâng cuõng khoâng muoán laøm haïi ñeán baù taùnh.

Vua hoaûng sôï, Voäi vaøng leân xe troán ra khoûi nöôùc. Töø ñoù, oâng laøm ngheà beän coû ñeå soáng. Quaàn thaàn daân chuùng lieàn toân em trai cuûa Vua Kieät Tham leân ngoâi. Vò vua môùi raát thoâng minh chaùnh tröïc. Thôøi gian sau, Kieät Tham daâng sôù leân vua, xin ñöôïc cai quaûn moät tuï laïc ñeå coù lôïi töùc sinh soáng. Vua ñoàng yù. Veà sau, oâng ta laïi naøi xin theâm hai tuï laïc, roài daàn xin ñeán nöõa nöôùc. Vua ñeàu chaáp thuaän. Traûi qua moät thôøi gian khaù laâu, Kieät Tham khôûi loøng taø, daáy binh ñaùnh em, chieám laïi nöôùc cuõ.

OÂng ta laïi keùo binh ñaùnh chieám nöôùc thöù hai, roài laàn löôït ñaùnh chieám heát caû naêm nöôùc, boán phöông ñeàu quy phuïc, töø ñoù oâng ta ñoåi hieäu laø Ñaïi Thaéng.

Ñeá thích muoán thöû loøng, xem oâng ta coù bieát ñuû hay khoâng, beøn hoùa thaønh moät caäu beù Phaïm chí hoï Caâu-di. Caäu beù xoûa toùc moät tay caàm gaäy vaøng, moät tay oâm baùt vaøng ñeán tröôùc cung vua xin vaøo yeát kieán. Vua cho vôøi hoûi duyeân côù. Caäu beù taâu:

* Toâi töø vuøng ven bieån ñeán ñaây, troâng thaáy moät nöôùc raát lôùn, daân chuùng soáng sung tuùc. Nöôùc aáy coù raát nhieàu cuûa quyù. Ngaøi coù muoán ñi ñaùnh chieám nöôùc aáy khoâng?
* Hay laém!
* Vaäy Ngaøi neân trang bò saún thuyeàn beø quaân lính. Baûy ngaøy sau toâi seõ ñeán daãn ñöôøng.

Noùi xong Phaïm chí boû ñi. Ñeán ngaøy heïn, moïi thöù ñeàu ñaû saún saøng. Nhöng chôø maõi vaãn khoâng thaáy boùng daùng caäu beù. Nhaø vua buoàn böïc, baát an. Khi aáy daân chuùng trong nöôùc keùo ñeán ngoài quanh vua. Thaáy vua khoùc, hoï cuõng khoùc. Thaáy vua buoàn hoï cuõng buoàn. Boãng vua naûy ra moät yù vaø noùi:

*Ham muoán khoâng theå döøng Ñaõ ñöôïc laïi muoán theâm Tham caàu khoâng bieát chaùn Bao giôø ñöôïc yeân vui.*

Nay ai coù theå giaûi toaû ñöôïc noãi loøng cuûa ta, ta seõ cho ngöôøi aáy moät ngaøn tieàn vaøng.

Baáy giôø, Uaát-ña-moät thieáu nieân treû tuoåi - höùa seõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa vua sau baûy ngaøy. Ñeán ngaøy heïn, Uaát-ña ñeán thöa vôùi meï:

* Thöa meï, con muoán ñi giaûi tröø noãi öu phieàn cuûa vua! Ngöôøi meï khuyeân:
* Con chôù coù ñi! Laøm ñöôïc ñieàu aáy khoâng phaûi deã. Nhöng ngöôøi con cöông quyeát:
* Meï ñöøng lo, con coù theå laøm ñöôïc!

Uaát-ña lieàn ñeán choã vua, Sau moät hoài ñoái ñaùp, anh ta beøn noùi moät baøi keä. Vua Ñaïi thaéng lieàn ban thöôûng cho Uaát-ña moät ngaøn tieàn vaøng.

Vua Ñaïi Thaéng khi aáy nay chính laø Phaïm chí troàng hoa maøu. Coøn thieáu nieân Uaát-ña nay chính laø Ta.

(Trích kinh Nghóa Tuùc quyeån thöôïng)

# *PHAÏM CHÍ MA NHAÂN ÑEÀ GAÛ CON CHO PHAÄT:*

Phaïm chí Ma Nhaân Ñeà sanh ñöôïc moät con gaùi nhan saéc maën maø. Vua, Thaùi töû, Ñaïi thaàn, Tröôûng giaû ñeán caàu hoân con gaùi ñeàu bò oâng töø choái. OÂng ta thaáy Phaät saéc vaøng ba möôi hai töôùng lieàn nghó: “Chæ coù ngöôøi naøy môùi xöùng vôùi con ta”. OÂng beøn trôû veà nhaø noùi vôùi vôï:

* Nay ta ñaõ choïn ñöôïc reå, chaøng reå aáy coøn ñeïp hôn caû con mình.

Hoï lieàn trang ñieåm cho con gaùi, ñeo caùc anh laïc quyù baùu roài daét coâ ra khoûi thaønh. Ngöôøi vôï thaáy Phaät töôùng maïo ñöôøng ñöôøng, saùng rôõ beøn noùi vôùi choàng:

* Chæ uoång coâng thoâi, vieäc hoân nhaân cuûa con chuùng ta khoâng thaønh

ñaâu.

Baø noùi keä:

*Keû daâm luïc tuïc ñi Keû saân theo noái böôùc*

*Keû ngu chaân daãm ñaát Uy ñöùc Thieân nhôn toân.*

Ngöôøi choàng noùi:

* Baø giaø ngu si, laøm con phaûi lo laéng.OÂng lieàn daét con gaùi ñeán choã Phaät, tay traùi naém caùnh tay Ngaøi, tay phaûi caàm bình baùt vaø noùi.
* Nay toâi ban cho ngöôi ñöùa con naøy laøm vôï.

Coâ gaùi thaáy Phaät lieàn khôûi taâm say ñaém. Phaät lieàn noùi keä:

*Ta thaáy thieân ngoïc nöõ Coøn khoâng khôûi taø taâm Nay thaø oâm bình phaån Coøn hôn ñuïng vaøo coâ.*

(Trích kinh Nghóa Tuùc quyeån thöôïng)

# *PHAÏM CHÍ MAÁT CON, VEÀ SAU GAËP PHAÄT ÑAÉC ÑAÏO:*

Xöa coù Baø-la-moân xuaát gia hoïc ñaïo luùc coøn nhoû, nhöng ñeán naêm saùu möôi tuoåi vaãn khoâng ñaéc ñaïo. Ñuùng theo phaùp Baø-la-moân, neáu khoâng ñaéc ñaïo phaûi trôû veà nhaø, laáy vôï vaø laøm cö só. Veà sau, vôï oâng sanh ñöôïc moät ñöùa con trai xinh ñeïp ñaùng yeâu. Naêm ñöùa beù leân baûy tuoåi boãng maéc beänh naëng, qua moät ñeâm thì cheát. Phaïm chí ñau xoùt tieác thöông, guïc ngaát lòm nhieàu laàn beân xaùc con. Thaân toäc khuyeân nhuû maõi khoâng ñöôïc, cuoái cuøng phaûi ñoaït xaùc ñöùa beù ñem choân ngoaøi thaønh. Phaïm chí nghó: “Ta gaøo khoùc maõi cuõng chaúng ích gì, chi baèng ñi xuoáng Dieâm vöông xin laïi maïng soáng con mình.”

OÂng lieàn taém goäi saïch seõ, trai giôùi thanh tònh, caàm hoa höông ra

ñi. Ñeán ñaâu oâng cuõng hoûi thaêm choã ôû cuûa Dieâm vöông. Ñi ñöôïc maáy ngaøn daëm thì ñeán vuøng nuùi saâu, gaëp caùc Phaïm chí oâng laïi hoûi thaêm. Caùc Phaïm chí hoûi:

* OÂng hoûi choã ôû cuûa Dieâm vöông ñeå caàu xin ñieàu gì?
* Con toâi môùi cheát, toâi muoán ñeán choã Dieâm vöông ñeå xin laïi maïng soáng cuûa noù.

Caùc Phaïm chí thöông xoùt cho söï ngu si cuûa oâng ta, lieàn baûo:

* Coõi Dieâm vöông, ngöôøi soáng khoâng theå ñeán ñöôïc. Ta seõ chæ höôùng cho oâng: Töø ñaây ñi veà phía taây hôn boán traêm daëm seõ gaëp moät con soâng lôùn, giöõa soâng coù moät toaø thaønh, ñaây laø choã döøng chaân nghæ cuûa caùc vò ThieânThaàn khi ñi tuaàn tra nhaân gian. Vaøo ngaøy muøng boán haøng thaùng, Dieâm vöông thöôøngñi tuaàn tra, aét ñi qua thaønh naøy. OÂng trai giôùi thanh tònh, ñeán ñoù seõ gaëp.

Phaïm chí nghe vaäy vui möøng töø taï ra ñi. Khi ñeán giöõa soâng, oâng troâng thaáy thaønh quaùch cung ñieän, nhaø cöûa röïc rôõ nhö coõi Trôøi Ñao Lôïi. Phaïm chí ñeán tröôùc cöûa, thaép höông quyø goái chuù nguyeän, caàu xin Dieâm vöông traû laïi maïng soáng con mình. Dieâm vöông baûo ngöôøi giöõ cöûa cho vaøo. Gaëp Dieâm Vöông Phaïm chí taâu:

* Toâi hieám muoän, maõi môùi sanh ñöôïc moät trai hy voïng tuoåi giaø ñeå caäy nhôø, nuoâi naáng noù ñeán baûy tuoåi thì laïi bò cheát. Cuùi xin Dieâm vöông ruû loøng ban aân boá thí traû laïi maïng soáng cho con toâi.

Dieâm vöông noùi:

* Ñöôïc! Con oâng hieän ñang chôi ñuøa trong khu vöôøn phía ñoâng.

OÂng haõy ñeán ñoù maø daét noù veà!

OÂng ta lieàn ñeán ñoù, troâng thaáy con mình ñang ñuøa giôõn vôùi nhöõng ñöùa treû khaùc, lieàn chaïy ñeán oâm chaàm laáy noù, vöøa khoùc vöøa noùi:

* Con ôi, Cha ngaøy ñeâm nhôù thöông con, aên nguû khoâng yeân, con ñaâu bieát ñöôïc Cha Meï ñaõ chòu cay chòu ñaéng ñeán theá naøo?

Ñöùa treû heùt toaùng leân vaø maéng:

* Caùi oâng laõo laåm caåm, ngu si khoâng hieåu thaáu ñaïo lyù, chæ ôû nhôø trong choác laùt maø goïi ta laø con. Chôù nhieàu lôøi doái traù, chi baèng haõy mau ñi cho khuaát maét. Toâi ôû coõi naøy ñaõ coù cha meï roài.

Phaïm chí buoàn baõ khoùc loùc roài boû ñi. OÂng ta nghó: “Ta nghe Sa- moân Cuø Ñaøm bieát lyù bieán hoaù thaàn hoàn cuûa con ngöôøi, hay laø ta ñeán hoûi Ngaøi”.

Phaïm chí lieàn ñeán choã Phaät, cuùi ñaàu laøm leã, trình baøy moïi vieäc roài thöa:

* Con toâi khoâng chòu trôû veà, coøn cho toâi laø oâng laõo ngu si laåm caåm,

chæ ôû nhôø trong choác laùt maø goïi noù laø con. Noù nôõ caét ñöùt tình cha con. Vì sao laïi nhö vaäy?

Phaät baûo:

* OÂng khôø quaù! Thaàn thöùc ngöôøi cheát vöøa ra khoûi xaùc lieàn thoï thaân khaùc. Cha meï vôï con nhaân duyeân hoäi tuï thì cuøng nhau chung ôû, ví nhö khaùch nguû troï saùng ra moãi ngöôøi ñi moät ngaõ.

Phaïm chí nghe xong taâm yù khai môû, thaønh taâm daäp ñaàu xin laøm Sa-moân. Phaät baûo: “Laønh thay”, raâu toùc oâng ta töï ruïng, thaân khoaùc phaùp y, töùc thaønh Tyø-kheo, ngay ñoù ñaéc quaû A-la-haùn.

(Trích phaåm Ñaïo Haønh kinh Phaùp Cuù quyeån 4)

# *TIEÂU CUÛA TÍN THÍ:*

Ngaøy xöa, coù moät Phaïm chí raát giaøu coù laïi coù hoïc thöùc nhöng khoâng coù loøng tin chaân chaùnh, thöôøng tranh luaän cuøng Sa-moân nhöng khoâng theå thaéng noåi. Moät laàn noï, oâng ta nghe noùi Sa-moân thoï duïng cuûa tín thí maø khoâng tinh taán tu haønh, sau khi cheát phaûi laøm thaân traâu ngöïa ñeå traû nôï cho tín thí. OÂng ta lieàn ngaám ngaàm saép ñaët möu keá, ñaõi caùc sa- moân aên ñeå ñôøi sau oâng seõ ñöôïc höôûng lôïi naøy. Ngöôøi aáy oâm loøng ñoäc aùc nhö vaäy maø ñeán chuøa.

Trong chuøa coù naêm traêm vò tu só, oâng ta ñeàu thænh heát. Sau ñoù trôû veà nhaø chuaån bò caùc moùn aên ngon hôn nöõa, döï tính ñôøi sau ta seõ ñöôïc 500 con traâu ngöïa. Coù moät vò Thöôïng toaø ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn, bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa oâng ta, lieàn cho goïi thaày Duy na ñeán daën:

* Haõy baûo caùc Tyø-kheo phaûi neân nhaát taâm, moãi ngöôøi noùi moät caâu keä thì lôïi ích caøng taêng theâm.

Vò Thöôïng toaø noùi tieáp:

* Nhö vaäy laø chuùng ta ñaõ traû nôï xong, khoâng phaûi laøm thaân traâu

ngöïa.

Phaïm chí kinh haõi noùi:

* Ñaïo nhaân thaät thaàn Thaùnh bieát ñöôïc yù nghó cuûa toâi. Luùc aáy, vò Thöôïng toaø môùi baûo caùc Thaày Tyø-kheo:
* Caùc oâng ñaõ thoï trai xong, taâm töø nghó ñeán ñaïo, tuïng moät thôøi

phaùp, thì daàu nuoát nuùi Tu di cuõng coù theå tieâu ñöôïc, noùi chi laø böõa aên coûn con naøy.

Phaïm chí raát hoå theïn. Vò Thöôïng toaø nhaân ñoù thuyeát phaùp, giaûng roäng veà giaùo lyù coát loõi.Taâm vò Phaïm chí ñöôïc khai môû, lieàn ngoä ñaïo.

(Trích Chö Kinh Yeáu Söï )

# *PHAÏM CHÍ CUÙNG DÖÔØNG BAÙT MAÄT CHO PHAÄT:*

Xöa, coù Phaïm chí vì khoâng thaáy Phaät neân leùn vaøo Tinh xaù cuûa Ngaøi. Ñöùc Phaät vì thöông xoùt neân ñeán tröôùc maët oâng ta. Phaïm chí muoán chaïy troán nhöng khoâng theå caát chaân leân ñöôïc. Phaät daãn oâng ta ñeán choã cuûa Ngaøi vaø thuyeát phaùp cho nghe. Nghe phaùp xong, oâng ta khôûi taâm hoan hyû xin quy y Tam baûo, laõnh thoï giôùi caám, nhieãu quanh Phaät roài ra veà.

Sau ñoù, Phaïm chí laáy baùt ñöïng ñaày maät, hai tay böng ñeán ñònh daâng leân Phaät. Phaät baûo Tyø-kheo laáy maät trong baùt aáy ñem phaân chia cho chuùng Taêng. Khi baùt cuûa Phaät vaø chuùng Taêng ñaõ ñöïng ñaày maät maø maät trong baùt cuûa Phaïm chí vaãn coøn ñaày nhö cuõ. Caùc Tyø-kheo laïi trao baùt aáy cho Phaät. Phaät baûo Phaïm chí:

* Taát caû caùc loaøi truøng, cua, caù, ba ba v.v... trong nöôùc ñeàu mong ñöôïc thöùc aên naøy.

Phaïm chí vaâng lôøi ñem maät boá thí. Ñöùc Phaät mæm cöôøi, phoùng ra haøo quang naêm saéc chieáu ñeán coõi Phaïm thieân. Haøo quang chieáu khaép naêm ñöôøng, trôû laïi vaây quanh thaân Phaät ba voøng. Thoï kyù cho Boà taùt, thì aùnh saùng vaøo ñaûnh. Thoï kyù cho Duyeân giaùc, thì aùnh saùng vaøo töø mieäng. Thoï kyù cho Thaùnh vaên, thì aùnh saùng vaøo töø caùnh tay. Thuyeát veà phöôùc ôû coõi Trôøi, aùnh saùng vaøo töø roán, thuyeát veà vieäc thoï thaân, aùnh saùng vaøo töø ñaàu goái. Thuyeát cho ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh, aùnh saùng vaøo töø baøn chaân. A-nan töø toaø ñöùng daïy, chaáp tay baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá toân. Ñöùc Theá toân khoâng bao giôø cöôøi maø khoâng coù lyù do. Nay vì côù gì maø Ngaøi cöôøi nhö vaäy,

Phaät baûo:

* OÂng coù thaáy Phaïm chí cuùng döôøng maät cho Phaät khoâng?
* Baïch Ñöùc Theá toân! Con thaáy.
* Phaïm chí naøy traûi qua hai möôi kieáp veà sau khoâng ñoaï ñöôøng aùc.

Quaù hai möôi kieáp seõ ñaéc quaû Duyeân giaùc, hieäu laø Maät Cuï.

Caùc Tyø-kheo thöa:

* Phaïm chí naøy vì sao chæ cuùng moät baùt maät maø ñöôïc nhieàu lôïi ích, coøn chöùng quaû Duyeân giaùc?
* Phaïm chí naøy, chaúng phaûi chæ ôû trong ñôøi naøy maø ôû caùc ñôøi quaù khöù cuõng ñaõ laøm nhö vaäy.

Vaøo ñôøi quaù khöù, coù Baø-la-moân nhaäp ñònh nôi vaéng veû thanh nhaøn, ñöôïc gaëp thaàn tieân. Coù ngöôøi noùi: “Vò nhaân naøy coù nhieàu ñieàu toát laønh khoù bì neân ñeán ñoù ñeå xin phöôùc.” Coù ngöôøi baûo: “Nhôø thaáy vò tieân maø coù ñöôïc phöôùc ñeå nuoâi thaân”.

Coù moät vò tieân chöùng ñaéc nguõ thoâng, bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa vò Baø-la-moân lieàn töø trong röøng bay voït leân hö khoâng ñöùng tröôùc Baø-la- moân. Thaáy vò tieân Baø-la-moân voâ cuøng vui möøng, lieàn daâng leân vò tieân nhaân moät baùt ñaày maät. Vò tieân thoï kyù cho oâng ta roài bay leân hö khoâng. Do nhôø coâng ñöùc cuùng döôøng naøy maø ñôøi sau ñöôïc laøm Vua teân laø Maät Cuï, thöôøng duøng chaùnh phaùp trò nöôùc. Neân sau khi cheát, vua ñöôïc sanh leân Trôøi.

Phaät baûo caùc Tyø-kheo: Vò tieân nhaân baáy giôø chính laø ta. Phaïm chí luùc aáy chính laø ngöôøi Phaïm chí naøy. Nhôø cuùng maät maø Phaïm chí aáy thoï höôûng phöôùc coõi Trôøi. Do ñôøi naøy cuõng laïi cuùng döôøng cho Phaät neân ñôøi sau ñöôïc ñaéc quaû Duyeân giaùc.

(Trích kinh Maät Cuï)

# *PHAÏM CHÍ TÖØ XA ÑEÁN HOÏC ÑAÏO GAËP PHAÛI NAÊM VIEÄC* THIEÁU SUY NGHÓ:

Phaïm chí ôû nöôùc La-duyeät Kyø nghe noùi daân chuùng trong nöôùc Xaù- veä, phaàn nhieàu ñeàu hieáu döôõng, phuïng thôø kinh ñieån, tu ñaïo vaø toân kính Tam baûo, lieàn ñi ñeán nöôùc naøy ñeå hoïc hoûi. Khi ñaõ gaàn ñeán Xaù-veä, Phaïm chí troâng thaáy coù hai cha con nhaø noï ñang caøy ñaát gieo haït. Boãng, coù con raén khoâng bieát töø ñaâu boø ra, caén cheát ñöùa con. Ngöôøi cha vaãn tieáp tuïc gieo caøy, khoâng ngoù laïi nhìn con. Phaïm chí thaáy laï, beøn hoûi nguyeân do. Ngöôøi caøy ruoäng hoûi Phaïm chí:

* OÂng töø ñaâu ñeán?
* Toâi töø La-duyeät kyø tôùi. Vì nghe noùi ôû nöôùc naøy, daân chuùng phaàn nhieàu ñeàu hieáu döôõng cha meï, phuïng thôø Tam baûo cho neân toâi muoán ñeán ñaây ñeå hoïc hoûi. Coøn caäu thanh nieân kia laø gì cuûa oâng vaäy?
* Laø con toâi.
* Laø con oâng? Vì sao oâng khoâng ñau buoàn maø vaãn cöù bình thaûn tieáp tuïc gieo caøy nhö vaäy?
* Con ngöôøi coù sanh thì coù töû, vaïn vaät coù thaønh thì coù hoaïi, coù gì maø phaûi buoàn ñau gaøo khoùc. Neáu coù boû aên boû uoáng thì phoûng coù ích gì cho ngöôøi cheát? Khi oâng vaøo trong thaønh, haõy gheù qua nhaø toâi nhaén tin duøm laø con toâi ñaõ cheát, neân chæ ñem ñuû moät phaàn aên ra cho toâi maø thoâi.

Phaïm chí nghó: “Ngöôøi ñaâu maø khoâng bieát xeùt nghó. Con cheát naèm ñoù maø tuyeät nhieân khoâng ñau buoàn, laïi nghó ñeán caùi aên”.

Khi vaøo thaønh Xaù-veä, Phaïm chí ñeán thaúng nhaø ngöôøi caøy ruoäng, gaëp vôï cuûa oâng caøy ruoäng lieàn baùo tin:

* Con trai baø ñaõ cheát. Choàng baø nhaén chæ ñem côm ñuû moät ngöôøi aên thoâi.

Ngöôøi vôï nghe xong, thaûn nhieân noùi:

* Nhö khaùch ñeán ôû nhôø, ñeán khoâng laøm khoù, ñi khoâng níu keùo. Ñöùa con naøy cuõng nhö vaäy. Sanh laø töï ñeán, cheát cuõng moät mình ra ñi, toâi khoâng ñuû söùc níu keùo noù laïi ñöôïc, tuyø theo haønh nghieäp cuûa noù ñaõ taïo maø quyeát ñònh choã thaùc sanh.

Phaïm chí ñi noùi vôùi chò gaùi ngöôøi cheát. Ngöôøi naøy cuõng noùi veà lyù voâ thöôøng. Phaïm chí baùo vôùi vôï ngöôøi cheát. Ngöôøi naøy cuõng noùi nhöõng daãn duï veà voâ thöôøng. OÂng ta baùo vôùi naøng haàu cuûa ngöôøi cheát, naøng haàu cuõng noùi nhö vaäy. Phaïm chí thaáy vaäy, trong loøng roái bôøi, khoâng bieát ra laøm sao nöõa. Vì nghe noùi daân chuùng nöôùc naøy hieáu döôõng cha meï, phuïng thôø Tam baûo cho neân môùi ñeán ñaây ñeå hoïc hoûi. Chöa gaëp ñöôïc ñieàu toát ñeïp naøo laïi chöùng kieán naêm ñieàu thieáu suy nghó, khieán cho thaân taâm hoang mang, moûi meät. OÂng ta beøn hoûi ngöôøi qua ñöôøng choã ôû cuûa Phaät. Hoï cho bieát Ñöùc Phaät hieän ñang ôû gaàn ñaây, trong röøng caây cuûa thaùi töû Kyø-ñaø, vöôøn oâng Caáp-coâ-ñoäc. Phaïm chí lieàn ñi ñeán choã Phaät, ñaûnh leã Ngaøi roài ñöùng sang moät beân, loä veû aâu saàu, cuùi ñaàu im laëng. Phaät bieát ñöôïc yù nghó cuûa oâng ta, beøn baûo:

* Vì sao oâng coù veû khoâng vui?
* Vì traùi vôùi taâm nguyeän, cho neân con buoàn baõ.
* OÂng buoàn vì chuyeän gì?

Phaïm chí thuaät laïi moïi vieäc. Phaät baûo:

* Khoâng phaûi nhö oâng ñaõ nghó, thaät ra naêm ngöôøi naày raát coù tình nghóa. Vì bieát ñöôïc maïng soáng voâ thöôøng neân ngöôøi thaân cheát maø chaúng chuùt buoàn ñau. Ngöôøi theá gian vì khoâng hieåu ñöôïc lyù voâ thöôøng neân saàu khoå, gaøo khoùc, nhö theá chæ töï haïi mình. Ví nhö ngöôøi maéc beänh soát, khoâng yù thöùc ñöôïc, meâ saûng noùi nhaûm. Khi thaày thuoác cho uoáng thuoác, lieàn heát soát, khoâng coøn noùi nhaûm nöõa. Ngöôøi theá gian ñau buoàn ngu si saûng soát khoâng theå töï hieåu bieát. Neáu hoï hieåu ñöôïc lyù voâ thöôøng thì seõ khoâng coøn ñau khoå nöõa, nhö ñöôïc heát beänh soát. naêm ngöôøi naøy ñeàu coù theå ñaéc ñaïo. Phaïm chí nghe Phaät daïy xong lieàn töï traùch mình: “Ta laø keû ngu si meâ aùm, khoâng bieát ñaïi nghóa. Nay nghe Phaät daïy, nhö keû muø ñöôïc saùng maét, nhö trong toái thaáy ñöôïc aùnh saùng”. OÂng lieàn khaån thieát xin thoï naêm giôùi roài ñaûnh leã Phaät maø lui ra.

(Trích kinh Nguõ Voâ Phaûn Phuùc)

# *BOÁN ANH EM PHAÏM CHÍ CUØNG CHEÁT TRONG MOÄT* NGAØY:

Boán Anh em Phaïm chí noï ñeàu chöùng ñöôïc nguõ thoâng. Neân bieát ñöôïc baûy ngaøy sau hoï seõ cheát, neân cuøng baøn luaän raèng: Naêng löïc cuûa nguõ thoâng coù theå laøm ñaûo loän ñaát Trôøi; coù theå naém laáy maët Trôøi, maët traêng; coù theå dôøi nuùi laáp soâng. Khoâng vieäc gì chuùng ta khoâng laøm ñöôïc, haù laïi khoâng troán ñöôïc caùi cheát naøy ö?

Moät ngöôøi noùi: Toâi seõ vaøo trong bieån lôùn, treân khoâng loù khoûi maët nöôùc, döôùi khoâng ñuïng ñeán ñaùy, ôû choã nhö vaäy thì quyû voâ thöôøng laøm sao maø bieát ñöôïc.

Moät ngöôøi noùi: Toâi seõ vaøo trong nuùi Tu di roài kheùp kín quaû nuùi, khoâng ñeå laïi daáu veát thì quyû voâ thöôøng laøm sao maø bieát ñöôïc.

Moät ngöôøi noùi: Toâi seõ bay leân aån mình trong Hö khoâng, quyû voâ thöôøng laøm sao maø bieát ñöôïc.

Ngöôøi cuoái cuøng noùi: Toâi seõ troán ôû trong chôï ñoâng ñuùc, quyû voâ thöôøng cöù baét ñaïi moät ngöôøi côù chi phaûi tìm toâi cho nhoïc.

Boán anh em baøn luaän xong beøn daét nhau ñeán töø giaû Vua. Hoï taâu:

* Thoï maïng cuûa chuùng toâi chæ coøn baûy ngaøy, nay muoán troán soá maïng. Neáu chuùng toâi thoaùt ñöôïc thì seõ veà haàu haï ñaïi vöông. Nguyeän Ngaøi luoân maïnh khoûe.

Noùi xong, boán ngöôøi töø taï ra ñi, baûy ngaøy sau, caû boán ngöôøi ñeàu cheát, gioáng nhö traùi chín phaûi ruïng. Quan coi chôï taâu leân vua:

* Coù moät Phaïm chí cheát ôû trong chôï. Vua söïc nhôù laïi vaø noùi:
* Boán ngöôøi ñi troán, moät ngöôøi ñaõ cheát ba ngöôøi coøn laïi haù traùnh khoûi ö!

Vua lieàn xa giaù ñeán choã Phaät, ñaûnh leã Ngaøi, ngoài qua moät beân roài

baïch:

* Baïch Ñöùc Theá toân! Gaàn ñaây coù boán anh em nhaø hoï Phaïm chí ñeàu

ñaéc nguõ thoâng. Hoï bieát ñöôïc maïng soáng cuûa mình saép heát neân ñaõ cuøng nhau ñi troán, khoâng bieát hoï coù thoaùt ñöôïc khoâng?

Phaät ñaùp:

* Ngöôøi ñôøi coù boán ñieàu khoâng theå traùnh khoûi, moät laø ôû trung aám thì khoâng theå khoâng thoï sanh; hai laø ñaõ sanh thì khoâng theå khoâng bò giaø; ba laø ñaõ giaø thì khoâng theå khoâng coù beänh; boán laø ñaõ beänh thì khoâng theå thoaùt cheát.

(Trích kinh Phaùp Cuù quyeån 3)

# *PHAÏM CHÍ BOÛ VÔÏ ÑEÏP, SAU HOÁI HAÄN:*

Moät cö só nam noï coù moät ngöôøi vôï khoâng nhöõng xinh ñeïp, coù ñöùc haïnh maø coøn coù khaû naêng bieän taøi neân ai ai cuõng kính neå. Theá nhöng ngöôøi choàng khoâng yeâu meán cuõng khoâng thích troâng thaáy coâ ta, traùi laïi ñem loøng yeâu thöông ñöùa tôù gaùi. Coâ vôï thaáy theá beøn noùi vôùi choàng:

* Neáu chaøng khoâng yeâu meán toâi thì xin cho toâi ñöôïc xuaát gia.

Ngöôøi choàng ñoàng yù. Coâ lieàn xuaát gia, laøm Tyø-kheo-ni, sau khi xuaát gia coâ ngaøy ñeâm noå löïc tu taäp, khoâng bao laâu ñaéc quaû A-la-haùn.

Veà sau, ngöôøi tôù gaùi maø Phaïm chí noï yeâu quyù ñoät nhieân qua ñôøi, oâng ta beøn keâu Tyø-kheo-ni trôû veà. Coâ khoâng chòu, caùc Tyø-kheo-ni ñeán baïch vôùi Phaät moïi vieäc. Phaät baûo:

* Cö só aáy ñôøi tröôùc cuõng ñaõ huyû nhuïc ngöôøi coù ñöùc haïnh naøy. Ngöôøi nöõ naøy coù chí raát ñaëc bieät, nhöng thöôøng bò quaáy nhieãu. Ñaõ vaøo ñöôïc trong chaùnh phaùp thì khoâng neân huyû hoaïi noù..

Phaät laïi noùi:

Vaøo ñôøi quaù khöù, coù vôï cuûa moät cö só teân laø Lieân Hoa. Coâ naøy voâ cuøng xinh ñeïp nhöng laïi khoâng ñöôïc choàng yeâu quyù, nhöng oâng ta laïi ñem loøng yeâu ngöôøi tôù gaùi. Vì nghe lôøi coâ tôù gaùi naøy neân ñaõ boû vôï trong nuùi, vaø tìm caùch gieát haïi.

OÂng ta leo leân caây öu Baùt Ñaøm choïn haùi nhöõng traùi chín, boû laïi traùi xanh cho vôï. Ngöôøi vôï hoûi:

* Vì sao chaøng aên traùi chín, boû traùi xanh cho toâi?
* Vaäy naøng haõy leo leân caây ñi.

Ngöôøi vôï lieàn leo leân caây, oâng choàng ôû döôùi keùo chaø gai laáp xung quanh goác caây ñeå vôï khoâng xuoáng ñöôïc, phaûi cheát treân ñoù.

Baáy giôø, Vua ñi saên baén ngang qua troâng thaáy moät phuï nöõ xinh ñeïp ôû treân caây lieàn hoûi:

* Naøng laø ai?

Coâ gaùi keå roõ moïi vieäc. Vua nghó: “Cö só kia ngu si, khoâng bieát lyù leõ cuûa baäc tröôïng phu”, beøn cho ngöôøi keùo heát chaø gai ra, cuøng coâ ta xa giaù hoài cung vaø laäp coâ leân laøm Hoaøng haäu.

Ngöôøi nöõ naøy coù raát nhieàu taøi, coù trí tueä bieän luaän khoâng ai thaéng noåi laïi raát gioûi trong vieäc ñaùnh baïc. Ngöôøi nöõ khaép nôi trong nöôùc nghe tieáng, keùo ñeán cuøng coâ ñaùnh baïc tranh taøi nhöng khoâng ai thaéng noåi. Phaïm chí raát gioûi ñaùnh baïc, nghe tieáng taêm cuûa Hoaøng haäu nhö theá beøn nghó: “Ngöôøi aáy chaéc chaén laø vôï cuõ cuûa ta chöù chaúng phaûi ai khaùc”, beøn muoán ñeán hoaøng cung ñeå xem.

Hoaøng haäu nghe taû hình daïng ngöôøi muoán ñeán caàu kieán, bieát laø

ngöôøi choàng tröôùc kia cuûa mình beøn xin pheùp vua cho ra ñeå so taøi ñaùnh baïc. Hoaøng haäu gaëp Phaïm chí lieàn noùi moät baøi keä. Phaïm chí nghe xong vöøa hoå theïn, vöøa hoái haän voâ cuøng.

Phaïm chí baáy giôø nay chính laø cö só nam, Hoaøng haäu luùc aáy chính laø ngöôøi nöõ ñaây, coøn quoác vöông chính laø ta.

(Trích kinh Phu Phuï )

# *QUAÛ BAÙO DO TUØY HYÛ VIEÄC AÙC:*

Coù moät Phaïm chí noï voâ cuøng giaøu coù.OÂng ta chæ coù moät con trai troøn hai möôi tuoåi, vöøa laáy vôï chöa ñöôïc baûy ngaøy. Vaøo tieát xuaân thaùng ba, hai vôï choàng daét nhau ra haäu vieân daïo chôi. Trong vöôøn coù moät caây Naïi cao to, vöøa troå hoa raát ñeïp, Coâ vôï muoán haùi noù nhöng nhìn quanh coù ai ñeå sai. Ngöôøi choàng bieát yù vôï lieàn leo leân caây, ñaõ haùi ñöôïc moät caùi hoa laïi muoán haùi theâm moät caùi nöõa, khoâng may caønh caây gaõy, anh ta teù xuoáng ñaát cheát. Moïi ngöôøi trong nhaø chaïy ñeán gaøo khoùc keâu Trôøi ñeán cheát ñi soáng laïi. Caû doøng hoï ñeàu ñau buoàn. Nghe ñaõ thöông taâm, thaáy caøng ñau loøng. Vôï choàng Phaïm chí oaùn traùch oâng Trôøi khoâng thöông tình. Sau khi choân caát ngöôøi cheát xong, hoï trôû veà nhaø than khoùc khoâng thoâi. Baáy giôø Ñöùc Theá toân thöông xoùt nhöõng keû ngu si aáy, beøn ñeán thaêm hoûi. Ngöôøi trong nhaø thaáy Phaät lieàn trình baøy söï vieäc ñau buoàn treân. Phaät baûo vôùi tröôûng giaû.

Thoâi ñi, haõy nghe ñaây: vaïn vaät voâ thöôøng khoâng theå gìn giöõ laâu daøi. Coù sanh thì coù töû, toäi phöôùc theo nhau. Caû ba nôi ñeàu vì chaøng thanh nieân naøy maø khoùc loùc. Saàu, coù buoàn ñau thoáng khoå cuõng khoâng ích gì. Roát cuoäc noù laø con cuûa ai? Ai laø cha meï noù?

Baáy giôø Theá toân lieàn noùi keä:

*Maïng ngöôøi nhö traùi chín. Thöôøng sôï seõ ruïng rôi, Ñaõ sanh aét coù khoå,*

*Ai khoâng cheát bao giôø. Do vì thaân trung aám Thích aùi duïc, nhaäp thai Thoï thaân, maïng nhö chôùp*

*Haèng löu chuyeån khoâng döøng Thaân naøy laø vaät cheát*

*Thaàn thöùc khoâng daùng hình Cheát ñaây laïi sanh kia*

*Toäi phöôùc maát ñaâu naøo?*

*Ñaâu chæ coù moät kieáp Keû ngu öôùt soáng hoaøi*

*Mình laøm, mình thoï quaû Thaân cheát, thöùc ñaâu tan.*

Tröôûng giaû nghe keä, taâm lieàn böøng ngoä, queân heát moïi öu phieàn, lieàn quyø xuoáng baïch Phaät:

* Baïch Ñöùc Theá toân, Ñöùa treû naøy ñôøi tröôùc ñaõ taïo ra toäi gì maø laïi yeåu maïng nhö vaäy? Cuùi xin Ngaøi töø bi giaûi roõ cho.

Phaät baûo:

* Vaøo thôøi quaù khöù, coù moät ñöùa treû caàm cung teân vaøo röøng daïo chôi, noù thaáy moät con chim seû ñaäu treân caây lieàn coù yù muoán baén. ba ngöôøi ñöùng gaàn ñoù thaáy vaäy beøn khích leä noù:
* Neáu chaùu baén truùng, ngöôøi ñôøi seõ toân laø caäu beù duõng kieän.

Ñöùa treû thích chí, lieàn giöông cung leân baén. Chæ moät phaùt, con chim truùng teân lieàn sa xuoáng cheát. Caû ba ngöôøi kia ñeàu heát lôøi ca ngôïi roài maïnh ai naáy veà. Traûi qua voâ soá kieáp sanh töû, nhöõng ngöôøi aáy sanh vaøo choã naøo cuõng ñeàu cuøng nhau thoï toäi. Trong ba ngöôøi aáy, moät ngöôøi coù phöôùc neân nay ñang ôû coõi Trôøi, moät ngöôøi sanh trong bieån hoaù sanh laøm Long vöông, ngöôøi coøn laïi chính laø oâng. Ñöùa treû naøy tröôùc ñoù sanh leân Trôøi laøm con Phaïm thieân, sau khi cheát sanh xuoáng laøm con oâng, laïi bò teù töø treân caây xuoáng cheát lieàn hoaù sanh laøm con Long vöông, khi vöøa sanh ra lieàn bò chim chuùa caùnh vaøng quaép laáy aên thòt. Ngaøy nay, caû ba nôi ñeâu saàu khoå khoùc than khoân cuøng. Do vì ñôøi tröôùc tuyø hyû vieäc laøm aùc cho neân ba ngöôøi aáy giôø phaûi chòu caûnh saàu khoå khoùc than.

(Trích kinh Phaùp Cuù Thí Duï quyeån 5)

# *PHAÏM CHÍ VÌ MAÁT LÔÏI DÖÔÕNG NEÂN GIEÁT NGÖÔØI NÖÕ,* VU BAÙNG CHO PHAÄT:

ÔÛ nöôùc Xaù-veä, töø quoác Vöông cho ñeán ñaïi thaàn, nhaân daân ñeàu kính thôø Ñöùc Theá toân, neân hoï cuùng döôøng töù söï raát ñaày ñuû, khoâng ngoù ngaøng tôùi haøng Phaïm chí. Caùc Phaïm chí beøn baøn möu: seõ gieát moät coâ gaùi ñeïp ñem xaùc choân döôùi goác caây roài ñoå toäi cho Cuø Ñaøm. Roài ñem tieáng xaáu naøy rao khaép nôi, theá laø boïn Phaïm chí hoï seõ ñöôïc troïng ñaõi.

Theá laø boïn ngöôøi aáy beøn eùp duï moät coâ gaùi ñeïp, baûo coâ ta ngaøy ngaøy ñeán choã Phaät, khieán cho moïi ngöôøi ñeàu troâng thaáy. Sau ñoù hoï gieát coâ gaùi roài choân xaùc döôùi goác caây. Sau ñoù keùo nhau tôùi tröôùc cung Vua, keâu la oaùn thaùn:

- Moät thieáu nöõ ñeïp nhaát trong ñaùm ñeä töû cuûa chuùng toâi boång nhieân

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 87

maát tích, khoâng bieát soáng cheát ra sao.

-Vua hoûi:

* Coâ ta thöôøng ñeán choã naøo?
* Coâ aáy thöôøng ñeán choã cuûa Cuø Ñaøm.
* Vaäy caùc oâng haõy ñeán ñoù maø tìm.
* Boïn Phaïm chí lieàn ñeán vöôøn caây cuûa Thaùi töû Kyø-ñaø, ñaøo moät goác caây leân, thaáy xaùc coâ gaùi ñöôïc ñaët treân moät caùi giöôøng. Theá laø hoï ñi khaép nôi rao baùn:
* Sa-moân Cuø Ñaøm thöôøng töï xöng laø ngöôøi coù giôùi ñöùc baäc nhaát maø nay laïi leùn luùt tö tình vôùi moät coâ gaùi roài gieát cheát daáu ñi ñeå phi tang. Theá thì coøn gì laø pheùp Vua luaät nöôùc nöõa?

Khi aáy, caùc Tyø-kheo vaøo thaønh khaát thöïc, ñeán ñaâu cuõng bò daân chuùng maéng:

* Boïn Sa-moân naøy ñaõ phaïm toäi aùc nhö vaäy maø coøn ñaùng ñöôïc thoï nhaän y thöïc nöõa

ö!

Caùc Tyø-kheo ñaønh oâm baùt trôû veà baïch Phaät. Phaät baûo:

* Ta bò söï huyû baùng naøy khoâng quaù baûy ngaøy ñaâu.

Baáy giôø, nöõ tín chuû Duy Dieâm ôû trong thaønh nghe noùi caùc Tyø- kheo ñi khaát

thöïc khoâng ñöôïc, ñeàu oâm baùt khoâng trôû veà, lieàn ñeán ñaûnh leã Phaät, chaép tay baïch:

- Con xin ñöôïc cuùng döôøng thöùc aên cho Phaät cuøng chuùng Taêng trong suoát baûy

ngaøy.

Phaät im laëng nhaän lôøi. Sau ñoù Ngaøi baûo A-nan: OÂng cuøng chuùng Taêng ñi khaép nôi

trong thaønh maø noùi baøi keä:

Phaät thaân khaåu thanh tònh, Keû doái löøa ñaûo ñieân,

Quaû baùo khi chín muøi, AÉt töï thoï saàu khoå.

Duy Dieâm baáy giôø lieàn cuùng döôøng thöùc aên cho Phaät cuøng chuùng Taêng. (Trích kinh Xuaát Nghóa Tuùc quyeån thöôïng)

■