PHAÙP UYEÅN CHAÂU LAÂM

**QUYEÅN 58**

***Thieân thöù 67:* MÖU BAÙNG** (Phaàn 1).

Thieân naøy coù 5 phaàn: Thuaät yù, Chuù toå, Phæ baùng, Tò cô, Tuùc chöôùng.

***Thöù nhaát-* PHAÀN THUAÄT YÙ**

Noùi raèng taâm laø nguoàn cuûa moïi caên beänh, mieäng laø goác cuûa söï khen cheâ, cuøng phaùt sinh teân goïi sai khaùc taïo hoïa phöôùc chaúng chung ñöôøng loái. Vì vaäy bieát ba nghieäp thaân mieäng yù, ñeàu laø nhaân taïo thaønh tai hoïa; saùu tình cuûa tai maét, ñeàu laø maàm chuoác laáy hieàm khích, khieán cho tìm caùch baøi baùng Thaùnh phaøm, aùp böùc oan uoång löông thieän, baát ngôø nhaän chòu ba caên, maõi maõi töø boû baûy chuùng. Nhöng soáng cheát coù maïng, giaøu sang do nghieäp, cho duø theâm röôïu ñoäc maø ñoäc toá khoâng theå laøm toån thöông, ngoaïi ñaïo daáy leân tìm caùch baøi baùng maø möu moâ khoâng theå haïi ñöôïc, chæ coù daáy taâm baøi baùng giaû taïo thi haønh cuùng teá caàu xin. Do ñoù Ban Tieäp Haûo noùi: Tu thieän haõy coøn khoâng gaëp ñöôïc phöôùc, laøm ñieàu taø mong laáy gì höôùng ñeán? Neáu quyû thaàn coù bieát, thì khoâng chaáp nhaän lôøi noùi taø nònh; neáu quyû thaàn khoâng bieát, thì baøy toû naøo coù ích gì? Bôûi leõ thaûo döôïc trong nuùi Tuyeát, thaät giaû khoâng theå bieän giaûi; traùi quyù caây Am La, soáng chín khoù phaân bieät. Cho neân Nhö lai taïi theá haõy coøn khoâng traùnh khoûi bò vu caùo, huoáng hoà nay laø phaøm phu, leõ naøo traùnh ñöôïc moùn nôï naøy? Nôï laø tai hoïa voán coù ñeán luùc caàn phaûi nhaän chòu, ñaây cuõng laø chuyeän cuûa mình, ñaâu caàn phaûi caêm haän ngöôøi ta? Nhöng toäi loãi cuûa söï vu caùo bòa ñaët, thì töï mình chuoác laáy khoán khoå, gioáng nhö moâi mieäng laø caây cung, taâm tö nhö daây cung, aâm thanh nhö muõi teân; ñeâm daøi phaùt ra troáng roãng chæ coù vaáy baån thaân mieäng, ñaëc bieät caàn phaûi töï tænh ngoä im mieäng caån thaän giöõ taâm vaäy!

Thöù hai- **PHAÀN CHUÙ TOÅ** (nguyeàn ruûa).

Nhö kinh Ñaïi Phöông Quaûng Toång trì noùi: “Ñöùc Phaät daïy: Naøy

ngöôøi thieän nam! Sau khi Phaät dieät ñoä, neáu coù Phaùp sö kheùo tuøy thuaän nieàm vui muoán noùi phaùp cho ngöôøi, coù theå laøm cho ngöôøi hoïc phaùp dt Boà-taùt vaø caùc ñaïi chuùng coù phaùt khôûi moät chuùt taâm hoan hyû, thaäm chí taïm thôøi rôi moät gioït nöôùc maét, thì neân bieát ñeàu laø do thaàn löïc cuûa Phaät. Neáu coù ngöôøi ngu si, thaät khoâng phaûi laø Boà-taùt maø giaû xöng laø Boà-taùt, vu caùo Boà-taùt thaät söï vaø nhöõng phaùp haønh cuûa hoï. Laïi noùi lôøi nhö vaäy: Ngöôøi kia naøo bieát gì, ngöôøi kia naøo hieåu gì? Neáu hai beân hoøa hôïp thì coù theå naém giöõ vaø löu thoâng giaùo phaùp cuûa Ta. Neáu hai beân tranh chaáp laøm traùi nhau thì Chaùnh phaùp khoâng theå löu haønh. Ngöôøi baøi baùng giaùo phaùp naøy chuoác laáy toäi nghieäp voâ cuøng lôùn, rôi vaøo ba ñöôøng döõ khoù ñöôïc thoaùt ra. Neáu coù ngöôøi ngu si, ñoái vôùi nhöõng gì Ñöùc Phaät ñaõ thuyeát giaûng maø khoâng tin nhaän, cho duø ñoïc tuïng ngaøn boä kinh ñieån Ñaïi thöøa vì ngöôøi giaûi thích ñaït ñöôïc Töù thieàn, nhöng bôûi vì vu caùo ngöôøi taát caû cho neân trong baûy möôi kieáp nhaän chòu laém thöù khoå naõo. Huoáng hoà ngöôøi ngu kia thaät söï khoâng bieát gì maø töï cao ngaïo, cho ñeán phæ baùng moät baøi keä boán caâu, neân bieát nghieäp naøy chaéc chaén rôi vaøo ñòa nguïc maõi maõi khoâng thaáy ñöôïc Phaät. Duøng aùnh maét döõ daèn nhìn ngöôøi phaùt taâm boà ñeà, vì vaäy phaûi chòu quaû baùo khoâng coù maét. Vì mieäng xaáu xa vu caùo cho ngöôøi phaùt taâm boà ñeà, cho neân phaûi chòu quaû baùo khoâng coù löôõi”.

Laïi trong kinh Hieàn Ngu noùi: “Xöa thôøi Phaät taïi theá, coù Tyø-kheo- ni Vi Dieäu ñaït ñöôïc quaû vò A-la-haùn, cuøng vôùi caùc Ni chuùng töï noùi veà nghieäp haïnh quaû baùo thieän aùc cuûa mình ñaõ taïo xöa kia. Noùi cho Ni chuùng bieát raèng: Quaù khöù tröôùc kia coù moät Tröôûng giaû, nhaø aáy raát giaøu nhöng khoâng coù con trai noái doõi, laïi laáy theâm coâ vôï beù ñöôïc choàng raát yeâu thöông, sau sinh ñöôïc moät beù trai, vôï choàng caøng quyù troïng toân kính nhau khoâng chaùn. Vôï lôùn trong loøng ganh gheùt, töï mình nghó raèng: Ñöùa beù naøy neáu lôùn leân thì seõ thaâu giöõ gia nghieäp, mình uoång coâng vaát vaû cöïc nhoïc tích goùp naøo ích gì, chi baèng gieát cheát noù ñi! Theá laø laáy kim saét ñaâm vaøo trong maù ñöùa beù. Sau ñoù ñöùa beù lieàn maïng chung. Vôï beù nghi laø vôï lôùn gieát hai, neân noùi lôøi raèng: Baø gieát con toâi. Baáy giôø vôï lôùn cho raèng khoâng coù tai öông ñeàn traû baùo öùng cuûa toäi phöôùc, neân cuøng theà thoát raèng: Neáu toâi gieát con coâ, thì khieán cho toâi ñôøi ñôøi gaëp caûnh choàng bò raén ñoäc caén, con caùi toâi sinh ra bò nöôùc cuoán troâi vaø lang soùi aên thòt, töï mình aên thòt con, thaân hieän taïi bò choân soáng, cha meï ôû nhaø löûa chaùy maø cheát! Theà thoát nhö vaäy roài sau ñoù laäp töùc maïng chung. Bôûi vì gieát treû cho neân rôi vaøo ñòa nguïc nhaän chòu voâ löôïng khoå ñau. Toäi trong ñòa nguïc chaám döùt ñöôïc sanh vaøo loaøi ngöôøi, laøm con gaùi Phaïm Chí, tuoåi daàn tröôûng thaønh neân ñi laáy choàng veà ôû nhaø choàng, sinh ñöôïc moät beù trai. Sau laïi

mang thai ñuû thaùng saép sinh, vôï choàng cuøng daét nhau ñi ñeán nhaø cha meï. Ñeán giöõa ñöôøng ñau buïng lieàn sinh con, truù ñeâm döôùi taùn caây, luùc aáy choàng naèm choã khaùc. Tröôùc ñaõ theà thoát cho neân nay ñeàu nhaän chòu, luùc aáy coù con raén ñoäc caén cheát ngöôøi choàng. Vôï thaáy choàng cheát neân buoàn baõ ngaát ñi, sau môùi tænh laïi ñöôïc. Ñeán luùc Trôøi saùng beøn mang ñöùa lôùn ñaët leân treân vai, ñöùa nhoû aúm trong loøng, khoùc töùc töôûi maø tieán böôùc. Ñöôøng ñi coù moät doøng soâng, saâu maø laïi roäng, lieàn ñeå ñöùa lôùn ngoài laïi ôû bôø beân naøy, tröôùc tieân aúm ñöùa nhoû vöôït qua ñaët ôû bôø beân kia, roài trôû laïi ñoùn ñöùa lôùn. Ñöùa treû thaáy meï lieàn böôùc vaøo nöôùc höôùng veà phía meï, bò doøng nöôùc laäp töùc cuoán troâi, meï ñuoåi theo cöùu con, nhöng söùc khoâng theå cöùu ñöôïc, trong choác laùt ñöùa treû ñaõ cheát chìm trong doøng nöôùc. Trôû laïi nôi ñöùa nhoû thì lang soùi ñaõ ñeán aên thòt roài, chæ thaáy maùu me giaây ñaày treân ñaát. Ngöôøi meï luùc aáy ngaát lòm raát laâu môùi tænh laïi, lieàn tieán leân ñi veà phía tröôùc gaëp moät Phaïm Chí, laø baïn thaân cuûa cha mình, beøn baøy toû vôùi Phaïm Chí nhöõng noãi cay ñaéng ñaõ traûi qua. Phaïm Chí xoùt thöông cuøng röôùm leä chia xeû. Laïi hoûi thaêm trong gia ñình cha meï bình an hay khoâng? Phaïm Chí ñaùp raèng: Cha meï vaø quyeán thuoäc lôùn nhoû gaàn ñaây bò hoûa hoaïn neân cheát heát trong moät luùc. Nghe tin buoàn phieàn cheát ngaát maø tænh laïi. Phaïm Chí mang veà cung caáp nuoâi döôõng nhö con gaùi. Sau laïi ñi laáy choàng thaân mang thai saép sinh, choàng ra ngoaøi uoáng röôïu toái ngaøy môùi trôû veà, vôï trong ñeâm toái ñoùng cöûa ngoài moät mình ôû nhaø, choác laùt vôï sinh con. Choàng ôû ngoaøi cöûa goïi vôï, nhöng vôï sinh chöa xong, khoâng coù ngöôøi ñeán môû cöûa. Choàng phaù cöûa ñi vaøo naém laáy vôï ñaùnh ñaäp, vôï trình baøy roõ yù ñanh sinh ñeû, choàng giaän döõ cho neân laäp töùc ñem ñöùa treû gieát cheát, laáy boû naáu chín eùp buoäc vôï phaûi aên. Vôï aên thòt con maø trong loøng chua xoùt voâ cuøng, töï nghó mình baïc phöôùc môùi gaëp phaûi ngöôøi naøy, lieàn boû troán ñi ñeán nöôc Ba-la-naïi. Ñeán ngoài nghæ döôùi taùn caây trong moät khu vöôøn, coù vò Tröôûng giaû coù vôï môùi qua ñôøi, ngaøy ngaøy ñeán tröôùc phaàn moä thöông nhôù khoùc loùc næ non. Troâng thaáy ngöôøi phuï nöõ naøy ngoài moät mình döôùi taùn caây, beøn ñeán hoûi han, theá laø trôû thaønh choàng vôï, traûi qua maáy ngaøy ngöôøi choàng boãng nhieân qua ñôøi. Luùc aáy phaùp luaät cuûa nöôùc aáy quy ñònh, neáu nhö luùc coøn soáng vôï choàng yeâu thöông nhau, thì luùc choàng cheát choân theo ngöôøi vôï ñang soáng. Luùc aáy coù boïn cöôùp ñeán môû phaàn moä aáy, töôùng cöôùp thaáy coâ vôï maët maøy ñoan chaùnh, lieàn thu nhaän laøm vôï. Traûi qua maáy tuaàn, choàng phaù phaàn moä cuûa ngöôøi ta bò chuû nhaân gieát cheát, ñoàng boïn mang xaùc ñeán giao cho vôï cuûa töôùng cöôùp, laïi choân soáng theo choàng. Traûi qua ba ngaøy lang soùi ñaøo bôùi phaàn moä, vì vaäy ñöôïc thoaùt ra, töï traùch moùc raèng: Xöa coù toäi loãi gì maø trong möôøi

ngaøy gaëp phaûi tai hoïa khoán khoå naøy, cheát roài soáng laïi, nay trôû veà nôi ñaâu ñeå ñöôïc giöõ troïn maïng soáng coøn laïi? Nghe Phaät Thích Ca ôû trong tinh xaù Kyø-hoaøn, lieàn ñeán nôi Phaät caàu xin cho ñöôïc xuaát gia. Bôûi vì ôû ñôøi quaù khöù boá thí côm aên cho vò Bích-chi-Phaät, nhôø nguyeän löïc phaùt ra maø nay ñöôïc gaëp Phaät ñeå xuaát gia tu ñaïo ñaït ñeán quaû vò A-la-haùn, bieát roõ nghieäp saùt sinh cuûa ñôøi tröôùc ñaõ gaây taïo lôøi theà ñoäc ñòa maø rôi vaøo ñòa nguïc, hieän taïi nhaän chuïi aùc baùo chua xoùt naøy khoâng coù ai thay theá ñöôïc cho mình! Vi Dieäu töï noùi: Vôï lôùn xöa kia nay chính laø thaân toâi, tuy ñaït ñöôïc quaû vò A-la-haùn, nhöng luoân luoân bò kim saét noùng ñi vaøo töø treân ñænh ñaàu maø ñi ra ôû döôùi chaân, tai hoïa naøy ngaøy ñeâm khoâng theå naøo chòu ñöïng noåi, tai hoïa nhö vaäy cuoái cuøng khoâng theå hö hoaïi”.

Laïi trong kinh Cöïu Thí Duï noùi: “Thôøi Phaät taïi theá, coù moät hoï lôùn thöôøng thích laøm phöôùc boá thí, sau sinh ñöôïc moät beù trai, khoâng coù tay chaân, hình haøi thaân theå gioáng nhö con caù, teân goïi laø Ngö Thaân. Cha meï qua ñôøi neân caäu beù tieáp tuïc duy trì gia nghieäp, naèm nguû trong nhaø nhöng ngöôøi ta khoâng ai troâng thaáy. Luùc aáy coù Löïc só xöa nay laøm ñaàu beáp naáu aên cho nhaø vua, maø buïng daï thöôøng ñoùi aên thieáu thoân, moät mình keùo möôøi saùu xe cuûi ñi baùn ñeå töï cung caáp cho mình, maø thaân laïi luoân luoân khoâng ñaày ñuû. Ngö Thaân môøi qua laïi gaëp nhau chæ roõ hình haøi thaân theå cuûa mình. Löïc só töï suy nghó: Söùc mình quaû laø nhö vaäy, maø chaúng baèng ngöôøi khoâng coù tay chaân. Theá laø ñi ñeán choã Phaät thöa hoûi ñieàu thaéc maéc aáy. Ñöùc Phaät baûo raèng: Xöa ôû thôøi Phaät Ca-dieáp, Ngö Thaân vaø vò vua naøy cuøng daâng côm cuùng Phaät, luùc aáy oâng ngheøo tuùng giuùp ñôõ xuùi giuïc hoï, Ngö Thaân ñaõ chuaån bò ñaày ñuû cuøng nhaø vua tieán haønh, maø noùi vôi nhaø vua raèng: Hoâm nay coù vieäc khoâng theå ñi cuøng ñöôïc, neáu ñi thì khoâng khaùc gì chaët ñöùt tay chaân toâi. Ngöôøi ñi luùc aáy nay chính laø nhaø vua, ngöôøi noùi khoâng ñi nay chính laø Ngö Thaân, ngöôøi giuùp ñôõ luùc aáy nay chính laø thaân oâng vaäy. Löïc só hieåu yù, lieàn laøm Sa moân, ñaït ñöôïc quaû vò A-la-haùn”.

Laïi trong kinh Baùch Duyeân noùi: “Thôøi Phaät taïi theá, trong thaønh Xaù Veä coù moät Tröôûng giaû, tieàn cuûa chaâu baùu voâ löôïng khoâng theå tính ñöôïc. Ngöôøi vôï Tröôûng giaû sinh ñöôïc moät beù trai nhöng khoâng coù tay. Sinh ra thì coù theå noùi ñöôïc, phaùt ra lôøi noùi raèng: Nay tay naøy thì thaät laø khoù coù ñöôïc, thaät laø ñaùng quyù laøm sao! Cha meï caûm thaáy laï luøng, nhaân ñoù ñaët teân goïi cho con laø Ngoät Thuû. Tuoåi daàn tröôûng thaønh, gaëp Phaät nghe phaùp ñaït ñöôïc quaû vò Tu-ñaø-hoaøn, caàu xin Ñöùc Phaät ñöôïc xuaát gia. Ñöùc Phaät baûo raèng haõy coá gaéng, thì raâu toùc töï nhieân rôi ruïng, phaùp phuïc mang treân thaân, lieàn trôû thaønh Sa moân, tinh caàn tu taäp ñaït ñöôïc

quaû vò A-la-haùn, chö Thieân vaø ngöôøi theá gian troâng thaáy ñeàu toân kính ngöôõng moä. Luùc aáy caùc Tyø kheo thænh caàu Ñöùc Phaät giaûng giaûi veà nhaân duyeân voán coù. Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Tyø kheo: Trong kieáp Hieàn naøy vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, coù hai Tyø kheo, moät ngöôøi laø La haùn, moät ngöôøi laø phaøm phu, laøm thaày thuyeát phaùp. Luùc aáy daân chuùng tranh nhau cuøng thænh môøi, thöôøng daãn theo Phaùp sö nhaän lôøi ñaøn vieät thænh caàu. Sau ñoù vaøo moät ngaøy Phaùp sö khoâng coù maët, daãn theo ngöôøi khaùc cuøng ñi, giaän döõ maéng raèng: Ta thöôøng vì oâng cung caáp söû duïng, nay daãn theo ngöôøi khaùc cuøng ñi, töø nay trôû ñi neáu laïi vì oâng cung caáp söï duïng thì khieán cho ta khoâng coù tay. Noùi lôøi naøy xong, taát caû ñeàu töï töø choái ruùt lui, döøng laïi khoâng ñi cuøng vôùi nhau. Vì nghieäp duyeân naøy, trong naêm traêm ñôøi nhaän chòu quaû baùo naøy. Vì vaäy noùi to raèng: Nay tay naøy thì thaät laø khoù coù ñöôïc. Bôûi vì luùc aáy cung caáp giuùp ñôõ Thaùnh nhaân, cho neân nay ñöôïc gaëp Ta maø xuaát gia ñaéc ñaïo. Caùc Tyø kheo nghe xong hoan hyû vaâng lôøi thöïc haønh”.

Laïi trong kinh Baùch Duyeân noùi: “Thôøi Phaät an truù trong tinh xaù Truùc Laâm ôû Ca-lan ñaø thuoäc thaønh Vöông xaù, luùc aáy Toân giaû Na-la-ñaït- ña mang y oâm baùt ñi vaøo thaønh khaát thöïc roài trôû veà laïi truù xöù cuûa mình, töø xa troâng thaáy tinh xaù Kyø-hoaøn ñoû nhö maøu maùu, caûm thaáy quaùi laï cho neân lieàn ñi ñeán xem sao. Thaáy moät ngaï quyû gaày goø chæ coøn da boïc xöông, moät ngaøy moät ñeâm sinh ra naêm traêm ngöôøi con, gaày oám keùm coûi söùc löïc khoâng coù laø bao. Luùc ñang sinh ñeû meâ loaïn ngaát ñi nhö cheát, tay chaân rôøi ra töøng ñoaïn, cuoái cuøng bò söï ñoùi khaùt böùc baùch quaù ñoãi, cöù sinh ra laø aên thòt maø roát cuoän khoâng no ñuû chuùt naøo. Luùc aáy Na-la-ñaït-ña lieàn ñi ñeán hoûi raèng: Ngöôøi taïo nghieäp gì maø nay chòu baùo öùng naøy? Ngaï quyû ñaùp raèng: Nay thaày coù theå töï mình thöa hoûi Ñöùc Phaät, Ngaøi seõ giaûi thích cho thaày bieát. Luùc aáy Na-la-ñaït-ña lieàn ñi ñeán choã Phaät, thöa hoûi ñaày ñuû veà quaû baùo naøy. Ñöùc Phaät baûo vôùi Na-la-ñaït-ña raèng: Trong kieáp Hieàn naøy ôû nöôùc Ba-la-naïi coù moät Tröôûng giaû, vaøng baïc chaâu baùu noâ tyø toâi tôù voi ngöïa traâu deâ nhieàu khoâng keå xieát, chæ coù moät phu nhaân maø khoâng coù con trai noái doõi, cuùng baùi caàu xin thaàn linh mong öôùc cho coù moät ñöùa con, maø roát cuoäc khoâng theå coù ñöôïc. Luùc aáy Tröôûng giaû kia beøn tieáp tuïc laáy con gaùi cuûa ngöôøi trong hoï, khoâng bao laâu thì caûm thaáy coù thai. Phu nhaân lôùn aáy thaáy coâ vôï beù coù thai, thì sinh loøng ganh gheùt, bí maät cho uoáng thuoác ñoäc ñeå laøm thai kia hö hoaïi. Chò em quyeán thuoäc lieàn ñeán nôi aáy, cuøng vôùi ngöôøi vôï lôùn kia quyeát ñaáu tranh tôùi cuøng, theá laø duøng gaäy ñaùnh nhau hoûi roõ söï vieäc thaät hö theá naøo. Ngöôøi vôï lôùn aày chæ muoán noùi söï thaät nhöng sôï baø con treo coå gieát cheát mình, chì vì traùi ñaïo

neân ñau khoå khoâng theå noùi, bò böùc baùch quaù möùc maø phaùt ra lôøi nguyeän raèng: Neáu toâi thaät söï laøm hö thai cuûa coâ, thì khieán toâi cheát ñi sanh vaøo trong ngaï quyû, moät ngaøy moät ñeâm sinh ra naêm traêm ngöôøi con, sinh roài lieàn aên roát cuoäc khoâng theå no ñuû ñöôïc. Noùi lôøi theà naøy xong thì laäp töùc tha cho ñi. Ñöùc Phaät baûo vôùi Na-la-ñaït-ña raèng: Caàn phaûi bieát ngöôøi vôï lôùn luùc aáy nay chính laø ngaï quyû aáy vaät. Luùc Ñöùc Phaät giaûi thích ñieàu naøy xong, caùc Tyø kheo ñeàu boû taâm aùc ñaït ñöôïc boán Sa moân, coù ngöôøi phaùt taâm boà ñeà voâ thöôïng, taát caû ñeàu hoan hyû vaâng lôøi tu haønh tinh tieán”.

Laïi trong kinh Phaùp Cuù Duï noùi: “Vua Löu Ly tieáp nhaän möu keá gian traù cuûa nhöõng nònh thaàn nhö A taùt ñaø…, böôùc leân Ñaïi ñieän lieàn ñem quaân ñeán Kyø-hoaøn, khoâng theå trôû veà cung, cuøng vôùi quan laïi lieân tuïc ñaùnh nhau. Vua vaø phu nhaân trong ñeâm ñi ñeán vaøo thaønh Vöông xaù, trong nöôùc noùi gaëp naïn ñoùi aên reã lau laùch, phình buïng maø cheát. Theá laø vua Löu Ly ruùt kieám ñi vaøo Ñoâng cung cheùm cheát Huynh Kyø. Kyø bieát voâ thöôøng neân taâm khoâng heà sôï haõi, maïng soáng chöa döùt, töï nhieân giöõa hö khoâng phaùt ra aâm nhaïc ngheânh ñoùn linh hoàn thaàn thöùc aáy. Vua Löu Ly laïi vì cheùm gieát doøng hoï Thích, trong Phaät Kyù vaø Thaùi Söû Kyù, ghi laø sau baûy ngaøy seõ bò löûa ñòa nguïc thieâu cheát”.

Laïi trong luaän Nhaäp Ñaïi thöøa noùi: “Boà-taùt Kieân YÙ thuyeát keä

raèng:

*Toäi loãi phæ baùng phaùp Ñaïi thöøa, Quyeát ñònh höôùng ñeán ñöôøng xaáu aùc, Löûa döõ thieâu ñoát khoå ñau,*

*Nghieäp baùo toäi loãi tin nhö vaäy. Neáu nhö töø ñòa nguïc thoaùt ra, Laïi nhaän chòu aùc baùo coøn laïi, Caùc caên thöôøng thieáu soùt xaáu teä,*

*Vónh vieãn khoâng ñöôïc nghe phaùp aâm. Giaû söû coù nghe ñöôïc giaùo phaùp,*

*Laïi sinh taâm phæ baùng chaùnh phaùp, Vì nhaân duyeân phæ baùng chaùnh phaùp, Vaãn rôi vaøo ñòa nguïc khoå ñau.*

Chuùng sanh phæ baùng chaùnh phaùp, nghe giaûi thích nhö vaäy neân

ôû trong phaùp Ñaïi thöøa lieàn sinh taâm nghi ngôø nhö Toân giaû Ñeà Baø ñaõ thuyeát keä:

*Ngöôøi phöôùc thieän ít oûi, Khoâng sinh taâm nghi ngôø, Ngöôøi luoân sinh nghi ngôø,*

*AÉt phaù tan quaû baùo”.*

Trong kinh Ñaïi bi Phaân Ñaø Lôïi coù keä raèng:

*“Chuùng sinh vì sinh laõo beänh töû, Chìm ñaém trong bieån khôi aùc nhieãm, ÔÛ taïi lao nguïc cuûa Tam giôùi,*

*Caùc khoå ñau luoân luoân troùi buoäc. Uoáng maùu ñoäc laøm haïi laãn nhau, Töø voâ thæ bò löûa thieâu ñoát,*

*Si meâ muø quaùng maát neûo thieän, Khoâng theå naøo thaáy ñöôïc ñöôøng ngay. Sinh töø ngu daïi ñaày taêm toái,*

*Ñeàu do chaáp tröôùc thaáy taø vaïy,*

*Xoay chuyeån qua laïi trong naêm ñöôøng, Ví nhö baùnh xe luoân chuyeån ñoäng”.*

***Thöù ba-* PHÆ BAÙNG**

Nhö kinh Phaùt Giaùc Tònh Taâm noùi: “Luùc aáy coù saùu möôi Boà-taùt môùi phaùt taâm, cuøng ñeán nôi Phaät, naêm voùc saùt ñaát laïy döôùi chaân Phaät roài, ôû döôùi ñaát khoâng ñöùng daäy maø ñau xoùt khoùc loùc nöôùc maét tuoân traøo, höôùng veà Ñöùc Phaät chaép tay thöa lôøi nhö vaäy: Laønh thay Ñöùc Theá toân! Nghieäp chöôùng chuùng con nguyeän giaûng giaûi phaân bieät, khieán cho haïng chuùng con töï thanh tònh taâm tö ñöøng tieáp tuïc taïo ra nöõa! Ñöùc Phaät baûo vôùi caùc Boà-taùt aáy raèng: Naøy nhöõng ngöôøi thieän nam! Ñôøi quaù khöù caùc oâng ôû trong giaùo phaùp cuûa Caâu Löu Toân Nhö lai maø xuaát gia hoïc ñaïo. Ñaõ xuaát gia roài truù vaøo caám giôùi maø phoùng tuùng ñoái vôùi caám giôùi, truù vaøo ña vaên maø phoùng tuùng ñoái vôùi ña vaên, truù vaøo coâng ñöùc Ñaàu ñaø thaûy ñeàu laøm cho suùt keùm. Luùc aáy coù hai Tyø kheo Phaùp sö, caùc oâng ñoái vôùi hoï maø phæ baùng daâm duïc; vì nhaân duyeân nhieàu lôïi döôõng danh tieáng, ñoái vôùi nhaø thí chuû thaân höõu cuûa hoï sinh ra ganh gheùt tham lam. Ñoái vôùi nhöõng ñaøn vieät thaân höõu cuûa hai Phaùp sö, caùc oâng laïi phaù hoaïi laøm cho ly taùn, huûy nhuïc sai traùi laøm cho sinh taâm nghi hoaëc, khoâng sinh tín taâm, tin khoâng ñaày ñuû, noùi ñieàu khoâng toát. Luùc aáy taát caû chuùng sinh cuûa hai Phaùp sö, sinh taâm kính tín tuøy thuaän caùc oâng, khieán cho boïn ñoaïn maát nhöõng thieän caên, gaây ra bao chöùng ngaïi. Caùc oâng vì nghieäp naøy laøm cho chöôùng ngaïi, vì theá ôû trong saùu ngaøn hai traêm ngaøn naêm, rôi vaøo Ñòa ñòa nguïc A tyø. Laïi ôû trong boán vaïn naêm rôi vaøo ñòa nguïc Hoaït. Laïi ôû trong hai vaïn naêm rôi vaøo ñòa nguïc Haéc thaèng. Laïi ôû trong taùm traêm ngaøn naêm rôi vaøo ñòa nguïc Nhieät. Laïi ôû nôi ñoù boû maïng roài, sau

trôû laïi ñöôïc laøm thaân ngöôøi, ôû trong naêm traêm ñôøi sinh ra ñui muø khoâng coù maét. Bôûi vì nghieäp chöôùng cho neân ôû nôi sinh ra, taát caû ñeàu aùm ñoän queân maát taâm voán coù, thieän caên bòt kín uy löïc ít oûi, moïi ngöôøi ñeàu rôøi boû, thöôøng bò öùc hieáp trôû thaønh ngöôøi xaáu xa khoù gaàn, phæ baùng moïi ñieàu xaáu toát, thöôøng sinh ôû bieân ñòa ngheøo heøn, trong gia ñình thaáp keùm thoâ tuïc, ít lôïi döôõng ít danh tieáng, khoâng ñöôïc ngöôøi khaùc cung kính cuùng döôøng, cuõng khoâng ñöôïc toân troïng, moïi ngöôøi ñeàu chaùn gheùt, chaúng ai thích gaàn guõi. Caùc oâng töø ñaây xaû boû thaân maïng roài, veà sau trong naêm traêm naêm vaøo luùc chaùnh phaùp dieät ñi, laïi sinh vaøo gia ñình thaáp keùm heøn moïn trong doøng hoï taàm thöôøng, soáng giöõa nhöõng ngöôøi aùc nôi ñaát nöôùc teä haïi, bò ngöôøi khaùc phæ baùng, queân maát taâm nieäm ban ñaàu, maø ñoái vôùi thieän caên thöôøng coù nhöõng chöôùng ngaïi, cho duø taïm thôøi gaëp ñöôïc aùnh saùng nhöng vaãn bò toái taêm che phuû. Caùc oâng vaøo sau naêm traêm aáy, taát caû nghieäp chöôùng baáy giôø môùi dieät heát, sau ñoù ñöôïc sinh veà theá giôùi Cöïc laïc cuûa Phaät A-di-ñaø, luùc aáy Ñöùc Phaät môùi thoï kyù cho caùc oâng thaønh töïu quaû vò A Naäu Boà Ñeà.

Luùc baáy giôø 600 Boà-taùt ñaõ nghe nhö vaäy roài, ñaët tay leân ngöïc tuoân nöôùc maét kinh haõi sôûn gai oác, maø leân tieáng thöa raèng: Chuùng con töø nay sinh taâm noùng giaän sai laàm maø taïo theâm nghieäp chöôùng, thì hoâm nay chuùng con ôû tröôùc Ñöùc Theá toân thaûy ñeàu saùm hoái, ôû nôi Ñöùc Theá toân laäp neân theä nguyeän to lôùn, ôû taát caû moïi nôi khoâng daáy leân nhöõng sai soùt! Baáy giôø Ñöùc Theá toân khen ngôïi saùu möôi Boà-taùt aáy raèng: Caùc oâng gôïi môû phaùt khôûi thieän taâm thöïc hieän nguyeän haïnh naøy, seõ khoâng coøn taát caû nghieäp chöôùng, seõ ñaït ñöôïc thieän caên thanh tònh. Baáy giôø Ñöùc Theá toân beøn thuyeát keä raèng:

*Ñöøng ñoái vôùi ngöôøi thaáy sai laàm cuûa hoï,*

*Ñöøng noùi ñeán chuyeän ñuùng sai cuûa ngöôøi khaùc, Khoâng vöôùng baän ñôøi soáng thanh tònh cuûa ngöôøi, Nhöõng lôøi noùi teä haïi caàn phaûi rôøi boû.*

*Xa rôøi nôi ñoâng ngöôøi oàn aøo naùo loaïn, Tyø kheo khoâng pheùp taéc ñöøng gaàn guõi hoï, Neân tu taäp vaéng laëng nhö Phaät khen ngôïi,*

*Khoâng tham lôïi döôõng cho neân ñöôïc Nieát-baøn”.*

Laïi trong kinh Nieát-baøn noùi: “Thôøi Phaät taïi theá, trong thaønh Chieâm Ba coù Ñaïi Tröôûng giaû khoâng coù con thöøa töï, cuøng thôø kính Luïc sö thænh caàu con trai noái doõi, sau ñoù khoâng laâu thì ngöôøi vôï mang thai. Tröôûng giaû bieát roài ñi ñeán choã Luïc sö hoûi raèng: Laø con trai hay laø con gaùi? Luïc sö ñaùp raèng: Sinh ra chaéc chaén laø con gaùi. Tröôûng giaû buoàn phieàn voâ

cuøng. Laïi coù ngöôøi hieåu bieát, noùi vôùi Tröôûng giaû raèng: Tröôùc ñaây khoâng nghe anh em Öu laâu Ca-dieáp laø ñeä töû cuûa ai. Luïc sö neáu nhö laø Nhaát Thieát Trí, thì taïi sao Ca-dieáp boû maø theo Phaät?

Vaû laïi, Xaù-lôïi-phaát - Muïc-kieàn-lieân vaø Vua Taàn Baø-sa-la, cuøng phu nhaân caùc nhaø vua vaø Maït Lôïi phu nhaân, Ñaïi Tröôûng giaû caùc nöôùc nhö Tu Ñaït…, nhöõng ngöôøi nhö vaäy ñeàu laø ñeä töû cuûa Phaät. Nhö lai Theá toân ñoái vôùi taát caû caùc phaùp ñeàu thaáy bieát khoâng ngaên ngaïi, cho neân toân xöng laø Phaät. Nay Ngaøi an truù gaàn nôi naøy, neáu muoán bieát chính xaùc thì neân ñeán choã Phaät! Luùc baáy giôø Tröôûng giaû laäp töùc ñi ñeán choã Phaät ñem söï vieäc thöa hoûi Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo raèng: Naøy Tröôûng giaû! Vôï oâng mang thai laø con trai chöù khoâng nghi ngôø gì, ñöùa beù naøy coù phöôùc ñöùc khoâng ai saùnh baèng. Tröôûng giaû hoan hyû voâ cuøng, vì theá Luïc sö sinh taâm ganh gheùt, laáy quaû Am la troän laãn vôùi thuoác ñoäc, mang ñeán ñöa cho Tröôûng giaû vaø noùi raèng: Vôï oâng ñeán thaøng sinh nôû neân uoáng vò thuoác naøy, thì ñöùa beù ñoan chaùnh vaø meï sinh nôû khoâng coù gì lo laéng. Tröôûng giaû nhaän laáy roài ñöa cho vôï baûo uoáng, uoáng roài lieàn cheát. Luïc sö hoan hyû ñi khaép thaønh thò noùi to raèng: Sa moân Cuø Ñaøm noùi vôï cuûa Tröôûng giaû aáy seõ sinh con trai, nay ñöùa beù chöa sinh maø meï ñaõ maát maïng. Luùc baáy giôø Tröôûng giaû laïi ñoái vôùi Ta ñaõ sinh taâm khoâng tin töôûng, lieàn taåm lieäm mang quan taøi hoûa taùng. Ta thaáy söï vieäc naøy muoán ñi ñeán phaù tan söï taø vaïy, Luïc sö töø xa troâng thaáy Phaät ñi ñeán neân taát caû noùi vôùi nhau raèng: Sa moân Cuø Ñaøm ñeán nôi phaàn moä naøy muoán aên thòt ö? Ngöôøi chöa ñaït ñöôïc phaùp nhaãn ñeàu caûm thaáy trong loøng xaáu hoå sôï haõi, beøn thöa vôùi Ñöùc Phaät raèng: Vôï cuõng Tröôûng giaû ñaõ cheát mong Theá toân khoâng caàn phaûi ñeán ñoù. Baáy giôø A-nan noùi vôùi moïi ngöôøi raèng: Haõy chôø moät laùt, khoâng laâu nöõa Nhö lai seõ môû roäng noùi roõ veà caûnh giôùi chö Phaät. Ñöùc Phaät ñeán choã Tröôûng giaû, Tröôûng giaû chaát vaán raèng: Lôøi noùi khoâng khaùc nhau, meï vaø con ñaõ qua ñôøi sao noùi laø sinh con? Ta noùi: Naøy Tröôûng giaû, vaøo luùc baáy giôø oâng cuõng khoâng hoûi gì ñeán maïng soáng cuûa ngöôøi meï daøi ngaén, maø chæ hoûi mang thai laø con trai hay laø con gaùi. Chö Phaät Nhö lai môû lôøi noùi khoâng sai khaùc, vì vaäy neân bieát chaéc chaén laø coù ñöôïc con trai. Luùc aáy töû thi ñang hoûa thieâu neân phaàn buïng nöùc ra, ñöùa treû töø beân trong xuaát hieän, ngoài trang nghieâm giöõa ngoïn löûa nhö ñaøi hoa sen. Luïc sö thaáy roài noùi laø huyeãn thuaät. Tröôûng giaû thaáy maø vui möøng lieàn traùch maéng Luïc sö: Neáu noùi laø huyeãn thuaät thì taïi sao caùc oâng khoâng laøm? Ta vaøo luùc baáy giôø baûo vôùi Kyø Baø: OÂng ñi ñeán giöõa ngoïn löûa aúm ñöùa beù naøy laïi ñaây! Kyø Baø tieán tôùi ñi vaøo ngoïn löûa, gioáng nhö ñi vaøo doøng soâng lôùn maùt laïnh, aúm ñöùa beù naøy trôû laïi, Ta nhaän ñöùa beù roài baûo vôùi Tröôûng

giaû raèng: Taát caû chuùng sanh ñeàu coù thoï maïng khoâng nhaát ñònh, nhö bong boùng treân maët nöôùc, chuùng sanh neáu coù quaû baùo nghieäp naëng, thì löûa vaø chaát ñoäc hoaøn toaøn khoâng theå naøo laøm haïi ñöôïc. Chaúng phaûi Ta laøm ra, maø chính laø ñöùa beù sinh ra töø giöõa ngoïn löûa döõ, löûa goïi laø Thoï Ñeà, vì vaäy ñaët teân laø Thoï Ñeà”.

Laïi trong kinh Hieàn Ngu noùi: “Luùc baáy giôø trong nöôùc Xaù veä coù moät Baø-la-moân, teân laø Sö Chaát, gia ñình raát giaøu nhöng khoâng coù con trai noái doõi, ñeán nôi Luïc sö hoûi veà nhaân duyeân aáy. Luïc sö ñaùp raèng: Töôùng oâng khoâng coù con. Vôï choàng buoàn phieàn ñau khoå, ñi ñeán hoûi Ñöùc Theá toân. Ñöùc Theá toân baûo raèng: OÂng seõ coù con, phöôùc ñöùc ñaày ñuû ñeán khi tröôûng thaønh seõ xuaát gia. Sö Chaát nghe noùi voâ cuøng vui möøng, maø phaùt ra lôøi noùi raèng: Chæ khieán cho coù con thì hoïc ñaïo ñaâu coù gì laø khoå! Nhaân ñoù thænh Phaät vaø Taêng ngaøy mai ñeán nhaø duøng côm. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá toân maëc nhieân nhaän lôøi. Ngaøy mai ñeán giôø Phaät vaø chuùng Taêng ñi ñeán nhaø aáy, duøng côm xong trôû veà, ñöôøng ñi qua moät ñaàm nöôùc, doøng nöôùc trong maùt saïch seõ, Ñöùc Phaät cuøng caùc Tyø kheo lieàn döøng laïi nghæ ngôi. Luùc aáy caùc Tyø kheo ñeàu töï söûa saïch bình baùt cuûa mình. Coù moät con khæ ñi theo A-nan caàu xin bình baùt aáy, A-nan sôï raèng seõ laøm vôõ neân khoâng muoán ñöa. Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: Mau ñöa cho noù chôù lo laéng! Vaâng theo lôøi daïy lieàn ñöa bình baùt cho con khæ. Con khæ coù ñöôïc bình baùt, mang ñeán boïng maät chöùa maät ñaày baùt, ñem daâng leân Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo raèng: Haõy boû ñi nhöõng vaät khoâng saïch trong ñoù. Con khæ laäp töùc nhaët boû truøng ong laøm cho thaät saïch seõ. Ñöùc Phaät lieàn baûo raèng: Laáy nöôùc hoøa vaøo. Nhö lôøi daïy laáy nöôùc hoøa vaøo xong roài daâng leân Ñöùc Theá toân. Ñöùc Theá toân nhaän roài phaân chia cho taát caû chuùng taêng, moïi ngöôøi cuøng uoáng, ai cuõng coù phaàn. Con khæ hoan hyû nhaûy nhoùt muùa may thaät laø phaán khôûi, baát chôït rôi vaøo trong hoá saâu laäp töùc maïng chung, linh hoàn trôû veà ñaàu thai vaøo nhaø Sö Chaát, vôï Sö Chaát lieàn caûm thaáy coù thai. Ngaøy thaùng ñaõ ñuû sinh ra moät beù trai, ñoan chaùnh ít ngöôøi saùnh kòp. Luùc ñang sinh thì ñoà vaät trong nhaø töï nhieân chöùa ñaày maät ngoït, vôï choàng Sö Chaát vui möøng khoâng theå taû xieát, noùi vôùi caùc Töôùng sö, caùc Töôùng sö xem queû raát toát; vì ngaøy môùi sinh ra maø maät ngoït laø ñieàm toát laønh, nhaân ñoù ñaët teân laø Maät Thaéng. Ñöùa beù ñaõ tröôûng thaønh, Töø bieät cha meï maø xuaát gia ñaït ñöôïc quaû vò A-la-haùn, cuøng vôùi caùc Tyø kheo du hoùa khaép theá gian. Neáu luùc khaùt nöôùc thì neùm bình baùt leân giöõa hö khoâng, töï nhieân chöùa ñaày maät ngoït, moïi ngöôøi cuøng uoáng ñeàu ñöôïc ñaày ñuû. A-nan thöa vôùi Ñöùc Phaät: Coù nhaân duyeân gì maø sanh trong loaøi khæ? Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: Quaù khöù xöa kia vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, coù Tyø kheo treû tuoåi,

thaáy Sa moân khaùc nhaûy qua möông nöôùc, beøn phaùt lôøi noùi raèng: Ngöôøi aáy nhanh nheïn thaønh thaïo gioáng nhö loaøi khæ. Sa moân noùi raèng: Ta chöùng boán quaû moïi vieäc ñaõ xong. Tyø kheo treû tuoåi nghe roài toaøn thaân rôûn gai oác, raïp laïy saùt ñaát caàu xin saùm hoái. Bôûi vì hoái haän veà sai laàm cuûa mình cho neân khoâng rôi vaøo ñòa nguïc. Bôûi vì coù bieåu hieän noùi xaáu La haùn, cho neân trong naêm traêm ñôøi luoân luoân laøm loaøi khæ. Nhôø tröôùc kia xuaát gia giöõ gìn caám giôùi cho neân nay ñöôïc gaëp Ta, taém goäi saïch seõ hoùa giaûi ñöôïc taát caû caùc khoå ñau”.

***Thöù tö-* PHAÀN TÒ CÔ** (traùnh cô hieàm).

Nhö trong luaän Taùt Baø Ña noùi: “Tyø-kheo-ni Cuø Ñaøm Di laø dì ruoät cuûa Phaät, luùc ñeán thaêm Ñöùc Phaät, leã laïy xong khoâng ngoài, bôûi vì ngöôøi nöõ toân kính thì khoù maø tình yù thì nhieàu, cho neân khoâng ngoài. Laïi khoâng roäng raõi thuyeát phaùp cho Ni do khoâng ngoài. Laïi vì ngaên chaën söï phæ baùng cho neân khoâng ngoài. Neáu nhö ngoài nghe phaùp thì ngoaïi ñaïo seõ noùi: Sa moân Cuø Ñaøm luùc ôû Vöông cung, cho pheùp caùc cung phi myõ nöõ cuøng ôû moät choã, ngaøy nay xuaát gia cuøng vôùi xöa kia khoâng khaùc. Muoán tröø dieät nhöõng söï cô hieàm teä haïi nhö vaäy, vì theá maø khoâng ngoài”.

Laïi trong kinh Ñaïi thöøa Phöông Tieän noùi: “Luùc baáy giôø Toân giaû A- nan thöa vôùi Ñöùc Phaät raèng: Thöa Ñöùc Theá toân! Saùng sôùm hoâm nay con ñi vaøo thaønh Xaù veä theo thöù töï khaát thöïc, thaáy Boà-taùt Chuùng Vöông vaø moät ngöôøi nöõ cuøng ngoài chung moät choã. A-nan trình baøy lôøi naøy xong, laäp töùc maët ñaát vang leân saùu thöù chaán ñoäng. Boà-taùt Chuùng Toân Vöông, ôû giöõa ñaïi chuùng vuùt leân cao giöõa hö khoâng, cao baèng moät caây Ña la, noùi vôùi A-nan raèng: Toân giaû ôi coù ngöôøi naøo phaïm toäi maø coù naêng löïc ñöùng giöõa hö khoâng vaäy chaêng? Coù theå ñem söï vieäc naøy thöa hoûi vôùi Ñöùc Theá toân, sao noùi laø toäi phaùp, sao noùi laø phi phaùp? Baáy giôø A-nan raàu ræ höôùng veà Ñöùc Phaät hoái haän vì sai laàm cuûa mình: Ñaïi Long nhö vaäy maø con noùi laø phaïm toäi, con caàu mong söûa chöõa sai laàm aáy. Thöa Ñöùc Theá toân! Nay con hoái haän vì sai laàm cuûa mình, chæ nguyeän caàu tha thöù cho con! Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: OÂng khoâng neân ñoái vôùi Ñaïi só Ñaïi thöøa tìm hieåu xoi moùi loãi laàm cuûa hoï. Naøy A-nan, caùc oâng laø ngöôøi Thanh Vaên, ôû nôi ngaên ngaïi thöïc haønh Tòch dieät ñònh, khoâng coù gì gaây khoù deã ñoaïn tröø taát caû caùc phieàn naõo, Boà-taùt thaønh töïu taâm Nhaát Thieát Trí, tuy ôû trong cung cuøng nhau vui veû vôùi cung phi myõ nöõ, maø khoâng daáy khôûi ma söï vaø nhöõng ñieàu gaây khoù deã, vaãn ñaït ñöôïc Boà ñeà. Ñöùc Phaät baûo vôùi A-nan: Ngöôøi nöõ aáy, ôû trong naêm traêm ñôøi quaù khöù laøm vôï cuûa Boà-taùt Chuùng Toân Vöông, ngöôøi nöõ aáy vì taäp khí voán coù cho neân troâng thaáy

thì sinh taâm aùi tröôùc raøng buoäc khoâng boû, neáu Boà-taùt Chuùng Toân Vöông coù theå cho mình cuøng ngoài moät choã, thì mình seõ phaùt taâm A naäu Boà ñeà. Luùc baáy giôø Boà-taùt bieát yù nghó taâm ngöôøi nöõ aáy, lieàn ñi vaøo nhaø ñoù, laäp töùc tö duy:” Phaùp moân nhö vaäy, nhö Ñòa ñaïi beân trong, nhö Ñòa ñaïi beân ngoaøi, laø taâm cuûa moät Ñaïi ñòa. Theá laø naém tay cuûa ngöôøi nöõ cuøng ngoài chung moät choã, sau ñoù treân choã ngoài maø noùi keä raèng:

*Nhö lai khoâng heà khen ngôïi, Söï haønh duïc cuûa phaøm phu, Xa lìa tham duïc - aùi nhieãm,*

*Môùi thaønh baäc thaày Trôøi - ngöôøi.*

Luùc aáy ngöôøi nöõ kia nghe keä naøy xong, taâm voâ cuøng hoan hyû, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy höôùng veà Boà-taùt Chuùng Toân Vöông, cung kính laïy saùt chaân, noùi baøi keä raèng:

*Toâi khoâng tham ñaém aùi duïc, Tham duïc bò Phaät quôû traùch, Xa lìa tham duïc - aùi nhieãm,*

*Môùi thaønh baäc thaày Trôøi - ngöôøi.*

Noùi keä naøy xong, tröôùc ñaây vì mình ñaõ sinh taâm aùi duïc xaáu xa, nay neân hoái haän veà sai laàm cuûa mình maø phaùt taâm boà ñeà, nguyeän caàu lôïi ích cho taát caû chuùng sinh. Luùc baáy giôø Ñöùc Theá toân thoï kyù cho ngöôøi nöõ aáy, töø ñaây maïng chung ñöôïc chuyeån thaân nöõ, seõ trôû thaønh thaân nam, vaøo ñôøi ñöôøng lai ñöôïc thaønh töïu quaû Phaät, coù danh hieäu laø Voâ Caáu Phieàn Naõo.

Naøy ngöôøi thieän nam, Ta nhôù quaù khöù A-taêng-kyø hieáp, laïi vöôït quaù soá naøy, luùc aáy coù Phaïm Chí teân goïi laø Thoï Ñeà, vaøo naêm boán hai öùc tuoåi ôû trong röøng vaéng laëng thöôøng tu taäp phaïm haïnh. Luùc aáy Phaïm Chí vöôït qua soá tuoåi naøy roài, töø trong röøng ñi ra, tieán vaøo thaønh Cöïc laïc, gaëp moät ngöôøi nöõ. Luùc aáy ngöôøi nöõ troâng thaáy Phaïm Chí naøy coù nghi dung ñoan nghieâm, lieàn daáy khôûi taâm duïc tìm ñeán choã Phaïm Chí, duøng tay giöõ laáy thì laäp töùc ngaõ nhaøo xuoáng ñaát. Luùc baáy giôø Phaïm Chí baûo vôùi ngöôøi nöõ raèng: Chò caàu mong ñieàu gì? Ngöôøi nöõ noùi: Toâi caàu mong Phaïm Chí. Phaïm Chí noùi: Toâi khoâng haønh duïc. Ngöôøi nöõ noùi: Neáu khoâng thuaän theo toâi, thì baây giôø toâi seõ cheát. Luùc baáy giôø Phaïm Chí tö duy nhö vaäy: Ñaây khoâng phaûi laø phaùp cuûa mình cuõng khoâng phaûi laø thôøi cuûa mình, mình vaøo naêm boán hai öùc tuoåi tu taäp phaïm haïnh thanh tònh, taïi sao giôø ñaây maø chaáp nhaän bò huûy hoaïi? Luùc aáy Phaïm Chí cöông quyeát töï mình giaûi quyeát baèng caùch rôøi xa ñöôïc baûy böôùc, rôøi xa baûy böôùc roài sinh taâm thöông xoùt, tö duy nhö vaäy. Tuy mình phaïm giôùi ñoïa vaøo ñöôøng aùc, maø

mình coù theå chòu ñöïng ñöôïc noãi khoå cuûa ñòa nguïc, nay mình khoâng ñaønh loøng thaáy ngöôøi nöõ naøy chòu söï khoå naõo nhö vaäy, khoâng theå ñeå ngöôøi nöõ naøy vì mình maø daãn ñeán caùi cheát. Luùc baáy giôø Phaïm Chí quay trôû laïi nôi ngöôøi nöõ, duøng tay phaûi naém laáy vaø noùi lôøi nhö vaäy: Chò ñöùng daäy tuøy yù ham muoán cuûa chò. Baáy giôø Phaïm Chí ôû trong möôøi hai naêm cuøng laøm thaønh gia ñình, qua möôøi hai naêm roài thì laïi xuaát gia, laäp töùc vaãn coù ñuû boán taâm Voâ Löôïng, ñaày ñuû roài maïng chung sinh trong coõi Phaïm Thieân. Phaïm Chí luùc baáy giôø nay chính laø Thaân Ta, ngöôøi nöõ luùc aáy nay chính Cuø Di. Ta vaøo luùc baáy giôø vì ngöôøi nöõ aáy ham muoán maø taïm thôøi daáy khôûi taâm Bi, thì coù theå vöôït qua noãi khoå sanh töû cuûa traêm ngaøn kieáp

vaäy”.

Laïi trong kinh Tueä thöôïng Boà-taùt noùi: “Xöa vaøo thôøi Phaät Caâu laâu taàn, coù moät Tyø kheo teân goïi laø Voâ Caáu, ôû nôi hang ñaù gaàn bieân giôùi quoác gia khoâng maøng ñeán theá gian xa hoa. Caùch nôi ñoù khoâng xa coù naêm vò Thaàn Tieân, coù moät ngöôøi nöõ ñi ñöôøng gaëp côn möa lôùn neân vaøo hang ñaù cuûa Tyø kheo truù möa, möa taïnh thì ra ñi. Luùc aáy naêm vò Tieân troâng thaáy thì taát caû ñeàu noùi raèng: Tyø kheo gian daâm baån thæu. Voâ Caáu nghe ñöôïc, laäp töùc töï vuùt thaân mình leân ôû giöõa hö khoâng, caùch maët ñaát boán tröôïng chín thöôùc. Caùc vò Tieân troâng thaáy bay löôïn ôû giöõa hö khoâng, ñeàu noùi raèng: Nhö kinh ñieån chuùng ta ñaõ ghi nhaän, ngöôøi nhieãm duïc traàn thì khoâng theå bay ñöôïc. Theá laø naêm voùc saùt ñaát cuùi ñaàu tìm caùch söûa ñoåi sai laàm. Giaû söû Tyø kheo khoâng hieän baøy thaàn thoâng bieán hoùa, thì naêm vò Tieân aáy rôi vaøo ñòa nguïc lôùn. Tyø kheo Voâ Caáu luùc aáy nay chính laø Boà-taùt Töø Thò aáy maø”.

■