KINH TAÏP BAÛO TAÏNG

**QUYEÅN 2**

Trong taäp naøy goàm caùc kinh:

1. Chuyeän con voi traéng saùu ngaø.
2. Chuyeän con thoû töï thieâu thaân ñeå cuùng döôøng vò ñaïi Tieân.
3. Chuyeän con khæ thieän vaø con khæ aùc.
4. Phaät duøng nöôùc trí tueä dieät tröø ba thöù löûa.
5. Chuyeän moät ngöôøi con cuûa tröôûng giaû vaø vò Thieân thaàn nöôùc Ba-la-naïi caûm hoùa nhaø vua thöïc haønh hieáu haïnh.
6. Chuyeän con Baïch höông töôïng cuûa quoác vöông Ca-thi nuoâi cha meï muø vaø laøm cho hai nöôùc hoøa thuaän.
7. Nöôùc Ba-la-naïi, em khuyeân anh boû aùc phaùp, nhôø thöøa töông khuyeân vua giaùo hoùa thieân haï.
8. Chuyeän vôï Phaïm-ma-ñaït vì ñoá kò maø haïi con laø Phaùp Hoä.
9. Chuyeän Tyø-kheo Ñaø-phieáu bò huûy baùng.
10. Chuyeän Ly Vieät bò huûy baùng.
11. Chuyeän ngöôøi con gaùi xaáu xí teân Laïc-ñeà, con vua Ba-tö-naëc.
12. Chuyeän ngöôøi con gaùi teân Thieän Quang, con vua Ba-tö-naëc.
13. Chuyeän hai anh em Vöông töû bò ñuoåi ra khoûi nöôùc.
14. Vôï cuûa tröôûng giaû Tu-ñaït cuùng döôøng Phaät ñöôïc quaû baùo.
15. Chuyeän Tyø-kheo Sa-la-na bò vua AÙc Sinh laøm khoå naõo. 25.Chuyeän noäi quan chuoäc laïi con traâu thieán ñöôïc nam caên.

26. Chuyeän hai noäi quan tranh nhau ñaïo lyù.

# 

**10- CHUYEÄN CON VOI TRAÉNG SAÙU NGAØ**

Thuôû xöa, ôû nöôùc Xaù-veä coù moät vò ñaïi tröôûng giaû sinh moät ngöôøi con gaùi. Coâ beù töï bieát ñöôïc kieáp tröôùc, môùi sinh ra maø ñaõ bieát noùi vaø noùi nhö vaày:

–Ñaõ laøm vieäc baát thieän, ñaõ laøm vieäc baát hieáu, ñaõ laøm vieäc khoâng bieát xaáu hoå, ñaõ laøm vieäc aùc haïi, ñaõ laøm vieäc boäi aân.

Noùi nhö vaäy xong, coâ beù im laëng.

Coâ beù luùc aáy sinh ra vì coù ñaïi phöôùc ñöùc neân ñöôïc ñaët teân laø Hieàn. Beù Hieàn daàn daàn khoân lôùn, raát cung kính maøu aùo ca-sa. Vì cung kính aùo ca-sa cho neân xuaát gia laøm Tyø-kheo-ni. Tuy khoâng ñeán ôû beân Ñöùc Phaät nhöng tinh taán tu hoïc neân lieàn chöùng La- haùn. Hoái haän vì khoâng ñeán ôû gaàn beân Ñöùc Phaät, neân coâ ñi ñeán choã Ñöùc Phaät caàu xin saùm hoái.

Ñöùc Phaät daïy:

–Luùc ñoù Ta ñaõ nhaän söï saùm hoái.

Caùc Tyø-kheo nghi ngôø chuyeän laï, ñeán hoûi Ñöùc Phaät:

–Baïch Theá Toân, Tyø-kheo-ni teân laø Hieàn naøy vì sao töø luùc xuaát gia ñeán nay khoâng gaëp Phaät? Vaø do nhaân duyeân gì maø ngaøy nay ñöôïc thaáy Phaät thì saùm hoái?

Ñöùc Phaät lieàn noùi nhaân duyeân cho caùc Tyø-kheo nghe:

–Ngaøy xöa coù moät con voi traéng saùu ngaø ôû trong baày voi raát ñoâng. Voi traéng naøy coù hai vôï: Moät vôï teân laø Hieàn, vôï thöù hai teân laø Thieän Hieàn. Voi traéng du haønh trong röøng boãng gaëp moät boâng sen, yù noù muoán ñem cho Hieàn thì bò Thieän Hieàn ñoaït maát. Hieàn thaáy mình bò maát hoa neân sinh loøng taät ñoá cho raèng Baïch töôïng chæ thöông yeâu Thieän Hieàn chôù khoâng yeâu thöông ta.

Baáy giôø ôû trong nuùi kia coù moät caùi thaùp cuûa Ñöùc Phaät, noù môùi phaùt nguyeän: “Caàu cho con ñöôïc sinh trong loøng ngöôøi, töï bieát ñöôïc kieáp tröôùc vaø nhoå saïch ngaø cuûa con baïch töôïng naøy.” Noùi xong, noù lieàn leân treân ñænh nuùi, töï nhaøo xuoáng maø cheát, ñaàu thai laøm con gaùi trong nhaø vua Tyø-ñeà-heâ. Coâ ta töï bieát ñöôïc kieáp tröôùc, khi tuoåi ñaõ lôùn khoân, laøm vôï cuûa vua Phaïm-ma-ñaït, nhôù laïi moái thuø kieáp tröôùc neân noùi vôùi vua Phaïm- ma-ñaït:

–Neáu chaøng laøm cho thieáp caùi giöôøng baèng ngaø voi thì thieáp môùi coù theå soáng ñöôïc. Neáu chaúng ñöôïc nhö vaäy, chaéc laø thieáp khoâng soáng noåi.

Vua Phaïm-ma-ñaït lieàn chieâu moä thôï saên, noùi:

–Neáu ai coù theå kieám ñöôïc ngaø voi ñem ñeán ñaây, traãm seõ ban thöôûng keû aáy moät traêm löôïng vaøng.

Ngay luùc ñoù coù moät ngöôøi thôï saên giaû maëc aùo ca-sa, mang cung taåm thuoác ñoäc ñi ñeán choã con voi ñang ôû. Luùc aáy con voi vôï laø Thieän Hieàn thaáy ngöôøi thôï saên roài lieàn noùi vôùi voi chuùa:

–ÔÛ ñaèng kia coù ngöôøi ñang ñi ñeán. Voi chuùa hoûi:

–Keû aáy maëc aùo gì? Ñaùp:

–Maëc aùo ca-sa.

Voi chuùa noùi:

–Maëc aùo ca-sa, chaéc chaén trong loøng ngöôøi aáy thieän chôù khoâng coù aùc.

Gaõ thôï saên nhôø ñoù maø ñöôïc ñeán gaàn, môùi laáy teân ñoäc ra baén. Luùc ñoù Thieän Hieàn

noùi vôùi choàng:

–OÂng noùi: ‘Trong aùo ca-sa coù söï thieän chôù khoâng coù söï aùc, thì taïi sao laïi nhö theá naøy?’

Choàng ñaùp:

–Ñoù khoâng phaûi laø loãi cuûa aùo ca-sa, ñoù laø loãi cuûa taâm phieàn naõo vaäy.

Khi aáy Thieän Hieàn lieàn muoán gieát gaõ thôï saên aáy. Voi chuùa phaûi duøng nhieàu lôøi thuyeát phaùp ñeå an uûi khoâng cho baø ta haïi keû aáy. Voi chuùa cuõng sôï naêm traêm con voi trong ñaøn theá naøo cuõng gieát gaõ thôï saên, neân ñaõ laãn traùnh baày voi naêm traêm con naøy moät thôøi gian, laøm cho chuùng ñi xa roài môùi hoûi gaõ thôï saên:

Ngöôi caàn vaät gì maø baén ta? Ñaùp:

–Ta chaúng caàn gì caû. Vua Phaïm-ma-ñaït nhôø ta kieám boä ngaø cuûa ngöôi cho neân ta ñeán ñaây laø muoán laáy noù.

Voi noùi:

–Haõy laáy nhanh ñi! Ñaùp:

–Toâi khoâng daùm töï mình ñeán laáy. Ngaøi ñaõ Töø bi nhö vaäy, xin haõy che chôû toâi. Neáu toâi töï ñeán laáy ngaø cuûa ngaøi thì tay cuûa toâi seõ bò thoái naùt vaø rôi xuoáng.

Ngay luùc ñoù Baïch töôïng höôùng veà caây ñaïi thoï töï nhoå ngaø cuûa mình ra, duøng voøi cuoán laïi, phaùt nguyeän roài môùi cho, laáy ngaø boá thí, nguyeän laø: “Cho toâi ñôøi sau döùt tröø haún ngaø ba ñoäc cuûa taát caû chuùng sinh.”

Ngöôøi thôï saên ñeán laáy ngaø lieàn daâng cho vua Phaïm-ma-ñaït. Luùc ñoù phu nhaân khi ñaõ ñöôïc ngaø voi roài lieàn sinh taâm hoái haän, môùi noùi nhö vaày:

–Nay ta taïi sao laïi laáy ngaø cuûa baäc Hieàn thaéng tònh giôùi naøy? Baäc roäng tu caùc coâng

ñöùc?

Do ñoù phaùt nguyeän: “Nguyeän cho toâi ñôøi sau khi ñöôïc gaëp Phaät, ôû trong phaùp aáy

xuaát gia hoïc ñaïo, ñöôïc quaû A-la-haùn.”

Caùc ngöôi neân bieát, voi traéng luùc aáy chính laø thaân Ta. Ngöôøi thôï saên luùc aáy chính laø Ñeà-baø-ñaït-ña. Naøng Hieàn luùc aáy chính laø Tyø-kheo-ni naøy. Coøn Thieän Hieàn luùc aáy chính laø Tyø-kheo-ni Da-du-ñaø-la.

# 