## Duyeân Khôûi 7:

LUAÄN BOÀ-TAÙT BAÛN SINH MAN

## QUYEÅN 3

**TAÂM TÖØ CUÛA LONG VÖÔNG HOØA GIAÛI MOÁI THUØ SAÙT HAÏI**

Boà-taùt thuôû xöa vì nhaân duyeân saân haän, neân bò ñoïa vaøo loaøi roàng coù ba thöù ñoäc: Moät laø khí ñoäc, hai laø con maét ñoäc vaø ba laø vaûy ñoäc. Laïi do dieäu löïc töø phöôùc baùo cuûa bieät nghieäp neân thaân nhö moät khoái baûy baùu, ñuû caùc maøu saéc, khoâng caàn aùnh saùng maët trôøi, maët traêng, maø töï thaân luoân chieáu saùng. Thöôøng cuøng vôùi voâ löôïng traêm ngaøn roàng quyeán thuoäc vaây quanh, bieán hieän thaønh thaân ngöôøi dung maïo tuaán tuù. Roàng soáng nôi choán thaâm u tòch mòch, taän trong nuùi Tyø-ñaø, nôi coù nhieàu röøng raäm, hoa quaû sum sueâ, ao hoà nöôùc trong vaét, laø caûnh an nhaøn thaät ñaùng yeâu thích. Long vöông thöôøng cuøng caùc long nöõ ca muùa vui vaày, soáng trong caûnh aáy, nhö theá qua voâ löôïng traêm ngaøn vaïn naêm.

Boãng nhieân moät hoâm noï, coù moät Ñaïi baøng caùnh vaøng chuùa xuaát hieän, bay voøng ñaûo lieäng nôi hö khoâng, roài ñaùp xuoáng muoán baét caùc loaøi roàng duøng laøm thöùc aên. Ñöông luùc chim Ñaïi baøng bay ñeán, luoàng gioù töø hai caùnh tung ra laøm ñoå non vôõ ñaù, khieán soâng ngoøi, suoái laïch taát caû ñeàu caïn khoâ. Caùc roàng vaø long nöõ thaáy vieäc nhö vaäy, neân heát söùc lo sôï, caû ngöôøi run raåy khieán bao nhieâu thöù anh laïc trang söùc treân thaân ñeàu rôùt xuoáng ñaát, cuøng nhau than thôû:

–Ngaøy nay gaëp phaûi ñaïi oan gia naøy, mieäng noù cöùng nhö kim cöông, moå ñeán vaät naøo thì vaät ñoù thaûy tan naùt! Nay noù saép ñeán aên thòt chuùng ta, chuùng ta laøm theá naøo ñöông ñaàu ñöôïc?

Luùc aáy, Long vöông nghe qua, raát ñoãi lo aâu, phieàn muoän. Nhôø ñôøi tröôùc Long vöông ñaõ töøng gieo troàng caên laønh, laïi bieát tö duy neân taâm khoâng sôï seät, nghó raèng: “Ñaïi baøng caùnh vaøng naøy tuy coù ñuû uy löïc lôùn, nhöng chæ moät thaân ta cuõng ñuû choáng cöï. Roài baûo caùc roàng:

–Caùc ngöôi chæ neân theo nuùp sau ta thì nhaát ñònh seõ khoâng bò toån haïi. Neáu ta khoâng baûo veä ñöôïc baèng höõu, quyeán thuoäc thì caùi thaân to lôùn naøy duøng ñeå laøm gì?

Baáy giôø, Long vöông ñeán choã Ñaïi baøng caùnh vaøng, taâm khoâng khieáp sôï noùi vôùi Ñaïi baøng:

–Xin ngöôøi bình tónh moät chuùt ñeå cuøng ta baøn luaän vieäc naøy: Ngöôøi ñoái vôùi thaân ta thöôøng sinh oaùn thuø, saùt haïi, nhöng ta vôùi nhaân giaû hoaøn toaøn khoâng coù yù nghó naøy. Vì nghieäp aùc töø ñôøi tröôùc chieâu caûm, neân môùi coù thaân to lôùn naøy, tuy coù ñuû ba loaïi khí, maét, vaûy, ñeàu ñoäc, nhöng chöa töøng duøng ba ñoäc aáy laøm haïi keû khaùc. So veà söùc löïc ta coù theå cuøng ngöôøi ñoái ñòch, cuõng coù theå laùnh xa khieán ngöôøi khoâng theå troâng thaáy. Nay ta sôû dó khoâng boû ñi, vì coù nhieàu roàng nöông caäy beân ta. Vì vaäy ta khoâng muoán cuøng ngöôøi giao chieán. Do ñoù, ñoái vôùi ngöôøi ta khoâng heà khôûi taâm oaùn thuø.

Ñaïi baøng caùnh vaøng noùi:

–OÂng ñoái vôùi ta thaät khoâng coù taâm oaùn thuø chaêng? Long vöông ñaùp:

–Ta tuy mang thaân loaøi thuù, nhöng hieåu roõ luaät nhaân quaû nghieäp baùo, ñoái vôùi nhaân aùc duø nhoû maø nhaän laáy quaû baùo raát naëng, nhö boùng vôùi hình khoâng bao giôø rôøi nhau. Ta vaø oâng ñeàu bò ñoïa vaøo neûo aùc, ñeàu do ñôøi tröôùc taïo nhaân toäi loãi. OÂng phaûi nhôù nghó ñeán giaùo phaùp cuûa Ñöùc Nhö Lai ñaõ daïy: “Khoâng theå laáy taâm oaùn thuø ñeå hoùa giaûi moái thuø oaùn, chæ khôûi taâm Töø bi, nhaãn nhuïc, thì oaùn thuø môùi coù theå tröø dieät. Thí nhö ñoáng löûa, boû theâm cuûi khoâ vaøo thì löûa caøng chaùy maïnh, khoâng bao giôø döøng. Ñem saân haän ñaùp laïi saân haän lyù ñoù nhö vaäy”.

Ñaïi baøng caùnh vaøng khi nghe lôøi noùi naøy, thì taâm oaùn thuø lieàn döùt, taâm thieän phaùt sinh, laïi höôùng veà Long vöông noùi:

–Nay oâng ñaõ coù theå duøng dieäu löïc cuûa töø bi nhaãn nhuïc, döùt ñöôïc loøng saân haän cuûa toâi, nhö muùc nöôùc suoái töôùi vaøo ñoáng löûa, khieán taâm toâi lieàn ñöôïc thanh tònh, maùt meû.

Long vöông laïi noùi:

–Thuôû xa xöa voâ löôïng kieáp, toâi vôùi oâng ôû choã Ñöùc Phaät cuøng thoï hoïc giôùi phaùp, do taâm cuûa chuùng ta khoâng thanh tònh, laïi chaúng kieân trì, öa caàu danh tieáng sinh ra ganh tî, oaùn gheùt laãn nhau. Vì nhaân duyeân ñoù chuùng ta bò ñoïa vaøo coõi aùc, ta thöôøng toû baøy saùm hoái neân nay vaãn nhôù, coøn oâng do che giaáu neân nay queân maát. OÂng nay phaûi nghó nhôù tôùi chaùnh nieäm ban ñaàu, phaùt taâm Töø bi nhaãn nhuïc, tu taäp phaïm haïnh thanh tònh.

Ñaïi baøng caùnh vaøng laïi noùi:

–Ta töø hoâm nay xin ban cho taát caû loaøi roàng nieàm vui an oån, khoûi phaûi sôï seät. Noùi roài lieàn rôøi Long cung, trôû veà choã ôû cuûa mình.

Long vöông ñem lôøi an uûi caùc roàng quyeán thuoäc, laïi hoûi caùc roàng:

–Caùc ngöôi thaáy Ñaïi baøng caùnh vaøng coù sôï khoâng? Caùc roàng ñeàu ñaùp:

–Heát söùc sôï. Long vöông noùi:

–Chuùng sinh nôi theá gian, neáu thaáy caùc oâng thì hoï sôï haõi cuõng nhö vaäy. Naøy caùc roàng, caùc oâng quyù meán thaân maïng mình cuøng vôùi chuùng sinh nôi theá gian quyù meán thaân maïng hoï ñeàu gioáng nhau khoâng khaùc, phaûi xeùt buïng ta suy ra buïng ngöôøi. Do vaäy caùc oâng phaûi phaùt taâm ñaïi töø bi. Ta do nhaân duyeân tu taäp töø bi neân ñaõ khieán cho keû oaùn thuø kia trôû veà choã ôû cuûa hoï.

Choã nöông töïa cho taát caû caùc loaøi chuùng sinh luaân chuyeån trong sinh töû ñeàu khoâng theå vöôït boû taâm Töø. Taâm ñaïi Töø cuõng nhö löông döôïc chöõa laønh beänh naëng phieàn naõo cuûa chuùng sinh. Taâm ñaïi Töø cuõng nhö ngoïn ñeøn saùng chieáu soi xua tröø boùng toái nôi ba ñoäc cuûa chuùng sinh. Taâm ñaïi Töø cuõng nhö thuyeàn beø ñöa chuùng sinh vöôït qua beå khoå trong ba coõi. Taâm ñaïi Töø nhö ngöôøi baïn ñoàng haønh, giuùp ta vöôït khoûi con ñöôøng aùc sinh töû hieåm naïn. Taâm ñaïi Töø nhö vieân ngoïc Ma-ni, laøm thoûa maõn sôû nguyeän hôïp lyù cuûa chuùng sinh.

Ta do töø thuôû xua xöa boû maát taâm Töø, bò ñoïa trong loaøi roàng naøy, khoâng ñöôïc giaûi thoaùt. Neáu chuùng sinh naøo taïo döïng ñöôïc cöûa töø bi, thì coù theå laøm phaùt sinh voâ löôïng phaùp thieän, ngaên laáp taát caû boùng toái ngu si, caùc duyeân phieàn naõo beân ngoaøi cuõng khoâng vaøo ñöôïc, thöôøng sinh trong nhaân gian hay treân coõi trôøi giaûi thoaùt, an laïc.

Caùc roàng quyeán thuoäc nghe lôøi naøy roài, ñeàu töø boû saân haän, phaùt khôûi taâm Töø. Long vöông thaáy chuùng ñoàng loaïi nghe lôøi giaùo hoùa cuûa mình, neân vui möøng noùi:

–Hay thay! Vieäc laøm cuûa ta ngaøy nay ñaõ hoaøn taát, ñaõ khieán cho caùc oâng tröø ñöôïc voâ löôïng ñoäc aùc, ñem taát caû phaùp laønh, thanh tònh raûi khaép nôi ñaây. Laïi vì caùc oâng, ta seõ

noùi phaùp Baùt quan trai thanh tònh caàn phaûi vaâng giöõ.

Chuùng sinh nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà duøng nöôùc cuûa taùm giôùi naøy röûa saïch thaân taâm khieán ñöôïc thanh tònh, ñoaïn tröø voâ löôïng caáu ueá cuûa tham, saân, si. Taùm giôùi naøy laø haønh trang treân con ñöôøng ñi tôùi coõi trôøi, ngöôøi. Neáu ai giöõ ñöôïc taùm giôùi phaùp baùt quan trai, phaûi bieát ngöôøi aáy khoâng maëc y phuïc sang troïng maø ñaõ coù ñaày ñuû aùo hoå theïn. Neân bieát ngöôøi naøy khoâng coù töôøng thaønh maø coù theå choáng ngaên ñöôïc giaëc thuø saùu caên. Neân bieát ngöôøi aáy tuy khoâng phaûi laø doøng doõi quyù toäc maø ñaõ ôû trong toäc hoï Hieàn thaùnh. Neân bieát ngöôøi naøy tuy khoâng coù chuoãi baùu anh laïc maø ñaõ coù ñaày ñuû phaùp laønh trang nghieâm nôi thaân. Neân bieát ngöôøi aáy tuy khoâng coù chaâu baùu maø ñaõ tích taäp ñuû baûy thöù phaùp taøi cuûa coõi trôøi, ngöôøi. Neân bieát ngöôøi naøy khoâng nhôø vaøo caàu coáng maø ñaõ vöôït qua ñöôïc con ñöôøng nguy hieåm. Coâng ñöùc cuûa vieäc thoï trì taùm giôùi laø nhö vaäy.

Khi aáy, caùc roàng ñoàng thöa Long vöông:

–Ngaøy nay chuùng toâi muoán ñöôïc nghe taùm giôùi ñeå sieâng naêng tu taäp... Long vöông noùi:

–Taùm giôùi ñoù, moät laø khoâng ñöôïc saùt sinh, hai laø khoâng ñöôïc troäm cöôùp, ba laø khoâng ñöôïc taø daâm, boán laø khoâng ñöôïc noùi doái, naêm laø khoâng ñöôïc uoáng röôïu, saùu laø khoâng ñöôïc aên sau giôø ngoï, baûy laø khoâng ñöôïc naèm giöôøng cao roäng lôùn, taùm laø khoâng ñöôïc trang ñieåm phaán son, ca muùa ca nhaïc theo theá tuïc. Ñoù laø taùm giôùi phaùp quan trai thanh tònh. Coát yeáu phaûi xa laùnh nôi oàn aøo, ôû choã thanh vaéng, taâm yù chuyeân chuù theo ñuùng nhö lyù maø giöõ gìn.

Caùc roàng cuøng thöa:

–Nhö ñaùm chuùng toâi chæ xa ñaïi vöông moät thôøi gian ngaén, taâm khoâng ñöôïc an oån, nhôø nöông nôi uy thaàn cuûa ñaïi vöông maø khoâng bò phieàn naõo, trong taát caû caùc thôøi luùc naøo cuõng ñöôïc an oån.

Chuùng laïi hoûi:

–Coâng ñöùc dieäu löïc cuûa Phaät phaùp, ôû choã naøo chaúng ñöôïc, caàn gì phaûi tìm nôi thanh vaéng?

Long vöông baûo caùc roàng:

–Khoâng thaáy caûnh duïc thì taâm nieäm khoâng khôûi, vì taäp quaùn duyeân vaøo ñoái töôïng maø phaùt khôûi, ví nhö ñaát öôùt thì deã thaønh buøn. Neáu ôû choã thanh vaéng, thì taâm nhieãm khoâng ñoäng.

Luùc aáy, Long vöông ñem baèng höõu quyeán thuoäc ñeán ôû nôi khu röøng thaâm u, roäng raõi trong nuùi. Xa lìa taâm tham duïc saân haän, thöôøng laáy töø bi nhaãn nhuïc ñeå töï tu thaân, giöõ gìn trai giôùi, traûi qua nhieàu ngaøy haïn cheá aên uoáng, neân thaân gaày oám sinh ra moûi meät.

Vaøo moät hoâm noï coù ñaùm ngöôøi aùc tìm ñeán taïi choã ôû cuûa caùc roàng, Long vöông nghe ñöôïc tieáng ngöôøi lieàn tænh ngoä. Ñaùm ngöôøi aùc naøy thaáy Long vöông thaân hình nhö vaäy neân raát ñoãi kinh ngaïc, noùi vôùi nhau: Khoái baùu gì ñaây töø döôùi ñaát troài leân chaêng?

Long vöông töï nghó thaàm: “Neáu ñeå ñaùm ngöôøi naøy thaáy nguyeân hình cuûa ta töùc thôøi sôï haõi ñeán cheát, theá laø ta phaïm giôùi saùt hieän ñang tu taäp thoï trì. Nhöõng ngöôøi aùc naøy hoâm nay ñeán ñaây, chaéc chaén laø tham muoán nôi ôû thaân ta, hoï seõ gieát ta.”

Caùc ngöôøi aùc laïi cuøng nhau baøn luaän:

–Chuùng ta vaøo trong nuùi traûi qua nhieàu naêm, chöa töøng thaáy hình töôïng nhö theá naøy, caùc maøu saéc xen nhau, aùnh saùng choùi loøa caû maét. Neáu ñöôïc lôùp da beân ngoaøi daâng leân nhaø vua thì chaéc chaén seõ ñöôïc troïng thöôûng, khoâng gì sung söôùng baèng. Töùc thì caû ñaùm duøng dao beùn moå thaân Long vöông nhaèm loät laáy lôùp da.

Baáy giôø Long vöông do söùc cuûa taâm Töø bi, nhaãn nhuïc, neân khoâng daáy chuùt oaùn haän, laïi cuõng maát heát ñau ñôùn, ñoái vôùi ñaùm ngöôøi naøy Long vöông chæ khôûi taâm thoï nhaän neân ba ñoäc ñeàu tieâu dieät. Taâm töï an uûi laø chaúng neân laãn tieác, duø cho keû thuø ñeán gieát ta, ta cuõng khoâng boû ñi. Huoáng chi hoâm nay nhöõng ngöôøi naøy thaáy thaân ta neân khôûi taâm tham tieàn thöôûng nôi nhaø vua maø gieát ta, ta thaø chòu cheát chöù khoâng haïi laïi hoï, chaúng khieán nhöõng keû aáy thaân hieän taïi phaûi chòu khoå. Caùc ngöôøi aùc luùc ñoù nhö caøng phaán khích, söùc löïc theâm maïnh meû, caàm dao beùn caét taám da mang ñi.

Sau ñoù Long vöông töï suy nghó: “Giaû söû coù ngöôøi voâ toäi bò keû khaùc phanh thaây, ñaõ nhaãn nhuïc chòu ñöïng khoâng sinh taâm baùo thuø, khoâng daáy taâm oaùn giaän, thì neân bieát ngöôøi naøy laø baäc Ñaïi só. Neáu ñoái vôùi cha meï, anh em, vôï con coù theå im laëng nhaän chòu, tröôøng hôïp naøy chöa ñuû laø quyù. Nhö ñoái vôùi keû oaùn thuø gieát haïi mình, maø taâm khoâng khôûi nieäm baùo thuø, chæ im laëng chòu ñöïng, tröôøng hôïp naøy môùi laø raát khoù. Nhöng ta nay tu haïnh lôïi tha neân im laëng chòu ñöïng. Ta nghó töø voâ soá kieáp sinh töû cho ñeán giôø, ñaõ bieát bao laàn xaû boû thaân maïng moät caùch uoång phí, chöa töøng laàn naøo boá thí rieâng bieät cho moät ngöôøi. Nguyeän ñôøi sau seõ boá thí cho ñaùm ngöôøi naøy voâ löôïng phaùp taøi, ñeå nguyeän ta ñöôïc vieân maõn.”

Luùc aáy Long vöông ñaõ bò loät da roài, khaép mình maùu tuùa ñaày ñau nhöùc voâ cuøng, khoâng theå kìm cheá ñöôïc neân caû thaân run raåy, laïi coù voâ soá loaøi saâu truøng nghe muøi maùu lieàn tìm ñeán ruùc ræa. Long vöông laïi noùi:

–Nhöõng loaïi saâu truøng naøy ngaøy nay aên thòt ta, nguyeän ñôøi sau seõ boá thí phaùp thöïc cho chuùng.

Baáy giôø, caùc roàng quyeán thuoäc thaáy thaân cuûa Long vöông chòu söï ñau khoå nhö vaäy, thaûy ñeàu buoàn baõ aùo naõo. Long vöông phaùt nguyeän:

–Neáu vaøo ñôøi vò lai ta seõ thaønh Phaät thì khieán thaân ta töùc khaéc bình phuïc nhö cuõ.

Phaùt nguyeän xong thì thaân töï nhieân trôû laïi nhö tröôùc. Caùc roàng quyeán thuoäc ñeàu heát söùc vui möøng.

Ñaây laø vieäc laøm cuûa Boà-taùt ôû trong coõi aùc, duøng dieäu löïc nôi töø bi nhaãn nhuïc, kieân trì tònh giôùi, chòu khoå nhö vaäy.

# M

## Duyeân Khôûi 8:

**VUA TÖØ LÖÏC CHÍCH MAÙU THAÂN MÌNH BOÁ THÍ CHO NAÊM QUYÛ DAÏ-XOA**

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân an cö kieát haï taïi tinh xaù Kyø hoaøn, thuoäc nöôùc Xaù-veä. Sau giôø ngoï trai xong, Toân giaû A-nan-ñaø thaâu caát baùt cuûa Phaät, roài cuøng caùc Tyø-kheo vaøo trong röøng ñi kinh haønh. Xong, laïi theo thöù lôùp an toïa vaø cuøng nhau ñaøm ñaïo:

–Ngaøy nay Ñöùc Phaät, Theá Toân xuaát hieän ôû ñôøi laø ñieàu raát ñaëc bieät, laø söï hy höõu baäc nhaát, ñoái vôùi chuùng sinh ñaõ taïo nhieàu lôïi ích. Nay, naêm vò Ñaïi Tyø-kheo nhö Kieàu- traàn-nhö… laø baäc Thöôïng thuû, sau khi Ñöùc Phaät thaønh Baäc Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, caùc vò aáy laø ngöôøi gaëp Phaät ñaàu tieân. Vaäy caùc vò aáy voán ñaõ gieo caên laønh gì? Coù nhaân duyeân gì maø khi Ñöùc Phaät chuyeån phaùp luaân nôi vöôøn Loäc daõ lieàn ñöôïc chöùng ngoä, môùi ñaùnh troáng phaùp maø caùc vò aáy ñaõ nghe tröôùc, Ñòa thaàn töø döôùi ñaát voït leân baùo tin cho caùc thaàn Hö khoâng, cho ñeán chö Thieân ñeàu chöùng kieán vaø noùi: “Kieàu-traàn-nhö ñaõ hieåu roõ Phaät phaùp”?

Thaûo luaän nhö vaäy roài lieàn rôøi choã ngoài trôû veà tinh xaù, ñem moïi söï nhö treân baïch leân Ñöùc Phaät.

Khi aáy Ñöùc Nhö Lai noùi vôùi Toân giaû A-nan:

–Ñieàu oâng aáy hoûi khoâng phaûi laø khoâng coù nhaân duyeân. Töø thôøi xa xöa Nhö Lai ñaõ töøng thöông xoùt caùc vò aáy, töøng chích maùu nôi thaân mình giuùp hoï tröø ñoùi khaùt, cöùu maïng soáng khieán ñöôïc an laïc. Do nhaân duyeân ñoù, neân trong ñôøi naøy hoï theo Ta nghe phaùp tröôùc tieân vaø ñöôïc toû ngoä.

Toân giaû A-nan laïi baïch Phaät:

–Mong Ñöùc Theá Toân ñem vieäc naøy khai thò cho nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc nghe, khieán cho taát caû chuùng hoäi taâm ñeàu ñöôïc thö thaùi.

Ñöùc Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–Vaøo thuôû xa xöa, caùch ñaây voâ löôïng a-taêng-kyø kieáp, taïi coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy coù moät quoác vöông teân Töø Löïc, laø ngöôøi phöôùc ñöùc, trí tueä goàm ñuû, danh tieáng ñoàn khaép, töôùng maïo ñoan nghieâm, oai thaàn khoâng ai saùnh kòp, coù hai vaïn quaàn thaàn giuùp vieäc trò quoác, thoáng laõnh taùm vaïn boán ngaøn nöôùc nhoû, haäu phi quyeán thuoäc coù ñeán möôøi ngaøn… Vua Töø Löïc ñaõ ñöôïc gaëp chö Phaät töø ñôøi tröôùc, voán ñaõ vun troàng caùc caên laønh, thích tu haïnh töø bi, nhaân töø, khoan dung, hoøa nhaõ. Ñoái vôùi chuùng sinh nhaø vua luoân ñem laïi moïi söï an laïc, laïi khôûi taâm Bi giuùp ñôõ keû ngheøo khoù, heã coù chuùng sinh naøo ñau khoå ñeàu ñöôïc vua cöùu ñoä. Nhaø vua laïi sinh taâm hoan hyû, toân kính caùc baäc Hieàn thaùnh, thöôøng duøng lôøi thaân thieän khieán moïi ngöôøi nghe ñeàu ñöôïc vui veû. Laïi khôûi taâm xaû boû khoâng sinh thöông gheùt, ñoái vôùi cuûa caûi hay thaân maïng khoâng heà keo kieät, ñem taâm bình ñaúng ñoái vôùi chuùng sinh xem nhö con mình. Nhaø vua thöïc haønh boán phaùp bình ñaúng nhö vaäy, ôû trong nhieàu kieáp chöa töøng bieáng treã thoaùi chuyeån.

Nhaø vua laïi ñem möôøi ñieàu laønh giaùo hoùa quaàn thaàn daân chuùng, ai naáy cuõng ñeàu vaâng leänh giöõ gìn söï thanh tònh, neân quoác gia an oån, muoân daân höôûng caûnh thaùi bình.

Ñoái vôùi loaøi quyû gaây taät beänh vaø quyû Daï-xoa thöôøng aên uoáng maùu, gaây khoå naõo cho daân chuùng, giôø ñaây moïi ngöôøi ñeàu tu möôøi ñieàu laønh, ba nghieäp thaân ngöõ yù ñöôïc thanh tònh, caùc tai hoïa ñeàu tieâu tröø, chö Thieân, Thieän thaàn thöôøng hoä trì, daàu coù taø mò, aùc quyû vaø caùc hung thaàn oâm loøng laøm toån haïi muoân daân ñeàu khoâng coù cô hoäi thuaän tieän. Luùc aáy, coù naêm quyû Daï-xoa ñeán vöông cung ñoàng taâu:

–Chuùng toâi ñeàu nhôø khí huyeát nôi muoân daân ñeå nuoâi thaân maïng. Do nhaø vua chæ daïy daân chuùng taát caû ñeàu tu theo möôøi ñieàu laønh, luõ chuùng toâi töø ñoù ñeán nay khoâng coù thöùc aên uoáng, ñoùi khaùt khoán khoå, thaät voâ phöông sinh soáng. Ñöùc töø bi cuûa ñaïi vöông laø cöùu giuùp taát caû khoå cuûa chuùng sinh, rieâng phaàn chuùng toâi, ngaøi chaúng ban aân hueä gì caû.

Nhaø vua nghe lôøi noùi aáy thì heát söùc thöông xoùt ñaùm Daï-xoa kia, lieàn töï thaàm nghó:

“Ñaùm Daï-xoa chæ uoáng maùu ngöôøi ñeå soáng, laøm theá naøo ñeå thoûa maõn choã mong muoán cuûa chuùng? Chæ phaûi hy sinh thaân ta thì môùi cöùu ñöôïc maïng soáng cuûa hoï maø thoâi”.

Roài nhaø vua beøn chích naêm choã nôi thaân mình, maùu töø ñoù phun ra, naêm quyû Daï- xoa lieàn ñem vaät duïng ñeán höùng uoáng. Quyû Daï-xoa ñaõ ñöôïc no neâ neân raát vui veû. Ñaïi vöông noùi vôùi chuùng:

–Ta ñaõ duøng maùu nôi thaân mình ñeå cöùu maïng soáng cho caùc ngöôi, neáu ñöôïc no neâ roài, ta khoâng ñoøi hoûi ñieàu gì, chæ mong caùc ngöôi tu taäp möôøi ñieàu laønh, ñoù laø baùo aân ta, nguyeän vaøo ñôøi vò lai, khi ta thaønh Phaät, ñaàu tieân thuyeát phaùp seõ ñoä caùc ngöôi tröôùc, duøng vò cam loä tröø saïch ba ñoäc cuøng dieät caùc thöù ñoùi khaùt laø duïc voïng khieán caùc ngöôi

ñöôïc thanh tònh.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Vua Töø Löïc thuôû xöa ñaâu phaûi ngöôøi naøo khaùc, chính laø thaân Ta. Naêm quyû Daï- xoa luùc ñoù, nay laø naêm Tyø-kheo nhoùm oâng Kieàu-traàn-nhö trong chuùng hoäi naøy. Do dieäu löïc töø baûn nguyeän cuûa Ta thôøi tröôùc, nay Ta thaønh Phaät, chuyeån phaùp luaân ñaàu tieân nôi vöôøn Nai, naêm Tyø-kheo nhoùm oâng Kieàu-traàn-nhö laø ngöôøi tröôùc tieân toû ngoä chaùnh phaùp, döùt saïch coäi goác caùc khoå, chöùng quaû A-la-haùn. Töø ñoù môùi baét ñaàu coù ñuû Tam baûo laø Phaät, Phaùp, Taêng xuaát hieän ôû ñôøi.

Ñaïi chuùng nghe lôøi Phaät daïy, thaûy ñeàu vui möøng, leã Phaät vaø lui ra veà.

# M

## Duyeân Khôûi 9:

**NEÂU ROÕ DIEÄU LÖÏC CUÛA SÖÏ BOÁ THÍ ÍT**

Ñöùc Phaät hieän truù taïi tinh xaù Kyø hoaøn, thuoäc khu laâm vieân Kyø-ñaø, Caáp coâ ñoäc, thuoäc nöôùc Xaù-veä, goàm ñuû moät ngaøn hai traêm naêm möôi vò ñaïi Tyø-kheo. Baáy giôø, trong nöôùc coù moät thöông chuû cuøng vôùi naêm traêm thöông khaùch, muoán cheøo thuyeàn lôùn vaøo bieån caû ñeå tìm chaâu baùu. Luùc ñoù, thöông chuû phaùt tín taâm thanh tònh, nhaèm thieát trai cuùng döôøng Ñöùc Phaät vaø chö Taêng ñeå caàu phöôùc gia hoä, neân ñeán choã Ñöùc Phaät chí thaønh thöa thænh. Ñöùc Nhö Lai bieát tröôùc neân im laëng nhaän lôøi.

Vaøo buoåi saùng, taïi nhaø mình, thöông chuû daâng caùc moùn aên ñeàu laø loaïi thöôïng vò, ñeå toû loøng thaønh kính cuùng döôøng. Ñöùc Phaät thoï trai xong, traûi toøa ngoài, vì thöông chuû thuyeát phaùp, taùn döông coâng ñöùc cuûa haïnh boá thí, choã caûm öùng nhö yù nguyeän, ruoäng taâm ñaày ñuû söï thuø thaéng neân gieo nhaân ít maø ñaït keát quaû nhieàu. Thöông chuû nghe phaùp, taâm ñöôïc toû ngoä, leã Phaät, ñi nhieãu quanh beân phaûi roài lui ra ñöùng moät beân.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân vì thöông chuû neân giaûng noùi:

–Muoán vaøo bieån caû, ôû ñoù luoân coù nhieàu nguy hieåm ñaïi naïn, neân tröôùc heát oâng phaûi quy y vaø chuyeân nieäm Tam baûo, thoï trì naêm giôùi laøm ngöôøi Öu-baø-taéc thì ñieàu mong caàu môùi ñöôïc toaïi nguyeän, ñi tôùi nôi veà ñeán choán an oån.

Thöông chuû nghe Ñöùc Phaät thuyeát phaùp, aân caàn leã Phaät, xin thoï naêm giôùi. Ñöùc Phaät baûo:

–Phaûi kheùo suy nghó, laéng nghe ghi nhôù! Naêm giôùi laø:

1. Khoâng ñöôïc gieát haïi sinh maïng.
2. Khoâng ñöôïc troäm caép.
3. Khoâng ñöôïc taø daâm.
4. Khoâng ñöôïc noùi doái.
5. Khoâng ñöôïc uoáng röôïu.

OÂng phaûi giöõ laáy naêm ñieàu naøy, troïn ñôøi khoâng ñöôïc huûy phaïm. Ñöôïc nhö vaäy goïi laø ngöôøi Öu-baø-taéc.

Do thöông chuû naøy ñaõ vun troàng coäi phöôùc ñöùc töø tröôùc, neân thoâng minh, trí tueä saùng suoát, bieát ñöôïc soùng gioù thôøi tieát toát xaáu, neân caùc khaùch buoân môøi laøm ngöôøi höôùng ñaïo, ñöôïc moïi ngöôøi quyù troïng toân xöng laø Hieàn giaû. Moïi ngöôøi saém ñaày ñuû löûa cuûi, löông thöïc, choïn ngaøy laønh taäp trung caùc thöông khaùch ñoàng ñi vaøo bieån caû.

Ra ñi ñöôïc vaøi ngaøy thì phong ba noåi daäy, thaàn bieån bieán hieän thaønh moät Daï-xoa, hình daïng xaáu xí, hung döõ, da ñen saäm, raêng nhoïn hoaéc nhoâ ra ngoaøi mieäng, treân ñaàu moãi raêng ñeàu boác löûa, töø döôùi soùng voït leân, keùo thuyeàn khoâng cho chaïy, hoûi caùc khaùch

buoân:

–Ngöôøi trong theá gian ñaõ töøng thaáy ai ñaùng sôï hôn ta?

Luùc aáy, Hieàn giaû thaáy hình daïng quaùi laï, nhöng chæ nhaát taâm nieäm Tam baûo, nhôø Phaät löïc gia hoä, neân khoâng sôï seät, beøn lôùn tieáng ñaùp laïi:

–Ta ñaõ töøng thaáy keû cöïc aùc hôn oâng gaáp boäi. Thaàn bieån hoûi:

–Ai vaäy? Hieàn giaû ñaùp:

–ÔÛ ñôøi coù keû ngu si thöôøng laøm nhöõng ñieàu baát thieän, taïo taùc möôøi ñieàu aùc, chìm ñaém trong taø kieán, sau khi cheát bò ñoïa vaøo ñòa nguïc chòu vaïn thöù ñau khoå, nguïc toát La- saùt naém laáy caùc toäi nhaân aáy trò phaït ñuû caùc thöù: Hoaëc loùc da, hoaëc caét thòt, hoaëc giaõ, hoaëc xay, hoaëc cheû thaân toäi nhaân laøm thaønh traêm ngaøn phaàn, hoaëc baét treøo leân nuùi ñao röøng kieám, hoaëc ôû treân xe löûa chaùy ñoát nöôùng. Hoaëc ôû treân baêng laïnh, hoaëc ôû choã ñaïi tieåu tieän... Khoå sôû nhö vaäy traûi qua traêm ngaøn kieáp, ñieàu ñoù môùi ñaùng sôï hôn oâng.

Thaàn bieån beøn im laëng aån thaân maø ñi.

Thuyeàn töø töø tieán veà phía tröôùc ñöôïc vaøi ngaøy, thaàn bieån laïi hieän thaân thaønh ngöôøi heát söùc oám yeáu, da boïc laáy xöông, hôi thôû khoø kheø, caáp baùch, baùm vaøo maïn thuyeàn, hoûi thöông chuû:

–OÂng ñaõ töøng thaáy ai treân theá gian oám yeáu, tieàu tuïy nhö ta chaêng? Hieàn giaû ñaùp:

–Laïi coù keû khoâ gaày tieàu tuïy quaù hôn oâng. Thaàn bieån hoûi:

–Ai vaäy? Hieàn-giaû ñaùp:

–Coù ngöôøi ngu si, taâm taùnh xaáu aùc, boûn seûn, tham lam ganh gheùt khoâng bieát boá thí, sau khi cheát bò ñoïa vaøo loaøi ngaï quyû, ñaàu nhö Thaùi sôn, coå nhö caây kim, ñaàu toùc döïng ngöôïc bôøm xôøm, hình daùng chaùy ñen, traûi qua nhieàu kieáp laâu daøi chöa töøng nghe ñeán danh töø côm aên, nöôùc uoáng. OÁm yeáu nhö theá coøn hôn oâng nhieàu.

Thaàn bieån nghe vaäy beøn boû thuyeàn, aån thaân maát.

Thuyeàn laïi töø töø reõ soùng tieán leân. Qua ñöôïc vaøi ngaøy, thaàn bieån laïi hieän laøm moät nam nhi, tuoåi taùc coøn nieân thieáu, dung maïo heát söùc ñoan nghieâm, töø döôùi nöôùc voït leân, keùo thuyeàn, hoûi thöông chuû:

–Ngöôøi töøng thaáy ai tuoåi treû söùc löïc hôn ta khoâng? Hieàn giaû ñaùp:

–So vôùi dung maïo cuûa oâng, thì coù ngöôøi töôi ñeïp hôn oâng traêm vaïn laàn. Thaàn hoûi:

–Ai vaäy? Hieàn giaû ñaùp:

–Theá gian coù ngöôøi trí, vaâng giöõ möôøi ñieàu laønh, ba nghieäp thaân ngöõ yù luoân ñöôïc thanh tònh, heát loøng tin Tam baûo, tuøy thôøi cuùng döôøng. Ngöôøi naøy maïng chung sinh leân coõi trôøi, hình dung ñeïp ñeõ, trong theá gian khoâng ai saùnh baèng. Ñem hình daïng cuûa oâng so vôùi ngöôøi aáy, khaùc naøo ñem loaøi khæ caùi muø loøa so vôùi tieân nöõ.

Thaàn bieån nghe noùi nhö vaäy, laáy laøm hoå theïn, im laëng vaø thaàm nghó: “Nay thöông chuû naøy tri thöùc quaûng baùc, thoâng hieåu moïi vieäc, kheùo giaûng noùi luaät nhaân quaû, baùo öùng moät caùch roõ raøng, nay ta ñem moät vieäc raát gaàn thöû hoûi xem sao.” Thaàn bieån lieàn duøng

baøn tay phaûi vôùt moät voác nöôùc, laïi hoûi thöông chuû:

–Nöôùc trong tay ta nhieàu hay nöôùc trong bieån caû nhieàu? Hieàn giaû ñaùp:

–Nöôùc trong tay oâng nhieàu, nöôùc trong bieån caû ít. Thaàn bieån gaïn hoûi:

–Vieäc roõ raøng tröôùc maét, lôøi noùi cuûa oâng hoâm nay thaät khoù tin. Hieàn giaû ñaùp:

–Lôøi noùi naøy laø chaân thaät, quyeát ñònh khoâng sai laàm, choã hieåu bieát cuûa theá gian khoâng theå laõnh hoäi ñöôïc.

Thaàn bieån hoûi:

–Laáy gì chöùng minh ñieàu ñoù? Hieàn giaû ñaùp:

–Nöôùc bieån tuy nhieàu nhöng coù ngaøy cuõng phaûi khoâ caïn. Khi theá giôùi ñeán thôøi kyø hoaïi dieät, thì coõi Tam thieân ñaïi thieân ñeàu hoaïi, nuùi Tu-di, bieån caû ñeàu tan vôõ, tieâu dieät khoâng tröø moät vaät gì. Do ñaáy neân bieát nöôùc bieån phaûi khoâ caïn. Neáu laïi coù ngöôøi ñem moät voác nöôùc cuùng döôøng chö Phaät, hoaëc boá thí cho chuùng sinh, hay ñeå phuïng döôõng cha meï, hoaëc cho keû aên xin, cho ñeán caùc loaøi caàm thuù, chính do dieäu löïc cuûa vieäc laøm laønh tuy ít oi naøy, traûi qua soá kieáp nhö vi traàn, höôûng phöôùc khoâng cuøng taän. Do ñaây ta bieát: Nöôùc nôi bieån ít maø voác nöôùc trong tay laïi nhieàu.

Luùc aáy, thaàn bieån taâm raát hoan hyû, lieàn ñem caùc loaïi ngoïc ngaø chaâu baùu quyù giaù taëng cho Hieàn giaû, cuøng göûi caùc thöù chaâu ngoïc quyù daâng cuùng Phaät vaø Taêng.

Baáy giôø, caùc khaùch buoân ñeàu trôû veà ñaát lieàn, cuøng ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaûnh leã, ñem vaät baùu cuûa thaàn bieån göûi daâng cuùng döôøng Phaät, laïi ñem soá chaâu ngoïc ñaõ taëng cho mình baøy tröôùc Ñöùc Phaät, quyø moïp, chaép tay baïch:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, chuùng con ñöôïc may maén laø nhôø ñöùc töø bi cuûa Nhö Lai töø xa gia hoä, neân khi vaøo bieån thoaùt khoûi tai naïn, ñöôïc cuûa baùu trôû veà queâ nhaø, taát caû ñeàu mang aân Ñöùc Phaät. Hoâm nay chuùng con nguyeän laøm ñeä töû xuaát gia.

Ñöùc Phaät noùi: “Thieän lai”, caùc khaùch buoân kia lieàn coù ñuû töôùng Tyø-kheo, taát caû ñeàu döùt heát caùc thöù keát söû, chöùng A-la-haùn.

