KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 42**

1. Tröôûng giaû Maân Traø nghe phaùp, toû ñaïo
2. Cö só Uùc Traø thoï trì giôùi.
3. Ngö Thaân thöøa höôûng gia nghieäp.
4. Taøi saûn cuûa ba anh em Xaø Lôïi.
5. Cö só Ñaïi YÙ xin chaâu minh nguyeät.

# *TRÖÔÛNG GIAÛ MAÂN TRAØ NGHE PHAÙP, TOÛ ÑAÏO.*

ÔÛ thaønh Baït Ñeà coù moät ñaïi cö só teân Maân Traø (luaät Sa-di Taéc noùi laø Vaên Traø) giaøu coù vaø quyeàn uy, chu caáp theo mong caàu cuûa moïi ngöôøi. Hoâm noï, kho cuûa oâng bò luûng moät loã lôùn nhö truïc baùnh xe, luùa ñaäu trong kho theo loã thuûng traøn ra ngoaøi, vôï oâng laáy taùm ñaáu gaïo naáu côm ñaõi boán boä binh vaø khaùch boán phöông. Moïi ngöôøi aên no maø côm vaãn khoâng heát. Con trai cuûa oâng laáy moät ngaøn löôïng vaøng chia cho boán boä binh vaø ngöôøi haønh khaát ôû khaép moïi nôi, nhöng vaøng cöù theo söï mong caàu cuûa moïi ngöôøi khoâng bao giôø vôi. Con daâu cuûa oâng laïi laáy höông xoa chu caáp theo söï mong caàu cuûa taát caû moïi ngöôøi nhöng höông cuõng khoâng heát. Ñöùa tôù trai moãi ngaøy caøy ñöôïc baûy luoáng, thaâu ñöôïc raát nhieàu luùa gaïo, ñöùa tôù gaùi laáy taùm ñaáu luùa cho ngöïa cuûa boán boä binh aên, nhöng vaãn khoâng heát. Thaáy vaäy, moïi ngöôøi trong nhaø cö só ai cuõng giaønh, ñoù laø phöôùc cuûa mình (Trích luaät Töù Phaàn vaø luaät Thaäp Phaàn quyeån 4).

Maân traø ñeán ñaûnh leã vaø thöa Phaät, Phaät baûo:

* Ñoù laø phöôùc ñöùc cuûa taát caû moïi ngöôøi trong nhaø.

Thuôû xöa ôû thaønh Vöông xaù coù hai vôï choàng ngöôøi thôï deät sanh ñöôïc moät ñöùa con. Khi con ñeán tuoåi tröôûng thaønh, hoï lo beà gia thaát vaø thueâ toâi trai tôù gaùi ôû vôùi ñoâi vôï choàng môùi cöôùi naøy.

* Hoâm noï, caû ñaïi gia ñình cö só cuøng nhau quaây quaàn aên côm, boång coù moät vò Bích chi Phaät ñeán nhaø khaát thöïc. Thaáy vaäy, moãi ngöôøi ñeàu trích moät phaàn aên cuûa mình daâng cuùng cho Ngaøi. Vò Bích chi Phaät baûo:
* Caùc ngöôi thaønh taâm bôùt moät ít phaàn aên cuûa mình daâng cuùng cho

ta, tuy khoâng nhieàu nhöng ta ñaõ ñöôïc no ñuû. Moïi ngöôøi ñeàu nghe theo lôøi Ngaøi. AÊn xong, Ngaøi bay leân Hö khoâng hieän möôøi taùm moùn thaàn bieán, sau ñoù môùi giaû töø.

Sau khi maïng chung, quyeán thuoäc cuûa ngöôøi thôï deät sanh leân coõi Trôøi Töù Thieân vöông, cho ñeán coõi Trôøi Tha Hoaù Töï Taïi, laàn löôït baûy laàn sanh leân coõi Trôøi, baûy laàn sanh xuoáng nhaân gian, nay vaãn coøn phöôùc sanh trong moät gia ñình naøy. Nghe xong, Maân Traø xin Phaät vaø chö taêng tu phaùp boá thí baát nghòch yù, tuyø theo thôøi tieát maø daâng cuùng taát caû nhöõng vaät duïng caàn thieát cho Phaät vaø chö taêng.

Khi oâng daâng phaåm vaät cuùng döôøng, caùc Tyø-kheo khoâng daùm nhaän, thöa Phaät. Phaät baûo:

* Cho pheùp caùc oâng tuyø yù thoï nhaän.

Veà sau, chö Tyø-kheo ñi khaát thöïc, tröôûng giaû sai ngöôøi mang vaøng baïc ñeán taän nôi ñeå cuùng döôøng nhöng phaàn ñoâng caùc Tyø-kheo ñeàu giöõ giôùi neân khoâng nhaän, hoï laïi mang vaøng baïc trôû veà.

Tröôûng giaû baûo:

* Ta ñaõ xaû boû taát caû, khoâng neân mang veà.

(Trích luaät Sa-di Taéc, luaät Töù Phaàn, luaät Thaäp Tuïng)

# *CÖ SÓ UÙC GIAØ THOÏ TRÌ GIÔÙI*

Cö só UÙc Giaø luùc ôû trong röøng caây thaønh Tyø-Xaù Ly, ñaém ñuoái vôùi ñaùm theå nöõ vaây quanh mình. Boãng nhìn ra xa, oâng thaáy ñöùc Theá toân ñang ngoài kieát giaø thieàn ñònh döôùi moät goác caây, aùnh saùng nhö nuùi vaøng, oâng lieàn buoâng thaû ñaùm theå nöõ, chaïy ñeán ñöùc Theá toân. Nhaân ñoù, Phaät giaûng phaùp Töù ñeá cho oâng nghe. Nghe xong, oâng ñaéc phaùp voâ uyù, ñaàu maët ñaûnh leã döôùi chaân ñöùc Theá toân, xin quy y Tam baûo, laøm Öu baø taéc, vaâng giöõ naêm giôùi.

Veà nhaø, oâng baûo vôùi haøng quyeán thuoâïc: Caùc ngöôi neân bieát, ta ñaõ theo ñöùc Theá toân quy y Tam baûo, vaâng giöõ naêm giôùi laøm öu baø taéc. Neáu ai muoán an vui thì tu haïnh boá thí ñeå taïo phöôùc, coøn neáu ai khoâng muoán thì trôû veà gia ñình mình sinh soáng. Ta seõ traû laïi töï do cho caùc ngöôi.

Luùc ñoù, ñeä nhaát phu nhaân thöa:

* OÂng ñaõ theo ñöùc Phaät, troïn ñôøi vaâng giöõ giôùi luaät, coù ngöôøi kia thöông toâi, xin cho chuùng toâi neân vôï choàng.

Cö só lieàn cho môøi ngöôøi aáy ñeán, caàm tay traùi cuûa ngöôøi ñaøn oâng kia baét vaøo tay phaûi cuûa phu nhaân vaø caàm moät bình vaøng trao cho hai ngöôøi, baûo:

* Ta cho ñaïi phu nhaân cuûa ta laøm vôï anh.

Nghe vaäy, anh ta kinh sôï, rôïn toùc gaùy, hoûi:

* UÙc Giaø! Ngaøi khoâng ñònh gieát toâi ñaáy chöù?
* Khoâng. Ta ñaõ vaâng giöõ naêm giôùi, troïn ñôøi tu haønh phaïm haïnh neân môùi ñoàng yù cho phu nhaân laøm vôï anh, khoâng bao giôø hoái tieác.

(Trích Trung A-haøm quyeån 9)

# *NGÖ THAÂN THÖØA HÖÔÛNG GIA NGHIEÄP*

Ngaøy xöa coù moät anh chaøng noï giaøu coù thöôøng thích boá thí, sau anh sanh ñöôïc moät ngöôøi con trai nhöng khoâng coù tay chaân, thaân theå gioáng nhö con caù, goïi laø Ngö Thaân.

Khi cha meï qua ñôøi, anh thöøa höôûng gia nghòeâp, nhöng chæ naèm trong nhaø khoâng ñöôïc gaëp moät ai. Thuôû aáy, Löïc Só laøm quan naáu aên cho vua nhöng luùc naøo cuõng thaáy ñoùi thieáu. Hoâm noï, anh ta leùn keùo möôøi saùu xe cuûi ñem ñi baùn ñeå töï nuoâi thaân, nhöng vaãn khoâng ñuû aên, phaûi ñeán daân chuùng xin nhöng vaãn chaät vaät.

Nghe vaäy, Ngö Thaân môøi Löïc Só vaøo nhaø ñeå cuøng gaëp.

* Vöøa vaøo ñeán nhaø, nhìn thaáy thaân hình Ngö Thaân, Löïc Só suy nghó: Löïc Só toâi nhö vaày maø khoâng baèng ngöôøi khoâng tay, khoâng chaân naøy. Nghó roài oâng lieàn ñi ñeán choã Phaät, xin Phaät giaûi baøy ñieàu nghi ngôø cuûa mình.

Phaät baûo:

-Vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, Ngö Thaân vaø vò vua naøy cuøng phaùt taâm daâng cuùng cho Phaät moät böõa aên. Luùc ñoù oâng laø moät ngöôøi ngheøo theo giuùp vieäc cho vua. Ngö Thaân ñaõ saém söûa ñaày ñuû moïi vaät nhöng ñeán luùc ñi laïi töø choái, noùi: Hoâm nay ta baän vieäc neân khoâng theå cuøng ñi ñöôïc, neáu ñi thì chaúng khaùc gì maát tay, maát chaân ta.

Ngöôøi ñi nay laø vua. Ngöôøi khoâng ñi nay laø Ngö Thaân. Ngöôøi giuùp vieäc nay chính laø ngöôi.

Nghe Phaät noùi, Löïc Só môùi hieåu töôøng taän söï vieäc, lieàn xuaát gia laøm Sa-moân, tu taäp, ñaéc quaû A-la-haùn.

(Trích kinh Cöïu Thí Duï, quyeån thöôïng)

# *TAØI SAÛN CUÛA BA ANH EM XAØ LÔ*ÏI

Thuôû xöa, trong thaønh Thaïch Thaát coù ba anh em noï cöïc kyø giaøu coù, voi ngöïa vaø thaát baûo raát nhieàu: ngöôøi anh caû teân Xaø Leâ, ngöôøi thöù hai laø Boå Ñaø vaø ñöùa em uùt Baø Ba Na. Trong thaønh coù moät vò Baø-la-moân giöõ giôùi phaùp cuûa roàng y Baùt La, vì mong caàu giaøu sang.

Hoâm noï, roàng hieän thaân hoûi Baø-la-moân:

* OÂng töôùc boû höông vò cuûa luùa ñaäu, cöïc khoå tu theo phaùp naøy, vì mong caàu ñieàu gì?
* Toâi caàu giaøu sang.
* Toâi coù hai danh hieäu laø Y Long Baùt vaø Taøi Voâ Yeåm. Ñaõ goïi laø Voâ Yeåm thì coøn theo toâi caàu xin ö?
* Neáu Ngaøi khoâng ban aân tueä thì toâi cheát. Roàng phun vaøng töû ma cho Baø-la-moân vaø baûo:
* ÔÛ cöûa thaønh coù moät tröôûng giaû, töø Thieân Truùc ñeán, raát möïc giaøu coù, oâng haõy ñem vaøng naøy cho oâng ta ñeå ñoåi laáy cuûa caûi.
* Khi tröôûng giaû thaáy oâng, lieàn baûo: OÂng neân giaáu vaøng töû ma ñöøng ñeå ngöôøi khaùc thaáy.

Baø-la-moân baûo vôùi baø con trong nguõ thaân caát giaáu taát caû vaøng baïc vaøo kho ñeå aên uoáng vui chôi. Nhöng khi caát vaøng töû ma vaøo thì taát caû taïp vaät ôû trong kho ñeàu vuøi vaøo ñaát, trôû veà kho cuûa roàng. Taát caû cuûa caûi cuûa baûy nhaø laân caän cuõng ñeàu nhö vaäy.

Nghe vaäy, ba anh em cö só cuøng noùi vôùi nhau:

Ba anh em chuùng ta ñöôïc taøi vaät raát ñuùng phaùp neân cuûa caûi ñöôïc beàn laâu. Neáu laïm duïng cuûa naêm nhaø thì seõ bò chieám ñoaït.

Nghe vaäy, moïi ngöôøi cho laø hoï khoe khoang neân cuøng nhau taäp hoïp ñeán hoûi:

* Caùc oâng noùi cuûa caûi cuûa caùc oâng raát hôïp vôùi chaùnh phaùp, laáy gì laøm chöùng?

Ba anh em noï, moãi ngöôøi laáy ra möôøi caân vaøng, chia thaønh saùu phaàn, ñem cho nhaân daân vaø nhöõng ngöôøi maát taøi vaät trong baûy nhaø, phaàn coøn laïi, hoï ñem ñeán suoái roàng neùm vaøo nöôùc, nöôùc voït leân nhö vaïc daàu soâi.

Long vöông kinh sôï, sai long nöõ ñem traû vaøng laïi cho hoï roài töø taï trôû veà. Cuûa caûi laøm ra hôïp phaùp, hôïp lyù neân khoâng bò naêm nhaø xaâm chieám. Ngöôøi khinh thöôøng traùi phaùp, caát giaáu taøi vaät thì gioáng cuûa caûi baûy nhaø kia.

(Trích kinh Tyø Phöông Theá Lôïi.)

# *CÖ SÓ ÑAÏI YÙ XIN CHAÂU MINH NGUYEÄT*

Vua Quaûng Töø Ai trò vì nöôùc Hoan Laïc Voâ Öu, trong nöôùc coù vôï choàng cö só Ma-ha Ñaøn vôï laø Chieân Ñaø, sanh ñöôïc moät caäu con trai thaät khaùu khænh, theá gian hieám thaáy.

Vöøa môùi loït loøng, ñöùa treû ñaõ phaùt nguyeän: “toâi nguyeän chia xeû vaø cöùu giuùp nhöõng ngöôøi cuøng khoán, coâ ñoäc ñeå hoï ñöôïc soáng an vui.” Nhaân

ñoù, cha meï ñaët teân cho ñöùa beù laø Ñaïi YÙ.

Thaáy con mình khaùc vôùi nhöõng ñöùa treû khaùc, hai vôï choàng raát lo sôï, cho laø Trôøi roàng, quyû thaàn, ñònh ñi xem boùi.

Bieát ñöôïc vieäc ñoù, Ñaïi YÙ thöa:

* Con laø ngöôøi chöù khoâng phaûi Trôøi Roàng, Quyû thaàn, chæ vì nghó ñeán nhöõng ngöôøi baàn cuøng, nguy aùch neân muoán giuùp hoï. Noùi xong, ñöùa treû im laëng.

Ñeán naêm möôøi baûy tuoåi, Ñaïi YÙ thöa boá meï:

* Con muoán cöùu giuùp nhöõng ngöôøi ngheøo khoå ñeå hoï coù ñöôïc cuoäc soáng an bình.

Hai vôï choàng suy nghó:

Luùc môùi sanh ra con ta ñaõ coù nguyeän naøy, neân baûo:

* Taøi saûn cuûa boá meï nhieàu voâ soá, con cö maëc yùù ñem phaân phaùt cho nguôøi ngheøo, boá meï khoâng ngaên caám con.

Ñaïi YÙ thöa:

* Tuy taøi saûn cuûa boá meï nhieàu nhöng vaãn khoâng ñuû ñeå con duøng. Con phaûi vaøo bieån tìm cuûa baùu môùi coù theå giuùp ñôõ cho taát caû moïi ngöôøi.

Boá meï caäu ñoàng yù.

Ñaïi YÙ ñi ñöôøng bieån ñeán moät nöôùc kia, gaëp moät vò Baø-la-moân raát möïc giaøu coù, thaáy Ñaïi YÙ maët maøy saùng suûa, dung maïo ñoan chaùnh thì raát vui, noùi:

* Ta raát quyù meán caäu, caäu haõy ôû laïi ñaây, ta seõ gaû con gaùi cho. Ñaïi YÙ thöa:
* Toâi vaøo bieån ñònh tìm chaâu baùu neân chöa daùm nhaän lôøi, khi tìm ñöôïc roài toâi seõ trôû laïi. Theá roài Ñaïi YÙ laïi ñi tìm chaâu, khi ñöôïc chaâu, caäu sai ngöôøi ñem veà boån quoác, coøn mình tieáp tuïc ñi tìm vaät baùu. Boång thaáy moät caây cao, taøn laù roäng taùm möôi do dieân, Ñaïi YÙ treøo leân caây, nhìn ra xa, thaáy moät thaønh baèng baïc, trong ñoù, cung ñieän nhaø cöûa ñeàu laø Baïch ngaân, thieân nöõ ñöùng beân muùa haùt, haàu haï. Coù moät con raén ñoäc quaán quanh thaønh ba voøng, thaáy Ñaïi YÙ, noù ngoùc ñaàu leân. Ñaïi YÙ nghó:
* Ngöôøi bò raén ñoäc laøm haïi ñeàu do khoâng coù thieän taâm. Nghó roài, caäu ngoài xuoáng nhaäp ñònh, trong khoaûnh khaéc, raén guïc ñaàu xuoáng naèm nguû.

Ñaïi YÙ muoán vaøo thaønh, ngöôøi giöõ cöûa vaøo thöa vua. Vua ñích thaân ra nghinh ñoùn Ñaïi YÙ vaø vui möøng noùi:

* Xin hieàn giaû löu laïi ñaây ba thaùng ñeå toâi ñöôïc cuùng döôøng.
* Toâi ñi tìm chaâu baùu, khoâng ôû ñaây ñuôïc laâu.
* Traãm seõ taïm gaùc vieäc nöôùc laïi trong ba thaùng, chæ mong hieàn giaû ôû laïi ñaây.

Ñaïi YÙ nhaän lôøi.

Vua cho saém söûa taát caû caùc moùn aên, thöùc uoáng, y phuïc, göôøng toaø ñeå cuùng döôøng cho Ñaïi YÙ. Qua chín möôi ngaøy, vua ñem raát nhieàu chaâu baùu daâng cho Ñaïi YÙ.

* Toâi khoâng caàn nhöõng moùn naøy nhieàu, chæ muoán xin haït minh chaâu cuûa nhaø vua.
* Traãm khoâng tieác haït chaâu naøy, chæ sôï ñöôøng xaù gian nan hieåm trôû, Ngaøi khoâng theå mang theo ñöôïc.
* Ngöôøi coù phöôùc ñöùc khoâng sôï gian nguy. Vua baûo:
* Ngöôøi caàm haït chaâu naøy thì voøng vaøng chaâu baùu seõ töï xuaát hieän theo yù muoán ngöôøi ñoù trong khoaûng hai möôi daëm. Noùi roài vua daâng chaâu vaø nguyeän: Sau khi Ngaøi ñaéc ñaïo traãm xin laøm ñeä töû vaø cuùng döôøng nhieàu hôn ngaøy hoâm nay.

Ñaïi YÙ nhaän chaâu roài giaû töø.

Töø thaønh naøy, Ñaïi YÙ ñi veà phía tröôùc, thaáy moät thaønh vaøng, trong thaønh coù caây baèng thaát baûo, gioù reo tieáng nhaïcvaø thieân nöõ gaáp ñoâi thaønh tröôùc. Thaønh aáy cuõng coù moät con raén ñoäc quaán quanh thaønh saùu voøng. Thaáy Ñaïi YÙ, raén ngoùc ñaàu leân nhìn. Nhö laàn tröôùc, Ñaïi YÙ ngoài xuoáng tö duy, raén laïi nguïc ñaàu xuoáng.

Ñaïi YÙ muoán vaøo thaønh, ngöôøi giöõ cöûa vaøo taâu vua. Vua ñích thaân ra nghinh ñoùn nhö laàn tröôùc vaø cuõng môøi Ngaøi ôû laïi ñaây ba thaùng ñeå ñöôïc cuùng döôøng.

Ñaïi YÙ nhaän lôøi. Nhaø vua cuõng cuùng döôøng nhö ôû thaønh tröôùc. ÔÛ laïi ñaây hai thaùng, Ñaïi YÙ töø taï ra ñi vaø noùi vôùi vua:

* Nghe noùi nhaø vua coù chaâu minh nguyeät, haõy cho toâi ñi. Vua cuõng traû lôøi nhö laàn tröôùc:
* Ngöôøi caàm haït chaâu naøy thì chaâu baùu seõ töï xuaát hieän theo yù muoán cuûa mình trong boán möôi daëm. Noùi roài vua hieán taëng chaâu minh nguyeät vaø phaùt nguyeän:

Sau khi Ngaøi ñaéc ñaïo, traãm xin laøm ñeä töû cuûa Ngaøi, ñöôïc cuùng döôøng nhieàu hôn ngaøy hoâm nay, khieán cho ñeä töû coù thaàn tuùc khoâng ai saùnh baèng.

Nhaän haït chaâu roài, Ñaïi YÙ giaû töø.

Tieáp tuïc ñi veà phía tröôùc, Ñaïi YÙ laïi gaëp moät thaønh Thuyû tinh, cung ñieän, nhaø cöûa vaø taát caû moïi vaät ñeàu gioáng nhö tröôùc, cuõng coù moät con

raén ñoäc quaán quanh thaønh chín voøng guïc ñaàu nguû, vua cuõng ra nghinh ñoùn, môøi Ngaøi ôû laïi ba thaùng.

Ñaïi YÙ nhaän lôøi. vua taän taâm cuùng döôøng, cho saép ñaëc ñoà aên thöùc uoáng, y phuïc, kyû nhaïc.

Ñaïi YÙ ôû ñaây chín möôi ngaøy roài töø taï vua, baûo: Nghe beä haï coù haït chaâu minh nguyeät, haõy cho toâi ñi. Vua cuõng ñaùp nhö tröôùc:

* Ngöôøi caàm haït chaâu naøy, vaøng baïc, vaät baùu seõ xuaát hòeân tuyø theo yù ngöôiø ñoù trong khoaûng saùu möôi daëm. Noùi xong vua ñem chaâu daâng cho Ñaïi YÙ vaø phaùt nguyeän: Neáu Ngaøi ñaéc ñaïo, traãm xin laøm ñeä töû cuûa Ngaøi ñeå ñöôïc cuùng döôøng nhieàu hôn hoâm nay, khieán cho traãm coù trí tueä khoâng ai saùnh baèng.

Nhaän chaâu roài, Ñaïi YÙ ñi thaúng veà phía tröôùc laïi gaëp thaønh Löu Ly, cuõng coù moät con raén ñoäc quaán quanh thaønh möôøi hai voøng, guïc ñaàu naèm nguû. Vua ra nghinh ñoùn vaø môøi Ñaïi yù ôû laïi ñaây ba thaùng.

Ñaïi YÙ nhaän lôøi. vua ñích thaân cung caáp thöùc aên, ñoà uoáng vaø troãi kyû nhaïc ñeå laøm vui loøng Ñaïi YÙ.

ÔÛ ñöôïc hai möôi ngaøy, Ñaïi YÙ töø taï vua vaø noùi:

* Nghe noùi beä haï coù haït chaâu minh nguyeät, haõy cho toâi ñi. Vua ñaùp:
* Ngöôøi caàm haït chaâu naøy thì vaøng baïc, vaät baùu seõ töï xuaát hieän tuyø theo yù nguyeän ngöôøi ñoù trong khoaûng taùm möôi daëm.

Traãm thaønh taâm cuùng döôøng minh chaâu, mong raèng sau naøy Hieàn giaû ñaéc ñaïo, traãm seõ laø ñeä töû, ñöôïc cuùng duôøng nhieàu hôn ngaøy hoâm nay, khieán traãm coù trí tueä lôùn.

Nhaän chaâu roài, Ñaïi YÙ caùo töø vaø suy nghó: Ta vaøo bieån coát ñeå tìm chaâu, nay ñaõ ñöôïc nhö nguyeän. Nghó roài, Ñaïi YÙ theo ñöôøng cuõ trôû veà nöôùc mình.

Luùc ñi ngang qua bieån caû, caùc thaàn bieån thì thaàm vôùi nhau:

Bieån cuûa chuùng ta tuy coù raát nhieàu traân baûo quyù giaù nhöng khoâng coù thöù naøo saùnh baèng nhöõng haït chaâu naøy, chuùng ta phaûi sai thuoäc haï ñoaït laáy chaâu cuûa Ñaïi YÙ.

Thaàn hoaù thaønh ngöôøi ñeán gaëp Ñaïi YÙ, hoûi:

* Khanh ñöôïc vaät gì laï quaù, haõy cho ta möôïn xem thöû ñi!

Ñaïi YÙ môû naém tay ra, boán haït chaâu naèm trong loøng baøn tay. Töø xa nhìn thaáy, thaàn bieån hoaù pheùp khieán chaâu rôi toûm xuoáng nöôùc. Ñaïi YÙ suy nghó:

* Caùc vua ñaõ noùi chaâu naøy raát khoù giöõ, ta may maén môùi coù ñöôïc, nay ñaõ bò ngöôøi ñoaït maát. Ta khoâng trôû veà nöõa. Nghó roài noùi vôùi thaàn

bieån:

* Ta khoå nhoïc vöôït gian hieåm môùi coù ñöôïc nhöõng haït chaâu naøy,

nay oâng laïi bò oâng ñoaït. Neáu khoâng traû laïi thì ta seõ taùt caïn nöôùc cuûa bieån naøy.

Thaàn bieån noùi:

* Chí khí cao kyø! Bieån saâu ba traêm ba möôi saùu vaïn do dieân, roäng khoâng bôø meù, laøm sao taùt caïn ñöôïc? Bieån gioáng nhö maët Trôøi khoâng bao giôø rôi xuoáng ñaát, nhö gioù khoâng ai coù theå xaùo ñoäng hay troùi buoäc ñöôïc. Giaù nhö maët Trôøi coù theå rôi xuoáng, gioù coù theå troù buoäc ñöôïc nhöng nöôùc bieån thì khoâng theå naøo taùt caïn ñöôïc.

Ñaïi YÙ cöôøi, ñaùp:

* Ta nghó, xöa nay ñaõ bao laàn thoï thaân, sanh töû, hoaïi dieät, neáu xöông coát gom chaát laïi moät nôi thì seõ cao hôn nuùi Tu di, maùu huyeát seõ nhieàu hôn nöôùc naêm soâng boán bieån, khoâng theå laáy gì thí duï ñöôïc. Theá maø ta coøn muoán ñoaïn tröø taän goác sanh töû, huoáng gì chæ moät caùi bieån nhoû naøy laïi taùt khoâng caïn? Ngaøy xöa ta ñaõ töøng cuùng döôøng chö Phaät, phaùt nguyeän:

“Con nguyeän luoân tu haønh tinh taán, chí nguyeän doõng maûnh, kieân cöôøng höôùng veà ñaïo, khoâng ngaïi gian khoù, cho duø coù dôøi nuùi Tu di hay taùt caïn bieån caû con vaãn khoâng bao giôø naûn loøng.”

Ñaïi YÙ laáy gaøu taùt nöôùc.

Caûm ñöôïc loøng chí thaønh, Töù Thieân vöông ñeán giuùp Ñaïi YÙ.

Nöôùc bieån ñaõ caïn ñeán hai phaàn ba, caùc thaàn bieån ñeàu raát kinh haõi, baøn nhau:

* Neáu khoâng traû laïi chaâu aáy thì seõ xaûy ra vieäc lôùn: nöôùc caïn, buøn traøn ra laáp heát cung ñieän cuûa chuùng ta.

Thaàn bieån ñem raát nhieàu chaâu baùu ñöa cho Ñaïi YÙ nhöng Ñaïi YÙ khoâng nhaän, baûo:

* Ta khoâng caàn nhöõng thöù naøy. Traû chaâu Minh Nguyeät laïi cho ta.

Neáu khoâng, ta khoâng ñeå caùc oâng yeân ñaâu.

Thaáy Ñaïi YÙ quaù cöông quyeát, thaàn bieàn ñem chaâu Minh Nguyeät traû laïi.

Laáy ñöôïc chaâu quyù, Ñaïi YÙ trôû veà cöôùi con gaùi cuûa vò Baø-la-moân nöôùc kia roài veà nöôùc mình boá thí theo nhu caàu cuûa taát caû moïi ngöôøi. Töø ñoù veà sau, ñaát nöôùc khoâng coøn nguôøi ngheøo khoå, ñoùi laïnh. Só, daân khaép nôi treân ñaát nöôùc ñeàu Khaên goùi ñi ñeán Ñaïi YÙ.

Boá thí nhö theá traûi qua nhieàu naêm, aân ñöùc thaám nhuaàn ñeán taát caû nhöõng loaøi coân truøng nhoû nhít, sau khi xaû baùo thaân naøy, Ñaïi YÙ sanh leân

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 90

coõi Trôøi laøm Ñeá thích hoaëc sanh xuoáng nhaân gian laøm Phi Haønh Hoaøng Ñeá, töï tích luyõ coâng ñöùc cho ñeán luùc thaønh Phaät, ñöôïc ba coõi toân kính. Taát caû ñeàu do coâng haïnh ñôøi tröôùc chöù khoâng phaûi töï nhieân. Phaät noùi vôùi chö Tyø-kheo:

- Ñaïi YÙ thöôû ñoù nay laø ta, cö só Ma-ha-ñaøn nay laø Duyeät Ñaàu Ñaøn, thaân maãu chieân Ñaø thuôû aáy nay laø phu nhaân Ma-da, vua nöôùc Hoan Laïc Voâ Öu nay laø Ma-ha Ca-dieáp, con gaùi cuûa vò Baø-la-moân nay laø Caâu-di, oâng Baø-la-moân aáy nay laø Di-laëc, vua trong thaønh Kim Ngaân nay laø A- nan, vua trong thaønh vaøng nay laø Muïc Kieàn Lieân, vua trong thaønh Thuyû Tinh nay laø Xaù-lôïi Phaát, vua trong thaønh Löu Ly nay laø Tu-ñaø, Ñeä töù Thieân vöông giuùp Ñaïi YÙ taùt nöôùc bieån nay laø Öu Ñaø, vò thaàn ñoaït chaâu Minh Nguyeät thuôû aáy nay laø Ñieàu Ñaït, boán ngöôøi gaùc coång thuôû aáy nay laø Tu-baït, Baøn Ñaët, Toâ AÙt Phi, Caâu Löu, boán con aén ñoäc quaán quanh boán cöûa thaønh nay laø boán thaàn coïng saùt Tu- ñaø-lôïi. A-nan baïch Phaät:

Baïch Theá toân! Vì coâng ñöùc gì maø ngöôøi caàm chaâu Minh Nguyeät ñi ñeán ñaâu thì caùc vaät baùu theo taâm nieäm ngöôøi aáy trong khoaûng maáy möôi daëm?

Vaøo thôøi Phaät Duy Veä, Ñaïi YÙ ñaõ töøng ñem boán vieân chaâu naøy cuùng döôøng Tam baûo xaây thaùp thôø Xaù-lôïi Phaät vaø giöõ trai giôùi trong baûy ngaøy. Luùc ñoù coù naêm traêm ngöôøi cuøng nhau xaây döïng chuøa: coù ngöôøi thaép ñeøn, coù ngöôøi ñoát höông taùn hoa, coù ngöôøi cuùng döôøng cho caùc Tyø-kheo Taêng, coù ngöôøi tuïng kinh, giaûng kinh. Nay taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñeán phaùp hoäi naøy.

(Trích kinh Ñaïi YÙ)

■