KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 12**

1. Tyø-kheo Voâ Caáu ôû trong nuùi, ngöôøi nöõ truù möa nôi choå ôû cuûa Ngaøi. Caùc vò tieân cho Ngaøi laø dô ueá, Ngaøi bay leân hö khoâng ñeå chöùng minh
2. Hueä vöông duøng thöùc aên ngon giaùo hoùa ngöôøi vaøo ñaïo
3. Haèng da baùn thaân mua thöùc aên cuùng döôøng Ngaøi thöôïng thuû
4. Tu ma ñeà luùc ñaàu laøm ngöôøi nöõ taùm tuoåi, chuyeån laøm thaân nam xuaát gia thuyeát phaùp
5. Ma ha lö tuïng kinh Ñaïi thöøa ñöôïc baäc Thaùnh chæ daïy
6. Thieän hueä moäng thaáy naêm ñieàu thænh Phaät giaûi thiích
7. Ngöôøi nöõ treân laàu cao thaáy Phaät bieán thaønh nam töû, xuaát gia ñöôc lôïi ích
8. Ngöôøi nöõ ôû trong thai nghe phaùp, chuyeån thaønh thaân nam, xuaát gia hoïc ñaïo
9. Sa-moân töø caåu chuyeån thaân laøm ngöôøi laäp nguyeän baát thoái chuyeån

# *TYØ-KHEO VOÂ CAÁU ÔÛ TRONG NUÙI, NGÖÔØI NÖÕ TRUÙ MÖA* NÔI CHOÅ ÔÛ CUÛA NGAØI. CAÙC VÒ TIEÂN CHO NGAØI LAØ DÔ UEÁ, NGAØI BAY LEÂN HÖ KHOÂNG ÑEÅ CHÖÙNG MINH:

Vaøo thôøi Phaät-caâu-laâu-taàn ôû ñôøi quaù khöù coù vò Tyø-kheo teân laø Voâ Caáu, tònh tu ôû trong hang nuùi vaéng veû. Caùch ñoù khoâng xa coù vò tieân nhôn ôû. Hoâm noï moät ngöôøi nöõ ñi qua ñöôøng gaëp traän möa to,beøn vaøo truù nhôø trong hang Tyø-kheo, khi möa taïnh thì boû ñi. Baáy giôø naêm vò tieân trong thaáy coâ gaùi töø ñoù ñi ra, beøn noùi:

* Vò Tyø-kheo kheo aáy gian doái xaáu xa.

Tyø-kheo Voâ Caáu nghe vaäy, lieàn bay voït leân hö khoâng, caùch ñaát boán tröôïng chín. Caùc vò tieân troâng thaáy noùi:

* Nhö kinh ñieån cuûa ta ghi cheùp, nhöõng ngöôøi nhieãm duïc traàn thì khoâng theå bay leân ñöôïc.

Hoï lieàn gieo naêm voùc saùt ñaát, cuùi ñaàu saùm hoái. Neáu vò Tyø-kheo khoâng hieän thaàn thoâng thì naêm vò tieân aáy seõ ñoïa vaøo ñòa nguïc. Tyø-kheo Voâ Caáu thuôû ñoù nay chính laø Boà-taùt Di Laëc.

( Trích kinh Hueä Thöôïng Boà-taùt quyeån 9 ).

# *HUEÄ VÖÔNG DUØNG THÖÙC AÊN NGON GIAÙO HOÙA NGÖÔØI* VAØO ÑAÏO:

Vaøo thôøi Ñöùc Phaät Maïc-naêng-thaéng ôû ñôøi quaù khöù coù vò Tyø-kheo teân laøHueä Vöông. Moät buoåi saùng Ngaøi ñi khaát thöïc ñöôïc nhieàu thöù thöùc aên ngon. Luùc aáy treân ñöôøng coù con cuûa tröôûng giaû teân Ly-caáu-tyù ñang ñöôïc nhuõ maãu beá, khi troâng thaáy vò Tyø-kheo töø xa, ñöùa beù lieàn tuoät xuoáng ñaát, chaïy theo vò Tyø-kheo kheo xin thöùc aên, Tyø-kheo cho noù moät mieáng maät, aên vaøo thaáy ngon ngoït noù lieàn ñi theo sau vò Tyø-kheo muoán aên theâm, vò Tyø-kheo laïi cho noù, cöù nhö theá ñi laàn hoài ñeán choå Phaät. Hueä Vöông ñaûnh leã Phaät, roài laáy thöùc aên ñi khaát thöïc ñöôïc trao cho ñöùa beù, baûo noù daâng leân Ñöùc Phaät, ñeå ñöùa beù phaùt ñaïo taâm. Ñöùc Phaät thoï nhaän nhöng baùt cuûa Phaät ñaõ ñaày maø thöùc aên vaãn khoâng vôi bôùt. Keá ñeán ñöùa beù ñem daâng cuùng cho taùm vaïn boán ngaøn thinh vaên, möôøi hai öùc Boà- taùt Phaät vaø Thaùnh chuùng thaûy ñeàu no ñuû. Cuùng döôøng nhö theá suoát baûy ngaøy maø thöùc aên vaãn coøn nguyeân nhö tröôùc. Ñöùa beù vui möøng noùi keä taùn thaùn Phaät vaø phaùt taâm voâ thöôïng Boà-ñeà.

Khi cha meï ñöùa beù tìm con, coù ngöôøi chæ ñeán choå Phaät luùc hoï ñeán nôi ñöùa beù chaøo hoûi, noùi keä taùn thaùn cha meï. Luùc aáy ñöùa beù giaùo hoùa cha meï cuøng naêm traêm ngöôøi, ñeàu khieán cho hoï phaùt taâm caàu phaùp voâ thöôïng chôn chaùnh. Nghe xong hoï ñeàu töø boû gia ñình laøm Sa-moân, haønh ñaïo Boà-taùt cho ñeán khi thaønh Phaät.

Hueä Vöông baáy giôø chính laø Baït-thuû-ñoàng-chôn, Ly-caáu-chính-laø thaân ta vaäy.

(Trích kinh Vaõng Coå Thaùo Haønh ).

# *HAÈNG DA BAÙN THAÂN MUA THÖÙC AÊN CUÙNG DÖÔØNG* NGAØI THÖÔÏNG THUÛ:

Baáy giôø coù vò Boà-taùt laøm moät khaát só teân laø Thöôïng Thuû. Khi Ngaøi vaøo thaønh khaát thöïc gaëp Tyø-kheo Haèng Da. Haèng Da hoûi:

* OÂng töø ñaâu ñeán:

Vò khaát só ñaùp:

* Toâi töø trong chôn thaät ñeán.
* Sao goïi laø chôn thaät?

thöa:

* Vì hình töôùng tòch tònh, cho neân goïi laø chôn thaät.
* Phaûi caàu phaùp chôn thaät ôû ñaâu?
* Neân caàu ôû trong luïc Ba-la-maät.

Nghe xong Haèng Da vui möøng ñaûnh leã Ngaøi Thöôïng Thuû, roài

* Neân laáy gì ñeå cuùng döôøng Thaày?
* Neân duøng tu-ñaø-vò (thöùc aên ngon).

Haèng Da lieàn ñi ñeán chôï rao raèng: “Toâi muoán baùn thaân, coù ai mua

khoâng?

Luùc aáy coù moät cö só teân Tyø-noâ-luaät noùi:

* + Toâi muoán mua, vaäy oâng caàn gì maø phaûi baùn thaân nhö vaäy? Haèng Da ñaùp:
  + Toâi caàn Tu-ñaø-na-la (tieàn).
  + Caàn bao nhieâu?
  + Caàn naêm saâu.

Cö só laáy naêm tieàn mua ñaïo nhaân naøy ñeå laøm ñaày tôù. Haèng Da noùi vôùi cö só:

* + Thaân toâi nay thuoäc veà oâng, nhöng xin oâng cho toâi nghó baûy ngaøy, vì toâi muoán cuùng döôøng Tyø-kheo Thöôïng Thuû.
  + Toâi seõ ñöa oâng veà ñeå bieát nhaø cuûa toâi, roài haõy trôû laïi!

Luùc aáy, Haèng Da ñeán thaáy nhaø cö só xong lieàn voäi vaõ laën loäi trôû laïi. Giöõa ñöôøng gaëp Tyø-kheo Thöôïng Thuû ñi khaát thöïc maø chöa coù. OÂng lieàn ñöa Ngaøi Thöôïng Thuû ñeán chôï, mua traêm thöù thöùc aên ngon, roài ñöa ñeán chuøa Töù Vöông, xeáp ñaët saøng toøa, ñoát höông raõi hoa, baøy caùc thöùc aên cuùng döôøng Tyø-kheo Thöôïng Thuû.

(Trích kinh Phöông Ñaúng Ñaø-la-ni quyeån 1).

# *TU MA ÑEÀ LUÙC ÑAÀU LAØM NGÖÔØI NÖÕ TAÙM TUOÅI, CHUYEÅN* LAØM THAÂN NAM, XUAÁT GIA THUYEÁT PHAÙP:

Tu-ma-ñeà baïch Phaät:

* + Baïch Theá Toân! Ngaøi daïy Boà-taùt coù boán möôi vieäc, con seõ vaâng laøm ñaày ñuû.

Luùc aáy tröôûng laûo Muïc Lieân hoûi:

* + Boán möôi vieäc naày Ñaïi só ñaõ thöïc haønh, vaäy oâng coù theå laøm ngöôøi nöõ taùm tuoåi ñöôïc khoâng?
  + Tu-ma-ñeà ñaùp:
  + Thaät coù theå laøm ñöôïc, neáu Ngaøi khoâng tin thì toâi seõ khieán cho ba ngaøn ñaïi thieân quoác ñoä ñeàu chaán ñoäng saùu laàn, trôøi möa hoa, caùc loaïi

AÂm nhaïc khoâng troåi töï keâu.

Töùc thôøi Tu-ma-ñeà bieán thaønh ngöôøi nöõ nhö lôøi noùi. Beù gaùi noùi: ñeå chöùng minh loøng chí thaønh cuûa toâi neáu sau naày toâi ñöôïc thaønh Phaät khoâng laø ñieàu hö voïng, thì baây giôø trong hoäi chuùng naày ai cuõng ñöôïc thaân saéc vaøng. Ngay luùc aáy thaân cuûa moãi ngöôøi trong ñaïi chuùng ñeàu aùnh leân maøu saéc nhö vaøng roøng.

Muïc Lieân baïch Phaät ngöôøi naøy sô phaùt taâm laøm Boà-taùt, con neân kính leã. Vì sao? Vì ñöùa beù gaùi taùm tuoåi coøn caûm öùng ñöôïc nhö vaäy, huoáng chi laø baäc ñaïi Boà-taùt?

Vaên Thuø Sö Lôïi hoûi hoaù thaân ngöôøi nöõ:

* + Vì sao khoâng chuyeån thaân ngöôøi nöõ? Tu -ma-ñeà ñaùp:
  + Vieäc ñoù khoâng laøm ñöïôc. Vì sao? Vì phaùp khoâng coù nam nöõ. Nay toâi seõ döùt tröø ñieàu nghi cho Toân giaû.

Tu -ma-ñeà laïi noùi:

* + Toâi khoâng bao laâu nöõa seõ thaønh chaùnh giaùc, nay phaûi bieán thaønh thaân ngöôøi nam.

Vöøa noùi döùt lôøi, oâng lieàn bieán thaønh thaân nam ñuùng nhö lôøi noùi, toùc treân ñaàu töï ruïng, ca-sa khoaùc leân thaân thaønh vò Sa-moân.

OÂng laïi noùi:

* + Khi ta thaønh Phaät seõ khieán trong quoác ñoä ta khoâng coù ba vieäc: Ma, ñòa nguïc vaø ngöôøi nöõ. Neáu toâi chí thaønh thì thaân toâi seõ nhö vò Sa- moân ba möôi tuoåi.

Ngay luùc ñoù lieàn trôû thaønh ngöôøi ôû ñoä tuoåi ba möôi. OÂng laïi thöa vôùi Ngaøi Vaên-thuø-sö-lôïi:

* + Khi toâi ñöôcï laøm Phaät seõ khieán cho ngöôøi trong nöôùc toâi thaân deàu saéc vaøng, ñaát ñai, thaønh quaùch coù caây baûy baùu; hoa baùu ao baùu vöøa ñuû ñeå moïi ngöôøi ñeàu chung höôûng.

OÂng laïi noùi:

* + Caùc ngöôøi ôû trong hoäi naøy cuõng döôïc thaân saéc vaøng. Töùc thôøi chuùng hoäi ñeàu ñöôïc thaân saéc vaøng.

Luùc aáy thaàn Trì-ñòa töø döôùi ñaát voït leân, hoaù laøm thaân trôøi ba laàn caát tieáng khen ngôïi coâng ñöùc cuûa Tu-ma-ñeà.

Khoâng bao laâu, Tu-ma-ñeà ñöôïc thaønh Phaät. (Trích kinh Phaät Thuyeát Tu-ma-ñeà Boà-taùt).

# *MA HA LÖ TUÏNG KINH ÑAÏI THÖØA ÑÖÔÏC BAÄC THAÙNH* CHÆ DAÏY:

Tyø-kheo Ma-ha-lö thöôøng tuïng kinh Ñaïi thöøa neân vua traûi toùc cho Tyø-kheo ñi qua. Coù moät Tyø-kheo khaùc noùi vôùi vua:

Tyø-kheo Ma-ha-lö naøy ít tuïng kinh Ñaïi thöøa, vì sao cuùng döoøng nhö vaäy vua ñaùp:

Ta ñeâm nay muoán thaáy Tyø-kheo naøy.

Vua lieàn ñeán choå Tyø-kheo, troâng thaáy Tyø-kheo ñang tuïng kinh Phaùp Hoa ôû trong hang, coù moät ngöôøi thaân saùng choùi côõi voi traéng chaép tay cuùng döôøng. Khi vua ñeán gaàn beân thì vò aáy lieàn bieán maát. Vua hoûi:

Thöa ñaïi ñöùc khi toâi ñeán gaàn taïi dao ngöôøi coù aùnh saùng röïc rôõ laïi bieán maát ñaâu roài?

Tyø-kheo ñaùp:Vò aáy chính laø Boà-taùt Bieán-kieát (chính laø Ngaøi Phoå Hieàn trong kinh Phaùp Hoa) ñeán daïy baûo toâi tuïng kinh naøy.

( Trích luaän Ñaïi Trí Ñoä quyeån 9 )

# *THIEÄN HUEÄ MOÄNG THAÁY NAÊM ÑIEÀU, THÆNH PHAÄT GIAÛI* THÍCH:

Thieän Hueä baïch Phaät Phoå Quang:

* + Baïch Theá Toân, con ngaøy xöa ôû trong nuùi saâu moät hoâm thaáy naêm ñieàu moäng.

1. Thaáy mình naèm trong bieån lôùn.
2. Thaáy mình goái ñaàu leân nuùi Tu-di.
3. Thaáy taát caû chuùng sanh ôû trong bieån ñi vaøo trong thaân con.
4. Thaáy tay mình caàm maët trôøi.
5. Thaáy tay mình caàm maët traêng.

Cuùi xin Ñöùc Theá Toân giaûi thích cho con ñöôïc roõ. Phaät ñaùp:

1. Thaáy mình naèmû trong bieån lôùn töùc laø thaân oâng luùc ñoù coøn naèm ôû trong bieån lôùn sanh töû.
2. Thaáy mình goái ñaàu nuùi Tu Di töùc laø ñaõ ra khoûi sanh töû, ñöôïc töôùng Nieát-baøn.
3. Thaáy taát caû chuùng sanh ôû trong bieån lôùn nhaäp vaøo thaân oâng töùc laø oâng ôû trong sanh töû laøm nôi nöông töïa cho taát caû chuùng sanh.
4. Thaáy tay mình caàm maët trôøi töùc laø aùnh saùng trí tueä chieáu khaép phaùp giôùi.
5. Thaáy tay mình caàm maët traêng, töùc laø nhôø phaùp phöông tieän vaøo trong sanh töû, duøng phaùp thanh löông daãn daét chuùng sanh.

(Trích kinh Quaù Khöù Hieän Taïi Nhaân Quaû quyeån 1).

# *NGÖÔØI NÖÕ ÔÛ TREÂN LAÀU CAO THAÁY PHAÄT, BIEÁN THAØNH* NAM TÖÛ, XUAÁT GIA ÑÖÔÏC LÔÏI ÍCH:

Tröôûng giaû tu phöôùc coù moät ngöôøi con gaùi teân laø Long Thí. Naêm leân möôøi boán tuoåi khi coâ ta ta taém goäi, thoa höông, maët aùo ñeïp vöøa xong, thì Phaät cuøng vôùi caùc Tyø-kheo, töø long traéng giöõa chaë maøy phoùng ra aùnh saùng soi suoát baûy lôùp cöûa, khieán cho nhaø cöûa ñeàu saùng tröng. Ngöôøi nöõ thaáy aùnh saùng röï rôõ hôn caû maët trôøi maët traêng, bieát ñaây laø vieäc khaùc thöôøng, lieàn ñi leân taàng laàu thöù baûy, nhìn veà phía Ñoâng thaáy Phaät ñöùng ôû ngoaøi cöûa. Coâ ta raát vui möøng, töï nghó: “Nay ta ñöôïc cuùng döôøng Phaät vaø ñeä töû cuûa Ngaøi, ñeå phaùt taâm thöïc hieän haïnh nguyeän Boà- taùt, khieán cho ta sau naøy ñaéc ñaïo nhö Phaät”. Ma thaáy ngöôøi nöõ phaùt taâm Boà-ñeà thì khoâng vui, lieàn hoaù laøm cha cuûa coâ ta, baûo raèng: “YÙ cuûa con quaù lôùn maø ñaïo Phaät khoù thaønh, ñôøi nay may maén coù Phaät chi baèng caàu La-haùn, vaû laïi ñoä ngöôøi hay vaøo Nieát-baøn ñeàu nhö nhau.

Long Thí ñaùp:

* + Khoâng phaûi nhö cha noùi, trí Phaät roäng lôùn ñoä ngöôøi khoâng cuøng taän coøn trí cuûa La-haùn chæ nhoû nhö haït buïi maø thoâi. Coù ngöôøi chí cao naøo maø thích Tieåu thöøa ñaâu.

Ta chöa töøng nghe ngöôøi nöõ laøm Chuyeån luaân vöông, huoáng gì laøm Phaät? Chi baèng caàu La-haùn sôùm ñöôïc vaøo Nieát-baøn.

Con cuõng nghe ngöôøi nöõ khoâng ñöôïc laøm Chuyeån luaân vöông, khoâng ñöôïc laøm Phaät. Nhöng con seõ tinh taán tu taäp ñeå chuyeån thaân nöõ thaønh thaân nam. Con töøng nghe! Ngöôøi thöïc haønh haïnh Boà-taùt trong thieân haï muoân kieáp khoâng moõi meät, sau seõ ñöôïc thaønh Phaät.

Ma thaáy yù chí cuûa ngöôøi nöõ khoâng thay ñoåi, caøng theâm lo buoàn, voäi baûo:

Neáu ngöôøi thöïc haønh haïnh Boà-taùt thì khoâng tham ñaém theá gian, khoâng meán tieát thaân maïng. nay con tinh taán haõy nhaûy treân laàu cao xuoáng, sau ñoù seõ thaønh Phaät.

Long Thí nghó: “Ta nay döôïc gaëp Phaät, muoán haønh ñaïo Boà-taùt, cha laïi daïy duøng thaân tinh taán seõ ñöôïc thaønh Phaät. Thì sao ta nay laïi tieát chi taám thaân giaû taïm naøy”! Nghó roài coâ ta lieàn ñöùng beân caïnh lan can höôùng veà Phaät chaáp tay noùi: “Con xin quy y Phaät, xin Phaät duøng nhaát thieát trí” bieát ñöôïc ñieàu mong caàu cuûa con, con xin boû thaân maïng chôù khoâng boû haïnh Boà-taùt, nguyeän ñem thaân naøy cuùng döôøng Phaät, nhö raõi hoa cuùng döôøng. Noùi xong Long Thí lieàn nhaûy xuoáng laàu, thaân chöa chaïm ñaát ñaõ hoaù thaønh thaân nam.

Phaät mæm cöôøi aùnh saùng naêm maøu töø mieäng phaùt ra chieáu khaép

moät coõi Phaät, laïi chieáu quanh thaân Phaät ba voøng, roài tuï laïi treân ñónh ñaàu.

Phaät baûo: Caùc oâng coù thaáy ngöôøi nöõ töø treân cao gieo mình xuoáng ñaát, hoaù thaønh ngöôøi nam khoâng? Ngöôøi nöõ naøy ñôøi tröôùc ñaõ phuïng thôø möôøi ngaøn vò Phaät, sau seõ cuùng döôøng haèng haø sa Phaät töông lai, ñeán baûy öùc saùu ngaøn vaïn kieáp seõ ñöôïc laøm Phaät, hieäu laø Danh Thöôïng. Ñöùc Phaät aáy thoï maïng moät kieáp, sau khi nhaäp Nieát-baøn, ñaïo phaùp höng thaïnh nöõa kieáp môùi dieät.

Luùc aáy, Long Thí ôû tröôùc Phaät thöa vôùi cha meï: Xin cha meï cho con ñöôïc xuaát gia laøm Sa-moân.

Cha meï lieàn baèng loøng. Taát caû quyeán thuoäc ñeàu phaùt taâm voâ thöôïng Boà-ñeà.

(Trích kinh Long Thí Nöõ ).

# *NGÖÔØI NÖÕ ÔÛ TRONG THAI NGHE PHAÙP, CHUYEÅN* THAØNH THAÂN NAM, XUAÁT GIA HOÏC ÑAÏO:

Ñöùc Phaät ôû taïi La-duyeät-kyø thuyeát phaùp cho Boà-taùt vaø töù chuùng nghe. Trong hoäi chuùng coù vôï Ca-la ñang mang thai, ngoài nghe. Thai nhi cuõng chaáp tay nghe kinh. Phaät muoán cho hoäi chuùng thaáy vieäc naøy, lieàn phoùng aùnh saùng röïc rôõ ñeán choã vôï Ca-la ngoài. Moïi ngöôøi ñeàu thaáy beù gaùi trong thai chaáp tay nghe kinh gioáng nhö nhìn vaøo trong kính.

Phaät duøng taùm thöù AÂm thanh hoûi beù gaùi trong thai: Con vì sao chaáp tay nghe kinh.

Beù gaùi nöông oai thaàn cuûa Phaät lieàn ñaùp:

Baïch Theá Toân! Vì ngöôøi theá gian laøm möôøi ñieàu aùc, con muoán khieán hoï laøm möôøi ñeàu thieän. Laïi vì ngöôøi ñôøi sanh töû khoâng ngöøng, khoâng hieáu thuaän cha meï, khoâng cuùng döôøng Sa-moân, ñaïo só Baø-la- moân. Cho neân con chaáp tay nghe kinh.

Beù gaùi noùi xong lôøi naøy, lieàn töø hoâng phaûi meï sinh ra gioáng nhö thaùi töû Taát-ñaït-ña xöa kia. Ñaát saùu laàn chaán ñoäng, trong hö khoâng töï nhieân coù nhaïc trôøi, trôøi möa caùc thöù hoa, coù hoa sen ngaøn caùnh, lôùn nhö baùnh xe duøng vaät baùu laøm coïng trong suoát nhö löu ly. Beù gaùi lieàn ngoài treân hoa sen. Ñeá Thích ñem y trôøi khoaùc leân beù gaùi. Nhöng coâ ta noùi:

OÂng laø La-haùn toâi laø Boà-taùt. OÂng chaúng phaûi ñoàng baïn cuûa toâi.

Toâi töï coù y.

Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

* + Baïch Theá Toân ñöùa beù naøy töø nöôùc naøo ñeán? Maø laïi ñöôïc cuùng döôøng y vaäy?

Phaät ñaùp:

* + Ñöùa beù naøy, töø nöôùc Thanh Tònh ôû coõi Phaät Ñoâng Nam. Nöôùc ñoù caùch ñaây möôøi vaïn coõi Phaät.

Y nöôùc naøy töï nhieân ôû trong khoâng trung bay ñeán. Ngöôøi nöõ thaáy y ñeán lieàn maëc vaøo, chöùng ñöôïc nguõ thoâng. Ngöôøi daân trong nöôùc ñoù cuõng chöùng ñöôïc nguõ thoâng. Ñöùa beù maëc y xong, töø treân hoa sen böôùc xuoáng, ñi ñeán choã Phaät, khi vöøa caát böôùc thì ñaát saùu laàn chaán ñoäng. Ñöùa beù cung kính leã Phaät, ba laàn xöng Nam moâ Phaät, roài quyø xuoáng baïch Phaät raèng:

Trong hoäi naøy phaàn lôùn coù caùc ngöôøi vôï cuûa Ca-la, xin Phaät thuyeát kinh cho hoï, khieán hoï ñöôïc thaân nam.

Phaät ñaùp:

Ta khoâng laøm cho hoï trôû thaønh nam hay nöõ, taát caû ñeàu do vieäc laøm cuûa hoï maø ra.

Phaät baûo:

Coù moät vieäc seõ mau choùng thaønh thaân nam. Ñoù laø phaùt taâm haønh Boà-taùt ñaïo. Laïi phaûi quan saùt thaân ngöôøi nöõ gioáng nhö töøng boä phaän maùy moùc, caùc xöông khôùp nöông nhau chæ coù gaân da che ñaäy beân ngoaøi. Ngöôøi nöõ thöôøng sôï haõi ngöôøi khaùc nhö raén rít, coùc nhaùi ban ngaøy khoâng daùm ra.

Baáy giôø baûy möôi laêm ngöôøi vôï Ca-la ôû trong phaùp hoäi nghe Phaät thuyeát kinh raát vui möøng, cung kính ñaûnh leã Phaät, phaùt theä raèng: “ Baïch Theá Toân! chuùng con nguyeän phaùt taâm Boà-ñeà laøm thaân nam, neáu khoâng ñöôïc vaäy, quyeát khoâng rôøi khoûi choã naøy.

Baáy giôø coù baûy möôi laêm ngöôøi Ca-la-vieät töø nöôùc Xaù-veä ñeán choã Phaät troâng thaáy caùc ngöôøi vôï cuûa hoï ñeàu quyø tröôùc Phaät, hoï nghó chuùng ta ñaõ maát vôï roài! Lieàn hoûi Ngaøi Xaù-lôïi-phaát:

Nhöõng ngöôøi nöõ naøy laø vôï cuûa chuùng toâi. Taïi sao laïi ôû ñaây? Xaù-lôïi-phaát ñaùp:

Hoï muoán laøm Tyø-kheo-ni, caùc oâng coù baèng loøng khoâng? Hoï ñaùp:

Vaäy, haõy cho chuùng toâi laøm Tyø-kheo tröôùc. Xaù-lôïi-phaát baïch Phaät:

Baûy möôi laêm ngöôøi Ca-la-vieät ñeàu muoán laøm Tyø-kheo.

Phaät goïi: Caùc thieän nam töû haõy ñeán ñaây! Raâu toùc hoï lieàn töï ruïng, ca-sa khoaùc vaøo thaân, tay oâm bình baùt, trôû thaønh Tyø-kheo, ñeán tröôùc Phaät ñaõnh leã.

Baáy giôø, vôï cuûa baûy möôi laêm ngöôøi aáy, lieàn côûi chuoåi ngoïc raûi

treân ñaát Phaät. Caùc chuoåi ngoïc ñoù ôû trong khoâng trung töï nhieân keát thaønh moät maøn chaâu anh laïc. Trong maøn aáy coù toaø baûy baùu, Phaät ngöï treân toøa, coù voâ soá Boà-taùt. Caùc ngöôøi vôï thaáy söï bieán hoùa naøy ñeàu raát vui möøng, lieàn nöông söùc oai thaàn cuûa Phaät bay leân hö khoâng. Töï nhieân coù möa hoa raûi treân Ñöùc Phaät. Hoï töø treân khoâng trung haï xuoáng bieán thaønh thaân nam, ñeán tröôùc Phaät baïch raèng: Chuùng con nguyeän laøm Tyø-kheo.

Phaät baûo Boà-taùt Di Laëc haõy truyeàn giôùi cho hoï. Boà-taùt Di Laëc lieàn truyeàn giôùi, hoï trôû thaønh Tyø-kheo.

Ñöùa beù gaùi khi naõy töï nhieân coù loïng baèng baûy thöù hoa, goïng nhö hoa sen, lieàn caàm ñeán ñöa cho meï vaø noùi:

* + Phaät laø baäc thaày ñoä khaép trôøi ngöôøi. Meï haõy ñem loïng hoa naøy daâng leân ñöùc Phaät. Neáu nhö Ñöùc Phaät che loïng ñoù thì ñôøi sau meï seõ ñöôïc thieân haï che laïi.

Beù gaùi laïi noùi:

Nay meï neân phaùt taâm Boà-ñeà. Ngöôøi meï ñaùp:

* + Khi con coøn ôû trong thai, ta moäng thaáy Phaät Phaùp Taêng. Loøng ta khoâng khôøi tham saân si, thaân theå an oån, bieát ñöùc con trong buïng laø ñaïi Boà-taùt neân môùi ñöôïc an oån nhö vaäy.

Baáy giôø ngöôøi meï phaùt taâm Boà-ñeà, ñem loïng hoa daâng leân Ñöùc Phaät. Ñaát saùu laàn chaán ñoäng. Phaät baûo Xaù-lôïi-phaát:

* + Tinh tuù treân baàu trôøi coøn coù theå ñeám ñöôïc, coøn ngöôøi nöõ naøy ñoä cha meï töù quaù khöù cho ñeán vò lai khoâng theå keå xieát.

(Trích kinh Thai Trung Nöõ Thính)

# *SA-MOÂN TÖØ CAÅU CHUYEÅN THAÂN LAØM NGÖÔØI LAÄP* NGUYEÄN BAÁT THOÁI CHUYEÅN

Xöa kia ôû moät nöôùc noï, luùa gaïo khan hieám, nhaân daân ñoùi khoå. Baáy giôù coù moät vò Sa-moân, vaøo thaønh khaát thöïc nhöng khoâng ñöôïc gì, laàn löôïc ñeán tröôùc cöûa nhaø tröôûng giaû giaøu coù, nhöng chæ ñöôïc thöùc aên dôõ. Khi saép ra khoûi thaønh ngay cöûa gaëp ngöôøi ñoà teå oâm con choù trôû veà nhaø ñònh gieát. Anh ta troâng thaáy Sa-moân vui möøng ñeán tröôùc maët laøm leã. Sa-moân chuù nguyeän cho anh ta ñöôïc soáng laâu. Sa-moân bieát con choù saép bò gieát aên thòt, lieàn hoûi:

OÂng oâm caùi gì vaäy? Toâi ñaâu coù oâm gì ñaâu!

Toâi ñaõ bieát toäi saùt sanh laø ñieàu raát aùc. Toâi xin ñem thöùc aên cuûa toâi ñeå ñoåi laáy con choù naøy neáu noù ñöôïc soáng thì oâng seõ ñöôïc phöôùc voâ

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 26

löôïng.

Ngöôøi thôï saên aáy khoâng ñoàng yù, Sa-moân heát lôøi thuyeát phuïc nhöng oâng ta vaãn khoâng ñoàng yù. Sa-moân noùi:

Neáu oâng khoâng chòu thì haõy cho toâi xem noù moät chuùt. Ngöôøi thôï saên lieàn ñöa con choù ra. Vò sa moân cho choù aên, duøng tay xoa leân mình noù, rôi leä maø chuù nguyeän:

“Toäi cuûa ngöôi raát naëng neân môùi bò laøm thaân choù, khoâng ñöôïc töï do laïi bò ngöôøi gieát aên thòt. Ta nguyeän cho ngöôi ñôøi ñôøi kieáp kieáp toäi dieät phöôùc sanh, boû thaân choù laøm thaân ngöôøi. ÔÛ ñaâu cuõng gaëp Phaät phaùp”.

Con choù ñöôïc cho aên lieàn phaùt sanh taâm laønh, loøng raát vui möøng. Sau ñoù ngöôøi ñoà teå oâm choù veà nhaø laøm thòt. Con choù bò gieát lieàn sanh vaøo nhaø tröôûng giaû giaøu coù, vöøa loït loøng meï ñaõ coù taâm töø.

Moät hoâm vò Sa-moân ñi khaát thöïc laàn löôït ñeán nhaø tröôûng giaû. Con cuûa tröôûng giaû thaáy vò Sa-moân lieàn nhôù vieäc ñôøi tröôùc ñeán tröôùc maët Ngaøi cuùi ñaàu ñaûnh leã, xin ñöôïc cuùng döôøng thöùc aên ngon, roài xin vôùi cha meï theo laøm ñeä töû cuûa Sa-moân, ñeå thoï trì kinh giôùi. Cha meï vì raát thöông con neân khoâng chaáp nhaän. Hoï baûo:

* Gia ñình ta chæ coù mình con laø con trai, ñeå noái doõi toâng ñöôøng, laøm chuû gia ñình, vì sao laïi boû ta maø ñi. Ñöùa treû khoùc loùc khoâng chòu aên côm, vaø noùi:
* Neáu khoâng cho thì con seõ nhòn ñoùi cho ñeán cheát.

Cha meï thaáy vaäy lieàn cho con ñi theo vò Sa-moân ñeå hoïc ñaïo.

Ñöùa beù ñöôïc caïo toùc ñaép y, ñoïc tuïng kinh ñieån hieåu saâu nghóa lyù cuûa kinh, ñaéc tam muoäi ñöôïc baát thoái chuyeån, giaùo hoaù chuùng sanh phaùt taâm Boà-ñeà.

Sa-moân bieát ñöôïc tuùc maïng, phaùt taâm Boà-ñeà, ñöôïc baát thoái chuyeån, huoáng chi coù ngöôøi cuùng döôøng Tam-baûo phuùng tuïng kinh Ñaïi thöøa.

(Trích kinh Ñoä Thoaùt Caåu Töû)

■