veä.

**59- Truyeän Hai Vò Phaïm Chí Thoï Trai Phaùp**

Moät thuôû noï, Ñöùc Phaät ngöï trong khu laâm vieân Kyø-ñaø Caáp coâ ñoäc thuoäc nöôùc Xaù-

Vaøo luùc ñaàu hoâm, coù naêm traêm vò trôøi, ñaàu ñoäi muõ trôøi, ñeo caùc chuoãi anh laïc trang

nghieâm thaân theå, mang theo höông hoa xuoáng nhaân gian ñeå cuùng döôøng Theá Toân. Luùc aáy, aùnh saùng chieáu soi khaép caû tinh xaù Kyø hoaøn.

Naêm traêm vò trôøi ñeán choã Ñöùc Phaät, ñaûnh leã döôùi chaân Phaät, roài lui laïi ngoài sang moät beân ñeå nghe Ñöùc Phaät noùi phaùp. Taâm yù ñöôïc môû toû, caùc vò trôøi ñeàu chöùng ñöôïc quaû Tu-ñaø-hoaøn, nhieãu quanh Phaät ba voøng, roài trôû veà coõi trôøi.

Saùng hoâm sau, Toân giaû A-nan baïch Phaät:

–Baïch Ñöùc Theá Toân, ñeâm qua coù aùnh saùng hôn haún ngaøy thöôøng, chieáu saùng khaép tinh xaù Kyø hoaøn. Ñoù laø trôøi Ñeá Thích, Phaïm vöông, boán vò vua trôøi, hay laø hai möôi taùm boä Quyû thaàn ñaïi töôùng ñeán nghe noùi phaùp?

Ñöùc Phaät daïy A-nan:

–Chaúng phaûi trôøi Ñeá Thích, Phaïm vöông, caùc Thaàn vöông ñeán nghe phaùp. Thuôû xöa, vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp, coù hai vò Baø-la-moân theo vua ñeán choã Ñöùc Phaät, leã baùi thaêm hoûi.

Baáy giôø, trong thaønh coù moät vò Öu-baø-taéc khuyeân hai vò Baø-la-moân:

–Nay hai vò theo vua ñeán ñaây ñaûnh leã Phaät Theá Toân, nhaân tieän xin môøi hai vò thoï trai phaùp.

Baø-la-moân hoûi:

–Trai phaùp naøy coù lôïi ích gì? Öu-baø-taéc ñaùp:

–Thoï trai phaùp naøy, thì heã caùc vò mong caàu ñieàu gì chaéc chaén ñöôïc nhö yù.

Hai vò Baø-la-moân nghe noùi, lieàn cuøng nhau thoï trai phaùp, moät vò nguyeän ñöôïc sinh leân coõi trôøi; coøn moät vò thì caàu ñöôïc laøm vua trong coõi ngöôøi. Thoï trai xong, hai vò Baø-la- moân cuøng nhau trôû veà nôi nhoùm hoïp cuûa caùc Baø-la-moân. Caùc Baø-la-moân kia ñang aên uoáng, noùi vôùi hai vò Baø-la-moân môùi veà:

–Neáu caùc vò ñoùi buïng, haõy aên uoáng vôùi chuùng toâi. Hai vò Baø-la-moân thoï trai phaùp ñaùp:

–Chuùng toâi ñaõ thoï trai giôùi cuûa Phaät, quaù giôø khoâng aên. Caùc Baø-la-moân noùi:

–Chuùng ta cuõng coù phaùp Baø-la-moân cuûa mình, caàn gì phaûi thoï trai giôùi cuûa Sa-moân

kia.

Cöù nhö theá, caùc Baø-la-moân tha thieát môøi moïc maõi. Xieâu loøng, neân Baø-la-moân caàu

sinh coõi trôøi beøn ñeán aên uoáng chung. Vì phaù trai giôùi, neân Baø-la-moân naøy khoâng ñöôïc nhö yù, khi cheát ñi bò ñoïa vaøo loaøi roàng. Ngöôøi thöù hai döùt khoaùt khoâng chòu uoáng aên, nhôø giöõ gìn trai giôùi neân ñöôïc nhö yù, khi qua ñôøi ñöôïc sinh leân coõi ngöôøi laøm vua.

Veà Baø-la-moân khoâng giöõ trai giôùi, nhôø ñôøi tröôùc hai vò cuøng nhau thoï trai giôùi, neân nay sinh vaøo trong ao cuûa vò vua kia.

Luùc baáy giôø, ngöôøi giöõ vöôøn, haèng ngaøy thöôøng ñem caùc thöù döa traùi daâng leân vua. Boãng moät hoâm, ngöôøi giöõ vöôøn haùi ñöôïc moät quaû ngon döôùi caùi ao ñoù, maøu ñeïp muøi thôm, beøn nghó: “Khi ta ra vaøo, thöôøng ñöôïc ngöôøi giöõ cöûa nhöôøng böôùc, vaäy ta neân bieáu quaû naøy cho oâng aáy.”

Nghó vaäy, ngöôøi giöõ vöôøn lieàn bieáu quaû aáy cho ngöôøi giöõ cöûa.

Ngöôøi giöõ cöûa ñöôïc quaû laïi suy nghó: “Ta ra vaøo trong hoaøng cung, nhöng thöôøng ñöôïc quan Thaùi giaùm nhöôøng böôùc, vaäy ta neân bieáu quaû naøy cho oâng aáy”.

Nghó xong, ngöôøi giöõ cöûa lieàn bieáu quaû aáy cho quan Thaùi giaùm.

Quan Thaùi giaùm ñöôïc quaû laïi nghó: “Phu nhaân cuûa vua thöôøng khen ngôïi ñöùc cuûa ta vôùi vua, vaäy ta neân bieáu quaû naøy cho phu nhaân”.

Nghó roài, quan Thaùi giaùm bieáu quaû cho phu nhaân. Phu nhaân ñöôïc quaû laïi daâng leân ñaïi vöông. Ñaïi vöông ñöôïc quaû, aên thaáy höông vò thôm ngon, lieàn hoûi phu nhaân:

–Naøng ñöôïc quaû naøy ôû ñaâu vaäy?

Luùc aáy phu nhaân lieàn traû lôøi ñuùng söï thaät:

–Thaàn thieáp coù quaû naøy laø do quan Thaùi giaùm daâng bieáu. Vua laïi hoûi quan Thaùi giaùm:

–ÔÛ ñaâu ngöôi coù quaû naøy?

Cöù nhö vaäy hoûi tôùi ngöôøi giöõ vöôøn. Vua goïi ngöôøi giöõ vöôøn ñeán quôû traùch:

–Trong vöôøn cuûa ta coù quaû ngon nhö vaäy, taïi sao ngöôi khoâng daâng cho ta, maø laïi bieáu cho ngöôøi khaùc.

Bò vua quôû traùch, ngöôøi giöõ vöôøn beøn trình baøy ñaàu ñuoâi söï vieäc cho vua nghe. Vua khoâng baèng loøng, baûo:

–Töø nay veà sau, ngöôi phaûi thöôøng daâng quaû naøy leân cho ta. Neáu khoâng ta seõ gieát ngöôi.

Ngöôøi giöõ vöôøn ra veà, vaøo trong khu röøng aáy, than thôû khoùc loùc, nghó raèng loaïi quaû naøy khoâng coù haït gioáng thì laøm sao maø troàng ñöôïc.

Luùc aáy, Long vöông nghe tieáng khoùc, beøn hoùa thaønh thaân ngöôøi ñeán hoûi ngöôøi giöõ vöôøn:

–Vì sao oâng laïi khoùc loùc nhö vaäy? Ngöôøi giöõ vöôøn ñaùp:

–Hoâm qua, toâi haùi ñöôïc moät thöù quaû raát ngon töø caùi ao naøy, ñem bieáu cho ngöôøi giöõ cöûa, ngöôøi giöõ cöûa ñöôïc quaû laïi bieáu cho quan Thaùi giaùm, quan Thaùi giaùm laïi daâng cho phu nhaân, phu nhaân laïi daâng leân vua. Vua ra leänh cho toâi: Töø nay veà sau toâi phaûi daâng quaû aáy leân ngaøi, neáu khoâng toâi seõ bò gieát. Do ñoù maø toâi khoùc.

Hoùa nhaân nghe ngöôøi giöõ vöôøn noùi, lieàn trôû xuoáng nöôùc laáy moät loaïi quaû vöøa ngon vöøa ñeïp ñaët treân maâm vaøng, ñem bieáu cho ngöôøi giöõ vöôøn. Nhaân ñoù, Hoùa nhaân laïi baûo ngöôøi giöõ vöôøn:

–OÂng haõy daâng quaû naøy leân vua, ñoàng thôøi noùi giuøm yù cuûa toâi raèng: “Thuôû xöa kia, khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá, toâi vaø vua voán laø baïn thaân vôùi nhau, caû hai ñeàu laø Phaïm chí cuøng thoï giôùi Baùt quan trai cuûa Phaät, moãi ngöôøi ñeàu coù yù nguyeän rieâng, vua giöõ giôùi ñaày ñuû neân ñöôïc laøm vua; coøn toâi giöõ giôùi chaúng troïn, neân ñoïa vaøo loaøi roàng. Nay toâi laïi muoán tu taäp trai phaùp ñeå caàu boû thaân naøy.” Xin oâng taâu laïi vôùi vua, xin ngaøi haõy tìm nghi thöùc tu Baùt quan trai giuøm vaø oâng hoan hyû ñem veà cho toâi. Neáu oâng khoâng giuùp, toâi seõ laøm cho nöôùc cuûa oâng bieán thaønh bieån lôùn.

Khi ngöôøi giöõ vöôøn daâng maâm quaû leân vua vaø cuõng nhaân ñoù thuaät laïi lôøi nhaén göûi cuûa Hoùa nhaân. Vua nghe, trong loøng khoâng vui. Sôû dó nhö vaäy laø vì vaøo thôøi aáy thaäm chí coøn khoâng coù danh töø Phaät phaùp, huoáng chi laø nghi thöùc tu Baùt quan trai, laøm sao tìm ñöôïc. Neáu khoâng coù nghi thöùc tu Baùt quan trai, sôï raèng ñaát nöôùc seõ bò nguy haïi. Vua suy nghó nhieàu veà vieäc aáy, cuõng khoâng bieát laøm sao ñöôïc.

Luùc baáy giôø, vua cho goïi moät vò quan lôùn ñöôïc kính troïng nhaát, noùi raèng:

–Thaàn roàng xin ta tìm giuøm nghi thöùc tu Baùt quan trai, khanh haõy tìm hoä roài mang veà ñaây cho ta.

Vò quan lôùn ñaùp:

–Ñôøi nay khoâng coù chaùnh phaùp, laøm sao tìm ñöôïc. Vua laïi noùi:

–Neáu khoâng tìm ñöôïc nghi thöùc aáy mang veà cho ta, ta seõ gieát khanh.

Nghe vua noùi, vò quan trôû veà nhaø, saéc maët thay ñoåi, trong loøng buoàn baõ. Vò quan naøy coù ngöôøi cha ñaõ giaø. OÂng töø xa veà, thaáy con mình saéc maët bieán ñoåi khaùc thöôøng, lieàn hoûi:

–Con coù ñieàu gì lo ngaïi, maø thaát saéc nhö theá.

Ngöôøi con lieàn trình baøy noãi u uaån trong taâm. Ngöôøi cha noùi:

–Treân coät nhaø mình, ta thaáy coù aùnh saùng, con thöû phaù choã aáy ra xem, khoâng chöøng coù vaät laï beân trong.

Luùc aáy ngöôøi con nghe lôøi cha, boå truï ra xem, quaû nhieân trong ñoù coù hai quyeån kinh, moät quyeån Thaäp Nhò Nhaân Duyeân, coøn quyeån kia laø nghi thöùc tu Baùt quan trai.

Vò quan ñöôïc kinh, trong loøng raát vui möøng, lieàn ñaët kinh leân khay vaøng ñem daâng leân vua. Vua nhaän ñöôïc kinh vui möøng khoân xieát, lieàn ñem kinh ñeán cho vua roàng. Vua roàng nhaän ñöôïc kinh, taâm raát vui möøng, beøn bieáu taëng vua chaâu baùu.

Trôû veà cung roàng, vua roàng cuøng naêm traêm con roàng tha thieát tu trì phaùp Baùt quan trai. Khi cheát ñi, taát caû ñeàu ñöôïc sinh leân taàng trôøi Ñao-lôïi. Nay hoï ñeán cuùng döôøng Ta. Ñoù laø aùnh saùng cuûa caùc vò trôøi aáy.

Ñöùc Phaät baûo A-nan:

–Thaày neân bieát, naêm traêm con roàng kính tu trai phaùp thôøi aáy, nay chính laø naêm traêm vò trôøi ñeán cuùng döôøng Ta vaäy.

Khi Ñöùc Phaät noùi truyeän nhaân duyeân cuûa hai vò Phaïm chí thoï trai phaùp, coù vò chöùng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn, coù vò chöùng ñaéc quaû Tö-ñaø-haøm, coù vò chöùng ñaéc quaû A-na-haøm, coù vò chöùng ñaéc quaû A-la-haùn, coù vò phaùt taâm Bích-chi-phaät, coù vò phaùt taâm Boà-ñeà voâ thöôïng.

Luùc aáy caùc Tyø-kheo nghe lôøi Phaät daïy, ñeàu vui veû thöïc haønh.

M