PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

# QUYEÅN 26

***Thieân thöù 18:* TUÙC MEÄNH**

Goàm coù boán phaàn: Thuaät yù, Daãn chöùng, Taäp chí, Nguõ thoâng.

***Thöù nhaát:*** PHAÀN THUAÄT YÙ

Than oâi! Nghieäp chuyeån ña ñoan, ñöôøng tuùc duyeân laém neûo; maïng coù daøi ngaén, leõ ngu saùng baát thöôøng. Do nghieäp nhaân thieän aùc khaùc nhau neân quaû baùo chòu ngu saùng khoâng gioáng. Coù ngöôøi nhôù bieát nhieàu kieáp, coù ngöôøi nhôø bieát maáy ñôøi, coù ngöôøi chæ nhôù moät kieáp, coù ngöôøi chæ bieát hieän taïi. Bôûi vaäy, Thaùnh phaøm thaønh caùch bieät, tuùc maïng hoaëc ngaén daøi. Daãu nhôø caäy uy ñöùc thaàn linh ñeå tröø khöû meâ môø, khai thoâng chaùnh lyù, nhöng huaân taäp vaãn coøn, khieán si meâ khoù phaù. Neáu chaúng phaûi laø baäc ñaït phaåm thaäp ñòa, ñaïo haïnh ñaày daãy tam kyø, lieäu coù theå vónh vieãn caét ñöùt nghieäp nhaân, höôûng thuï quaû baùo toát ñeïp ñeán theá?

***Thöù hai:*** PHAÀN DAÃN CHÖÙNG

Thöù nhaát: Trong ñöôøng Trôøi: Luaän Baø-sa noùi: “Cuõng coù ngöôøi sinh ra coù tha taâm thoâng, bieát ñöôïc ngöôøi khaùc, nhöng trí aáy nhoû quaù neân khoâng noùi rieâng ra, nhö trong phaàn Thieân baùo ôû treân coù baøn luaän ñaày ñuû vaø trong Phaàn Baøng sinh ngaï quyû ôû sau cuõng ñaõ trình baøy. Theá neân Luaän Baø-sa coù noùi: “Taïi sao theá? Vì tuy coù caùc trí thaáy heát, nghe heát nhöng bò che laáp. Coù tha taâm thoâng vaø nguyeän trí, nhöng cuõng bò che laáp. Bình luaän. Neân noùi theá naøy: “Chuùng sinh trong boán ñöôøng ngöôøi, Trôøi, ngaï quyû, suùc sinh ñeàu coù trí bieát roõ caû naêm ñöôøng. Laäp luaän nhö vaäy khoâng sai”.

Thöù hai: Trong ñöôøng ngöôøi: Hoûi: “Trong ñöôøng ngöôøi coù loaïi trí nhôù ñöôïc tieàn sinh, coù theå bieát ngöôøi khaùc, taïi sao khoâng noùi ñeán?” Ñaùp: “Neân noùi maø khoâng noùi ñeán thì phaûi bieát loaïi trí aáy tuy coù, nhöng ít quaù, neân khoâng noùi ñeán. Nghóa laø trong ñöôøng ngöôøi, vì ít ngöôøi coù trí aáy neân khoâng noùi ñeán”. Nhö luaän Baø-sa baûo: “Do nghieäp nhaän khoâng

laøm khoå sôû ai neân sinh ra trí aáy. Chuùng sinh naøo bieát giöõ gìn thaân khaåu, khoâng laøm haïi ai, khi coøn trong thai meï, seõ ñöôïc roäng raõi, khoâng bò noùng laïnh xaâm phaïm, khoâng bò khí huyeát ueá dô gaây khoán. Khi sinh, khoâng bò cöûa sinh böùc baùch, khieán taâm thaùc loaïn. Nhôø theá, tænh ngoä, nhôù bieát ñöôïc tieàn sinh. Neáu khoâng nhôù bieát, vì traùi vôùi nhöõng ñieàu treân, neân bò thaùc loaïn, queân laãn, khoâng bieát ñöôïc ngöôøi khaùc”. Hoûi: “Chuùng sinh moãi ñöôøng bieát ñöôïc bao nhieâu ñöôøng khaùc?” Ñaùp: “Cuõng gioáng luaän Tyø-baø-sa noùi, Trôøi bieát ñöôïc naêm ñöôøng. Ngöôøi bieát ñöôïc boán ñöôøng. Quyû bieát ñöôïc ba ñöôøng. Suùc sinh bieát ñöôïc hai ñöôøng. Ñòa nguïc chæ bieát ñöôïc chuyeän trong ñöôøng ñòa nguïc. Do treân hôn, neân ñöôøng treân bieát ñöôïc ñöôøng döôùi. Vì döôùi keùm, neân ñöôøng döôùi khoâng bieát ñöôïc ñöôøng treân”.

Hoûi: “Neáu baûo, vì döôùi keùm, khoâng bieát ñöôïc treân, taïi sao kinh noùi Thieân Truï Long vöông vaø Y Baùt Long vöông coù theå bieát ñöôïc yù nghó cuûa Ñeá-thích?”

Ñaùp: “Nhö luaän Baø-sa noùi, loaïi trí bieát aáy laø tyû trí chöù khoâng phaûi laø chaùnh trí. Khi Ñeá-thích söûa soaïn cuøng A-tu-la giao ñaáu, nhöõng ñoát xöông soáng treân löng Thieän Truï Long vöông ñeàu phaùt thaønh tieáng, Long vöông aáy lieàn nghó raèng: “Nay caùc ñoát xöông soáng ñeàu phaùt thaønh tieáng, ta bieát chö Thieân saép söûa cuøng A-tu-la giao ñaáu, chaéc chaén seõ caàn ñeán ta”. Nghó theá xong, Long vöông lieàn ñeán beân Ñeá-thích. Laïi nhö khi Ñeá-thích saép ñi chôi, treân löng Y Baùt Long vöông töï nhieân hieän ra baøn tay thôm höông. Long vöông aáy lieàn nghó raèng: “Nay treân löng ta hieän ra baøn tay thôm höông theá naøy, ta bieát Ñeá-thích saép ñi chôi hoa vieân, chaéc chaén caàn ñeán ta”. Nghó xong lieàn hoùa thaân thaønh voi ba möôi hai ñaàu, coïng vôùi ñaàu cuõ, thaønh ba möôi ba ñaàu. Treân moãi ñaàu moïc saùu ngaø. Treân moãi ngaø coù baûy ao baùu lôùn. Trong moãi ao moïc baûy caønh sen. Moãi caønh coù baûy laù. Treân moãi laù hieän ra baûy ñaøi baùu. Trong moãi ñaøi baùu döïng leân baûy maøn baùu. Trong moãi maøn baùu coù baûy Thieân nöõ. Moãi Thieân nöõ coù baûy thò nöõ. Moãi thò nöõ coù baûy nhaïc nöõ. Moãi nhaïc nöõ ñeàu cöû Thieân nhaïc. Hoùa thaân nhö theá xong trong nhaùy maét, Long vöông xuaát hieän tröôùc Ñeá-thích. Ñeá-thích beøn cuøng gia quyeán ngöï leân treân ñaàu cuõ cuûa Long vöông. Ba möôi hai thaàn thuoäc cuûa Ñeá-thích cuøng gia quyeán ñeàu ngöï leân ba möôi haiñaàu kia. Long vöông lieàn caát mình bay nhanh leân khoâng trung, höôùng ñeán hoa vieân ñeå rong chôi. Chuyeän naøy nghieäm ra, cuõng chæ laø tæ tri, khoâng phaûi laø chaùnh tri vaø treân coù theå bieát döôùi, döôùi khoâng theå bieát treân. Nhöng ñieàu naøy cuõng chöa haún theá, nhö daãn chöùng neâu ra döôùi ñaây. Choù soùi moät khi bieát loøng ngöôøi nöõ khoâng thaät

taâm töø boû oaùn thuø, lieàn gieát cheát con cuûa ngöôøi nöõ aáy roài boû ñi. Nhö theá döôùi cuõng coù theå bieát ñöôïc treân, côù sao laïi baûo khoâng bieát? Tuy nhieân, caên cöù theo ña soá thì treân coù theå bieát döôùi, döôùi khoâng theå bieát treân. Neáu tìm toøi thaät kyõ, treân döôùi ñeàu bieát nhau thì khoâng theå daãn chöùng ñaày ñuû ra ñöôïc.

Laïi nöõa, luaän Taân-Baø-sa noùi: “Thuôû aáy trong thaønh Vöông-xaù coù keû ñoà teå teân Giaø-tra laø baïn töø thôøi thô aáu cuûa Quoác vöông Vò Sình Oaùn. Khi Quoác vöông coøn laøm thaùi töû, Giaø-tra töøng thöa: “Moät mai leân ngoâi baùu, ngaøi seõ ban cho toâi ôn hueä gì?” Thaùi töû ñaùp: “Tuøy ngöôi löïa choïn”. Sau ñoù, thaùi töû gieát vua cha, töï tieän leân ngoâi. Giaø-tra ñeán xin ban ôn hueä. Quoác vöông phaùn: “Tuøy ngöôi löïc choïn”. Giaø-tra taâu: “Xin Quoác vöông cho pheùp rieâng toâi ñöôïc laøm ñoà teå trong thaønh Vöông-xaù naøy”. Quoác vöông phaùn: “Taïi sao hoâm nay nhaø ngöôøi laïi xin ôn hueä ñoäc aùc naøy, haù khoâng sôï veà sau seõ bò khoå sôû?” Ñoà teå taâu: “Moïi nghieäp thieän aùc ñeàu khoâng coù quaû baùo, coù gì phaûi sôï?” Quoác vöông phaùn: “Taïi sao ngöôøi bieát?” Giaø-tra taâu: “Nhôù laïi suoát saùu kieáp tröôùc ñaây toâi luoân laøm ñoà teå trong thaønh vöông-xaù naøy. Sau ñoù, ñöôïc sinh leân coõi Trôøi Tam Thaäp Tam, höôûng thuï nhieàu phöôùc baùo sung söôùng, roài töø coõi Trôøi aáy sinh xuoáng ñaây, ñöôïc laøm baïn vôùi Quoác vöông töø thuôû nhoû. Do ñoù, toâi bieát chaéc chaén thieän aùc ñeàu khoâng coù quaû baùo”. Quoác vöông nghe noùi sinh nghi ngôø, lieàn ñeán baïch cuøng ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo: “Chuyeän aáy khoâng sai, keû ñoà teå aáy töøng cuùng döôøng moät böõa aên cho vò Bích-chi vaø phaùt nguyeän xaèng baäy raèng: “Xin cho mình toâi ñöôïc laøm ñoà teå trong thaønh vöông-xaù vaø sau ñöôïc sinh laøm Trôøi”. Do nghieäp nhaân toát laønh neân ñöôïc toaïi nguyeän, nhöng nay nhaân quaû aáy ñaõ heát, baûy ngaøy sau, keû ñoà teå aáy seõ cheát, bò ñoïa xuoáng ñòa nguïc voâ giaùn keâu gaøo, laàn löôït chòu moïi quaû laøm ñoà teå tröôùc ñaây”. Theá neân, loaïi trí aáy coù theå bieát toái ña baûy kieáp. Cuõng coù ngöôøi noùi trí aáy bieát toái ña ñeán naêm traêm kieáp. Nhö coù vò Tyø-kheo nhôù laïi suoát naêm traêm kieáp quaù khöù bò ñoïa vaøo ñöôøng ñòa nguïc, chòu caûnh ñoùi khaùt khoán khoå, toaøn thaân ñoå moà hoâi daàm deà, trong loøng heát söùc ñau ñôùn, lieàn döøng moïi nghieäp, tinh tieán tu haønh. Traûi qua moät thôøi gian daøi, chöùng ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Cuõng coù vò Tyø-kheo nhôù laïi suoát naêm traêm kieáp quaù khöù bò ñoïa vaøo ñöôøng ñòa nguïc, chòu ñuû khoå sôû, moïi loå chaân loâng ñeàu xuaát huyeát, thaân theå vaø y phuïc ñeàu heát söùc hoâi ham. Haèng ngaøy, Tyø-kheo aáy tìm nöôùc taém röûa giaët giuû. Ñaïi chuùng goïi Tyø-kheo aáy laø ngöôøi laáy nöôùc laøm saïch”.

Laïi nöõa, luaän Taùt-baø-ña coù caâu hoûi: “Nguyeän trí vaø Tuùc meänh

trí coù gì khaùc bieät?” Ñaùp: “Tuùc meänh trí bieát quaù khöù, Nguyeän trí bieát

caû ba ñôøi quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai. Tuùc meänh trí bieát phieàn naõo, Nguyeän trí bieát caû phieàn naõo laãn giaûi thoaùt. Tuùc meänh trí bieát moät thaân ñeán hai thaân, Nguyeän trí daáy moät nieäm lieàn bieát hôn traêm kieáp. Ngaøy xöa suùc sinh bieát noùi ngaøy nay khoâng bieát noùi vì thuôû ñaàu chæ coù ngöôøi vaø Trôøi, chöa coù ba ñöôøng aùc kia. Taát caû ñeàu töø ngöôøi vaø Trôøi maø sinh ra. Nhôø tuùc taäp aáy neân suùc sinh bieát noùi. Ngaøy nay suùc sinh ñeàu töø ba ñöôøng aùc kia sinh ra, neân khoâng bieát noùi”.

Laïi nöõa, luaän Baø-sa noùi: “Khi sinh ra, töï tính coù theå bieát ñöôïc tuùc meänh quaù khöù cuûa mình vaø ngöôøi khaùc. Töï tính naøy khoâng caàn nhôø ñeán nhaân tu môùi bieát. Loaïi trí naøy coù chung caû naêm ñöôøng, nhöng tuøy choå maø coù yeáu maïnh khaùc nhau. Trong ba ñöôøng aùc vaø ñöôøng Trôøi, trí naøy coù taùc duïng maïnh. Trong ñöôøng ngöôøi, taùc duïng laïi yeáu. Taïi sao? Vì trong ñöôøng ngöôøi coù caùc loaïi chieâm töôùng ngoân trí, tu Thieàn ñònh trí vaø Tha taâm trí che laáp, neân taùc duïng cuûa loaïi trí naøy trôû thaønh môø yeáu u aån, khoâng hieän roõ ra”.

Nhö luaän Taân-baø-sa noùi: “Keå veà chuùng sinh, neáu gaëp choå chaät choäi lieàn môû roäng ra ñeå tieän ñi laïi khoâng khoù khaên. Nhôø nghieäp löïc aáy, chuùng sinh naøo ôû trong thai meï khoâng bò cheøn eùp, seõ coù ñöôïc trí naøy. Cuõng coù thuyeát khaùc baûo raèng, neáu chuùng sinh naøo boá thí ñuû loaïi moùn aên ngon, nhôø nghieäp löïc aáy, seõ coù trí naøy. Neáu chuùng sinh naøo khoâng taïo aùc nghieäp laøm haïi ngöôøi khaùc, luoân laøm lôïi tha, nhôø nghieäp löïc aáy, khi coøn trong thai meï, khoâng bò caùc chaát oâ ueá vaø beänh taät xaâm laán. Khi sinh ra, khoâng bò co boùp khoå sôû. Chuùng sinh aáy seõ nhôù ñöôïc tieàn kieáp. Toùm laïi, neáu bò caùc chaát oá ueá vaø beänh taät xaâm laán, bò co boùp khoå sôû khi sinh ra ñeàu seõ khieán queân maát tieàn thaân.

Thöù ba: Trong ñöôøng quyû: Trong ñöôøng naøy cuõng coù trí sinh ra coù theå bieát ñöôïc ngöôøi khaùc. Laøm theá naøo coù theå bieát ñöôïc trí aáy? Ngaøy xöa coù ngöôøi nöõ bò quyû aùm, gaày moøn saép cheát. Thaày phaùp hoûi quyû: “Taïi sao ngöôi phaù phaùch ngöôøi nöõ aáy?” Quyû ñaùp: “Ngöôøi nöõ aáy suoát naêm traêm kieáp thöôøng laøm haïi ta, ta cuõng thöôøng laøm haïi laïi. Oaùn thuø dai daúng ñeán nay chöa döùt. Neáu ngöôøi nöõ aáy chòu boû, ta cuõng seõ boû thoâi.” Thaày phaùp baûo ngöôøi nöõ: “Neáu muoán baûo toaøn tính maïng, phaûi deïp boû oaùn thuø”. Ngöôøi nöõ aáy traû lôøi: “Toâi ñaõ boû roài”. Quyû nhìn ngöôøi nöõ aáy, thaáy taâm chöa thaät söï deïp boû, vì sôï maát maïng neân ñaâm ra noùi doái, beøn gieát cheát ngöôøi nöõ aáy roài boû ñi.

Thöù tö: Trong ñöôøng suùc sinh: Hoûi: “Laøm theá naøo bieát ñöôïc trong ñöôøng naøy coù tuùc maïng trí?” Ñaùp: “Theo luaän Baø-sa, ngaøy xöa coù ngöôøi nöõ ñaët con xuoáng ñaát roài ñi sang choå khaùc. Luùc aáy, coù con choù soùi nhaûy

ñeán baét ñöùa treû mang ñi. Ngöôøi nöõ thaáy vaäy, röôït theo naït lôùn: “Soùi kia, sao laïi baét con ta mang ñi?” Soùi ñaùp: “Ngöôi laø keû thuø cuûa ta. Suoát naêm traêm kieáp tröôùc, ngöôi thöôøng aên thòt con ta. Nay ta phaûi gieát laïi con ngöôi, suoát naêm traêm kieáp. Nhö theá môùi goïi laø traû thuø baùo oaùn ñuùng pheùp. Côù sao ngöôi laïi noåi giaän?” Soùi laïi noùi tieáp: “Neáu ngöôi chòu boû loøng thuø oaùn ta, ta seõ thaû con ngöôi”. Ngöôøi nöõ ñaùp: “Ta ñaõ boû loøng thuø oaùn roài”. Baáy giôø, choù soùi ngoài xuoáng suy nghó: “Xem loøng ngöôøi nöõ naøy thaät söï chöa chòu deïp boû”. Soùi beøn noùi: “Mieäng ngöôi tuy noùi boû nhöng loøng ngöôi vaãn chöa chòu boû”. Döùt lôøi, soùi laäp töùc gieát cheát ñöùa beù roài boû ñi”. Ñaây laø daãn chöùng raát höõu hieäu veà trí bieát tuùc maïng cuûa mình vaø loøng ngöôøi khaùc maø kinh luaän ñaõ noùi ñaày ñuû ôû caùc thieân tröôùc vaø sau neân khoâng nhaéc laïi nhieàu theâm röôøm raø. Tuy nhieân, hai loaïi tuùc meänh trí vaø tha taâm trí naøy khoâng phaûi laø chuûng trí, chæ do tònh taâm Thieàn Ñònh, maø coù. Nghóa laø do quaû baùo maø coù, khoâng paûhi laø chuûng trí.

Thöù naêm: Trong ñöôøng ñòa nguïc: Hoûi: “Trong ñöôøng naøy, laøm theá naøo töï tính coù ñöôïc tuùc meänh trí?” Ñaùp: “Kinh Nieát-baøn noùi, naêm traêm keû Baø-la-moân bò Quoác vöông Tieân-duïc gieát cheát xuoáng ñeán ñòa nguïc, phaùt khôûi ba nieäm thieän , lieàn nhôù laïi haønh vi cuûa mình. Ñaây laø moät daãn chöùng veà trí naøy. Laïi nöõa, luaän coù noùi, chuùng sinh ôû ñòa nguïc cuõng coù theå bieát ñöôïc taâm yù cuûa nguïc toát. Ñaây cuõng laø moät daãn chöùng veà loaïi trí naøy”.

***Thöù ba:*** PHAÀN TUÙC TAÄP

Nhö kinh Phaät-thuyeát-sö-töû-nguyeät-Phaät-baûn-sinh noùi: “Thuôû aáy, ñöùc Phaät ôû Truùc vieân Ca-lan-ñaø taïi thaønh vöông-xaù cuøng vôùi ñaày ñuû naêm traêm vò Tyø-kheo, moät ngaøn hai traêm naêm möôi Tyø-kheo vaø moät traêm vò Boà-taùt. Baáy giôø, trong ñaïi chuùng coù vò Tyø-kheo Boà-taùt teân Baø- tu-maät-ña rong chôi giöõa Truùc vieân, treøo leân nhaûy xuoáng treân caây, keâu leân nhö khæ ñoät, hoaëc laéc ba chuoâng nhoû laøm troø ma-la. Caùc Tröôûng giaû vaø khaùch boä haønh chen nhau ñöùng xem. Boà-taùt phoùng mình nhaûy tuoát leân ngoïn caây, giaû tieáng khæ ñoät keâu to, khieán ñaùm khæ ñoät loâng vaøng taùm vaïn boán nghìn con ôû nuùi Kyø-xaø-quaät ñeàu chaïy ñeán tuï taäp beân caïnh. Boà-taùt laïi bieán hoùa nhieàu pheùp khieán baày khæ raát vui. Moïi ngöôøi thaáy theá, baûo nhau: “Sa-moân ñeä töû cuûa ñöùc Phaät gioáng heät teân heà maø maét löøa doái thieân haï, khoâng ñöôïc ai tin neân phaûi baøy troø vôùi luõ muoâng thuù!” Tieáng xaáu aáy ñoàn vang thaønh vöông-xaù. Coù keû Baø-la-moân ñem taâu leân Quoác vöông Taàn-baø-sa-la. Quoác vöông laáy laøm böïc doïc vò Sa-moân naøy,

lieàn quôû traùch Tröôûng giaû Ca-lan-ñaø: “Ñeä töû cuûa ñöùc Phaät tuï taäp luõ khæ ñoät trong vöôøn cuûa khanh ñeå laøm ñuû moïi troø heà, lieäu ñöùc Phaät coù bieát chaêng?” Tröôûng giaû taâu: “Baø-tu-maät-ña laøm nhieàu pheùp bieán hoùa khieán luõ khæ ñoät ñöôïc dòp vui möøng, chö Thieân xuoáng raûi hoa cuùng döôøng. Coøn nhöõng troø heà khaùc, thaàn khoâng nghe thaáy.” Quoác vöông lieàn cho tieàn hoâ haäu uûng ñeán gaëp ñöùc Phaät. Töø xa, kim thaân cuûa ñöùc Theá toân phoùng haøo quang röïc rôõ nhö nuùi vaøng loùng laùnh, chieát dieäu saéc tía khaép ñaïi chuùng, Toân giaû Baø-tu-maät-ña vaø ñaøn khæ bieåu dieãn pheùp bieán hoùa, coù con haùi hoa daâng leân. Quoác vöông cuøng toaøn theå ñaïi chuùng ñeán beân ñöùc Phaät, cung kính haønh leã roài theo phía phaûi ñi voøng quanh ba löôït, xong xuoâi Quoác vöông ngoài xuoáng vaø baïch raèng: “Ñaøn khæ naøy nhôø phuùc laønh naøo töø tieàn kieáp, nay toaøn thaân coù saéc vaøng? Laïi mang toäi gì kieáp naøy bò ñoïa laøm suùc sinh? Toân giaû baø-tu-maät-ña nhôø phuùc laønh naøo töø tieàn kieáp, nay ñöôïc sinh vaøo nhaø Tröôûng giaû vaø ñöôïc xuaát gia hoïc ñaïo? Laïi mang toäi gì sinh laøm ngöôøi taøn taät, khoâng giöõ giôùi luaät theo laøm baïn cuøng ñaøn khæ, caát tieáng keâu la nhö chuùng, khieán boïn ngoaïi ñaïo cheâ cöôøi? Kính xin ñöùc Theá Toân giaûng giaûi cho toâi ñöôïc hieåu”. Ñöùc Phaät baûo: “Quoác vöông haõy nghe roõ vaø suy nghó kyõ caøng, ta seõ giaûi thích töôøng taän. Vaøo voâ löôïng kieáp tröôùc, coù ñöùc Phaät teân laø Nhieân Ñaêng ra ñôøi. Sau khi ngaøi ñaõ nhaäp dieät, caùc Tyø-kheo y theo giaùo lyù tu haønh giöõa choå nuùi ñaàm, giöõ gìn giôùi luaät gioáng nhö giöõ maét, neân ñeàu chöùng quaû A-la-haùn. Baáy giôø coù con khæ ñoät ñeán beân caïnh vò La-haùn ñang nhaäp ñònh, laáy boïc toïa cuï maëc vaøo laøm ca-sa, ñeå loä vai phaûi theo pheùp Sa-moân. Tay phaûi caàm loø höông ñi quanh vò La-haùn. Vò La-haùn xuaát ñònh thaáy thaønh taâm cuûa khæ ñoät, lieàn buùng ngoùn tay baûo: “Hôõi ñeä töû, con haõy phaùt Voâ thöôïng ñaïo taâm!” khæ ñoät vui möøng nhaûy nhoùt, daäp ñaàu vaø tay chaân saùt ñaát, cung kính haønh leã vò La-haùn roài chaïy ñi haùi hoa töôi raûi leân vò La-haùn aáy. Baáy giôø, vò La- haùn baét ñaàu giaûng giaûi pheùp tam quy. Khæ ñoät ñöùng daäy chaép tay thöa: “Con nay xin quy y Tam baûo”. Vò La-haùn laøm leã quy y xong, ñeán phaàn saùm hoái, laïi chæ roõ moïi toäi loåi vaø baûo: “Ta ñaõ chöùng quaû La-haùn, coù theå tröø boû voâ löôïng toäi troïng cho caùc chuùng sinh”. Vò La-haùn aân caàn laøm pheùp saùm hoái roài baûo: “Con nay ñaõ thanh tònh, ñöôïc goïi laø Boà-taùt, ñaõ thoï trì tam quy nguõ giôùi, haõy tinh tieán höôùng ñeán cöùu caùnh A-naäu-Boà- ñeà”. Khæ ñoät quy y thoï giôùi vaø phaùt nguyeän xong, hôùn hôû nhaûy nhoùt treøo nuùi cao, leo leân caây, bò saåy rôi xuoáng cheát maát. Nhôø nhaân laønh aáy, thoaùt khoûi nghieäp suùc sinh, ñöôïc laøm Thieân vöông ôû coõi Trôøi Ñaâu-suaát. Sau ñoù, gaëp vò Boà-taùt thuyeát phaùp veà Voâ thöôïng ñaïo taâm, beøn ñem hoa Trôøi xuoáng choå ñaàm laày cuùng döôøng vò La-haùn. Vöøa nhìn thaáy, vò La-haùn

hieàn töø mæm cöôøi baûo: “naøy Thieân vöông, thieän aùc baùo öùng gioáng heät boùng theo hình, khoâng theå xa rôøi ñöôïc!” Roài vò La-haùn noùi tieáp baøi keä:

*Nghieäp ñeo ñaúng beân thaân, Nôi nôi khaép luïc ñaïo,*

*Khoâng maát, nhö baèng khoaùn, Nhö ngöôøi mang tuùi cuûa.*

*Nay ngöôi sinh leân Trôøi. Nhôø nghieäp laønh giöõ giôùi. Kieáp tröôùc laøm khæ ñoät, Vì phaïm giôùi saùt sinh.*

*Giöõ giôùi ñöôïc laøm Trôøi; Phaù giôùi, bò vaïc löûa.*

*Ta thaáy keû giöõ giôùi,*

*Haøo quang chieáu röïc thaân, ÔÛ ñaøi cao thaát baûo,*

*Ñöôïc chö Thieân cung phuïng. Chaâu baùu laøm giöôøng maøn; Ma-ni laøm anh laïc.*

*Seõ gaëp gôõ chö Phaät*

*Hoan hyû giaûng dieäu phaùp. Ta thaáy keû phaïm giôùi*

*Bò ñoïa xuoáng ñòa nguïc. Caøy saét caøy naùt löôõi Naèm treân giöôøng saét ñoû.*

*Ñoàng nung chaûy boán phía, Thieâu ñoát tan thaân xaùc.*

*Hoaëc naèm treân nuùi dao, Röøng kieám, hoaëc phaân loûng, Soâng tro, nguïc baêng giaù.*

*Nuoát ñaïn noùng ñoàng chaûy. Ñeo khoå gheâ gôùm aáy, Gioáng chuoãi anh laïc quyù Neáu muoán thoaùt khoå naïn, Khoâng ñoïa ba ñöôøng aùc, Rong chôi khaép ñöôøng Trôøi, Vöôït thaúng ñeán Nieát-baøn, Phaûi sieâng naêng giöõ giôùi, Boá thí vaø chay laït”.*

Noùi keä xong, vò La-haùn im laëng traàm ngaâm. Thieân vöông baïch: “Thöa Toân giaû, kieáp tröôùc toâi gaây toäi gì phaûi ñoïa laøm khæ ñoät? Laïi taïo phuùc gì ñöôïc gaëp gôõ Toân giaû, thoaùt kieáp suùc sinh, sinh leân coõi Trôøi?” Vò La-haùn ñaùp: “Vaøo thôøi quaù khöù xa xöa, coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy coù ñöùc Phaät xuaát theá, teân laø Baûo Tueä Nhö lai. Trong thôøi Töôïng phaùp sau khi ngaøi nhaäp Nieát-baøn, coù Tyø-kheo teân. Lieân Hoa taïng hay keát thaân vôùi caùc Quoác vöông, Tröôûng giaû vaø cö só. Tyø-kheo aáy gian taø, sieåm nònh, khoâng giöõ giôùi haïnh. Khi maïng chung bò ñoïa xuoáng ñòa nguïc voâ giaùn coù möôøi taùm ngaên chaët cheõ nhö caùnh hoa sen ñeå chòu moïi khoå sôû suoát moät kieáp. Heát kieáp aáy, sinh ra kieáp khaùc, traûi qua caùc ñòa nguïc lôùn suoát taùm vaïn boán nghìn kieáp môùi ra khoûi ñòa nguïc, ñoïa vaøo ñöôøng ngaï quyû, chuyeân aên uoáng ñoàng naáu chaûy suoát taùm vaïn boán nghìn naêm. Thoaùt khoûi ñöôøng ngaï quyû, laïi bò ñoïa laøm boø; heo, choù, khæ, moãi loaøi suoát naêm traêm kieáp. Nhôø nhaân laønh tröôùc ñaây coù cuùng döôøng cho vò Tyø-kheo giöõ giôùi vaø phaùt lôøi theä nguyeän neân ñöôïc sinh leân coõi Trôøi. Tyø-kheo giöõ giôùi chính laø ta vaø Tyø-kheo phaù giôùi chính laø ngöôi ñaáy”. Thieân vöông nghe noùi xong, kinh sôï ñeán döïng ñöùng toùc loâng, thaønh khaån xin saùm hoái moïi toäi loåi roài bay leân Trôøi.

Ñöùc Phaät baûo Quoác vöông: “Khæ ñoät kia tuy laø suùc sinh nhöng môùi gaëp vò La-haùn, ñaõ bieát thoï trì tam quy nguõ giôùi. Nhôø coâng ñöùc aáy, vöôït qua khoûi haøng nghìn kieáp ñaày aùc nghieäp cöïc naëng neà, ñöôïc sinh leân coõi Trôøi, laïi ñöôïc gaëp vò Boà-taùt. Sau ñoù, ñöôïc gaëp gôõ chö Phaät, tu taäp phaïm haïnh, thöïc haønh luïc ñoä, kieân cöôøng khoâng thoái chuyeån, neân cuoái cuøng, seõ keá tieáp Boà-taùt Di-laëc, chöùng quaû A-naäu-Boà-ñeà, thaønh Phaät, hieäu laø Sö töû Nguyeät Nhö lai”. Ñöùc Phaät baûo Quoác vöông: “Muoán bieát ai seõ laø ñöùc Phaät Sö töû Nguyeät ôû quoác ñoä aáy, chính laø Tyø-kheo baø-tu-maät-ña trong phaùp hoäi hoâm nay ñaáy!” Quoác vöông vöøa nghe xong lieàn ñöùng daäy chaép tay moà hoâi ñoå ra öôùt mình, buoàn raàu khoùc loùc höôùng veà Tyø- kheo Baø-tu-maät-ña, quyø xuoáng saùt ñaát haønh leã, aên naên saùm hoái toäi loåi ñaõ xuùc phaïm.

Ñöùc Phaät baûo Quoác vöông: “Muoán bieát veà taùm vaïn boán nghìn con khæ ñoät loâng vaøng naøy thì vaøo thôøi ñöùc Phaät Caâu-laâu-taàn xa xöa, trong hai nöôùc Ba-la-naïi vaø Caâu-thieåm-di coù taùm vaïn boán nghìn Tyø-kheo-ni laøm aùc, phaïm caùc giôùi troïng, cuoàng si baát trí gioáng heät baày khæ ngu ñaàn. Gaëp caùc Tyø-kheo laøm thieän, xem töïa cöøu thuø. Baây giôø coù Tyø-kheo-ni La-haùn teân Thieän An OÅn ñöùng ra thuyeát phaùp hoï ñem loøng oaùn giaän. Tyø-kheo-ni aáy thaáy hoï xaáu aùc, khoâng coù thieän taâm, beøn sinh daï Töø bi, phoùng mình leân giöõa hö khoâng, laøm ñuû 18 pheùp bieán hoùa. Boïn hoï thaáy

theá, loät voøng vaøng ñem raûi leân Tyø-kheo ni aáy, nguyeän xin ñôøi ñôøi thaân coù maøu vaøng, moïi toäi loåi tröôùc ñaây ñeàu xin saùm hoái, khi maïng chung boïn hoï bò ñoïa xuoáng ñòa nguïc voâ giaùn, laàn löôït traûi qua chín möôi hai kieáp. Sau ñoù, thoaùt khoûi ñòa nguïc, suoát naêm traêm kieáp thöôøng laøm ngaï quyû. Suoát moät ngaøn kieáp tieáp theo thöôøng laøm khæ ñoät coù saéc loâng vaøng. Quoác vöông neân bieát raèng taùm vaïn boán nghìn Tyø-kheo-ni phaïm giôùi nhuïc maï Tyø-kheo-ni La-haùn ñöông thôøi chính laø taùm vaïn boán nghìn khæ ñoät loâng vaøng trong phaùp hoäi hoâm nay ñaáy! Thí chuû cuùng döôøng boïn hoï ñöông thôøi chính laø Quoác vöông hieän nay ñaáy! Nhôø tuùc duyeân aáy neân hoâm nay ñaùm khæ ñoät ñem hoa töôi, höông thôm ñeán cuùng döôøng Quoác vöông. Nhöõng keû ñaõ huøa theo nhuïc maï Tyø-kheo-ni La-haùn ñöông thôøi chính laø Cuø-ca-leâ vaø naêm traêm lính gaùc coång cuûa Quoác vöông hieän nay ñaáy!” ñöùc Phaät baûo tieáp: “Phaûi thaän troïng giöõ gìn ba nghieäp thaân, khaåu, yù”. Quoác vöông Taàn-baø-sa nghe ñöùc Phaät noùi xong, lieàn böôùc tôùi thaønh khaån tuûi hoå caàu xin aên naên saùm hoái. Boãng nhieân toû ngoä, chöùng ñöôïc quaû A-na-haøm. Taùm nghìn tuyø tuøng xin Quoác vöông cho pheùp xuaát gia, ñeàu chöùng quaû A-la-haùn. Hôn moät vaïn saùu nghìn ngöôøi coøn laïi ñeàu phaùt Boà-ñeà taâm. Taùm vaïn chö Thieân cuõng xin phaùt Boà-ñeà-taâm. Taùm vaïn boán nghìn khæ ñoät loâng vaøng nghe ñöôïc tieàn duyeân ñeàu tuûi hoå traùch mình ñi voøng quanh ñöùc Phaät moät ngaøn voøng, xin saùm hoái toäi loåi vaø phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà . Tuyø thoï maïng, sau khi cheát, ñaøn khæ ñeàu sinh leân coõi Trôøi Ñaâu-suaát, gaëp gôõ Boà-taùt Di-laëc, kieân cöôøng khoâng thoái chuyeån, traûi qua voâ löôïng voâ bieân kieáp, seõ thaønh Phaät vaø seõ laàn löôït xuaát theá cuøng moät kieáp teân laø Ñaïi Quang, coù chung moät danh hieäu laø Phoå Kim Quang Minh Vöông Nhö lai.

Laïi nöõa, kinh Xöù-Xöù noùi: “Ñöùc Phaät baûo: “Tyø-kheo Kieàu-phaïm- baùt-ñeà ñaõ chöùng quaû A-la-haùn, vaãn coøn taät nhai laïi”. Ñeä töû hoûi ñöùc Phaät: “Taïi sao laïi nhö theá?” ñöùc Phaät ñaùp: Tyø-kheo aáy, suoát baûy traêm kieáp tröôùc laøm boø, nay duø ñaéc ñaïo, tuùc taäp chöa tröø heát, neân coøn chöùng nhai laïi”. Luaän Trí-ñoä coù caâu hoûi: “Taïi sao laøm boø?” Ñaùp: “Vì trong kieáp tröôùc töøng qua ruoäng luùa, ñaõ haùi ñeán naêm saùu haït nhai thöû roài nhoå xuoáng ñaát, laøm toån thaát luùa cuûa ngöôøi khaùc, phaûi bò ñoïa xuoáng laøm boø nhieàu kieáp, neân coù chaân boø vaø chöùng nhai laïi”.

***Thöù tö:*** PHAÀN NGUÕ THOÂNG

Nhö kinh Boà-taùt-xöû-thai noùi: “Baáy giôø, Boà-taùt Dieäu Thieän baïch ñöùc Phaät raèng: “Thöa ñöùc Theá toân, Boà-taùt coù pheùp nguõ thoâng, nhôø tu taäp caùch naøo ñaït ñöôïc nhö theá?” ñöùc Phaät baûo: “Ñöùc Phaät baûo: “Caùc thieän

nam töû, thieän nöõ nhaân trong duïc giôùi khoâng caàn ñeán pheùp nhaõn thoâng sinh ra ñaõ thaáy roõ taát caû chuùng sinh lôùn nhoû, toát xaáu, thaønh quaùch caây coái trong coõi Dieâm-phuø-ñeà. Hoaëc coù ngöôøi maét coù theå nhìn thaáy hai, ba, boán coõi. Hoaëc coù ngöôøi khoâng caàn ñeán pheùp nhó thoâng vaãn nghe thaáu suoát tieáng caùc chuùng sinh nam nöõ trong moät coõi. Hoaëc coù ngöôøi khoâng caàn hoïc taäp vaãn bieát tieàn kieáp töø ñaâu ñeán sinh ra ôû ñaây cha meï, chuûng toäc, teân tuoåi ñeàu bieát roõ raøng. Hoaëc coù ngöôøi khoâng tu taäp thaàn thoâng vaãn bieát taâm cuûa ngöôøi khaùc toát xaáu seõ sinh veà ñaâu, chuùng sinh coù nhaân duyeân vaø khoâng nhaân duyeân. Hoaëc coù ngöôøi khoâng caàn tu pheùp thaàn thoâng vaãn coù theå phi haønh töï taïi khaép ñoù ñaây, khoâng bò caûn ngaên ñuïng chaïm. Ñi treân khoâng cuõng nhö döôùi ñaát, döôùi ñaát cuõng nhö treân khoâng”. Ñöùc Phaät baûo: “Thieän nam töû, thieän nöõ nhaân vaøo tu luyeän pheùp nhaõn thoâng ñoaïn tröø saéc caáu, taäp ñònh tam khoâng, seõ thaáy ñöôïc moät ñaïi thieân theá giôùi, hai ñaïi thieân theá giôùi, ba ñaïi thieân theá giôùi, hoaëc nghe ñöôïc moïi aâm thanh trong moät ñaïi thieân theá giôùi, hai ñaïi thieân theá giôùi ba ñaïi thieân theá giôùi vaø khaép caû luïc ñaïo toát xaáu ñeàu thaáu hieåu roõ raøng. Hoaëc coù ngöôøi tröø khöû thöùc caáu, thaân taâm thanh tònh, coù yù Thaùnh thoâng bieát ñöôïc tieàn sinh moät kieáp, hai kieáp, thaäm chí voâ löôïng kieáp, töø ñaâu ñeán, cha meï thaân thích, quoác ñoä thanh tònh, teân hoï, chuûng toäc, taát caû ñeàu bieát. Hoaëc coù ngöôøi tu möôøi thaàn thoâng, bieát roõ phaùp tính, nhôù maõi khoâng queân. Nhôø theá, bieát ñöôïc taâm nieäm keû khaùc trong moät kieáp, hai kieáp, thaäm chí voâ löôïng kieáp, töø ñaâu ñeán, cha meï thaân thích, quoác ñoä thanh tònh, teân hoï, chuûng toäc, taát caû ñeàu bieát. Hoaëc coù ngöôøi tö duy quaùn töôûng, laáy taâm giöõ thaân, laáy thaân giöõ taâm, nguû nghæ tænh thöùc, yù töôûng ñeàu khoâng. Nhôø theá, caát mình khoûi moät ñaïi thieân theá giôùi, hai ñaïi thieân theá giôùi, thaäm chí ba ñaïi thieân theá giôùi, xuoáng ñaát nhö leân khoâng nuùi soâng vaùch ñaù ñeàu khoâng caûn trôû. Hoaëc coù ngöôøi saép söûa giaùc ngoä, duøng söùc trì tueä tröø khöû caáu ueá cuûa chuùng sinh. Ngoài döôùi goác caây Boà-ñeà chuùa, quyeát khoâng ñöùng daäy, neân ñöôïc thaønh Phaät, coù ñuû luïc thoâng”. Roài ñöùc Phaät noùi keä raèng:

*Thaàn thoâng cuûa phaøm phu*

*Gioáng heät nhö chim bay, Coù giôùi haïn xa gaàn, Khoâng thoaùt voøng sinh töû. Thaàn thoâng cuûa chö Phaät Chaân thaät khoâng caáu ueá. Vöøa nghó ñaõ ñeán nôi,*

*Ñi veà khoâng moõi meät.*

*Vì thöông xoùt chuùng sinh, Thaàn thoâng thaät voâ ngaïi. Nguõ thoâng cuûa ngoaïi ñaïo, Thoái thaát chaúng thaønh töïu. Thaàn thoâng cuûa chö Phaät Thaät voâ cuøng kieân coá, Tröïc chæ ñeán Nieát-baøn.*

Baáy giôø, trong phaùp hoäi coù vò Boà-taùt teân Phoå Quang ñeán tröôùc ñöùc Phaät baïch raèng: “Thöa ñöùc Theá toân, khoâng bieát thöùc trong luïc thoâng laø moät hay bao nhieâu? Neáu thöùc laø moät, baøn chaân saéc vaøng kyø dieäu cuûa Nhö lai ngoài ôû ñaïo tröôøng vaãn du haønh khaép moïi quoác ñoä, thöùc ñöa thaân ñi, hay thaân ñöa thöùc ñi? Neáu thaân ñöa thöùc ñi, seõ khoâng coù luïc thoâng. Neáu thöùc ñöa thaân ñi, goïi laø moät aáy, seõ khoâng coù thaân, khoâng coù thöùc. Xin ñöùc Theá Toân giaûi ñaùp. Ñöùc Phaät baûo: “Nghóa oâng muoán hoûi laø ñeä nhaát nghóa hay theá gian nghóa? Neáu laø theá gian nghóa, thöùc coù bao nhieâu, khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc. Neáu laø ñeä nhaát nghóa thì khoâng coù thaân, khoâng coù thöùc. Taïi sao theá? Phaân tích töôøng taän, töï tính cuûa thöùc voán hö voâ tòch laëng, khoâng ñeán khoâng ñi, cuõng khoâng caáu nhieãm. Saéc vaøng oâng hoûi thuoäc veà höõu vi, do nguõ uaån taïo thaønh, khoâng töï coù, khoâng phaûi laø Ñeä nhaát nghóa. Nay ta seõ giaûng giaûi cho oâng veà thöùc töôûng. Trong luïc thoâng cuûa Boà-taùt, thaân thöùc ñeàu cuøng coù, khoâng phaûi thöùc coù tröôùc, thaân coù sau, khoâng phaûi thaân coù tröôùc, thöùc sau. Taïi sao theá? Vì phaùp töôùng voán töï nhieân, thöùc khoâng rôøi thaân, thaân khoâng rôøi thöùc. Gioáng nhö hai con boø cuøng keùo moät caøng xe. Neáu boø ñen ñi tröôùc, boø traéng ñi sau thì seõ khoâng thaønh xe. Neáu boø traéng ñi tröôùc, boø ñen ñi sau, cuõng seõ khoâng thaønh xe. Khoâng coù boø ñen ñi tröôùc, boø traéng ñi sau; boø traéng ñi tröôùc, boø ñen ñi sau thì môùi thaønh xe. Ñaïo quaû cuûa baøn chaân kyø dieäu cuõng theá, thaân thöùc ñeàu cuøng coù, khoâng coù tröôùc sau, ôû giöõa. Noùi kim thaân cuûa Nhö lai coù tröôùc sau, ôû giöõa laø theá gian nghóa, khoâng phaûi Ñeä nhaát nghóa. Ñoái vôùi caùc phaùp khoâng tòch, khoâng coù soá löôïng bao nhieâu!”

Tuïng raèng:

*Thieän aùc xöa huaân taäp, Baùo öùng thaät khaùc ñöôøng. Töøng laøm quyû traû oaùn.*

*Hoaëc laøm soùi röûa hôøn. Ñoà teå nhôù saùt nghieäp, Tu-maät giôõn khæ vaøng. Phuùc laønh tröø saïch khoå,*

*Rong chôi khaép thieân ñaøng. Ngaãu nhieân gaëp gôõ laïi.*

*Nhôù roõ hoaëc queân ngang. Thaùnh phaøm möøng vaän môùi, Hieàn ngu chuùc thoï khang.*

*Khoå vui tuy khaùc caûnh, Ngaén daøi moät kieáp mang.*

# NHAÂN DUYEÂN CAÛM ÖÙNG:

Trích daãn sô löôïc chín chuyeän linh nghieäm:

1. Döông thaùi phoù ñôøi Taán. 2. Vöông Luaân ñôøi Taán. 3. Höôùng Tònh ñôøi Taán. 4. Sa-moân Thích Ñaøm Ñeá ñôøi Taàn. 5. Sa-moân Thích Thöøa sö ñôøi Nguïy. 6. Thöù söû Thoâi Ngaïn Vuõ ñôøi Tuøy. 7. Sa-moân Thích ñaïo Xöôùc ñôøi Ñöôøng. 8. Löu Thieän Kinh ñôøi Ñöôøng. 9. Sa-moân Huyeàn Cao ñôøi Ñöôøng.

1. Thaùi phoù Döông Hoå, töï laø Thuùc Minh, ngöôøi Thaùi Sôn, laø danh thaàn, noåi tieáng khaép nöôùc vaøo thôøi Taây Taán. Leân naêm tuoåi, thöôøng sai baø vuù laáy chieác nhaãn hay caàm chôi thuôû tröôùc. Baø vuù hoûi: “Con voán khoâng coù, bieát laáy ñaâu ra?” OÂng ñaùp: “Tröôùc ñaây caàm chôi ôû töôøng ñoâng, lôõ rôi vaøo hoác caây daâu”. Baø vuù baûo: “Theá con töï ñi tìm laáy”. OÂng ñaùp: “Ñaây khoâng phaûi laø nhaø cuõ, laøm sao bieát ñuùng choå!” Sau ñoù, nhaân ra coång nhìn ngaém, rong chôi, oâng ñi laàn veà phía Ñoâng, baø vuù leùn theo, ñeán nhaø hoï Lyù, leûn vaøo töôøng raøo, thoø tay laáy chieác nhaãn trong hoác caây. Nhaø hoï Lyù kinh ngaïc baûo: “Con ta tröôùc ñaây coù chieác nhaãn naøy, thöôøng thích caàm chôi. Naêm leân baûy cheát vì beänh caáp tính, lieàn ñoù khoâng thaáy nöõa. Ñaây laø ñoà chôi cuûa con ta, côù sao laïi laáy ñi?” OÂng caàm nhaãn caém cuùi chaïy veà. Hoï Lyù röôït theo ñoøi laïi. Baø vuù phaûi ñem lôøi oâng keå ra. Hoï Lyù nöûa möøng nöûa xoùt muoán xin laïi oâng ñem veà laøm con. Laøng xoùm phaân giaûi roõ raøng môùi boû yù ñònh aáy. Khi lôùn, oâng hay maéc chöùng ñau ñaàu, thaày lang muoán chöõa giuùp, oâng baûo: “Khi môùi sinh ra ñöôïc ba ngaøy, ñaàu bò ñaët höôùng, veà cöûa soå phía baéc, gioù thoåi loït vaøo khieán ta raát khoù chòu nhöng khoâng theå noùi ra ñöôïc. Goác beänh coù ñaõ laâu naêm laøm sao chöõa khoûi?” Daïo laøm ñoâ ñoác Kinh chaâu, traán giöõ ñaát Töông Döông, oâng giuùp ñôõ chuøa Vuõ Ñöông xaây döïng Tinh xaù raát nhieàu. Coù ngöôøi thaéc maéc, hoûi lyù do oâng im laëng khoâng traû lôøi. Maõi ñeán luùc saùm hoái, keå roõ nhaân quaû oâng môùi noùi: “Kieáp tröôùc maéc laém toäi, kieáp naøy nhôø xaây chuøa, may ra ñöôïc cöùu roãi. Vì theá phaûi cuùng döôøng thaät aân caàn troïng haäu”.
2. Vöông Luyeän ñôøi Toáng, töï Huyeàn Minh, ngöôøi ñaát Lang Da,

laøm Thò trung ñôøi Toáng. Phuï thaân teân Maân, töï Quyù Dieãm, laøm trung thö leänh ñôøi Taán. Phuï thaân oâng chôi thaân vôùi vò phaïm Taêng, vò naøy raát kính meán phong thaùi cuûa phuï thaân oâng, thöôøng baûo caùc phaùp löõ: “Kieáp sau, neáu ta ñöôïc laøm con cuûa ngöôøi naøy, thaät ñaùng maõn nguyeän!” Phuï thaân oâng nghe ñöôïc, cuõng noùi ñuøa vôùi vò Phaïm Taêng: “Taøi ñöùc nhö phaùp sö ñaây xöùng ñaùng laøm con cuûa ñeä töû!” chaúng bao laâu Phaïm Taêng laâm beänh roài vieân tòch. Hôn moät naêm sau, oâng ra ñôøi. Môùi sinh ñaõ bieát noùi, hieåu tieáng Phaïm, bieát caùc ñoà traân quyù baèng ñoàng ngoïc cuûa nöôùc ngoaøi, goïi ñuùng teân bieát ñuùng choå saûn xuaát, cuõng nhö töï nhieân yeâu quyù caùc vò Phaïm Taêng hôn ngöôøi Trung quoác. Ai naáy ñeàu cho raèng oâng laø vi Sa- moân bieát ñöôïc tieàn thaân, vì theá phuï thaân oâng môùi ñaët töï laø A Luyeän, daàn daàn töï chuyeån thaønh teân.

1. Höôùng Tònh ñôøi Taàn, töï Phuïng Nhaân, ngöôøi ñaát Haø Noäi, maát con gaùi môùi vaøi tuoåi ôû quaän Ngoâ Höng. Khi môùi nhuoám beänh, beù gaùi aáy thöôøng caàm caây dao nhoû chôi ñuøa, ngöôøi meï giaønh laáy, sôï con ñöùt tay. Moät naêm sau, ngöôøi meï laïi sinh moät beù gaùi. Leân boán tuoåi, beù gaùi hoûi meï: “Caây dao hoài tröôùc ôû ñaâu?” Meï chöa hieåu ra, baûo: Coù dao naøo ñaâu!” Beù gaùi ñaùp: “Caây dao tröôùc ñaây giaønh nhau, laøm meï bò ñöùt tay, sao laïi noùi khoâng?” Ngöôøi meï heát söùc kinh haõi, ñem keå laïi cho choàng. Höôùng Tònh hoûi: “Caây dao aáy nay coøn khoâng?” Ngöôøi meï ñaùp: “Vì quaù nhôù thöông con neân khoâng raûnh caát rieâng”. Höôùng Tònh daën: “Kieám theâm vaøi caây nöõa saép chung vôùi dao aáy ñeå con löïa thöû, xem sao”, Beù gaùi raát möøng, laáy ñuùng caây dao cuõ reo leân: “Chính laø caây dao cuûa con ñaây”. Caû nhaø lôùn nhoû ñeàu bieát beù gaùi aáy nhôù roõ ñöôïc tieàn thaân. (3 Chuyeän treân ñaây ruùt töø saùch Minh-töôøng-kyù)
2. Vaøo ñôøi Toáng, Sa-moân Thích Ñaøm Ñeá ôû nuùi coân Luaân voán hoï khang toå tieân ngöôøi khang Cö, di cö sang Trung Quoác khoaûng thôøi Haùn Linh ñeá. Cuoái thôøi Haùn Hieán ñeá loaïn laïc, laïi dôøi sang quaän Ngoâ Höng. Phuï thaân ngaøi teân Ñoàng, laøm bieät giaù ôû Kyù Chaâu. Meï ngaøi hoï Hoaøng, nguû tröa mô thaáy moät vò Taêng ñeán goïi meï, göûi moät phaát traàn vaø moät caùi daèn saùch baèng saét chaïm. Tænh ra hai vaät aáy vaãn coøn. Töø ñoù mang thai roài sinh ra ngaøi. Leân naêm tuoåi, meï ngaøi laáy hai vaät aáy cho xem. Ngaøi baûo: “Ñaây laø vaät vua Taàn ban cho”. Meï ngaøi hoûi laïi: “Con ñeå ôû ñaâu?” Ngaøi ñaùp: “Khoâng nhôù noåi”. Leân möôøi tuoåi xuaát gia, khoâng theo thaày hoïc hoûi, töï nhieân vaãn toû ngoä, Moät daïo, ngaøi theo phuï thaân ñeán Phaøn Ñaëng, vöøa gaëp Sa-moân Taêng Löôïc ngöôøi Quan Trung, ngaøi boãng goïi teân cuûa Sa-moân aáy thaät lôùn. Sa-moân traùch: “Côù sao Sa-di laïi keâu teân cuûa baäc toân tuùc?” Ngaøi ñaùp: “Sôû dó keâu teân vì Hoøa thöôïng tröôc ñaây laø Sa-di

cuûa ta, coù laàn ñi haùi rau bò heo röøng caén phaûi, hoaûng hoát keâu reù leân”. Nguyeân Sa-moân Taêng Löôïc töøng laøm ñeä töû cuûa phaùp sö Hoaèng Giaùc, ñi haùi rau giuùp ñaïi chuùng, bò heo röøng caén. Do quaù laâu ngaøy, Sa-moân khoâng coøn nhôù chuyeän naøy nöõa. Laáy laøm laï, Sa-moân ñeán hoûi phuï thaân ngaøi roõ raøng moïi chuyeän, ñöôïc cho xem phaát traàn vaø vaät daèn saùcg, Sa- moân chôït hieåu ra, khoùc loùc baûo: “Ñaây chính laø tieân sö Hoaøng Giaùc töøng ñöôïc vua Dieâu Tröôøng môøi giaûng kinh Phaùp Hoa, baàn ñaïo cuõng ñöôïc sung laøm Ñoâ giaûng. Nhaø vua coù ban taëng hai vaät, nay haõy coøn ñaây”. Tính laïi ngaøy thaùng phaùp sö vieân tòch, chính laø ngaøy meï ngaøi thaáy vò Taêng ñeán göûi hai vaät aáy. Hoài töôûng chuyeän haùi rau, Sa-moân Taêng Löôïc caøng theâm meán moä xoùt xa. Sau ñoù, ngaøi nghieân cöùu kinh ñieån, heã ñöa maét qua laø nhôù. Cuoái ñôøi, ngaøi vaøo ôû chuøa Hoå Khaâu taïi ñaát Ngoâ, giaûng caùc ngoaïi thö Xuaân thu, Leã, Dòch ñeán baûy löôïc, giaûng caùc noäi ñieån Phaùp-Hoa, Duy-ma ñeán möôøi laêm löôït. Ngaøi gioûi vaên chöông, coù soaïn ra saùu quyeån, hieän coøn löu haønh. Tính voán thích nuùi non, neân cuoái cuøng trôû veà quaän Ngoâ Höng, vaøo ôû trong nuùi Coân Luaân taïi coá Chöông, soáng raát thanh cao ñaïm baïc, hôn hai möôi naêm môùi vieân tòch taïi chuøa aáy, vaøo cuoái nieân hieäu Nguyeân Gia ñôøi Toáng, thoï hôn saùu möôi tuoåi. (Chuyeän linh nghieäm treân ñaây ruùt töø Löông-cao-Taêng-truyeän)

1. Vaøo ñôøi Nguyeân Nguïy, coù Thieàn sö Thöøa ngöôøi mieàn baéc Ñaïi Chaâu, chuyeân trì tuïng kinh Phaùp-hoa. Ngaøi vieân tòch luùc nöõa ñeâm, ñaàu thai laøm con thöù naêm nhaø hoï Tieát ôû Haø Ñoâng. Môùi sinh ra ñaõ bieát noùi, keå roõ tieàn thaân vaø khoâng thích ôû theá gian. Khi phuï thaân ñeán laøm thöù söû Leä Chaâu, ngaøi ñi theo. Tôùi chuøa Thaát ñeá ôû Tung Sôn, ngaøi tìm laïi ñeä töû cuõ, baûo raèng: “Lieäu con coøn nhôù chuyeän theo ta vöôït soâng ñeán Lang sôn chaêng? Thieàn sö Thöøa hoài ñoù chính laø ta ñaây. Haõy mau deïp boû gheá thôø trong phoøng ta!” Ñeä töû nghe noùi, oâm laáy ngaøi khoùc loùc raát bi ai. Moïi ngöôøi trong ñaïo ngoaøi ñôøi ñeàu laáy laøm laï, ñoàn ñaõi khaép nôi. Gia ñình luyeán tieác, sôï ngaøi xuaát gia, beøn cöôùi vôï cho ngaøi. Sau ñoù ngaøi queân maát chuyeän tieàn kieáp, nhöng vaãn sinh loøng chaùn naûn, muoán xa rôøi theá gian, thích soáng trong caûnh tòch laëng. (Chuyeän linh nghieäm treân ñaây ruùt töø Ñöôøng-Cao-Taêng-truyeän)
2. Giöõa nieân hieäu Khai Hoaèng ñôøi Tuyø, thöù söû Nguî Chaâu laø Thoâi Ngaïn Vuõ, voán ngöôøi Baùc Laêng, cuøng tuøy tuøng ñeán laøng noï, boãng nhieân nöõa möøng nöõa sôï baûo: “Tröôùc ñaây, ta töøng laøm vôï ngöôøi ta ôû trong laøng naøy, nay ta coøn nhôù roõ nhaø”. Beøn cöôõi ngöïa vaøo laøng, theo ñöôøng quanh co ñeán nhaø noï, sai goïi cöûa. Chuû nhaân giaø caû chaïy ra vaùi chaøo. OÂng böôùc vaøo, leân thaúng nhaø lôùn nhìn treân vaùch phía ñoâng, caùch maët ñaát khoaûng

saùu baûy thöôùc, coù choå noåi cao leân, baûo chuû nhaân: “Boä Kinh Phaùp-hoa xöa kia ta thöôøng ñoïc vaø naêm caùi thoa vaøng ñöïng trong hoøm kính giaáu ôû choå naøy. Phaàn cuoái quyeån baûy, giaáy bò löûa chaùy maát heát chöõ. Nay ta moãi laàn tuïng kinh aáy, ñeán cuoái quyeån baûy, thöôøng queân maát, khoâng theå nhôù ra”. Roài sai taû höõu ñuïc vaùch, quaû coù hoøm kinh. Môû ñeán cuoái quyeån baûy vaø ñeám soá thoa, ñeàu ñuùng nhö lôøi oâng noùi. Chuû nhaân khoùc möôùt baûo: “Sinh thôøi, vôï toâi thöôøng tuïng boä kinh naøy, thoa cuõng caát ôû ñoù”. OÂng laïi chæ caây hoøa tröôùc saân, baûo: “Moãi laàn saép sinh, ta thöôøng môû buùi toùc ñaët vaøo trong hoác caây naøy”. Roài thöû sai tuøy tuøng moø vaøo, quaû coù buùi toùc, chuû nhaân thaáy theá, vöøa möøng vöøa tuûi. OÂng ban taëng chuû nhaân nhieàu tieàn cuûa, löu laïi aùo vaø ñoà duøng laøm kyû nieäm roài ra veà. Chuyeän naøy do Thöôïng thö Thoâi Ñoân Leã keå ra. Naêm ngoaùi, gaëp Loâ Vaên Leä cuõng keå hôi gioáng, nhöng baûo laø thöù söû Teà Chaâu, teân hoï queân maát, khoâng ñaày ñuû nhö thöôïng thö Thoâi ñaõ keå naân ta cheùp laïi theo lôøi thöôïng thö. (Chuyeän linh nghieäm treân ñaây ruùt töø Minh-töôøng-kyù)

1. Ñôøi Ñöôøng, Sa-moân Thích Ñaïo Xöôùc ôû chuøa Huyeàn Trung taïi Ích Chaâu voán hoï Veä, goác ngöôøi quaän Vaán Thuûy. Tính tình thanh cao giaûn dò, thoâng tueä phi phaøm, noi theo haïnh nguyeän cuûa toân sö Ñaøm Loan thuôû tröôùc. Bieát mình saép vieân tòch, vaøo ngaøy moàng taùm thaùng Tö naêm Trinh Quan thöù hai, ngaøi thoâng baùo cho moïi ngöôøi ñeàu bieát. Ñaïi chuùng keùo leân ñaày chuøa. Thaáy toân sö Ñaøm Loan ngoài treân thuyeàn thaát baûo, noùi vôùi ngaøi raèng: “Nhaø tònh ñoä cuûa con ñaõ hoaøn thaønh nhöng baùo thaân chöa heát”. Laïi thaáy caùc vò hoùa Phaät an truï giöõa hö khoâng, hoa Trôøi möa xuoáng laû taû. Thieän nam tín nöõ laáy vaït aùo höùng laáy, caùnh hoa moûng manh trôn möôùt raát ñaùng yeâu. Coù ngöôøi laáy hoa sen caám xuoáng ñaát khoâ suoát baûy ngaøy môùi heùo. Coøn nhieàu ñieàm laï khoâng theå keå heát. Naêm leân 70 tuoåi, boãng nhieân raêng söõa cuûa ngaøi moïc laïi ñeàu ñaën nhö cuõ, khoâng heà so leäch, phaùp theå hoùa khang cöôøng hôn. Neáu chaúng phaûi laø baäc ñaïo haïnh cao thaâm sao coù ñöôïc linh öùng ñeán theá? (Chuyeän linh nghieäm treân ñaây ruùt töø Ñöôøng-Cao-Taêng-truyeän)
2. Löu Thieän Kinh ngöôøi huyeän Thaáp Thaønh thuoäc Phaàn Chaâu, moà coâi cha meï töø nhoû, ñöôïc meï nuoâi döôõng. Meï oâng suoát ñôøi chuyeân trì tuïng kinh ñieån, sieâng naêng giöõ giôùi khoå haïnh vaø qua ñôøi naêm Trinh Quan thöù hai. OÂng voâ cuøng ñau xoùt, khoùc loùc khoâng ngöøng. Naêm sau, oâng mô maøng thaáy meï noùi: “Thuôû sinh tieàn, nhôø tu phuùc neân meï ñöôïc laøm nam giôùi, nay sinh laøm con nhaø hoï Toáng ôû thoân Thaïch Trieäu taïi huyeän nhaø. Neáu con muoán gaëp, haõy sang ñeán ñoù”. Noùi xong, bieán maát. OÂng theo lôøi ñi tìm, chaúng bao laâu ñaõ ñeán nôi. Ngay hoâm aáy, nhaø hoï

SOÁ 2122 - PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM, Quyeån 1 67

Toáng quaû sinh ñöôïc con trai. OÂng ñem daâng aùo quaàn, ñoà duøng vaø keã roõ moïi chuyeän. Ngöôøi con trai aáy ñaõ lôùn hieän vaãn coøn, ñöôïc oâng luoân luoân giöõ leã meï con. Sa-moân Thieän Phuû ôû Thaáp Chaâu laø choå taâm giao vôùi oâng, nghe chính oâng thuaät laïi chuyeän naøy. Sau ñoù, Sa-moân ñem keå laïi cho Dö Lònh ta nghe.

1. Sa-moân Huyeàn Cao ôû chuøa Trí Löïc taïi huyeän Phuû Döông thuoäc Töông Chaâu voán hoï Trieäu, coù ngöôøi chaùu kieáp tröôùc laø con nhaø hoï Maõ cuøng laøng, cheát vaøo cuoái ñôøi Trònh Quan. Khi laâm chung ñöùa beù baûo meï: “Con coù tuùc duyeân vôùi nhaø Trieäu Toâng, sau khi cheát, seõ ñaàu thai laøm chaùu oâng aáy”. Nhaø Trieäu Toâng ôû cuøng laøng vôùi nhaø hoï Maõ. Ngöôøi meï khoâng tin, laáy möïc chaám moät noát ruoài thaät lôùn beân hoâng traùi con mình. Vôï nhaø hoï Trieäu cuõng naèm mô thaáy ñöùa beù aáy ñeán baûo: “Seõ laøm con cuûa meï”. Töø ñoù coù thai luoân. Ñöùa beù trong moäng chính laø con trai nhaø hoï Maõ. Sau khi sinh xong, kieåm laïi, noát ruoài ñen vaãn y choå cuõ. Leân ba tuoåi, khoâng ai chæ baûo, ñöùa beù töï nhieân nhìn veà höôùng nhaø hoï Maõ, baûo raèng: “Ñoù laø nhaø cuõ cuûa con”. Ñeán nay, ñöùa beù vaãn coøn, ñaõ leân möôøi boán tuoåi. Chuyeän naøy do caùc Sa-moân Tueä Vónh vaø Phaùp Thaân ôû chuøa Trí Löïc taïi Töông Chaâu keå ra. (Hai chuyeän linh nghieäm treân ñaây ruùt töø Minh-baùo-thaäp- di)

\* Phaàn nguõ thoâng naøy ñöôïc saép xeáp, goït tæa laïi cho goïn gaøng, deã hieåu hôn, vì nguyeân vaên coù nhieàu choå röôøm raø, luûng cuûng vaø toái nghóa, khoâng bieát vaøi choå coù ñuùng vôùi nguyeân yù chaêng?

■