**SOÁ 536**

KINH THAÂN NHAÄT NHI BAÛN

*Haùn dòch: Ñôøi Toáng, Tam taïng Caàu-na Baït-ñaø-la,*

*ngöôøi nöôùc Thieân Truùc.*

Nghe nhö vaày:

Moät thôøi, Phaät ôû treân nuùi Linh thöùu, thuoäc thaønh Vöông xaù. Baáy giôø, quoác vöông, ñaïi thaàn, tröôûng giaû, daân chuùng ñeàu kính troïng, vaâng giöõ giôùi cuûa Phaät.

Phaät daïy quoác vöông, caùc quan, tröôûng giaû, daân chuùng: Khoâng ñöôïc saùt sinh, troäm caép, xaâm phaïm phuï nöõ, xaâm phaïm cuûa caûi ngöôøi khaùc; khoâng ñöôïc noùi hai löôõi, noùi lôøi thoâ aùc, noùi doái, noùi theâu deät; khoâng ñöôïc ganh gheùt, tham lam, nghi ngôø.

Neân tin laøm thieän thì ñöôïc phöôùc laønh, laøm aùc maéc quaû baùo

xaáu.

Ñieàu mình khoâng öa thích, chôù ñem cho ngöôøi.

Nhöõng ngöôøi naøo hoïc caùc ngoaïi ñaïo, khoâng laõnh thoï giaùo giôùi

cuûa Phaät daïy thì nhaø vua, tröôûng giaû, quan daân ñeàu khoâng cung kính. Sôû dó khoâng cung kính laø vì ñoù chaúng phaûi laø ñaïo chaân chaùnh. Daïy ngöôøi khoâng coù ñaïo ñöùc, töï mình saùt sinh, daïy ngöôøi saùt sinh; töï mình troäm caép taøi vaät cuûa ngöôøi, daïy ngöôøi troäm caép taøi vaät cuûa ngöôøi; töï mình xaâm phaïm phuï nöõ cuûa ngöôøi; töï mình noùi hai löôõi, noùi thoâ aùc, noùi doái, noùi theâu deät; daïy ngöôøi noùi hai löôõi, noùi thoâ aùc, noùi doái, noùi theâu deät; töï mình ganh gheùt, tham lam, nghi ngôø, daïy ngöôøi ganh gheùt, tham lam, nghi ngôø.

Khi aáy, trong nöôùc coù tröôûng giaû, thuoäc moät trong boán toäc taùnh,

teân laø Thaân Nhaät, taøi saûn raát nhieàu, vaøng baïc, chaâu baùu voâ soá. Thaân Nhaät cung phuïng ngoaïi ñaïo, khoâng cung kính ñaïo Phaät, khoâng tin kinh saùch Phaät. Caùc ngoaïi ñaïo ganh gheùt Phaät, cuøng nhau hoäi hoïp, baøn luaän vôùi Thaân Nhaät:

–Nay Phaät ñöôïc nhaø vua, caän thaàn, tröôûng giaû, quan, daân kính troïng, rieâng chuùng ta khoâng ñöôïc vua, caän thaàn, tröôûng giaû, quan, daân kính troïng. Phaät thöôøng noùi: Bieát caùc vieäc trong hieän taïi, quaù khöù, vò lai, coøn bieát tröôùc nhöõng suy nghó trong taâm cuûa ngöôøi khaùc, bieát hoï ñang noùi ñieàu gì, nghó vieäc gì. Nay ta coù theå thöû xem xeùt, Phaät coù noùi ñuùng nhö vaäy hay khoâng.

Thaân Nhaät noùi:

–Neân thöû nhö theá naøo?

Caùc ngoaïi ñaïo baûo Thaân Nhaät:

–Neân laøm moät böõa côm ñeå thænh Phaät, trong ñoù coù troän thuoác ñoäc. Ngay cöûa, ñaøo moät caùi haàm saâu naêm tröôïng, ñeå löûa trong ñoù, treân phuû moät lôùp ñaát moûng, ñeå Phaät ñi treân ñoù, seõ rôi xuoáng haàm. Neáu nhö Phaät bieát söï vieäc trong hieän taïi, quaù khöù, vò lai thì khoâng nhaän lôøi môøi cuûa ta. Coøn nhö nhaän lôøi môøi, laø khoâng bieát caùc vieäc trong hieän taïi, quaù khöù, vò lai. Haõy ñaøo ñaát laøm haàm, ñaët baøy thöùc aên trong ñoù coù taåm thuoác ñoäc.

Thaân Nhaät thöa:

–Daï vaâng, raát toát!

OÂng ta lieàn ñi thænh Phaät. Phaät noùi:

–Raát toát!

Thaân Nhaät trôû veà, baùo vôùi ngoaïi ñaïo, ngoaïi ñaïo noùi:

–Ngöôøi naøy thaät khoâng bieát gì. Haõy mau ñaøo ñaát laøm haàm thoâi!

Thaân Nhaät coù moät ngöôøi con trai teân laø Chieân-la-phaùp, möôøi saùu tuoåi, thoâng bieát ñöôïc vieäc ñôøi tröôùc, hoïc ñaïo Phaät, coù theå bieát ñöôïc caùc vieäc trong hieän taïi, vò lai, quaù khöù.

Chieân-la-phaùp thöa vôùi cha:

–Phaät ñaõ bieát vieäc baøn luaän cuûa mình, khoâng caàn phaûi thöû, cha chôù neân nghe lôøi ngöôøi xaáu aùc, maø töï mình nhaûy vaøo nöôùc soâi, löûa boûng.

Thaân Nhaät khoâng tin theo lôøi con, lieàn sai ngöôøi ñaøo haàm, ñeå

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

löûa trong ñoù, laøm côm coù taåm thuoác ñoäc.

Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng haõy neân baûo caùc Tyø-kheo: “Saùng ngaøy mai, ñi troï trai, khoâng ñöôïc ñi tröôùc Phaät, maø ñeàu phaûi theo sau Phaät.”

Phaät ngoài tö duy chaùnh ñaïo, caùc vua trôøi ñeàu kinh ñoäng.

Thaân Nhaät sai ngöôøi ñeán baïch Phaät. Ngöôøi aáy ñeán choã Phaät,

thöa:

Ñaõ ñeán luùc, xin môøi Ngaøi ñeán thoï trai. Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng haõy baûo caùc Tyø-kheo ñaép y, mang baùt ñi theo sau Phaät. Caùc Tyø-kheo vaâng lôøi, ñaép y mang baùt ñi theo sau Phaät.

Voâ soá caùc vua trôøi vaø caùc quyû thaàn ñeàu ñi theo.

Phaät lieàn bieán hoùa ñaát thaønh maøu vaøng roøng, thaúng ñeán cöûa

nhaø Thaân Nhaät. Vöøa ñeán nôi, Phaät lieàn phoùng ra aùnh saùng laøm cho trong nhaø Thaân Nhaät taát caû ñeàu thaønh maøu vaøng.

Chieân-la-phaùp thöa vôùi cha:

–Nay Phaät ñaõ ñeán cöûa thaønh, möôøi phöông ñeàu saùng nhö maët trôøi. Phaät cuøng vôùi caùc Tyø-kheo vaø voâ soá caùc trôøi cuøng ñeán. Phaät ñi trong chuùng Tyø-kheo vaø voâ soá chö Thieân, gioáng nhö maët traêng saùng ôû giöõa caùc vì sao. Nay trong nhaø cha saùng gioáng nhö vaäy. Cha khoâng neân thöû Phaät.

Thaân Nhaät cuõng khoâng tin lôøi con.

Phaät ñeán cöûa thaønh, vöøa böôùc leân ngaïch cöûa, khaép caû thaønh lieàn chaán ñoäng maïnh: Ngöôøi beänh ñöôïc khoûe maïnh, ngöôøi muø ñöôïc thaáy, ngöôøi ñieác nghe ñöôïc, ngöôøi caâm noùi ñöôïc, ngöôøi bò ñoäc, ñoäc khoâng gaây haïi ñöôïc, ngöôøi say cuoàng ñöôïc hieåu bieát, ngöôøi löng guø ñöôïc ngay thaúng, ngöôøi saân giaän ñeàu laøm cho vui veû. Caùc thöù nhaïc, ñaøn khoâng haàu… khoâng ñaùnh töï keâu. Caùc voøng chaâu ngoïc cuûa phuï nöõ ñeàu phaùt ra tieáng. Traêm thöù chim thuù ñeàu cuøng nhau ca hoùt raát hay.

Phaät ñeán cöûa nhaø Thaân Nhaät, haàm löûa saâu naêm tröôïng ñaõ bieán thaønh ao taém, trong ao moïc hoa sen. Phaät ñöùng treân hoa sen coù ngaøn caùnh, coøn caùc ñeä töû ñöùng treân hoa sen traêm caùnh, taát caû ñeàu böôùc treân hoa sen maø ñi vaøo.

Thaáy haàm löûa bieán thaønh ao nöôùc, trong ao laïi moïc hoa sen, Thaân Nhaät raát kinh sôï, cuùi ñaàu saùt ñaát, chí thaønh thöa:

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)

–Thöùc aên hoâm nay cuùng Phaät ñeàu coù taåm thuoác ñoäc, con laáy laïi, xin laøm thöùc aên khaùc cuùng Phaät.

Phaät baûo Thaân Nhaät:

–Thoâi, khoûi laøm thöùc aên laïi, haõy ñem thöùc aên coù troän thuoác ñoäc ñeán ñaây.

Khi aáy, treân toøa, caùc Tyø-kheo ñeàu ñaõ ngoài yeân choã. Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng haõy baûo caùc Tyø-kheo chôù neân aên. Caàn phaûi vaâng lôøi Phaät daïy, chuù nguyeän roài môùi aên.

Phaät lieàn chuù nguyeän:

–Trong thieân haï coù ba ñoäc:

1. Tham daâm.
2. Saân giaän.
3. Ngu si.

Phaät khoâng coù ba ñoäc naøy. Thuoác ñoäc cuõng khoâng laøm haïi ñöôïc. Ngöôøi chí thaønh trì kinh phaùp, ñoäc cuõng khoâng laøm haïi. Caùc Tyø-kheo haønh ñaïo chaân chaùnh, ñoäc cuõng khoâng gaây haïi.

Phaät noùi vöøa xong, thuoác ñoäc trong thöùc aên ñeàu ñöôïc tieâu tröø. Phaät baûo Toân giaû A-nan:

–OÂng haõy baûo caùc Tyø-kheo thoï thöïc. Thuoác ñoäc troän trong thöùc aên ñeàu ñaõ tieâu tröø.

Khi Phaät vaø caùc Tyø-kheo ñaõ aên uoáng xong, Thaân Nhaät lieàn böôùc leân tröôùc, ñaàu maët leã saùt chaân Phaät, quyø goái chaép tay, thöa:

–Baïch Theá Toân! Con voán khoâng coù toäi tình gì, chæ do tin theo lôøi ngöôøi xaáu, daïy laøm vieäc aùc. Con nguyeän theo Phaät, caàu xin Phaät ruõ loøng thöông xoùt xaù toäi cho con.

Phaät giaûng noùi kinh cho Thaân Nhaät, Thaân Nhaät lieàn ñaéc quaû thöù nhaát: Tu-ñaø-hoaøn, thoï naêm giôùi, laøm Öu-baø-taéc:

1. Khoâng saùt sinh.
2. Khoâng troäm caép.
3. Khoâng xaâm phaïm vôï cuûa ngöôøi khaùc.
4. Khoâng noùi hai löôõi.
5. Khoâng uoáng röôïu.

Sau khi thoï giôùi xong, Thaân Nhaät ñem caû ñaàu mình ñaûnh leã saùt chaân Phaät.

[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)



[www.daitangkinh.org](http://www.daitangkinh.org/)