giuùp

KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 41**

**CHÖÔNG BAØ LA MOÂN**

1. Ñaøn-nò-kyø thoï toäi
2. Ñöùa beù trong thai khieán meï gioûi nghò luaän
3. keâ-ñaàu baùn mình ñeå cuùng döôøng Phaät, ñöôïc Ñeá thích vaø vua trôï
4. Coâng ñöùc hoïc thuoäc moät baøi keä cuûa Phaät
5. Nhôø hoïc baén, taùn nhaõ ñöôïc vôï
6. Baø-la-moân cuùng aùo naïp ñöôïc Phaät thoï kyù
7. Baø-la-moân cuùng baùnh cho Phaät nghe phaùp ñaéc ñaïo
8. Baø-la-moân baït-ñeå oaùn keát ñoïa laøm roàng bò Phaät haøng phuïc
9. Baø-la-moân nhaäp ñònh hôn ba traêm naêm
10. Gieo nhaân gaët quaû
11. Baø-la-moân ñöôïc Phaät hoùa ñoä
12. Haäu quaû cuûa vieäc trì trai khoâng troïn veïn
13. Vôï choàng Baø-la-moân nuoát tieàn vaøng
14. Theá naøo laø ñeïp
15. Ñaïi man vaø ngöôøi con thôï goám
16. Bò haïi do thôø Phaät

# *ÑAØN-NÒ-KYØ THOÏ TOÄI:*

Baø-la-moân Taân-ñaàu-loâ-ñoûa-xaø ôû nöôùc Xaù-veä coù ngöôøi vôï raát xaáu,

maét xanh saâu huùt. Hai oâng baø coù baûy ngöôøi con gaùi maø khoâng coù con trai. Gia ñình ngheøo khoå, con caùi nheo nhoùc, maø vôï laïi teä aùc, öa chöûi bôùi. Moät hoâm, khi luùa chín, coâ gaùi ñeán nhaø ngöôøi khaùc khoùc loùc, naøi næ möôïn traâu. Coâ daét traâu veà ñaïp luùa, nhöng ñaõ laïc maát traâu trong ñaàm.

Luùc aáy, vò Baø-la-moân suy nghó: Ta coù toäi gì maø vôï con ñaõ ngheøo khoå laïi coøn laøm maát traâu cuûa ngöôøi ta. Nghó vaäy, oâng ñi tìm traâu, thaân theå meät nhoïc, boãng gaëp Ñöùc Phaät ôû trong röøng. Nhìn thaáy hình dung

thanh thoaùt cuûa Ngaøi, oâng chôït nghó: Sa-moân Cuø-ñaøm laø ngöôøi sung söôùng nhaát, khoâng coù noãi khoå nhö ta.

Phaät bieát taâm oâng, lieàn baûo:

* Ñuùng nhö oâng nghó!

Nghe oâng than thôû cho soá phaän cuûa mình, Ñöùc Phaät hoûi:

* OÂng muoán xuaát gia khoâng? OÂng ta traû lôøi:
* Baïch Ñöùc Theá toân! Con muoán xuaát gia. Ñieàu Ngaøi hoûi raát hôïp vôùi nguyeän voïng cuûa keû queâ muøa naøy.

Phaät baûo:

* Thieän lai Tyø-kheo!

Töùc thì raâu toùc oâng töï ruïng, chieác aùo ñang maëc treân thaân bieán thaønh ca-sa. Phaät thuyeát phaùp cho oâng ta nghe, oâng ñaéc quaû A-la-haùn.

Ñöùc Phaät baûo toân giaû A-nan:

* Ñôøi tröôùc, coù moät quoác vöông teân A-ba-la-ñeà-muïc-khö (ñôøi Löông dòch laø Ñoan Chính) duøng chaùnh ñaïo giaùo hoùa moïi ngöôøi. Luùc aáy, coù Baø-la-moân teân Ñaøn-nò-kyø raát ngheøo, trong nhaø troáng khoâng, chæ coù moät ít luùa chín, oâng ñi möôïn traâu veà ñaïp luùa, xong khi daãn qua traû chuû laïi queân thöa gôûi. Chuû traâu tuy thaáy oâng ñem traû traâu maø cöù noùi laø oâng duøng traâu chöa xong, chöa traû. Hai nhaø laïi khoâng daøn xeáp oån thoûa vôùi nhau. Chuû traâu daãn Ñaøn-nò-kyø leân vua xeùt xöû. Vöøa ñi ra lieàn gaëp ngöôøi nhaø cuûa vua cöôõi ngöïa ñi qua, chuû traâu baûo Ñaøn-nò-kyø chaän ngöïa laïi giuøm. OÂng ta nhaët hoøn ñaù neùm ngöïa khieán ngöïa bò gaõy chaân. Keá ñoù, oâng ñi ñeán doøng soâng nhöng khoâng bieát beán ñoø ôû ñaâu. Ngay luùc ñoù, oâng laïi gaëp moät ngöôøi thôï moäc, mieäng ngaäm caùi rìu, ñang veùn aùo loäi qua. Ñaøn-nò-kyø hoûi ngöôøi thôï moäc:
* Choã naøo coù theå loäi qua ñöôïc? Ngöôøi thôï moäc ñaùp:
* Choã naøy.

Luùc noùi, oâng haû mieäng ra, neân chieác rìu rôi xuoáng nöôùc. Ñaøn-nò- kyø bò baét phaûi thöôøng, laïi theâm ñoùi khaùt, oâng ta xin ngöôøi baùn röôïu ít röôïu traéng, ngoài ñaïi leân giöôøng roài uoáng, khoâng chuù yù döôùi meàn coù ñöùa beù ñang naèm nguû, ñöùa beù bò ñeø vôõ buïng cheát. OÂng ta lieàn chaïy ñeán beân vaùch töôøng, suy nghó sôï bò toäi, lieàn leo töôøng troán, khoâng ngôø döôùi töôøng beân kia coù ngöôøi thôï deät, oâng ta nhaûy xuoáng truùng ñaàu ngöôøi thôï deät khieán oâng aáy cheát. Luùc baáy giôø, con ngöôøi thôï deät tuùm baét ñöôïc oâng ta, lieàn cuøng nhieàu ngöôøi daãn oâng leân vua. Caäu beù taâu:

* OÂng naøy gieát cha con.

Luùc baáy giôø, caùc chuû nôï cuøng keùo nhau ñeán tröôùc maët vua. Ngöôøi chuû traâu taâu:

* Ngöôøi naøy möôïn traâu cuûa thaàn khoâng giao traû, maát traâu khoâng boài thöôøng.

Vua hoûi duyeân côù theá naøo? Ñaøn-nò-kyø taâu:

* Thaàn quaû coù möôïn traâu nhöng duøng xong daãn ñi traû lieàn, chuû cuõng coù thaáy nhöng luùc ôû tröôùc nhaø chuû, thaàn khoâng giao traû baèng mieäng.

Vua baûo ngöôøi kia:

* Caû hai ñeàu khoâng ñuùng. Vì Ñaøn-nò-kyø mieäng khoâng giao traû cho ngöôi, neân caét löôõi haén. Do ngöôi thaáy traâu maø khoâng töï coät giöõ, neân moùc maét ngöôi.

Chuû traâu taâu vua:

* Thaàn xin boû con traâu naøy chôù khoâng muoán bò khoeùt maét vaø caét löôõi ngöôøi kia.

Vua thuaän cho hoøa giaûi. Quan giöõ ngöïa taâu:

* Teân kia voâ ñaïo, beû gaõy chaân ngöïa cuûa thaàn. Nhaø vua lieàn hoûi:
* Sao ngöôi laïi beû chaân ngöïa cuûa vöông gia? Ñaøn-nò-kyø quøy taâu vua:
* Chuû traâu daãn thaàn ñi roài baûo chaän giuøm ngöïa cuûa vua laïi, thaàn ñöa tay xuoáng nhaët hoøn ñaù neùm ngöïa, lôõ gaõy chaân ngöïa.

Vua phaùn:

* Do ngöôi baûo noù neân caét löôõi ngöôi. Do haén neùm ngöïa neân chaët tay haén.

Quan giöõ ngöïa taâu vua, xin ñöôïc hoøa giaûi. Luùc baáy giôø, ngöôøi thôï moäc böôùc leân taâu:

* Ñaøn-nò-kyø ñaùnh maát rìu cuûa thaàn. Vua baûo ngöôøi thôï moäc:
* Do haén goïi ngöôi neân caét löôõi haén. Coøn pheùp caàm ñoà vaät thì phaûi duøng tay, do ngöôi duøng mieäng ngaäm, phaûi beû hai haøm raêng cuûa ngöôi.

Ngöôøi thôï moäc taâu:

* Thaø thaàn chòu boû rìu, xin beä haï chôù thi haønh hình phaït naøy. Luùc aáy, baø baùn röôïu lieàn taâu vua:
* Haén gieát oan con cuûa thaàn:

Ñaøn-nò-kyø quyø taâu vua:

* Thaàn bò ñoùi khaùt böùc baùch môùi xin chuùt röôïu uoáng, voâ yù khoâng thaáy coù ñöùa beù naèm döôùi meàn, xin beä haï xeùt cho.

Vua baûo ngöôøi baùn röôïu:

* Nhaø ngöôi baùn röôïu, khaùch ñeán uoáng nhieàu. Sao ngöôi ñem ñöùa beù ñaët vaøo choã ngoài, caû hai ñeàu coù loãi. Con ngöôi ñaõ cheát, ta cho Ñaøn- nò-kyø laøm choàng ngöôi khieán ngöôi coù ñöùa khaùc. Haõy thaû cho oâng ta ñi.

Ngöôøi baùn röôïu daäp ñaàu taâu:

* Thaàn xin nghe theo moïi söï hoøa giaûi, nhöng thaàn khoâng caàn choàng.

Luùc aáy, con ngöôøi thôï deät laïi böôùc leân taâu:

* Ngöôøi naøy cuoàng baïo, giaãm cheát cha con. Vua lieàn hoûi:
* Ngöôi gieát cha noù phaûi khoâng?
* Ñaøn-nò-kyø taâu:
* Hoï ñoøi nôï thaàn, thaàn hoaûng sôï nhaûy qua töôøng, chaúng may rôùt truùng ngöôøi thôï deät, thaät ra thaàn chaúng phaûi coá yù.

Vua baûo caäu beù:

* Caû hai ñeàu coù loãi. Cha ngöôi ñaõ cheát, cho Ñaøn-nò-kyø laøm cha ngöôi.

Caäu beù laïi taâu:

* Tuy cha con ñaõ cheát nhöng con vaãn khoâng caàn vò Baø-la-moân naøy laøm cha con. Con xin vaâng theo lôøi hoøa giaûi cuûa beä haï.

Vua ñoàng yù. Luùc baáy giôø, moïi vieäc ñaõ xong, Ñaøn-nò-kyø ñöùng tröôùc vua, thaáy hai ngöôøi meï tranh nhau moät ñöùa con, nhaø vua lieàn duøng trí saùng suoát ñeå tính keá:

* Nay chæ coù moät ñöùa beù maø hai baø tranh nhau. Ta cho hai baø moãi ngöôøi keùo moät tay ñöùa beù. Ai keùo ñöôïc veà mình thì chính laø meï noù.
* Theá laø ngöôøi khoâng thöông ñöùa beù doác heát söùc mình keùo ngay ñöùa beù, coøn ngöôøi meï ruoät raát thöông con, khoâng nôõ keùo noù. Nhaø vua nhaän roõ thaät giaû, lieàn vaën hoûi ngöôøi ra söùc keùo ñaõ AÂm möu cöôõng ñoaït con ngöôøi khaùc. Vua lieàn cho traû ñöùa beù veà meï noù. Hai beân ra veà. Luùc baáy giôø, Ñaøn-nò-kyø taâu vua:
* Luùc thaàn ôû beân ñöôøng kia, coù moät con raén ñoäc nhôø thaàn taâu leân beä haï: khoâng bieát vì sao luùc noù töø trong hang boø ra thì meàm maïi nheï nhaøng, luùc trôû vaøo hang laïi khoù khaên, ñau ñôùn.

Nhaø vua ñaùp:

* Luùc töø hang ra khoâng coù caùc phieàn naõo, trong loøng nhu hoøa, thaân cuõng nhö theá. Luùc ra beân ngoaøi gaëp chim thuù, caùc vieäc xuùc nhieãu, saân giaän döõ doäi, thaân lieàn thoâ lôùn. Ngöôi neân baûo raén giöõ taâm khoâng saân haän laø thoaùt khoûi naïn naøy.
* Taâu beä haï, keá ñoù, thaàn gaëp moät coâ gaùi nhôø thaàn taâu vua raèng: khi coâ ta ôû nhaø choàng thì nhôù nhaø cha meï ruoät, khi ôû nhaø cha meï ruoät thì nhôù nhaø choàng.

Vua phaùn:

* Ngöôi neân noùi vôùi coâ gaùi aáy: Do ngöôi taø taâm, khi ôû nhaø cha meï mình thì nhôù ñeán ngöôøi choàng ôû keá beân; Luùc ôû nhaø choàng, ngöôi laïi nhôù ngöôøi gaàn nhaø beân kia; Ñeán khi ngöôøi kia hôi chaùn laïi nhôù ñeán choàng mình. Ñaây laø do ngöôi. Vaäy phaûi mau döùt taâm taø seõ khoûi naïn naøy.
* Taâu beä haï, sau ñoù, thaàn laïi thaáy treân caây coù moät con tró nhôø thaàn taâu vua: Toâi ôû caây khaùc hoùt tieáng khoâng hay, neáu ôû caây naøy hoùt tieáng thanh tao, chaúng roõ vì sao?

Vua baûo ngöôøi kia:

* Do ôû döôùi caây ñoù coù moät caùi noài vaøng lôùn, cho neân ôû treân caây naøy hoùt tieáng thanh tao. ÔÛ choã khaùc khoâng coù vaøng neân aâm thanh khoâng hay.

Vua laïi baûo Ñaøn-nò-kyø:

* Khanh nhieàu loãi quaù, ta ñaõ tha cho khanh roài. Nay khanh ngheøo naøn, khoán khoå, ta cho khanh caùi noài vaøng ôû döôùi caây, haõy caát giöõ laáy noù.

Ngöôøi kia vaâng lôøi vua daïy, ñaøo ñaát laáy vaøng ñeå ñoåi caùi thöù caàn duøng, soáng sung söôùng, khoâng coøn tuùng thieáu nöõa.

Ñaïi vöông luùc aáy chính laø ta ngaøy nay, coøn Ñaøn-nò-kyø nay laø Baø- la-moân Taân-ñaàu-loâ-ñoûa-xaø.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 11)

# *ÑÖÙA BEÙ TRONG THAI KHIEÁN MEÏ GIOÛI NGHÒ LUAÄN:*

Baø-la-moân A-xaø-nò ñaït ôû nöôùc Ba-lieân-phaát ña laø ngöôøi thoâng ñaït kinh luaän. Khi ñang mang thai, vôï oâng raát gioûi nghò luaän. Ngöôøi choàng ñem vieäc naøy hoûi thaày töôùng, thaày töôùng baûo:

- Ñöùa con trong thai raát gioûi nghò luaän.

Ñeán ngaøy sinh nôû, quaû thaät baø sinh ñöôïc moät beù trai, thoâng ñaït caùc kinh luaän, laøm thaày Baø-la-moân, laïi coøn daïy ngöôøi y thuaät.

(Trích kinh Taïp A-haøm quyeån 25)

# *KEÂ-ÑAÀU BAÙN MÌNH ÑEÅ CUÙNG DÖÔØNG PHAÄT, ÑÖÔÏC ÑEÁ* THÍCH VAØ VUA TRÔÏ GIUÙP:

Baáy giôø, nhaân daân trong thaønh La-duyeät theo doøng hoï cuûa mình thænh Phaät vaø taêng cuùng döôøng. Khi aáy, caùc Baø-la-moân ôû khaép nôi tuï

hoïp laïi roài töï ñöa ra soá löôïng laø moãi ngöôøi phaûi cuùng cho Phaät vaø taêng moät traêm tieàn. Trong ñoù, coù Baø-la-moân Keâ Ñaàu bieát nghóa nhöng ngheøo cuøng, khoâng coù tieàn cuûa, neân khoâng theå cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Taêng. Caùc Baø-la-moânnoùi:

* OÂng khoâng coù tieàn Keâ Ñaàu trôû veà baûo vôï:
* Caùc vò Baø-la-moân ñaõ ñuoåi toâi ra khoûi chuùng, vì toâi khoâng coù

tieàn.

Baáy giôø, ngöôøi vôï xuùi choàng:

* Anh vaøo thaønh mua chòu ñoà vaät trò giaù moät traêm tieàn.

Keâ Ñaàu ñi khaép nôi nhöng khoâng mua chòu ñöôïc, trôû veà keå cho vôï

nghe. Vôï laïi noùi:

* + Anh haõy ñeán nhaø Tröôûng giaû Phaát-xa-maät-ña-la ñeå möôïn tieàn. Keâ Ñaàu ñeán Tröôûng giaû möôïn vaø höùa trong baûy ngaøy seõ hoaøn traû,

neáu khoâng traû thì vôï choàng oâng seõ laøm noâ tyø. Tröôûng giaû lieàn cho oâng ta möôïn moät traêm tieàn vaøng. Keâ Ñaàu ñöôïc tieàn ñem veà baùo cho vôï bieát. Vôï noùi:

* + Anh ñem soá tieàn naøy ñeán trong chuùng vaø thöa: Nay toâi coù tieàn, cho toâi ñöôïc vaøo phieân keá.

Chuùng Baø-la-moân baûo Keâ Ñaàu:

* + Moïi vieäc ñaõ xong, khoâng caàn tieàn cuûa oâng nöõa.

Keâ Ñaàu trôû veà, hai vôï choàng ñi ñeán Ñöùc Theá toân. Sau khi chaøo hoûi, vôï cuûa Keâ Ñaàu ñaûnh leã Ñöùc Theá toân vaø trình baøy moïi vieäc. Ñöùc Phaät baûo Keâ Ñaàu:

* + Con haõy thænh Ñöùc Theá toân vaø chuùng Tyø-kheo Taêng! Vôï cuûa Keâ Ñaàu thöa vôùi choàng:
	+ Anh haõy laøm theo lôøi Phaät daïy!

Baáy giôø, Keâ Ñaàu töø choã ngoài ñöùng daäy, tròch aùo baøy vai höõu, chaép tay baïch Phaät:

* + Cuùi mong Ñöùc Theá toân vaø caùc Tyø-kheo Taêng nhaän lôøi môøi cuûa

con.

- Ñöùc Theá toân im laëng nhaän lôøi.

Khi aáy, Thích Ñeà Hoaøn Nhôn baûo Tyø Sa-moân Thieân vöông:

- Naøy Caâu-kyø-la! Ngöôi haõy ñeán giuùp Baø-la-moân naøy laøm côm

cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Taêng vaøo ngaøy thöù ba.

Tyø Sa-moân Thieân vöông ñaùp:

- Vaâng.

Tyø Sa-moân-thieân-vöông töï aån mình hoùa laøm thaân ngöôøi, baûo naêm

traêm la-saùt:

- Caùc ngöôi mau ñeán röøng Chieân-ñaøn laáy cuûi thôm ñem veà vöôøn Truùc ñeå naáu côm cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Taêng.

Baáy giôø, Tyø Sa-moân Thieân vöông laïi hoùa ra moät caùi nhaø truø baèng saét. naêm traêm la-saùt ñeàu vaùc cuûi thôm ngöu ñaàu chieân ñaøn ñeán nhaø truø cho Keâ Ñaàu naáu côm. Muøi thôm bay khaép caû möôøi hai do tuaàn.

Thích Ñeà-hoaøn-nhôn baûo thieân töû Tyø-thaáp-baø-giaø-ma: OÂng haõy hoùa laøm caùi giaûng ñöôøng cao roäng ñeå Phaät vaø chuùng Taêng ngoài thoï trai.

Thöa:

- Vaâng.

Trong khoaûnh khaéc baèng keû löïc só co duoãi caùnh tay, vò thieân töû naøy töø coõi Trôøi thöù ba möôi ba bay xuoáng vöôøn Truùc, hoùa ra moät giaûng ñöôøng beân caïnh nhaø truø. Giaûng ñöôøng ñöôïc laøm baèng baûy baùu vôùi moät ngaøn hai traêm naêm möôi toøa ngoài laøm baèng chæ nguõ saéc. Thieân töû tay caàm loø höông ñoát caùc thöù danh höông, taïo neân caùc caây ña la baèng baûy baùu. Laøn gioù nheï thoåi khieán chuùng phaùt ra nhöõng tieáng leng keng vang raát xa.

Baáy giôø, vua Taàn-tyø-baø-la nöôùc Ma Kieät nghe tin naøy lieàn hoûi quaàn thaàn. Quaàn thaàn taâu:

- Baø-la-moân Keâ Ñaàu ôû trong nhaø truø duøng cuûi ngöu ñaàu chieân ñaøn naáu côm cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Taêng neân coù muøi thôm naøy.

Nhaø vua ñi ñeán choã Phaät, boãng thaáy giaûng ñöôøng lieàn hoûi quaàn

thaàn:

* Tröôùc kia khoâng coù giaûng ñöôøng naøy. Nay ai döïng leân vaäy? Quaàn thaàn taâu:
* Chuùng thaàn khoâng bieát.

Ñöùc Theá toân keå laïi moïi vieäc cho vua nghe. Vua khoâng ngaên ñöôïc

doøng leä, thaàm nghó: chuùng sanh phöôùc ít, maïng soáng ngaén nguûi, teân caùc thöù baùu naøy coøn chöa bieát huoáng chi ñöôïc thaáy. Nay nhôø aân Phaät môùi ñöôïc thaáy giaûng ñöôøng chöa töøng coù naøy.

Theá toân baûo:

* + Chuùng sanh ñôøi sau khoâng nghe ñöôïc teân baûy baùu, huoáng gì ñöôïc taän maét nhìn thaáy? Nay vua nhôø aân Phaät môùi thaáy ñöôïc vieäc naøy.

Ñöùc Phaät thuyeát phaùp vi dieäu cho vua nghe khieán taâm vua vui möøng. Vua noùi:

* + Baø-la-moân Keâ Ñaàu saép ñöôïc lôïi laønh. Vua laïi noùi tieáp:
	+ Traãm muoán trôû veà cung. Ñöùc Phaät baûo:
	+ Nay ñaõ ñeán giôø côm. Phaät baûo Keâ Ñaàu:
	+ OÂng neân thænh vua cuøng döï böõa côm naøy.
	+ Xin vaâng! Baïch Ñöùc Theá toân. Keâ Ñaàu lieàn ñeán choã vua, taâu:
	+ Cuùi mong ñaïi vöông nhaän lôøi môøi cuûa thaàn. Ngaøy mai ñeán giaûng ñöôøng naøy ñeå duøng côm.

Nhaø vua im laëng nhaän lôøi.

Saùng sôùm hoâm sau, Tyø Sa-moân Thieân vöông taém goäi saïch seõ, Keâ Ñaàu daâng y phuïc ñeïp, tay caàm loø höông ñeán choã Phaät, ñaûnh leã thöa: Nay ñaõ ñeán giôø, côm ñaõ chuaån bò xong. Cuùi mong Ñöùc Theá toân vaø chuùng Taêng ruõ loøng thöông töôûng ñeán thoï trai.

Ñöùc Phaät cuøng chuùng Taêng ñi ñeán giaûng ñöôøng, vaø ngoài vaøo choã theo thöù lôùp maø vaøo toøa ngoài. Khi ñoù, nhaø vua xa giaù nghieâm trang cuøng quaàn thaàn ñeán choã Keâ Ñaàu. Côm canh thònh soaïn, ñoà aên thöùc uoáng caû thaûy traêm vò, vua vaø quaàn thaàn cuøng giuùp Keâ Ñaàu daâng cuùng Phaät vaø Tyø-kheo Taêng.

( Trích kinh La-duyeät Thaønh Nhaân Daân Thænh Phaät )

# *COÂNG ÑÖÙC HOÏC THUOÄC MOÄT BAØI KEÄ CUÛA PHAÄT:*

Moät thôøi, Ñöùc Theá toân vaøo thaønh Xaù-veä, gaëp moät vò Baø-la-moân giaø yeáu, choáng gaäy oâm baùt ñi töøng nhaø xin aên. Theá toân hoûi:

* Taïi sao oâng ra noâng noåi naøy?
* Thöa Ngaøi Cuø Ñaøm! Con giao phoù heát cuûa caûi cho ñöùa con, vaø cöôùi vôï cho noù, nhöng sau noù ngöôïc ñaõi neân con oâm baùt ñi xin aên. Theá toân laïi baûo:
* OÂng coù theå hoïc thuoäc moät baøi keä cuûa ta roài trôû veà noùi cho con oâng nghe ñöôïc khoâng?
* Baïch Ñöùc Theá toân! Toâi coù theå hoïc ñöôïc. Ñöùc Theá toân lieàn noùi keä:

*Sanh con loøng vui möøng Ñaõ ñeå daønh cuûa caûi*

*Vaø cöôùi vôï cho con Roài boû nhaø ra ñi*

*Nhöng ñöùa con ham cuûa Ngöôïc ñaõi vôùi cha mình*

*Maët ngöôøi, loøng quyû döõ Khinh reõ baäc laõo toân*

*Ngöïa giaø khoâng duøng ñöôïc Thì töôùc laáy luùa maïch Con treû ñeå cha giaø*

*Ñi töøng nhaø xin aên Gaäy kia laø hôn heát Khoâng con döùt aùi aân*

*Traùnh ñöôïc loaøi traâu döõ Nôi nguy hieåm an laønh Laïi xua luoân caû choù Giuùp ta vöôït toái taêm*

*Traùnh haàm saâu, gieáng roãng Gai goác cuøng coû caây*

*Nhôø vaøo söùc caây gaäy*

*Vöõng böôùc moïi neûo ñöôøng.*

Baáy giôø, Baø-la-moân thoï trì baøi keä cuûa Phaät. Veà ñeán nhaø, tröôùc heát xin moïi ngöôøi cho oâng ñöôïc noùi vaøi lôøi, roâi oâng ñoïc baøi keä treân. Nghe baøi keä aáy, con oâng sôï haõi, lieàn oâm laáy cha mình, toû loøng hoái haän, roài ñöa cha veà nhaø taém röûa saïch seõ, thay quaàn aùo môùi, toân laøm gia chuû. Luùc ñoù, Baø-la-moân thaàm nghó: Ta nay ñöôïc nhöõng ñieàu toát ñeïp naøy laø nhôø aân ñöùc cuûa Sa-moân Cuø-ñaøm. Baøi keä ta vöøa noùi, neáu xem Phaät laø Thaày thì phaûi duøng leã cuùng döôøng nhö baäc Thaày, nay ta neân ñem y thöôïng dieäu ñeán cuùng döôøng Ñöùc Theá toân. Ñeán nôi, oâng ñaûnh leã Phaät roài thöa:

* Cuùi mong Ngaøi thöông xoùt con maø nhaän chieác y naøy. Ñöùc Theá toân lieàn nhaän vaø chæ daïy oâng nhieàu phaùp yeáu. (Trích kinh Phaät Vi Laõo Baø- la- moân Thuyeát Keä)

# *NHÔØ HOÏC BAÉN, TAÙN NHAÕ ÑÖÔÏC VÔÏ:*

Vaøo thôøi quaù khöù, coù moät Baø-la-moân treû tuoåi teân Taùn Nhaõ ñi ñeán Thaày daïy baén cung xin hoïc thuaät baén. Vò Thaày baûo:

* Coù theå hoïc ñöôïc.

Taùn Nhaõ hoïc ngheà naøy suoát baûy naêm. Sau ñoù, Taùn Nhaõ hoûi Thaày:

* Bao giôø con môùi hoïc xong? Thaày baûo:
* Haõy töï tìm cung maø baén. Baây giôø, ta taïm vaøo trong thoân, ñôïi khi ta trôû laïi roài haõy phoùng teân.

Thaày ñi vaøo thoân, Taùn Nhaõ chôø Thaày raát laâu, nhöng khoâng thaáy Thaày trôû ra. Taùn Nhaõ baén caây to phía tröôùc, muõi teân xuyeân qua caây laøm cheát con raén.

Vò Thaày trôû ra hoûi:

* Con chöa phoùng teân chöù? Taùn Nhaõ thöa:
* Con ñaõ phoùng roài. Thaày baûo:
* Neáu con chöa phoùng teân thì trong coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, con laø moät Ñaïi sö baäc nhaát. Coøn nhö con ñaõ phoùng teân roài thì sau khi ta cheát, con seõ laø ngöôøi tieáp noái ta.

Baáy giôø, vò Thaày cho con gaùi mình cuøng keát hoân vôùi Taùn Nhaõ, roài ñem naêm traêm muõi teân vaø moät chieác xe ngöïa cho Taùn Nhaõ. Taùn Nhaõ nhaän laáy roài ñi qua moät caùnh ñoàng troáng. Luùc aáy, trong caùnh ñoàng coù naêm traêm teân giaëc ñang baøy tieäc aên uoáng. Taùn Nhaõ baûo vôï ñeán boïn giaëc xin aên. Boïn giaëc noùi:

* Xem ra boä daïng ngöôøi naøy chaúng phaûi laø keû taàm thöôøng, ñaùng ñöôïc nhaän thöùc aên.

Moät ngöôøi trong boïn giaëc noùi:

* Boïn toâi vaãn coøn soáng ñaây, sao ngöôøi naøy ñöôïc pheùp cuøng vôï cöôõi xe ñi?

Taùn Nhaõ baén moät phaùt, haén ta cheát ngay. Cöù nhö vaäy, heã teân naøo ñöùng leân ñeàu bò baén cheát. Cuoái cuøng, chæ coøn laïi moät oâng thaày cuûa boïn giaëc. OÂng ta baûo vôï Taùn Nhaõ:

* Ngöôi haõy côûi aùo ñaët xuoáng ñaát.

Baø ta lieàn côûi aùo. Taùn Nhaõ thaáy vaäy, baén oâng aáy moät phaùt cheát

töôi.

Naêm traêm teân giaëc thuôû aáy chính laø naêm traêm vò Tyø-kheo, coøn

Taùn Nhaõ laø Xaù-lôïi-phaát.

(Trích luaät Töù phaàn phaàn 3, quyeån 9)

# *BAØ-LA-MOÂN CUÙNG AÙO NAÏP ÑÖÔÏC PHAÄT THOÏ KY*Ù:

Baáy giôø, Ñöùc Phaät vaøo thaønh Xaù-veä khaát thöïc. Chieác y cuûa Ngaøi coù moät loã thuûng nhoû. Khi aáy, coù moät Baø-la-moân nhìn thaáy y cuûa Phaät bò raùch. OÂng lieàn veà nhaø laáy ít vaûi baïch ñieäp ñem cuùng cho Phaät:

* Cuùi xin Ñöùc Nhö Lai duøng maûnh vaûi naøy ñeå vaù y. Ñöùc Phaät thoï nhaän roài thoï kyù cho vò Baø-la-moân naøy:
* Trong hai A taêng kyø baùch kieáp, oâng seõ ñöôïc laøm Phaät.

Baø-la-moân vui möøng ra veà. Baáy giôø, caùc tröôûng giaû, cö só giaøu coù noùi raèng:

* Vì sao chæ cuùng döôøng Ñöùc Theá toân moät chuùt vaûi maø ñöôïc phöôùc baùo nhieàu nhö theá?

Töø ñoù, hoï laøm cho y cuûa Ñöùc Theá toân hoaïi ñi, roài ñem caùc thöù vaûi ñeïp may thaønh caùc y môùi.

Vaøo thôøi quaù khöù, thuôû Ñöùc Phaät Tyø-baùt-thi, nhaø vua baáy giôø teân laø Baøn Ñaàu. Coù moät quan ñaïi thaàn xin cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Taêng trong ba thaùng, Ñöùc Phaät lieàn höùa khaû. Khi aáy, vua Baøn Ñaàu baïch Phaät:

* Raát mong ñöôïc cuùng döôøng Phaät vaø chuùng Taêng ba thaùng. Phaät baûo Baøn Ñaàu:
* Ta ñaõ nhaän lôøi thænh cuûa ñaïi thaàn kia tröôùc roài. Nhaø vua ñeán noùi vôùi ñaïi thaàn ñoù:
* Phaät ôû trong nöôùc ta noùi laø khanh ñaõ thænh roài. Nay ngöôi nhöôøng laïi cho ta ñi!.

Quan ñaïi thaàn taâu vua:

* Neáu ñaïi vöông baûo hoä ñöôïc thaân maïng cuûa thaàn, laïi giöõ ñöôïc Ñöùc Nhö Lai thöôøng truï ôû ñaây, nöôùc nhaø thöôøng an oån, thì thaàn ñaây seõ baèng loøng.

Vua noùi theâm:

* Khanh thænh moät ngaøy, roài ñeán phieân ta moät ngaøy.

Quan ñaïi thaàn ñoàng yù. Hai ngöôøi ñeàu ñöôïc toaïi nguyeän. Vua cuùng döôøng Phaät ñuû ba y, cuùng döôøng chín vaïn Tyø-kheo, moãi vò moät y baûy ñieàu.

Vò quan ñaïi thaàn cuùng döôøng y phuïc cho Phaät vaø chuùng Taêng thuôû aáy chính laø ta vaäy.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 12)

# *BAØ-LA-MOÂN CUÙNG BAÙNH CHO PHAÄT NGHE PHAÙP ÑAÉC* ÑAÏO:

Coù moät Baø-la-moân hoûi vôï:

* Trong nhaø ta coù saün baùnh khoâng? Toâi muoán theo baïn beø cuùng döôøng Sa-moân Cuø Ñaøm.

Vôï noùi:

* Coù

Baø-la-moân ñem baùnh ñeán choã Phaät, gaëp Quoác vöông, ñaïi thaàn Saùt ñeá lôïi vaø Baø-la-moân, nhuõng vò ñöùng ñaàu cuûa 18 tuï laïc lôùn ñang döï hoäi,

neân khoâng daùm böôùc vaøo, thaàm nghó: Phaät laø baäc Nhaát Thieát Trí, chaéc hieåu ñöôïc taâm ta. Phaät töø xa goïi oâng ta ñeán hoûi:

* Ñöïng thöø gì trong hoäp vaäy?
* Baïch Ñöùc Theá toân! Baùnh aï. Phaät baûo:
* Coù theå ñem ñeán cuùng cho chuùng Taêng. Baø-la-moân thöa:
* Baùnh ít quaù, cuùng chuùng Taêng khoâng ñuû. Phaät baûo:
* OÂng cöù cuùng ñi, moät löôït cuõng chöa heát, cuùng ba löôït nhöng vaãn

coøn.

Roõ ñöôïc taâm cuûa Baø-la-moân naøy, Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho oâng

ta nghe, oâng chöùng quaû Tu-ñaø-hoaøn.

(Trích luaät Taêng Kyø quyeån 29 vaø quyeån 6)

# *BAØ-LA-MOÂN BAÏT-ÑEÅ OAÙN KEÁT ÑOÏA LAØM ROÀNG BÒ PHAÄT* HAØNG PHUÏC:

Xöa coù Long vöông Baït-ñeå tính tình baïo ngöôïc, thích laøm möa gioù, saám seùt, möa ñaù ñeå gieát haïi daân chuùng. Chim thuù, saâu boï cheát voâ soá keå. Baáy giôø, moät vaïn vò A-la-haùn cuøng baøn vôùi nhau: Neáu gieát moät ngöôøi bò ñoïa ñòa nguïc, chòu toäi moät kieáp vaãn khoâng heát. Nay con roàng naøy saùt haïi chuùng sanh, laâu nay chuùng ta khoâng khuyeân noù, sôï e sau naøy khoù ñoä. Baây giôø, chuùng ta cuøng nhau ñi ñeán can ngaên noù.

Bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa chö vò, Ñöùc Phaät khen ngôïi: Laønh thay!

Khi aáy, moät vaïn vò A-la-haùn cuøng ñi ñeán. Roàng laøm möa gioù, saám seùt. Chö vò kinh haõi, khuaát phuïc trôû lui.

Ñöùc Phaät ñang ôû nuùi Kyø-xaø-quaät, cuøng vôùi moät vaïn vò Boà-taùt vaø moät vaïn vò A-la-haùn ñi ñeán choã roàng. Roàng lieàn noåi saân. Do muoán haïi Phaät, Boà-taùt, vaø Thaùnh taêng, roàng laøm möa to, gioù lôùn, saám seùt vang reàn, laïi tuoân möa ñaù khieán saäp ñoå khu ñaát roäng boán möôi tröôïng vuoâng. Nhöõng ngöôøi ñang ñöùng treân vuøng ñaát naøy bò vuøi xuoáng ñaát boán tröôïng.

Thaáy roàng gaây tai hoïa, caùc vò A-la-haùn lo sôï, ñeán beân Ñöùc Phaät. Nhìn thaáy möa ñaù bieán thaønh loäng hoa, caùc vò A-la-haùn suy nghó vaø cuøng keát thaân laïi thaät chaët laáp kín boán möôi tröôïng. Luùc naøy, roàng muoán xoâng tôùi Phaät vaø chuùng Taêng, nhöng khoâng theå naøo vaøo ñöôïc beân trong. Noù ngaång ñaàu, troá maét nhìn kyõ Phaät, nghi ñaây laø vò thaàn toân quyù baäc nhaát. Caùc tieåu long cuõng xoâng tôùi, nhöng khoâng taøi naøo laøm lay ñoäng.

Sau khi cheát, Long vöông ñöôïc sanh leân Trôøi. Caùc tieåu long cheát ñi, cuõng ñöôïc laøm thieân töû. Thieân vöông vaø thieân töû bay xuoáng, ñöùng beân Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät hoûi A-nan:

* OÂng coù bieát caùc vò thieân naøy töø ñaâu sanh ra khoâng? A-nan thöa:
* Con khoâng bieát. Ñöùc Phaät baûo:
* Ñoù laø loaøi roàng daáy taâm hung döõ. Töø khi xoâng vaøo khoâng ñöôïc, chuùng khôûi thieän taâm, bieát Phaät laø baäc toân quyù; sau khi cheát, ñöôïc sanh leân Trôøi.

Nghe Phaät noùi vaäy, Thieân vöông vaø thieân töû ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng bình ñaúng.

Ñöùc Phaät baûo:

* Thuôû xöa, Long vöông Baït-ñeå vaø Phaät Thích Ca Vaên ñeàu laø Baø- la-moân. moät vaïn ñeä töû cuûa Baït-ñeå boû Baït-ñeå, sang thôø Thích Ca Vaên. Baït-ñeå keát oaùn neân ñoïa laøm roàng. Phaät ñöùc ñoä saâu daøy neân ñoä thoaùt moät vaïn ñeä töû ñeàu ñaéc quaû A-la-haùn. Vôùi taâm ñoäc aùc, roàng muoán laøm haïi caùc vò naøy. Tuy chö vò ñaõ ñaéc Töù quaû, vaãn phaûi chòu khoå naïn; Neáu laø Boà-taùt, roàng seõ khoâng daùm traû thuø.

(Trích kinh Taïp Thí Duï baûn cuõ, quyeån haï)

# *BAØ-LA-MOÂN NHAÄP ÑÒNH HÔN BA TRAÊM NAÊM:*

Xöa coù vò Baø-la-moân khoâng thích vieäc ñôøi, ôû aån nôi nuùi röøng, moät loøng tu ñaïo, lieàn nhaäp ñònh hôn ba traêm naêm. Treân thaân vò naøy, buïi ñaát phuû ñaày, coû caây sinh tröôûng. ÔÛ döôùi nuùi, coù maáy traêm gia ñình Baø-la- moân laøm ngheà ñoán cuûi. Moät hoâm, hoï leo caây beû cuûi khoâ. Caùi caây treân traùn cuûa Baø-la-moân lay ñoäng, ñaùnh thöùc vò aáy töø trong ñaát ñi ra, hoûi ngöôøi kieám cuûi:

* Ngöôi laø ai?
* Laø Baø-la-moân.
* Nhöõng ngöôøi kia laø ai?
* Laø vôï con cuûa toâi.

Vò Baø-la-moân cöôøi noùi:

* Ta nhaäp ñònh ñaõ hôn ba traêm naêm coøn chöa daùm töï xöng laø Baø- la-moân. Caùc ngöôi laïi daùm nhaän mình laø Baø-la-moân ö?

(Trích kinh Thí Duï boä möôøi quyeån, quyeån 5)

# *GIEO NHAÂN GAËT QUAÛ:*

Xöa ôû phía Ñoâng thaønh Xaù-veä, coù moät Baø-la-moân voâ cuøng giaøu coù. Con hoï cöôùi vôï thôø Phaät trong nhaø. Ngöôøi vôï thoï naêm giôùi, trì trai saùu ngaøy, thöôøng thích cuùng döôøng cho caùc Sa-moân, ñaïo só vaø khuyeân choàng cuøng laøm. Ngöôøi choàng baèng loøng, sang thöa vôùi cha meï. Cha meï noåi giaän, cho laø phaù heát taøi saûn trong nhaø.

Ngöôøi vôï ñem soá tieàn quyeân ñöôïc ñöa cho choàng. Choàng ñöa cho ngöôøi giöõ nhaø. Ngöôøi giöõ nhaø ñöa cho ngöôøi gaùc coång. Ngöôøi gaùc coång ñem ñeán chuøa cuùng döôøng cho Sa-moân ñoát höông thaép ñeøn. Hai vôï choàng cuøng phaùt nguyeän: Neáu boá thí naøy khoâng coù phöôùc baùu cho chuùng con thì cuõng chaúng sao, neáu coù phöôùc thì khieán cho moïi ngöôøi cuøng thaáy ñöôïc phöôùc quaû.

Baáy giôø, theo phong tuïc nöôùc naøy, vaøo ngaøy ba thaùng ba, nhaân daân caû nöôùc ñeàu ra bôø soâng troãi nhaïc ca muùa. Khi ñoù, ôû phía Ñoâng Nam coù moät thieân nhaân cöôõi voi traéng bay treân Hö khoâng ñi tôùi. Moïi ngöôøi ngöôùc leân nhìn vaø hoûi:

* Laø thaàn linh naøo vaäy?
* Haõy hoûi ngöôøi ñeán sau.

Choác laùt, laïi xuaát hieän cung ñieän baèng baûy baùu, beân treân coù ngoïc nöõ ñang ngoài moät mình. Boán vò ñaïi Thieân thaàn naâng ñôõ cung ñieän bay ñi. Moïi ngöôøi hoûi:

* Nhôø coâng ñöùc gì vaäy? Ngoïc nöõ cuõng traû lôøi:
* Haõy hoûi ngöôøi ñeán sau.

Laùt sau, laïi xuaát hieän boán truï baûo ñieän, coù moät thieân nhaân vaø moät ngoïc nöõ ñang ngoài beân trong. Boán phía phaûi traùi, tröôùc sau laø boán boä kyõ nhaïc. Möôøi hai vò Thieân thaàn cuøng naâng ñôõ cung ñieän. Thaáy vaäy, moïi ngöôøi hoûi:

* Nhôø coâng ñöùc gì?
* Haõy hoûi ngöôøi ñeán sau.

Laùt nöõa, laïi xuaát hieän hai con quyû beä-leä, thaân cao ba tröôïng, ñen gaày, hoác haùc, ñoùi khaùt ñau khoå, trong thaân löûa chaùy höøng höïc. Moãi con caàm moät gaäy lôùn, roài caû hai aáu ñaû vôùi nhau. Moïi ngöôøi hoûi nguyeân nhaân, thieân nhaân ñaùp:

* Quyù vò coù nghe noùi ñeán vò Baø-la-moân voâ cuøng giaøu coù ôû phía Ñoâng thaønh Xaù-veä khoâng? Ngöôøi cöôõi voi traéng laø ngöôøi gaùc coång. Ngoïc nöõ trong cung ñieän nhoû laø ngöôøi giöõ nhaø. Hai ngöôøi trong cung ñieän lôùn laø ta vaø vôï ta. Hai con quyû laø vôï choàng Baø-la-moân, ñôøi tröôùc

ngu si, khoâng tin chaùnh phaùp, neân nay chòu quaû khoå nhö theá. (Trích kinh Thí Duï goàm 10 quyeån, quyeån 1)

# *BAØ-LA-MOÂN ÑÖÔÏC PHAÄT HOÙA ÑOÄ:*

Ñöùc Phaät du hoùa ñeán thaønh cuûa Baø-la-moân. Vò Baø-la-moân ñöùng ñaàu bieát thaàn ñöùc Nhö Lai coù theå caûm hoùa taâm chuùng sanh, chæ trong moät böõa aên laø Ngaøi coù theå hoùa ñoä. Vaäy ñaâu coøn ai nghe theo lôøi ta. Nhaân ñoù, hoï cuøng nhau cheá ñònh:

* Heã ai cho Phaät thöùc aên vaø nghe lôøi Phaät noùi seõ bò phaït naêm traêm tieàn vaøng.

Baáy giôø, Ñöùc Phaät vaøo thaønh khaát thöïc. Ai naáy ñeàu ñoùng kín cöûa. Phaät oâm baùt khoâng trôû veà. Boãng coù moät ngöôøi söù, caàm chieác bình saønh ñöïng ñaày ñoà hoâi thoái ñem ra cöûa ñoå. Thaáy Phaät oâm baùt khoâng, vò naøy khôûi loøng tin thanh tònh, muoán daâng cuùng Phaät, nhöng loøng khoâng vui, lieàn baïch Phaät:

* Nay thöùc aên toài teä naøy, neáu Ngaøi caàn, xin cöù laáy.

Bieát ñöôïc taâm nieäm cuûa ngöôøi naøy, Ñöùc Phaät thoï nhaän ñoà cuùng vaø daïy:

* Ngöôøi nöõ cuùng döôøng moät böõa aên, möôøi laêm kieáp ñöôïc sanh leân Trôøi, höôûng phöôùc baùu an vui, khoâng ñoïa vaøo aùc ñoïa; veà sau, ñöôïc thaân nam töû, xuaát gia, hoïc ñaïo, thaønh Bích-chi Phaät.

Coù vò Baø-la-moân ñöùng beân caïnh, cho Phaät vì thöùc aên neân noùi doái.

Thöùc aên hoâi thoái theá naøy maø laïi ñöôïc quaû baùo lôùn lao nhö theá. Phaät lieàn le löôõi che maët cho ñeán mí toùc, hoûi Baø-la-moân:

* Ngöôi xem kinh saùch thaáy ai coù caùi löôõi nhö vaäy maø laïi noùi doái khoâng?

Baø-la-moân thöa:

* Ngöôøi coù caùi löôõi nhö theá chaén chaéc khoâng noùi doái, chæ vì toâi khoâng hieåu taïi sao boá thí ít oûi maø laïi ñöôïc quaû baùu lôùn lao nhö theá.
* Ngöôi ñaõ töøng thaáy boùng caây Ni-caâu-luaät che maùt naêm traêm coå xe khaùch buoân maø taùn vaãn coøn roäng khoâng?
* Coù thaáy.
* Haït gioáng cuûa caây aáy lôùn hay nhoû?
* Baèng moät phaàn ba haït caûi
* Ai seõ tin ñieàu naøy?
* Chính maét toâi thaáy
* Ta cuõng nhö vaäy. Baø laõo kia ñöôïc quaû baùu lôùn laø nhôø gieo troàng ruoäng phöôùc toát laønh cuûa Nhö Lai.

Luùc aáy, Baø-la-moân tænh ngoä, naêm voùc saùt ñaát, xin saùm hoái Phaät. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp cho nghe, Baø-la-moân chöùng ñöôïc sô quaû, noùi lôùn vôùi moïi ngöôøi:

* Cöûa cam loà sao môû khoâng ra?

Caùc Baø-la-moân xin chôû tieàn vaøng ñeán cuùng döôøng Phaät. Vua Baø- la-moân cuõng cuøng vôùi thaàn daân quy y Tam baûo. Caùc nam nöõ trong thaønh ñeàu ñöôïc loøng tin thanh tònh.

(Trích kinh Phoå Dieäu quyeån 5)

# *HAÄU QUAÛ CUÛA VIEÄC TRÌ TRAI KHOÂNG TROÏN VEÏN*

Thuôû xöa, tröôûng giaû Tu-ñaït ñi thænh Phaät vaø Taêng môû ñaïi hoäi. Giöõa ñöôøng, oâng gaëp moät ngöôøi daâng cuùng moät bình söõa. Ñi theâm ñoaïn nöõa, oâng laïi gaëp moät Baø-la-moân nhôø daãn ñeán quy y. Khi ñeán choã Phaät vaø Taêng, Baø-la-moân vui möøng, lieàn xin ôû laïi nghe kinh trì trai ñeán chieàu môùi veà. Ngöôøi vôï ôû nhaø laáy laøm kinh ngaïc. Veà ñeán nhaø, oâng cuõng khoâng aên, toái ñeán ñoùi quaù môùi aên. Theá neân, trai giôùi khoâng giöõ ñöôïc troïn veïn. Sau khi maïng chung, oâng ñoïa laøm thaàn caây cuûa moät ñaàm lôùn trong nöôùc Uaát-ña-la.

Baáy giôø, naêm traêm vò hoïc só muoán ñeán ao coù thôø ba vò thaàn taém röûa, daïo xem caûnh tieân nhöng thöùc aên caïn kieät, laïi khoâng coù nöôùc uoáng, ñoùi khaùt laû ngöôøi. Töø xa, troâng thaáy caây kia töôûng laø doøng suoái, hoï keùo ñeán ñaáy nhöng hoaøn toaøn khoâng coù suoái nöôùc naøo, caøng theâm nguy khoán. Vì vaäy, hoï caát tieáng caàu xin thaàn caây cöùu soáng thaân maïng. Khi aáy, thaàn caây hieän ra nöûa thaân, giô tay phaûi leân chæ vaøo ñaàu, töï nhieân thöùc aên traêm vò cuøng caùc thöù nöôùc uoáng hieän ra ñaày ñuû. naêm traêm vò hoïc só ñeàu ñöôïc thoï höôûng no neâ. Sau ñoù, hoï baøn vôùi nhau: Chuùng ta ñònh ñeán ao thaàn taém röûa, daïo xem caûnh tieân. Caûnh ñaây huøng vó theá naøy, ñaïo tieân haù coù theå ñeïp hôn ö? Hoï laïi hoûi thaàn caây:

* Nhôø coâng ñöùc gì maø ñöôïc Thaùnh ñöùc nhö theá? Thaàn caây ñaùp:
* Xöa ta gaëp Ñöùc Phaät taïi Tinh xaù Xaù-veä, thoï trì taùm ngaøy trai giôùi, thaàn hoàn ñaùng leõ sanh leân Trôøi. Nhöng vì vôï maø trai phaùp khoâng troïn veïn, neân ta bò ñoïa laøm thaàn caây.

Nghe noùi vaäy, naêm traêm vò hoïc só ñeàu phuïng trì trai giôùi, sau ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn.

(Trích Chö Kinh Yeáu Söï )

# *VÔÏÏ CHOÀNG BAØ-LA-MOÂN NUOÁT TIEÀN VAØNG*

Xöa, coù vôï choàng Baø-la-moân noï khoâng coù con nhöng taøi saûn raát nhieàu. Khi saép maïng chung, hoï baûo nhau:

- Moãi ngöôøi chuùng ta haõy nuoát tieàn ñeå laøm tö löông.

Tuïc leä nöôùc aáy, ngöôøi cheát khoâng choân maø ñeå nôi goác caây. Vôï choàng Baø-la-moân, moãi ngöôøi nuoát naêm möôi ñoàng tieàn vaøng roài cheát. Ñeán khi thaân theå muïc röõa, tieàn loä ra. Moät vò hieàn giaû trong nöôùc ñi ngang thaáy theá, baát giaùc rôi leä. Thöông xoùt cho hoï vì boûn xeûn maø ra noâng noåi naøy, hieàn giaû laáy soá tieàn ñoù laøm phöôùc cho hoï. Hieàn giaû saém söûa thöùc aên cuùng döôøng Phaät vaø Taêng. Khi daâng baùt côm leân Phaät, vò naøy xin Ngaøi chuù nguyeän cho hai vôï choàng kia. Baáy giôø, vôï choàng Baø- la-moân ñang laøm ngaï quyû khoå sôû, lieàn ñöôïc sanh leân coõi Trôøi. Vôï choàng Baø-la-moân duøng thieân nhaõn bieát mình ñöôïc nhö ngaøy hoâm nay laø nhôø vò hieàn giaû laøm phöôùc roäng raõi, cuùng döôøng boán chuùng. Hoï hoùa laøm moät caäu beù töø coõi Trôøi bay xuoáng, ñeán giuùp ñôõ vò hieàn giaû.

Ñöùc Phaät daïy: Caäu beù trong nhaø beáp aáy laø moät ñaïi thí chuû.

Phaät ñeán thuyeát phaùp, caäu beù vaø vò hieàn giaû ñeàu ñöôïc ñaéc ñaïo. Caû chuùng hoäi hoan hyû vaø ñöôïc sanh thieân.

(Trích kinh Tuùc Nguyeän Quaû Baùo)

# *THEÁ NAØO LAØ ÑEÏP*

Thôøi Phaät taïi theá, coù gia ñình Baø-la-moân sinh hai ngöôøi con gaùi ñeàu xinh ñeïp. Hoï treo giaûi boá caùo, trong chín möôi ngaøy, heã ai tìm ñöôïc choã xaáu cuûa con gaùi hoï xaáu seõ ñöôïc thöôûng soá vaøng naøy. Tuyeät nhieân khoâng ai ñaùp lôøi chieâu moä cuûa hoï. Hoï daãn con mình ñeán choã Phaät. Phaät lieàn cheâ:

* Coâ gaùi naøy xaáu xí quaù. Toân giaû A-nan baïch Phaät:
* Coâ gaùi naøy khoâng coù choã naøo ñaùng cheâ maø sao Phaät baûo laø

xaáu?

Phaät baûo:

* Heã ai maét khoâng theo saéc, ñoù laø ñeïp. Tai, muõi, löôõi cuõng theá.

Thaân khoâng ñaém tröôùc söï eâm aùi laø ñeïp. Thaân khoâng troäm taøi vaät laø ñeïp. Ngöôøi khoâng phaïm nhöõng ñieàu nhö theá môùi laø ñeïp. Neáu ngöôøi maét thaáy saéc, tai nghe tieáng, muõi ngöûi muøi, thaân öa thích söï eâm aùi, tay thích laáy vaät cuûa ngöôøi thì nhöõng ngöôøi naøy ñeàu khoâng ñeïp.

(Trích kinh Taïp Thí Duï)

# *ÑAÏI MAN VAØ NGÖÔØI CON THÔÏ GOÁM*

Xöa, coù Baø-la-moân ôû aáp Ña Thuù, laøm quan Thaùi söû cao nhaát nöôùc. Baø-la-moân naøy coù moät ngöôøi con. Vì treân ñaàu con mình töï nhieân coù buùi toùc lôùn neân Baø-la-moân ñaët teân con laø Ñaïi Man. Ñaïi Man khoâi ngoâ tuaán tuù, coù ba möôi hai töôùng ñeïp.

Ngöôøi con cuûa thôï goám laø Nan-ñeà-baø-la töø beù ñaõ chôi thaân vôùi Ñaïi Man. Nan-ñeà-baø-la sieâng naêng, duõng maõnh, nhaân töø, hieáu thuaän. Cha meï ñeàu muø, Nan-ñeà-baø-la luoân cung phuïng ñaày ñuû. Tuy laø thôï goám nhöng Nan-ñeà-baø-la khoâng heà ñaøo ñaát, chæ laáy ñaát nôi töôøng suïp, bôø lôõ vaø oå chuoät muïc naùt, troän chung laïi laøm thaønh vaät duïng. Ngöôøi ñeán mua thì ñem luùa, gaïo, ñaäu, meø vaø ñaát ñeå ñoåi laáy ñoà vaät. Nan-ñeà-baø-la khoâng bao giôø ñònh giaù caû, cuõng khoâng laáy vaøng baïc tieàn cuûa, vaûi voùc, chæ laáy luùa gaïo ñeå nuoâi cha meï maø thoâi.

Tinh xaù cuûa Phaät Ca-dieáp ôû gaàn aáp Ña Thuù, coù hai vaïn vò ñaïi Tyø- kheo ñeàu laø baäc A-la-haùn. Hoä Hyû noùi vôùi Ñaïi Man:

* Chuùng ta haõy ñeán gaëp Phaät Ca-dieáp. Ñaïi Man ñaùp:
* Gaëp oâng Ñaïo nhaân ñoù laøm gì? Hoï chæ laø keû troïc ñaàu, chöù coù ñaïo ñöùc gì ñaâu?
* Phaät ñaïo khoù gaëp laém. - Hoä Hyû noùi vôùi Ñaïi Man ba laàn nhö

theá.

Ñaïi man khoâng chòu, Hoä Hyû laïi hoûi:

* + Chuùng ta ñeán soâng taém ñöôïc khoâng? Ñaïi Man ñaùp:
	+ Ñöôïc thoâi.

Caû hai cuøng ñeán soâng taém. Hoä Hyû laáy tay chæ veà phía xa, noùi:

* + Vaäy thì ñöôïc.
	+ Tinh xaù cuûa Phaät Ca-dieáp caùch ñaây khoâng xa, chuùng ta haõy ñeán

xem thöû.

Ñaïi Man hoûi:

* + - Xem laøm gì?

Hoä Hyû lieàn naém aùo keùo Ñaïi Man ñi. Ñaïi Man côûi aùo boû chaïy. Hoä Hyû naém ñaàu loâi Ñaïi Man ñi, roài noùi:

* + - Haõy ñeán gaëp Phaät Ca-dieáp moät laàn ñi!

Tuïc leä nöôùc aáy raát kî naém ñaàu ngöôøi ta, ai phaïm ñeàu bò xöû cheùm.

Ñaïi Man lo sôï:

* + - Ñeå baïn bò cheùm cheát vì vieäc naém ñaàu ta ö? Hoä Hyû baûo:
		- Toâi seõ cheát, cheát roài khoâng coøn gaëp nhau nöõa neân phaûi laøm sao cho baïn gaëp Phaät môùi ñöôïc.

Ñaïi Man suy nghó: Chaéc coù ñieàu gì hay, neân baïn ta baát keå cheát maø loâi mình ñeán ñoù. Theá roài, Ñaïi Man noùi:

* + - Thaû toâi ra, toâi seõ ñi theo.

Ñaïi Man lieàn buùi toùc, söûa aùo quaàn laïi, ñi theo baïn ñeán choã Phaät Ca-dieáp.

Hoä Hyû baïch Phaät:

* + - Ñaïi Man laø baïn thaân cuûa con töø beù nhöng noù khoâng tin Tam baûo, xin Ñöùc Theá toân hoùa ñoä cho.

Ñoàng töû Ñaïi Man thaáy Phaät töôùng toát, töï nghó: Ngaøi coù nhöõng töôùng toát maø saùch vôû ghi laïi, nhöng coøn thieáu hai töôùng.

Khi aáy, Phaät Ca-dieáp lieàn hieän töôùng löôõi roäng daøi che maët leân tôùi nhuïc keá vaø truøm caû hai tai. Phaät laøm nhö theá baûy laàn, roài thu löôõi vaøo trong mieäng. AÙnh saùng cuûa Ngaøi toûa khaép ñaïi thieân theá giôùi cho ñeán coõi Trôøi A-ca-nò-tra, che caû aùnh saùng cuûa maët Trôøi, maët traêng. AÙnh saùng aáy trôû laïi bao quanh thaân Ngaøi baûy voøng, roài trôû vaøo ñænh ñaàu. Ñöùc Phaät duøng thaàn tuùc hieän töôùng aâm maõ taøng cho moät mình Ñaïi Man thaáy. Ñoàng töû Ñaïi Man thaáy ñuû ba möôi hai töôùng toát cuûa Phaät, heát söùc vui möøng. Ñöùc Phaät Ca-dieáp noùi nhöõng gì laøm maát coâng ñöùc cuûa Boà-taùt cho Ñaïi Man nghe:

* + - Thaân khoâng ñaùng laøm maø laøm. Mieäng khoâng ñaùng noùi maø noùi. YÙ khoâng ñaùng nghó maø nghó. Ñoù laø ba aùc haïnh cuûa Boà-taùt.

Theá roài, Ñaïi Man ñaûnh leã Phaät, thöa:

* + - Con nay saùm hoái, xin Phaät höùa khaû, töø nay trôû ñi khoâng daùm taùi phaïm.

Ñaïi Man noùi nhö vaäy ba laàn. Phaät Ca-dieáp im laëng thoï nhaän. Ñoàng töû Ñaïi Man vaø Hoä Hyû cuøng leã Phaät töø bieät trôû veà.

Ñaïi Man noùi:

* + - Baïn laø ngöôøi voâ duïng, khoâng ích lôïi gì caû. Toâi khoâng muoánnhìn maët baïn, cuõng khoâng thích nghe teân baïn nöõa.

Hoä Hyû hoûi:

* + - Vì sao vaäy? Ñaïi Man noùi:
		- Baïn ñaõ sôùm theo Phaät nghe phaùp maàu, sao khoâng chòu xuaát

gia?

Hoä Hyû ñaùp:

* + Cha meï toâi giaø caû, laïi bò muø loaø, toâi phaûi ôû nhaø nuoâi döôõng, laøm

sao xuaát gia ñöôïc. Neáu toâi xuaát gia, cha meï cheát thì sao ñaây?

Ñaïi Man baûo Hoä Hyû:

* + - Toâi nghe Phaät Ca-dieáp noùi veà ba aùc duyeân ñoái vôùi haïnh Boà-taùt, neân khoâng thích ôû nhaø nöõa. Toâi muoán trôû laïi choã Phaät xin laøm Tyø- kheo.

Hoä Hyû ñaùp:

* + - Ñaïi Man, baïn ñaõ suy nghó kyõ roài, phaûi khoâng? Phaûi neân trôû laïi ngay vì Phaät raát khoù gaëp.

Ñoàng töû Ñaïi Man lieàn oâm laáy Hoä Hyû, roài nhieãu quanh ba voøng, chaép tay töø taï noùi:

* + - Neáu thaân, khaåu, yù cuûa toâi coù loãi vôùi baïn, xin haõy tha thöù maø chæ daïy ñaïi ñaïo chôn chaùnh.

Ñaïi Man noùi tuïng ca ngôïi:

*Nhaân töø laø baïn laønh*

*Phaùp höõu khoâng tham tröôùc Daãn ta theo chaùnh ñaïo*

*Baïn aáy ñöôïc Phaät khen.*

Noùi keä roài, Ñaïi Man nhieãu quanh Hoä Hyû ba voøng, roài trôû laïi Tinh xaù, baïch Phaät:

* + - Con coù theå xuaát gia, thoï giôùi Cuï Tuùc ñöôïc chaêng?

Phaät lieàn teá ñoä Ñaïi Man, truyeàn giôùi Cuï Tuùc. Phaät baûo toân giaû Xaù-lôïi-phaát:

* + - Ñoàng töû Ñaïi Man baáy giôø laø ta. Cha cuûa Ñaïi Man nay laø phuï vöông Chaân Tònh. Hoä Hyû nhieàu laàn khuyeân ta xuaát gia laø thieän tri thöùc höôùng ñaïo cuûa ta. Tröôùc ñaây, ta noùi lôøi aùc vôùi Hoä Hyû: “Phaät Ca-dieáp laø Sa-moân troïc ñaàu, ñaâu coù ñaïo ñöùc gì”. Cho neân, ta phaûi chòu khoå haïnh saùu naêm, ngaøy aên moät haït meø, moät haït luùa, moät haït ñaäu lôùn, moät haït ñaäu nhoû.

(Trích kinh Höng Khôûi Haïnh quyeån haï)

# *BÒ HAÏI DO THÔØ PHAÄT*

Xöa coù vò Baø-la-moân thôø ngoaïi ñaïo, vôï oâng thì theo Phaät. Moät hoâm, ngöôøi vôï noùi vôùi choàng:

- Cho em ñöôïc thôø Phaät.

Ngöôøi vôï treo phöôùn loäng, ñoát ñeøn, thaép höông. Choàng khoâng ñoàng yù. Ngöôøi vôï beøn laøm moät laù phöôùn treo trong phoøng cuûa mình, sôùm toái leã laïy. Ngöôøi choàng gieát traâu deâ môøi thaày giaûi tröø. Thaày ñeán nhaø baûo Baø-la-moân:

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 89

- Nhaø oâng coù phöôùn loäng cuûa Phaät, toâi khoâng daùm vaøo.

Ngöôøi choàng ñi vaøo, tìm thaáy laù phöôùn, giaän döõ ñaùnh vôï. Ngöôøi vôï lieàn nhaûy xuoáng soâng. Loøng thaønh caûm öùng, nöôùc soâng töï nhieân khoâ ñi, coù hoa baûy baùu phuû treân thaân ngöôøi vôï. Choàng thaáy nhö theá, bieát Phaät laø baäc ñaùng kính, beøn boû ngoaïi ñaïo, phuïng thôø chaùnh phaùp.

(Trích kinh Thí Duï)

■