**5- KINH VUA KÍNH DIEÄN**

Nghe nhö vaày:

Ñöùc Phaät truù ôû taïi khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc taïi nöôùc Xaù-veä. Ñeán giôø thoï trai, caùc vò Tyø-kheo, oâm baùt vaøo thaønh khaát thöïc. Caùc vò töï nghó vaø noùi vôùi nhau:

–Nay vaøo thaønh thì quaù sôùm, chuùng ta neân ñeán giaûng ñöôøng cuûa caùc vò Phaïm chí ngoaïi ñaïo.

Khi ñeán nôi, caùc vò Tyø-kheo vaø caùc chuùng Phaïm chí chaøo hoûi nhau roài ñoàng ngoài xuoáng. Luùc ñoù caùc vò Phaïm chí ñang töï tranh luaän vôùi nhau, caâu chuyeän caøng luùc caøng gay gaét khoâng theå giaûi quyeát ñöôïc, ñeán ñoä hoï töùc giaän, huûy baùng nhau:

–Ta bieát phaùp naøy, coøn oâng bieát phaùp naøo? Ñieàu ta hieåu bieát hôïp vôùi ñaïo, coøn ñieàu oâng hieåu bieát thì hôïp vôùi ñaïo gì? Phaùp ta noùi coù theå thöïc haønh raát deã, coøn phaùp cuûa oâng noùi khoù coù theå thöïc haønh ñöôïc. Ñieàu phaûi noùi tröôùc oâng laïi noùi sau, ñieàu neân noùi sau oâng laïi noùi tröôùc. Phaùp cuûa oâng phaàn nhieàu laø sai laàm, chæ nhö giao gaùnh naëng laøm ngöôøi nghe khoâng theå naâng ñöôïc, bôûi vì hoï khoâng theå hieåu ñöôïc nghóa lyù cuûa lôøi oâng noùi. OÂng chaéc bieát ñieåm cao nhaát cuûa phaùp laø voâ sôû höõu chöù? OÂng hieåu theá naøo, mau traû lôøi?

Hoï duøng mieäng löôõi nhö kieám nhoïn ñeå coâng kích nhau. Ngöôøi naøy coâng kích moät lôøi thì ngöôøi kia phaûn öùng laïi ba lôøi. Caùc vò Tyø-kheo nghe hoï oaùn traùch nhau, ngöôøi naøy noùi: “Nhö vaäy cuõng chöa ñuùng”; ngöôøi kia baûo: “Lôøi oâng noùi cuõng khoâng coù baèng chöùng”. Caùc vò ñeàu ñöùng daäy vaøo thaønh Xaù-veä khaát thöïc. Thoï trai xong caùc Tyø-kheo, caát baùt roài quay laïi khu laâm vieân Kyø-ñaø, vaøo ñaûnh leã Ñöùc Phaät, ngoài qua moät beân, trình baøy ñaày ñuû nhöõng vieäc treân cho Ñöùc Phaät. Caùc Tyø-kheo baïch:

–Chuùng con nghó caùc vò hoïc giaû Phaïm chí aáy töï laøm khoå baûn thaân. Ñeán khi naøo môùi ñöôïc giaûi thoaùt?

Ñöùc Phaät daïy:

–Chuùng Phaïm chí naøy chaúng phaûi chæ ngu si moät ñôøi thoâi ñaâu. Laâu xa trong quaù khöù, ôû coõi Dieâm-phuø-lôïi naøy coù moät vò vua teân laø Kính Dieän. Nhaø vua truyeàn leänh cho söù thaàn ñi khaép nôi taäp trung taát caû nhöõng ngöôøi muø trong nöôùc laïi, ñöa ñeán döôùi cung ñieän. Söù giaû theo leänh vua laäp töùc ñi khaép nôi trieäu taäp taát caû ngöôøi muø ñöa ñeán tröôùc ñieän, roài taâu leân vua. Nhaø vua leänh cho vò ñaïi thaàn daãn boïn hoï ñeán ñeå xem con voi cuûa ngaøi.

Vò ñaïi thaàn daãn hoï ñeán chuoàng voi, roài chæ cho hoï töøng boä phaän con voi ñeå hoï töï sôø moù. Coù ngöôøi thì sôø chaân voi, ngöôøi sôø ñuoâi voi, ngöôøi sôø phaàn trong cuûa ñuoâi voi, ngöôøi sôø buïng voi, ngöôøi sôø hoâng voi, löng voi, tai voi, ñaàu voi, ngaø voi, voøi voi. Sau khi caùc ngöôøi muø ñaõ sôø xong, vò ñaïi thaàn beøn daãn hoï trôû veà choã vua. Nhaø vua hoûi taát caû boïn hoï:

–Caùc ngöôi ñeàu sôø thaáy con voi roài phaûi khoâng? Caùc ngöôøi muø thöa:

–Chuùng toâi ñeàu thaáy. Vua hoûi:

–Noù gioáng nhö caùi gì?

Coù moät ngöôøi trong nhoùm sôø truùng chaân voi taâu:

–Thaàn thaáy con voi cuûa ñöùc vua gioáng nhö caây coät. Ngöôøi sôø truùng ñuoâi voi taâu:

–Noù gioáng nhö caây choåi queùt nhaø.

Ngöôøi sôø truùng phaàn trong cuûa ñuoâi voi taâu:

–Noù gioáng nhö caây gaäy. Ngöôøi sôø truùng phaàn buïng taâu:

–Noù gioáng caùi troáng.

Ngöôøi sôø truùng hoâng voi taâu:

–Noù gioáng nhö vaùch töôøng. Ngöôøi sôø truùng löng voi taâu:

–Noù nhö caùi bôø cao.

Ngöôøi sôø truùng loã tai voi taâu:

–Noù gioáng nhö caùi saøng lôùn. Ngöôøi sôø truùng ñaàu voi thì noùi:

–Noù gioáng nhö caùi coái giaõ gaïo. Ngöôøi sôø truùng ngaø voi thì noùi:

–Noù gioáng nhö caùi söøng. Ngöôøi sôø truùng caùi voøi thì noùi:

–Noù gioáng nhö caây luïa.

Hoï ôû tröôùc ñöùc vua cuøng nhau tranh caõi veà con voi. Ai cuõng cho lôøi cuûa mình laø ñuùng. Baáy giôø ñöùc vua noùi baøi keä:

*Nay chuùng nhöõng ngöôøi muø Khoâng thaät, cho laø thaät Thaáy moät, baùc taát caû*

*Vì voi maõi oaùn tranh.*

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø-kheo:

–Vua Kính Dieän luùc aáy chính laø thaân cuûa Ta. Coøn nhöõng ngöôøi muø luùc ñoù chính laø boïn Phaïm chí ôû giaûng ñöôøng ñoù. Khi xöa boïn hoï khoâng coù trí tueä, ngoài tranh luaän suoâng vôùi nhau. Baây giôø boïn hoï cuõng u toái, tranh caõi suoâng, khoâng coù chuùt ích lôïi naøo!

Khi ñoù Ñöùc Phaät muoán phaùp nghóa naøy ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû trong kinh neân truyeàn caùc ñeä töû phaûi hieåu roõ taát caû ñeå soi saùng cho ngöôøi ñôøi sau, vaø daïy toâi giöõ gìn kinh vaên vaø giaùo phaùp ñöôïc truï theá laâu daøi. Ngaøi noùi kinh Nghóa Tuùc naøy:

*Töï mình toái, baûo ngöôøi si aùm Meâ laäu maõi, bieát bao giôø saùng Thaân voâ ñaïo töï xöng hieåu ñaïo*

*Lyù luaän, khoâng haønh, sao giaûi thoaùt? Thöôøng töï tænh, ñöôïc toân kính*

*Ñieàu thaáy nghe, haønh toái thöôïng. Bò troùi trong naêm coõi theá*

*Töï cho laï, vöôït hôn ngöôøi Soáng si meâ, mong ñaït thieän Hoïc taø ñaïo, muoán vöôït thoaùt Nghe ñieàu gì kheùo suy tö*

*Tuy trì giôùi, chôù cho ñuû. Gaëp vieäc ñôøi ñöøng cuoán theo*

*Taâm luoân nieäm, khoâng baèng haønh Tu bình ñaúng, luoân toân kính*

*Chôù nghó töôûng: “Khoâng bì kòp” Töôûng aáy ñoaïn, sau môùi heát.*

*Ñöøng khôûi yù: “Moät mình ñöôïc” Khoâng töï nghó mình thaéng trí Coù kieán thöùc, neân quaùn haïnh Khoâng tìm caàu hai cöïc ñoan.*

*Caàn xa lìa trong sô nieäm Cuõng khoâng truï ôû hai beân*

*Neân quaùn phaùp, ñöôïc chaùnh ñònh, YÙ laõnh thoï caùc kieán vaên*

*Ñöøng suy töôûng theo taø nieäm. Tueä quaùn phaùp ñeå hieåu taâm Ñöôïc taâm ñoù maõi ly traàn.*

*Khoâng taâm ñaïo, haønh phaùp naøo? Caàu thaät nghóa neân haønh phaùp Chæ giöõ giôùi, tìm lyù chaân*

*Ñeán bôø kia khoâng thoaùi chuyeån.*

Ñöùc Phaät noùi kinh Nghóa Tuùc xong, taát caû caùc Tyø-kheo ñeàu hoan hyû.

M