ñaïo.

KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 22**

**(PHAÀN SAU CHI SA MOÂN VOÂ HOÏC)**

1. Sa di Song Phöôùc, Song Ñöùc gaëp Phaät, ñaéc ñaïo.
2. Tu-ñaø lôùn leân trong moä, gaëp Phaät ñaéc ñaïo
3. Sa-di Quaân Ñeà.
4. Sa-di cöùu kieán,keùo daøi maïng soáng, tinh taán tu haønh, ñaéc ñaïo.
5. Khoâng coù aùc taâm, Sa-di ñaåy thaày cheát, tinh taàn tu haønh, ñaéc
6. Chuyeän cuûa moät Sa-di cheát sôùm.
7. Sa-di Thuaàn Ñaàu haøng phuïc ngoaïi ñaïo.
8. Sa-di vaø naêm ngöôøi meï.
9. Sa-di xaû boû thaân yeâu quyù ñeå giöõ giôùi.
10. Sa-di ñaém Long nöõ sanh vaøo loaøi roàng.

# *SA DI SONG ÐÖÙC, SONG PHÖÔÙC GAËP PHAÄT ÐAÉC ÐAÏO:*

Thoân Sôn Daân caùch nöôùc Xaù-veä naêm traêm daëm coù khoaûng naêm

möôi, saùu möôi ngoâi nhaø. Trong ñoù coù moät ngoâi nhaø ngheøo, ngöôøi vôï mang thai möôøi thaùng sanh ñoâi hai caäu con trai. Caû hai ñeàu xinh ñeïp, cha meï raát yeâu quyù, ñaët teân laø Song Phöôùc, Song Ñöùc. Khi ñöôïc gaàn hai thaùng tuoåi, moät hoâm ngöôøi cha ñi chaên traâu veà nhaø naèm nghó treân göôøng. Ngöôøi meï ñi nhaët cuûi chöa veà, hai ñöùa treû môùi cuøng nhau than traùch. Moät ñöùa noùi:

* + Ñôøi tröôùc toâi saép ñaéc ñaïo, luùc ñang ngoài thieàn thì voïng töôûng noåi leân. Toâi cho maïng soáng laø thöôøng toàn neân môùi rôi vaøo voøng sanh töû traûi qua voâ löôïng kieáp khoâng theå tính ñöôïc. Nay sanh vaøo nhaø baàn cuøng naøy, meàn aùo chæ laø coû, aên uoáng toaøn nhöõng thöù toài teä nhö caét ruoät gan, cöù nhö theá keùo daøi laøm sao maø soáng noåi. Keát quaû naøy laø do ñôøi tröôùc meâ ñaém söï giaøu sang, buoân lung thaân taâm maø phaûi chòu nhieàu khoå ñau töø aáy ñeán nay. Neáu nay coøn laån quaån trong buoàn khoå nöõa thì bieát nöông töïa vaøo

ñaâu. Ñöùa beù kia tieáp: toâi cuõng theá, moät hoâm gaëp moät khoù khaên nhoû, toâi chæ sieâng naêng ñöôïc moät laùc, khoâng coù söï chuyeân caàn neân nay traûi qua nhieàu soá kieáp gaëp nhieàu ñau khoå tai naïn. Keát quaû naøy do mình laøm, chaúng phaûi do cha meï taïo ra. Chuùng ta haõy cuøng nhau chaáp nhaän.

Ngöôøi cha nghe ñöôïc nhöõng lôøi aáy raát laáy laøm quaùi laï cho hai ñöùa treûnaøy laø quyû vaø nghó neân gieát chuùng ñi luùc chuùng coøn nhoû. OÂng kinh sôï chaïy ra ruoäng gom cuûi laïi muoán thieâu hai ñöùa beù. Ngöôøi vôï thaáy vaäy lieàn hoûi:

* + OÂng chaát cuûi ñeå laøm gì?

Ngöôøi choàng lieàn keå laïi vieäc ñaõ nghe thaáy.

Ngöôøi vôï nghe xong voâ cuøng buoàn khoå. Saùng hoâm sau, hai vôï choàng ñi laøm roài trôû veà leùn nghe. Hai ñöùa beù vaån noùi nhöõng lôøi oaùn traùch nhö tröôùc.

Khi aáy Phaät duøng thieân nhaûn troâng thaáy, lieàn ñeán thoân kia phoùng haøo quang toûa saùng caû thoân, Trôøi ñaát chaán ñoäng, nuùi soâng caây coái ñeàu toaû ra saéc vaøng oùng aùnh.

Phaät ñeán nhaø hai ñöùa beù song sanh. Chuùng thaáy haøo quang cuûa Phaät vui möøng khoân xieát. Hai vôï choàng caøng kinh haõi, moãi ngöôøi boâng moät ñöùa beù ñi ñeán choã Phaät thöa raèng:

* + Baïch Phaät, hai ñöùa beù naøy sanh ra ñeán nay môùi gaàn hai thaùng tuoåi maø noùi vôùi nhau nhöûng ñieàu kyø laï, chuùng con sôï noù gaây ra tai hoaï, neân ñoát löûa muoán thieâu chuùng, khoâng bieát chuùng laø nhöõng loaøi yeâu quyû naøo. Xin Ngaøi giaûi thích cho chuùng con.

Hai ñöùa beù thaáy Phaät, voâ cuøng vui möøng. Phaät nhìn chuùng cöôøi lôùn, trong mieäng toaû ra haøo quang nguõ saéc chieáu khaép Trôøi ñaát. Phaät baûo:

* + Hai ñöùa treû naøy chaúng phaûi laø yeâu quyû maø laø nhöõng ñöùa con phöôùc ñöùc.

Vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp chuùng ñaõ töøng laøm Sa-moân, thuôû nhoû töøng laøm baïn cuûa nhau, cuøng chí nguyeän xuaát gia. Sau khi xuaát gia, moãi ngöôøi ñeàu tinh taán tu hoïc. Luùc saép ñaéc ñaïo, lieàn khôûi leân tö töôûng sai laïc, roài cuøng thoái chísa vaøo caùc thuù vui vinh hoa phuù quyù cuûa cuoäc ñôøi. Nhôø phöôùc ñöùc aáy, sau khi cheát, chuùng ñöôïc sanh leân coõi Trôøi, heát phöôùc sanh xuoáng laïi coõi nhaân gian laøm khanh haàu quoác vöông. Chæ trong phuùt choác nghó sai lieàn thoái taâm Boà-ñeà, ñaõ khoâng ñaït ñöôïc Nieát-baøn laïi rôi vaøo doøng sanh töû nhö theá. Traûi qua nhieàu soá kieáp, chuùn thöôøng coù söï raøng buoäc vôùi nhau neân cuøng sanh ra vaø gaëp ta ôû ñôøi. Nay tuy môùi ra ñôøi nhöng chuùng ñaõ töøng cuùng döôøng Phaät, neân coù phöôùc ñöôïc cöùu ñoä

vaø tuy coøn nhoû ñaõ bieát ñöôïc ñôøi tröôùc cuûa mình. Nay ta ñeán ñaây laø ñeå cöùu chuùng. Neáu nhö ta khoâng cöùu thì chuùng ñaõ cheát oan trong ngoïn löûa roài, Phaät lieàn noùi keä:

*Thaùnh nhaân döùt tham duïc Haøo quang töï toaû saùng.*

*Duø gaëp caûnh khoå, vui Vaãn maëc nhieân ñoùn nhaän.*

*Baäc hieàn khoâng vöôùng traàn Khoâng mong chi con caùi, Cuøng taøi saûn quoác gia.*

*Chæ giöõ giôùi tu tueä*

*Khoâng mong chi giaøu sang. Nguôøi trí bieát phöông tieän*

*Nhö caây soáng treân soáng treân caùt. Baïn löõ chôù eùp nhau*

*Tuyø thuaän maø khuyeân nhaéc.*

Hai ñöùa treû ñöôïc thaáy Phaät, ñöôïc nghe keä, thaân hình boång lôùn leân hö ñöùa beù taùm tuoåi lieàn xin laøm sa di, ñaéc quaû A-la-haùn. Ngöôøi lôùn treû nhoû trong thoân thaáy haøo quang cuûa Phaät laïi taän maét thaáy ñöùa beù lôùn leân, ñeàu raát vui möøng vaø cuøng ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. Cha meï ñöùa beù nghi ñöôïc môû cuõng ñaéc phaùp nhaõn tònh.

(Theo kinh Phaùp cuù quyeån 10)

# *TU-ÐAØ DA LÔÙN LEÂN TRONG MOÄ GAËP PHAÄT ÐAÉC ÐAÏO:*

Coù vò quoác vöông teân laø Chieân Ñaø Vieät thôø ñaïo Baø-la-moân, ñoàng thôøi duøng ñaïo naøy ñeå trò nöôùc. Vua raát suûng aùi vò tieåu phu nhaân khieán cho nhöõng vò phu nhaân khaùc ganh gheùt. Hoï ñem vaøng baïc taëng cho vò Baø-la-moân vaø xuùi oâng ta taâu vua: neáu tieåu phu nhaân sanh con aét seõ gaây tai hoïa cho ñaát nöôùc. Vua nghe xong khoâng vui môùi hoûi Baø-la-moân:

* Vaäy thì phaûi laøm sao?
* Chæ coù caùch laø gieát caû hai.
* Sinh maïng raát quyù troïng sao coù theå gieát.
* Neáu vua khoâng ra leänh gieát thì nöôùc maát, maïng vua cuõng khoâng coøn. Nge vaäy, vua ñaønh phaûi gieát oan luoân caû ñöùa con.

Sau ñoù ñöùa beù ñöôïc sanh ra ôû trong moä, nöûa phaàn treân thaân theå cuûa meï noù khoâng bò hö hoaïi vaø tieát ra chaát nöôùc gioáng nhö söõa, ñöùa beù buù chaát söõa aáy ñeå nuoâi soáng thaân. Ba naêm sau, ngoâi moä aáy suïp ñoå, ñöùa beù thoaùt ñöôïc ra ngoaøi, ban ngaøy ñuøa giôõn vôùi chim thuù, toái ñeán thì trôû

veà trong moä. Deán naêm leân saùu tuoåi, ñöùc Phaät thöông ñöùa beù soáng cöïc khoå vôùi baøy chim thuù neân hoùa laøm moät vò Sa-moân ñeán hoûi caäu beù:

* Con laø con caùi nhaø ai? Soáng ôû ñaâu?
* Con khoâng coù nhaø, chæ ôû trong ngoâi moä naøy, xin ñaïo nhaân cho con ñi theo.
* Muoán theo ta laøm gì?
* Duø theá naøo con cuõng xin theo ñaïo nhaân, cuoäc ñôøi con ra sao ñeàu do Ngaøi quyeát ñònh.

Phaät lieàn daãn ñöùa beù veà Tinh xaù Kyø-hoaøn, nhìn thaáy caùc vò Tyø- kheo uy nghi teà chænh, loøng ñöùa beù raát vui möøng, lieàn baïch Phaät:

* Baïch Theá toân, con muoán laøm Tyø-kheo.

Phaät xoa ñaàu caäu beù, toùc lieàn ruïng, thaân khoaùc ca-savaø ñöôïc goïi laø Tu-ñaø.

Tu-ñaø tu hoïc tinh taán tuaân thuû giôùi luaät, sau baûy ngaøy lieàn ñaéc quaû A-la-haùn. Moät hoâm Phaät baûo Tu-ñaø ñeán giaùo hoaù vua Chieân Ñaø Vieät. Tu-ñaø vaâng lôøi ra ñi.

Khi deán nôi, vua thöa:

* Ta raát lo buoàn, khoâng bieát phaûi laøm sao?
* Nhaø vua buoàn chuyeän
* Nay ta tuoåi ñaõ cao, sau khi cheát ñi khoâng coù ngöôøi noái doõi. Nghe vua noùi, Tu-ñaø khoâng traû lôøi maø chæ móm cöôøimoät mình. Thaáy vaäy vua noãi giaän baûo:
* Ta cuøng Ngaøi noùi chuyeän, taïi sao Ngaøi laïi cöôøi?

Vua muoán gieát Tu-ñaø. Bieát ñöôïc theá, Tu-ñaø lteàn nheï nhaøng bay leân Hö khoâng, phaân thaân bieán hoaù lieân tuïc.

Vua thaáy thaàn thoâng bieán hoùa cuûa Tu-ñaø lieàn hoái haän thöa:

* Ta thaät ngu si, khoâng phaân bieät ñöïôïc nöông nhôø. Tu-ñaø lieàn haï xuoáng baûo vua raèng:
* Neáu nhaø vua töï quy y thì raát toát vaø neân quy y Phaät. Vì Phaät laø thaày toâi, laø baäc toân quyù trong ba coõi, thöôøng giaùo hoùa cöùu ñoä chuùng sanh. Trong choác laùc, Tu-ñaø daån vua ñeán choã Phaät. vua lieàn xin quy y Tam baûo,vaâng giöõ naêm giôùi laøm öu-baø-taéc. Phaát keå laïi cho vua nghe moïi vieäc vaø noùi Tu-ñaø chính laø con vua.

Nghe Phaät noùi, vua voâ cuøng kinh sôï. Phaät baûo:

* Vaøo thôøi döùc Phaät Caâu Tieân Ni coù vò quoác vöông teân phaát Xaû Ñaït, daân chuùng trong nöôùc ñeàu cuùng döôøng Tam baûo. Khi aáy coù moät ngöôøi daân heøn ngheøo khoå, anh ta giöõ maáy traêm con traâu cho moät nhaø

giaøu trong nöôùc. Hoâm noï anh ta nhìn thaáy vua vaø moïi ngöôøi cuùng döôøng Tyø-kheo, lieàn hoûi:

* Quyù vò laøm gì theá?
* Chuùng toâi cuùng döôøng Tam baûo ñeå ñôøi sau ñöôïc phöôùc baùo, cuoäc soáng giaøu sang haïnh phuùc. Nghe vaäy, anh ta nghó: ta ngheøo quaù, chæ naáu söûa boø laøm pho mai ñem daâng cuùng caùc vò Tyø-kheo thoâi.

Nghó roài, anh ta lieàn naáu söõa laøm pho mai ñem ñeán cuùng döôøng, caùc vò Tyø-kheo lieàn chuù nguyeän khieán oâng ñôøi ñöôïc phöôùc baùo. Töø ñoùveà sau sanh ra trong ñôøi naøo oâng cuõng ñöôïc höôûng phöôùc; khi laøm Chö thieân; luùc laøm vöông haàu. Trong moät ñôøi noï oâng laøm vua, moät hoâm ñi saên gaëp con traâu caùi ñeïp ñang mang thai, vua lieàn gieát noù. phu nhaân baûo: chôù gieát con noù. Khi aáy ngöôøi chuû traâu moå buïng laáy beâ ra nuoâi vaø saân giaân ruûa: “vua seõ bò nhö con traâu naøy”. Sau thaàn hoàn vua sanh llaøm con cuûa Ngaøi chính laø Tu-ñaø, chöa sanh ra ñôøi meï ñaõ bò vua gieát. Meï cuûa Tu-ñaø chíng laø phu nhaân thuôû aáy. Baø-la-moân laø chuû traâu.

Vieäc Tu-ñaø sanh ra trong moä, nhôø thaân theå cuûa meï khoâng hö hoaïi, coù söõa buù ñeå lôùn leân laø nhôø ñôøi tröôùc cuùng döôøng phoâ mai cho chuùng Tyø-kheo.

Vua nghe xong toû ngoä ñaéc quaû Tu-ñaø-hoaøn. (Theo kinh Chieân Ñaø Vieät Quoác vöông)

# *SA-DI QUAÂN ÐEÀ:*

Phaät ôû nöôùc Xaù-veä, khi aáy toân giaû Xaù-lôïi-phaát thöôøng ngaøy ñeâm ba laàn duøng thieân nhaõn xem ai ñaùng ñöôïc ñoä thì lieàn ñeán ñoä. Baáy giôø coù ñoaøn khaùch buoân muoán ñeán nöôùc kia (kinh Baùo AÂn ghi: giöõa nöôùc Xaù- veä vaø Ma Ñeà coù naêm traêm khaùch buoân)

Ngaøy leân ñöôøng, ñoaøn khaùch buoân daãn theo moät con choù (kinh Baùo AÂn ghi choù traéng). Ñi ñöôïc nöõa ñöôøng hoï döøng laïi nghó ngôi, choù ta thöøa cô aên vuïng thòt. Phaùt hieän, hoï lieàn xuùm nhau ñaùnh, beû chaân roài quaêng noù ra ñoàng troáng roài boû ñi.

Qua thieân nhaõn toân giaû Xaù-lôïi-phaát thaáy chuù choù ñang laên loän treân ñaát, ñoùi khoå saép cheát, Ngaøi lieàn bay ñeán laáy côm cho noù aên. Ñöôïc cöùu soáng maïng thöøa, chuù choù raát vui möøng, Ngaøi Xaù-lôïi-phaát giaûng phaùp cho noù nghe, nghe xong, noù lieàn qua ñôøi thaàn thöùc sanh vaøo gia ñình Baø-la-moân trong nöôùc Xaù-veä.

Moät hoâm thaáy Ngaøi Xaù-lôïi-phaát ñi khaát thöïc moät mình, Baø-la- moân lieàn hoûi:

* Sao Ngaøi laïi ñi moät mình, khoâng coù Sa-di theo.
* Toâi khoâng coù Sa-di, nghe noùi oâng coù moät ñöùa con trai neân ñeán

xin.

* Toâi chæ coù moät ñöùa teân Quaân Ñeà, tuoåi coøn nhoû, chöa sai baûo

ñöôïc, ñôïi ñeán luùc noù lôùn toâi seõ cho Ngaøi.

Ngaøi Xaù-lôïi-phaát ghi nhôù vieäc ñoù. Ñeán luùc ñöùa beù ñöôïc baûy tuoåi Ngaøi laïi ñeán xin. Vò Baø-la-moân cho con xuaát gia. Ngaøi Xaù-lôïi-phaát daãn ñöùa beù veà Kyø-hoaøn, töø töø daïy doã, noùi phaùp taâm yù ñöùa beù ñöôïc môû, ñaéc quaû A-la-haùn (kinh Baùo AÂn noùi: Phaät baûo thieän lai! toùc töï rôi xuoáng ca sa ñaép thaân).

Sa-di Quaân Ñeà vöøa môùi ñaéc ñaïo töï duøng trí tueä quaùn saùt ñôøi quaù khöù, thaáy thaân ñôùi tröôùc laø moät con choù, nhôø aân ñöùc hoaø thöôïng nay ñöôïc thaân ngöôøi, ñöôïc ñaïo quaû trong loøng raát vui möøng, nghó raèng: Ta nhôø aân thaày ñöôïc thoaùt caùc khoå naõo, nay seõ maõi maõi laøm Sa-di ñeå troïn ñôøi haàu haï thaày.

Laïi nöõa vaøo thôøi Phaät Ca-dieáp coù caùc Tyø-kheo nhoùm hoïp moät choã, trong ñoù coù vò Tyø-kheo treû coù aâm thanh trong treûo, gioûi vieäc taùn tuïng. Laïi coù vò Tyø-kheo giaø aâm thanh khaøn duïc khoâng theå taùn tuïng ñöôïc chæ thöôøng töï ngaâm nga nhöõng ñieàu thích thuù. Ngaøi laø ngöôøi ñaõ chöùng quaû a-la-haùn. Baáy giôø vò Tyø-kheo treû cheâ vò Tyø-kheo giaø raèng:”tröôûng laûo naøy tieáng nhö choù suûa”. Vò Tyø-kheo lieàn hoûi Tyø-kheo treû:

* OÂng coù bieát ta chaêng? Tyø-kheo treû ñaùp:

Toâi bieát tröôõng laõo quaù, tröôõng laõo laø baäc Tyø-kheo thöôïng toøa thôøi Phaät Ca-dieáp.

Tyø-kheo giaø noùi:

Ta nay ñaõ ñaéc quaû A-la-haùn

Vò Tyø-kheo treû kinh sôï töï traùch vaø saùm hoái. Do ñoù maø naêm traêm ñôøi thöôøng bò laøm thaân choù. Nhöng nhôø xuaát gia giöõ gìn tònh giôùi neân nay ta ñöôïc gaëp thaày, nöông thaày maø ñöôïc giaûi thoaùt.

(Theo kinh Hieàn Ngu quyeån 12)

# *SA-DI CÖÙU KIEÁN, KEÙO DAØI MAÏNG SOÁNG TINH TAÁN TU* HAØNH, ÐAÉC ÐAÏO:

Ngaøy xöa trong moät khu röøng töôi toát caùch thaønh phoá moät nöôùc nhoû khoâng xa coù naêm vò ñaïo só ñang hoïc. Laïi coù moät Tyø-kheo ñaéc nguõ thoâng vaø moät Sa-di taùm tuoåi cuøng ôû trong nuùi, moãi ngöôøi ñeàu moät möïc tu haønh. Vò thaày bieát döôïc chuù Sa-di trong voøng baûy ngaøy nöõa seõ cheát, môùi nghó: “neáu Sa-di cheát ôû ñaây thì cha meï noù seõ cho ta laø chaêm soùc khoâng

chu ñaùo khieán cho noù cheát, sanh loøng oaùn giaän.”

Vò thaày lieàn baûo Sa-di: “cha meï con ñang nhôù con, con coù theå veà nhaø ñeán saùng ngaøy thöù taùm haõy trôû laïi”.

Sa-di ñöôïc thaày cho pheùp, vui möøng ñaûnh leã ra ñi. Treân ñöôøng ñi, chuù gaëp möa lôùn, nöôùc chaûy lan traøn, nôi bôø ñaát coù moät hang kieán bò nöôùc traøn vaøo. Sa-di nghó: “mình laø ñeä töû cuûa Phaät, moät laø phaûi coù taâm töø, hai laø phaûi cöùu maïng soáng”. Nghó roài, Sa-di laáy ñaát ñaép bôø, thaùo ñöôøng cho nöôùc chaûy höôùng khaùc. Sau ñoù Sa-di veà nhaø, qua baûy ngaøy chaúng coù vieäc gì xaûy ra.

Saùng sôùm ngaøy thöù taùm, Sa-di trôû laïi nuùi. Töø xa, vò thaày troâng thaáy Sa-di, voâ cuøng kinh ngaïc. Vì Sa-di kia daùng lyù sau baûy ngaøy ñaõ cheát, nay vì vhaân duyeân gì maø coøn soáng hay laø quyû thaàn hieän ñeán.? Nghó roài vò thaày nhaäp tam muoäi quan saùt, thaáy vieäc Sa-di cöùu kieán neân hieän ñôøi ñöôïc keùo daøi tuoåi thoï.

Sa-di ñeán beân thaày cuùi ñaàu ñaûnh leã vaø ngoài moät beân. Thaày hoûi:

* Con ñaõ laøm moät coâng ñöùc lôùn, coù töï hay bieát khoâng?

Thöa thaày, baûy ngaøy qua con ôû nhaø khoâng laøm coâng ñöùc gì caû. Vò thaày baûo:

* Maïng soáng cuûa con ñaõ heát, vöøa qua vì con cöùu ñaøn kieán neân hieän ñôøi tuoåi thoï taêng leân taùm möôi tuoåi.

Sa-di nghe thaày noùi xong raát vui möøng vaø tin coù quaû baùu, töø ñoù veà sau tinh taán tu taäp, ñaéc quaû A-la-haùn.

(Theo kinh Phöôùc Baùu quyeån 10 vaø kinh Thí duï)

# *KHOÂNG COÙ AÙC TAÂM, SA DI ÐAÅY THAÀY CHEÁT, TINH TAÁN* TU TAÄP ÐAÉC ÐAÏO:

ÔÛ nöôùc xaùVeä coù moät oâng giaø vôï cheát sôùm soáng moät mình nuoâi con trong caûnh ngheøo khoå. OÂng hieåu cuoäc ñôøi voâ thöôøng neân theo Phaät xuaát gia, ñöùa con nhoû cuõng theo laøm Sa-di. Moät hoâm hai cha con ñi khaát thöïc ôû xa, gaàn toái phaûi trôû veà. Ngöôøi cha ñi chaäm, ngöôøi con sôï veà toái gaëp thuù döõ neân voäi vaøng dìu cha ñaåy ñi nhanh. Vì naém, khoâng chaéc ngöôøi con ñaåy cha teù cheát. Ngöôøi con moät mình trôû veà choã Phaät. Chö Tyø-kheo bieát vieäc, quôû traùch Sa-di roài ñem chuyeän ñoù baïch Phaät. Phaät baûo: “vò thaày tuy cheát nhöng khoâng do aùc yù cuûa Sa-di.” Roài Phaät hoûi Sa-di: “Con gieát thaày con phaûi khoâng?” Sa-di ñaùp: “Baïch Phaät, con thaät coù xoâ thaày nhöng khoâng phaûi do aùc yù.” Phaät baûo: “Ta bieát con khoâng coù yù aùc. ÔÛ thôøi quaù khöù cuõng laïi nhö vaäy, khoâng coù aùc yù maø hai cha con gieát haïi laãn nhau. Ngaøy xöa coù hai cha con cuøng ôû moät choã, ngöôøi cha bònh naëng,

khi oâng maèn nguû coù nhieàu ruoài nhaëng luoân ñeán bu vaøo ngöôøi laøm oâng böïc boâi. OÂng baûo con ñuoåi ruoài ñeå ñöôïc nguû yeân. Luùc ñoù ñöùa con luoân nhanh tay xua ñuoåi, nhöng ruoài cöù bay ñeán maõi, ñöùa con noåi giaän laáy caây gaäy lôùn rình ruoài ñeå gieát. (luaät Thaäp Tuïng noùi laáy ñaù lôùn ñeø ruoài ). Khi aáy nhieàu ruoài nhaëng tranh nhau bu vaøo traùn ngöôøi cha. Ñöùa con laáy gaäy ñaäp maïnh xuoáng, ngöôøi cha lieàn cheát. Ngöôøi cha ñoù nay laø Sa-di, ñöùa con baáy giôø laø Tyø-kheo cheát. Vì khoâng coù aùc taâm aùc yù, cuõng chaúng phaûi coá gieát”. Sa-di nghe roài tinh taán tu taäp, sau ñaéc quaû A-la-haùn.

(Theo kinh hieàn Ngu quyeån 10)

# *CHUYEÄN CUÛA MOÄT SA-DI CHEÁT SÔÙM:*

Phaät du hoaù ñeán vöôøn Caáp-coâ-ñoäc thaønh Xaù-veä, khi Tyø-kheo kia coù moät ngöôøi ñeä töû tính tình raát oân hoaø, nhoû nheï, mong hoïc theo baäc hieàn nhaân. Ngöôøi ñeä töû naøy luoân sieâng naêng, heát loøng haàu thaày, cung kính nghe lôøi khoâng traùi yù, nhöng tuoåi thoï quaù ngaén, coøn nhoû ñaõ qua ñôøi, ñöôïec sanh leân coõi Trôøi Ñao lôïi. Vò aáy quan saùt khaép coõi Trôøi, chæ thaáy löûa lôùn, neân nghó, ôû ñaây boån nguyeän cuûa mình khoâng ñöôïc nhö yù, caùch xa thaày laønh baïn toát, chaïy theo baïn xaáu. Caùch xa caû baäc hoaø thöôïng chí toân, caùc vò A Xaø Leâ, quyù vò tu taäp phaïm haïnh, boán chuùng ñeä töû, ngay caû baäc Nhaát thieát trí Nhö Lai cuõng caùch xa, trong voâ löôïng kieáp khoù gaëp khoù thaáy. Nay Ngaøi ñang giaûng giaûi kinh ñieån saâu saéc vi dieäu ôû theá gian nhöng laïi cho raèng mình chöa töøng noùi moät lôøi. Ngaøi thöôøng an uûi giaûng daïy veà phaùp duyeân khôûi khieán cho moïi ngöôøi hieåu ñöôïc vaïn vaät ñeàu coù nhaân duyeân vaø giaûi toaû ñöôïc nhöõng ñieàu chöa ñöôïc thaáy nghe trong voâ löôïng kieáp. Luùc aáy ta ñöôïc kinh naøy, boû nhaø ñi tu, ñang tinh taán tu taäp, chöa ñuôïc cöùu caùnh maø nay laïi rôi vaøo ñôøi soáng buoâng lung.

Nghó roài vò aáy lieàn ñeán choã Theá toân cuùi ñaàu ñaûnh leã. Phaät bieát ñöôïc taâm oâng aáy chaân thaät, thieát tha vôùi ñaïo neân giaûng giaûi boán chaân lyù khoå, taäp, dieät, ñaïo. Vò aáy nhe xong lieàn ñaéc ñaïo.

Ñeä töû maát, Tyø-kheo Dò buoàn nhôù khoùc nhö möa. Phaät goïi oâng aáy ñeán hoûi:

* Vì sao oâng laïi buoàn baõ nhö theá?
* Ñeä töû cuûa con ñaõ maát roài.
* Ñeä töû maát sao laï phaûi buoàn khoå nhö vaäy.

Sa-di, ñeä töû cuûa con raát hieàn laønh, tu taäp chöa ñaéc ñaïo ñaõ cheát sôùm, cho neân con môùi buoàn baõ nhö vaäy.

* Thoâi, oâng chôù buoàn, Sa-di aáy ñaõ ñaït ñöôïc cöùu caùnh, sanh leân coõi Trôøi, nöûa ñeâm nay seõ ñaït ñöôïc Thaùnh ñeá.

Tyø-kheo aáy nghe xong khoâng coøn khoùc nöõa. (Theo kinh Ñeä Töû Quaù Maïng)

# *SA DI THUAÀN ÐAÀU HAØNG PHUÏC NGOAÏI ÐAÏO:*

Ngaøi Xaù-lôïi-phaát coù moät vò Sa-di teân Thuaàn Ñaàu, môùi saùu tuoåi ñaõ ñaéc saùu phaùp thaàn thoâng. Moät hoâm Thuaàn Ñaàu bay leân Hö khoâng ñeán suoái A-naäu. Khi aáy coù vò Phaïm chí ñaéc naêm thaàn thoâng teân Tu Baïc cuõng ñeán suoái naøy.

Luùc aáy quyû Thanh Y giöõ suoái duøng ngoùi ñaù neùm ñuoåi Phaïm chí khoâng cho ñeán gaàn suoái thaàn. Khi Sa-di ñeán thì caû maáy traêm quyû Thanh Y ñeàu ra ñoùn. Coù con ñôõ laáy y, coù con böng nöôùc röûa tay chaân, coù con duøng khaên saïch lau ñaàu maët, coù con duøng nöôùc aám thôm taém cho Sa di.

Thaáy vaäy Phaïm chí heùt leân:

* Ta ñaõ ñaéc nguõ thoâng, oai ñöùc voâ löôïng, söùc löïc coù theå dôøi nuùi ñaép beå coù theå xoay chuyeån Trôøi ñaát nhö xoay chuyeån haït chaâu trong loøng baøn tay. Töø khi hoïc ñaïo ñeán nay ñaõ hôn moät traêm hai möôi naêm roài, nhoïc thaân meät trí. Coù khi thôø Nguõ Minh ôû giöõa boán beà löûa ñoû beân treân maët Trôøi chieáu xuoáng, coù khi naèm treân tro phaân, coù khi naèm treân gai goác, choã hieåm trôû, khoâng coù ñaïo naøo maø ta khoâng hoïc, sao laïi xua ñuoåi khoâng cho ta ñeán suoái. Coøn teân nhoùc baûy taùm tuoåi kia mieäng coøn hoâi söõa, thaân theå dô baån kia laïi quaù ñöôïc kính troïng nhö vaäy.

Quûy Thanh Y baûo:

* Vò hoïc só naøy tuy tuoåi coøn nhoû nhöng ñaõ ra khoûi ba coõi, ñaõ ñaït ñöôïc ñòa vò baùt ñïia Thaùnh Hieàn. Vì oâng khoâng ñöôïc nhö theá neân chuùng toâi khoâng cung kính.

Laïi coù moät vò Baø-la-moân teân Duyeät Xoa döïng moät ngoâi chuøa cuõng goïi teân Duyeät Xoa ñoàng thôøi oâng thöôøng cuùng döôøng daàu cho chuøa ñeå ñoát ñeøn. Khi aáy coù moät vò Baø-la-moân töø phöông xa ñeán chuøa kia.

Laïi nghe coù moät vò Phaïm chí teân Duyeät Xoa taøi cao, ñöùc saùng raát tin Phaät phaùp cuõng döïng moät ngoâi mieáu vaø cuøng Baø-la-moân Duyeät Xoa gaëp nhau.

Khi aáy coù moät vò Sa-di ñeán laáy daàu veà taép ñeøn. Nhieàu vò Phaïm chí baûo Baø-la-moân Duyeät Xoa:

Quaû laø oâng ñaûnh leã keû nhuoäm aùo kia.

Hoï noùi chöa döùt lôøi thì Sa-di ñeán, vò Phaïm chí Duyeät Xoa lieàn ñeán ñaûnh leã. Caùc vò Phaïm chí kia baûo:

OÂng laø ngöôøi xuaát thaân töø trong boán doøng hoï, taøi ngheä hôn ngöôøi,

thoâng suoát thieân vaên ñòa lyù,coù oai linh veà thaàn chuù, khoâng vieäc gì khoâng thaønh. Coøn vò Sa-moân naøy xuaát thaân töø caùc doøng hoï thaáp heøn, taïi sao laïi traùi vôùi phaùp cuûa mình, ñi ñaûnh leã Sa-moân naøy?

Coøn Phaïm chí Khanh laø ngöôøi tu taäp raát thanh tònh, töï reøn luyeän naêng löïc cuûa töï thaân, ñoaùn bieát nhöõng chuyeän bí aån, tu taäp taïo phöôùc khoâng nguyeän naøo maø khoâng thaønh. Chöõ nghóa vaên chöông khoâng coù gì khoâng thoâng suoát. Haïnh cuûa Phaät ít oûi coù gì ñaùng quyù ñaâu. Taïi sao oâng boû goác theo ngoïn, ñoù laø loãi cuûa chuùng ta. Vì chuùng toâi töøng nghe noùi Sa-moân laø keû ngheøo heøn, laém ñieàu doái traù, meâ hoaëc ngöôøi ñôøi. Vieäc laøm cuûa hoï taïm bôï, chæ vinh quang trong moät ñôøi, khoâng theå ñaït ñöôïc phöôùc cuûa Phaïm chí. Giaû söû coù gaëp nhau thì chæ caàn ñöa tay leân chaøo laø ñuû. Taïi sao laïi naêm voùc cung kính ñaûnh leã saùt ñaát nhö vaäy. Chuùng toâi taän maét thaáy vieäc laøm cuûa oâng ñaõ laø kyø quaùi, huoáng chi caùc baäc thaày cuûa chuùng ta. Sao coù theå tha thöù toäi cho oâng ñöôïc?

Baø-la-moân Döôïc Xoa baûo caùc vò Baø-la-moân:

*Caùc vò haõy laéng loøng nghe lôøi ta noùi Hieàn Thaùnh ñöùc khoù löôøng*

*Theo con döôøng Baùt Chaùnh Ñaït ñeán ñaïo Voâ thöôïng*

*Laø Sa-moân phaïm haïnh Nhö Lai töøng noùi theá Nay vò Sa-di naøy*

*Hình daùng tuy coøn nhoû Nhöng ñaõ laø Thaùnh hieàn Cho neân ta quy y*

*Phaïm chí sao laïi cöôøi.*

Vò Sa-di naøy ñaõ ñaït ñöôïc caùc quaû vò: Tu-ñaø-hoaøn, Tö-ñaø-haøm, coù theå thoaùt khoûi söï raøng buoäc cuûa phieàn naõo, naêm uaån, saùu nhaäp trong coõi duïc. Ñoù goïi laø ngöôøi coù khaû naêng thaáu roõ nguoàn goác cuûa phieàn naõo. Ngöôøi nhaäp ñònh, toaï thieàn thöôøng ôû nôi yeân tónh chuyeân chuù nhaát taâm, ngöôøi aáy ñeám hôi thôû ra vaøo, giöõ yù khoâng taùn loaïn thì khoâng nhöõng ngöôøi aáy thoaùt khoûi söï troùi buoäc cuûa ma maø coøn khoáng cheá laïi ma. Ngöôøi nhaäp ñònh coù theå sai khieán quæ thaàn nhö yù muoán. Cho neân phaûi tæm phöông tieän ñeå thoaùt khoûi söï troùi buoäc cuûa ma.

(Theo kinh Xuaát Dieäu quyeån 5)

# *SA DI VAØ NAÊM NGÖÔØI MEÏ:*

Thuôû xöa coù moät caäu beù môùi baûy tuoåi ñaõ meán moä Phaät phaùp, xuaát

gia laøm Sa-di theo thaày laø moät vò A-la-haùn vaøo nuùi hoïc ñaïo, tinh taán tu taäp. Naêm leân taùm tuoài Sa-di ñaõ ñaéc töù thoâng:

1. Maét thaáy khaép caû.
2. Tai nghe thaáu suoát.
3. Coù theå bieán hoaù, ñi treân Hö khoâng.
4. Bieát ñöôïc ñôøi tröôùc.

Moät hoâm Sa-di ngoài tö duy thaáy ñôøi tröôùc ñaõ töøng laàn löôït laøm con cuûa naêm ngöôøi meï, neân cöôøi moät mình. Vò thaày thaáy vaäy hoûi:

* Con cöôøi caùi gì? Sa-di ñaùp:
* Con ñaâu daùm cöôøi thaày. Con töï thaáy moät mình con maø coù naêm ngöôøi meï, hoï ñeâm ngaøy buoàn thöông than khoùc vaø noùi: “nhôù con khoâng nguoâi”. Moät mình con maø laøm khoå naêm nhaø, vì vaäy maø con cöôøi.

Luùc con laøm con cuûa ngöôøi meï thöù nhaát thì loái xoùm cuõng coù moät ñöùa treû chaøo ñôøi cuøng luùc vôùi con. Sau khi con cheát, meï con nhìn thaáy ñöùa treû kia ra vaøo chôi giôõn lieàn noùi: “giaù con toâi coøn soáng, noù cuõng nhö thaèng beù kia”. Noùi roài laïi caøng buoàn nhôù con nhieàu hôn.

Khi con laøm con cuûa ngöôøi meï thöù hai, sanh ra chöa ñöôïc bao laâu con ñaõ maát. Meï con moãi laàn thaáy coù ngöôøi coù ngöôøi cho con nhoû buù laïi caøng buoàn nhôù con, khoùc than thaûm thieát.

Sau ñoù con sanh laøm con cuûa moät ngöôøi meï nöõa, khoâng bao laâu con cuõng maát. Meï con moãi laàn saép aên côm laïi nhôù ñeán con khoâng ngaên ñöôïc nöôùc maét: “ neáu con ta coøn seõ aên côm vôùi ta, nhöng noù laïi boû ta maø ñi roài”.

Con laïi laøm con cuûa ngöôøi meï thöù tö, khoâng bao laâu con laïi cheát. khi nhöõng ngöôøi cuøng tuoåi vôùi con laáy vôï laáy choàng, meï con laïi nhôù ñeán con: “neáu con ta khoâng cheát nay ta seõ cöôùi vôï cho noù”.

Ñeán ñôøi naøy con laøm con cuûa ngöôøi meï thöù naêm. Nay meï con vaãn coøn. Khi con boû nhaø ñi hoïc ñaïo, ngaøy naøo meï con cuõng than khoùc: “con toâi maát roài, nay khoâng bieát noù ñang ôû ñaâu, ñoùi laïnh soáng cheát theá naøo, chaéc khoâng coøn ngaøy gaëp laïi noù”. Noùi xong laïi caøng theâm ñau khoå buoàn thöông.

Nay moãi laàn naêm ngöôøi meï gaëp nhau ñeàu noùi: “con cuûa toâi maát roài”. Vaø ñeàu than khoùc nhôù ñeán moät mình con, cho neân con cöôøi. Ngöôøi theá gian khoâng bieát coù ñôøi sau, chæ noùi cheát roài laø heát. Naøo bieát ngöôøi laøm thieän ñöôïc phöôùc, ngöôøi laøm aùc gaët laáy tai öông! Neân ngöôøi ôû theá gian phaûi bieát thích thieän sôï aùc. Neáu khoâng sôï ñieàu aùc thì ñôøi sau chòu nhöõng khoå ñau, sanh vaøo ñöôøng aùc, coù hoái haän cuõng khoâng kòp.

Baûn thaân con vì chaùn gheùt cuoäc soáng theá gian neân töø boû thaân thích ñi hoïc ñaïo. Con thaáy nhöõng noãi khoå ñau toät cuøng trong choán ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh maø sôï thay cho hoï. Nay con ñöôïc nöông nhôø aân ñöùc cuûa thaày thoï hoïc kinh giôùi cuûa Phaät, ñöôïc ñoä thoaùt. Con nhôù ñeán naêm ngöôøi meï, hoï chöa ñöôïc ñoä thoaùt neân vaãn coøn buoàn nhôù ñeán con.

(Theo kinh Nguõ Maãu Töû Nhaân )

# *SA DI XAÛ BOÛ THAÂN YEÂU QUYÙ ÐEÅ GIÖÕ GIÔÙI:*

Thuôû xöa trong nöôùc An Ñaø coù moät vò Tyø-kheo ít muoán bieát ñuû, moãi ngaøy ñeàu coù moät vò Öu Baø taéc kính tin Tam baûo, phaùt nguyeän troïn ñôøi cuùng döôøng cho Ngaøi.

Laïi coù moät vò tröôûng giaû sanh ñöôïc moät ñöùa con trai, oâng muoán cho con xuaát gia neân ñi tìm baäc minh sö. Moät hoâm oâng daãn caäu beù ñeán gaëp Tyø-kheo naøy vaø thöa:

Con muoán ñöùa con naøy xuaát gia, xin ñaïi ñöùc thaâu nhaän giaùo hoùa

cho.

Vò Tyø-kheo duøng ñaïo nhaõn quan saùt, thaáy ñöùa beù naøy xuaát gia coù

khaû naêng giöõ giôùi thanh tònh, lieàn nhaän lôøi cho caäu laøm Sa-di.

Ngaøy noï coù moät cö só baïn thaân môøi vò öu baø taét kia ngaøy mai ñeán nhaø döï tieät. Saùng sôùm oâng ta laãm baåm:

* Nay ta ñi döï tieäc, ai seõ giöõ nhaø? Ngöôøi con gaùi nghe cha noùi lieàn thöa:
* Xin cha meï cuøng nhöõng ngöôøi haàu ñi döï tieäc. Moät mình con coù theå giöõ nhaø.
* Vaäy thì toát, ngöôøi cha baûo.

Caû nhaø ñeàu ra ñi, coâ gaùi ñoùng cöûa moät mình ôû trong nhaø. Hoâm aáy vò Öu baø taét vì voäi vaõ ñi döï tieäc neân queân sai ngöôøi ñem thöùc aên cuùng döôøng Tyø-kheo.

Trôøi ñaõ xeá boùng, vò Tyø-kheo nghó: “Baây giôø quaù ngoï roài, ngöôøi ñôøi baän nhieàu vieäc, chaéc laø queân roài”. Nghó xong vò aáy lieàn sai Sa-di ñeán nhaø cö só laáy côm.

Sa-di giöõ oai nghi nhö lôøi Phaät daïy ñeán nhaø cö só vaø goû cöûa.

* Ai ñoù, coâ gaùi hoûi.
* Toâi ñeán laáy côm cho thaày, Sa-di ñaùp.

Coâ gaùi laäp töùc ra môû cöûa. Voán laø moät coâ gaùi xinh ñeïp, tuoåi vöøa möôøi saùu, löûa tình ñang boùc chaùy, coâ ñeán tröôùc Sa-di yeåu ñieäu laúng lô kheâu gôïi.

Vò Sa-di nghó: “coâ gaùi naøy bò beänh ñoäng kinh chaêng? Hay khoâng leõ

coâ aáy muoán thoaû maõn duïc tình, phaù maát phaïm haïnh cuûa ta chaêng”.

Nghó roài Sa-di lieàn giöõ dung nghi oai nghieâm, neùt maët khoâng heà thay ñoåi. Coâ gaùi tieán ñeán gieo mình saùt ñaát ñaûnh leã Sa-di vaø thöa:

Con coù ñieàu haèng mong, nay muoán ñöôïc thoá loä vôùi Ngaøi. gia ñình con cuûa caûi traân baùu chaát ñaày kho, chaúng khaùc naøo kho baùu cuûa Tyø Sa- moân Thieân vöông, nhöng khoâng coù ngöôøi keá thöøa laøm chuû. Ngaøi coù theå haï mình thöông xoùt laøm chuû nhaø naøy, con seõ laøm ngöôøi aên keû ñeå haàu haï Ngaøi, khieán cho mong öôùc cuûa con ñöôïc thoaû maõn.

Sa-di nghó: “Ta thaø cheát chöù khoâng chöù khoâng phaïm giôùi. Nhôù thuôû xöa coù vò Tyø-kheo laïc ñeán nhaø daâm nöõ, vò aáy thaø nhaûy vaøo haàm löûa chöù khoâng phaïm giôùi daâm. Coù caùc vò Tyø-kheo bò cöôùp traán loät ñoà ñaïc roài laáy giaây coû troùi laïi, duø phaûi bò phôi mình giöõa naéng gioù, bò coân truøng caén nhöng vì giöõ giôùi, caùc Ngaøi khoâng nôû böùt coû ñeå thoaùt. Nhö coù vò Tyø-kheo nhìn thaáy con vòt nuoát haït chaâu, vì giöõ giôùi neân tra khaûo ñau khoå vaãn khoâng noùi. Moät hoâm thuyeàn bò hö giöõa bieån, vì giöõ giôùi, vò Tyø- kheo nhoû ñaõ trao taám vaùn cho Tyø-kheo tröôûng laõo, coøn mình nhaän laáy caùi cheát. Nhöõng vò ñoù chính laø ñeä töû cuûa Phaät, coù khaû naêng giöõ giôùi coøn ta chaúng phaûi ñeä töû Phaät hay sao maø khoâng theå giöõ giôùi. Ñöùc Theá toân Nhö Lai chæ laø thaày cuûa nhöõng vò kia, chaúng phaûi laø thaày cuûa ta sao?”

Nghó roài Sa-di kieám côù baûo:

* Cho toâi vaøo moät phoøng rieâng, ñoùng chaët cöûa ñeå laøm nhöõng vieäc caàn laøm, roài seõ laøm thoaû maõn öôùc mong cuûa coâ.

Nghe vaäy coâ gaùi lieàn ñoùng cöûa, Sa-di vaøo phoøng ñoùng chaëc cöûa, laáy ra con dao caïo toùc, côûi y treo leân giaù, quyø goái chaép tay höôùng veà nôi Phaät nhaäp Nieát-baøn ôû thaønh Caâu Thi Na, laäp nguyeän: “Nay con khoâng boû Phaät, khoâng boû phaùp, khoâng boû chuùng Taêng cuõng khoâng boû giôùi. Vì giöõ giôùi, con boû thaân naøy, sanh laïi ñôøi sau ñöôïc xuaát gia giöõ giôùi thanh tònh döùt heát phieàn naõo cho ñeán ñaéc ñaïo”. Nguyeän xong Sa-di ñaâm dao vaøo coå töï vaãn.

Khi aáy coâ gaùi ñôïi laâu quaù caûm thaáy kyø laï lieàn ñeán cöûa nhìn, thaáy Sa-di ñaõ cheát, coâ sôï taùi maët, duïc taâm döùt haún, thay vaøo ñoù laø söï lo laéng ñau buoàn laøm coâ cheát giaác.

Döï tieäc trôû veà thaáy con nhö theá, cö só lieàn hoûi lyù do. Coâ gaùi thaønh thaät keå laïi söï vieäc xaûy ra. Ngöôøi cha voäi vaøng vaøo phoøng, thaáy treân thaân Sa-di maùu ra ñoû nhö chieân ñaøn, oâng suïp laïy khen ngôïi: “Sa-di naøy daùm boû caû thaân maïng ñeå giöõ gìn giôùi Phaät ñaõ cheá.”

Thuôû aáy luaät phaùp nöôùc kia coù quy ñònh, neáu trong nhaø cö só coù Sa-moân cheát nhaø aáy seõ bò phaït tieàn. Neân vò Öu baø Taét kia lieàn laáy moät

ngaøn tieàn vaøng ñaët treân maâm ñoàng ñem ñeán cung vua taâu:

* Taâu ñaïi vöông! Thaàn coù toäi ñaùng bò khieån traùch xöû phaït neân ñeán gaëp ñaïi vöông, xin ñaïi vöông nhaän laáy.

Vua baûo:

* Khanh ôû trong nöùoc cuûa traãm, heát loøng kính tin Tam baûo, lôøi noùi vieäc laøm chöa heà sai traùi. Con ngöôøi cuûa khanh nhö theá thì coù loãi gì maø ñoøi noäp phaït.

Vò Öu baø taét lieàn taâu heát söï vieäc leân vua, ñoàng thôøi khoâng ngôùt lôøi cheâ traùch con gaùi mình, khen ngôïi Sa-di. Vua nghe xong kinh ngaïc sôï haõi baûo:

Sa-di vì giöõ giôùi töï yù boû thaân maïng, ñaâu phaûi loãi cuûa khanh. Haõy ñem soá tieàn naøy veà, traãm cuõng ñích thaân ñeán nhaø khanh cuùng döôøng vò Sa-di aáy.

Ñeán nôi, thaáy Sa-di, vua lieàn ñeán tröôùc ñaûnh leã, roài duøng nhieàu vaät baùu trang trí moät chieác xe cao, chôû thi theå Sa-di ñeán moät khoaûng ñaát baèng phaúng, chaát nhieàu goõ thôm cuùng döôøng traø tyø Sa-di. Ñoàng thôøi vua ra leänh cho coâ gaùi kia trang ñieåm thaät ñeïp, ñöùng leân moät nôi cao ñeå moïi ngöôøi trong hoäi nhìn thaáy. Vua chæ coâ gaùi baûo vôùi moïi ngöôøi:

* Coâ gaùi naøy nhan saéc tuyeät ñeïp nhö theá, ngöôøi chöa ly duïc ai nhìn maø khoâng say ñaém. Vaäy maø vò Sa-di naøy chöa ñaéc ñaïo, vì hieåu ñöôïc thaân naøy laø sanh töû neân daùm boû ñeå giöõ giôùi, quaû laø moät vieäc laøm kyø laï hieám coù.

Sau ñoù vua cho ngöôøi ñeán thænh thaày cuûa Sa-di ñeán thuyeát giaùo phaùp vi dieäu cho ñaïi chuùng nghe. Nhöõng höôøi trong hoäi thaáy nghe vieäc naøy coù ngöôøi xin xuaát gia, coù ngöôøi phaùt taâm Voâ thöôïng Boà-ñeà.

(Theo kinh Hieàn Ngu quyeån 7)

# *SA DI ÐAÉM LONG NÖÕ SANH VAØO LOAØI ROÀNG:*

Thuôû xöa coù vò A-la-haùn cuøng vò Sa-di tu taäp trong nuùi. Moãi ngaøy Sa-di lieàn ñeán nhaø thí chuû khaát thöïc. Moät hoâm, luùc ñi qua moät ñoaïn ñeâ gaäp gheành nguy hieåm, Sa-di tröôïc chaân teù ngaõ, côm ñoå dính ñaày buøn ñaát. Sa-di voäi nhaët phaàn côm saïch boû vaøo baùt thaày, coøn côm dô thì röõa saïch roài aên. Cöù nhö vaäy nhieàu ngaøy, vò thaày hoûi:

Sao con laïi maát ñi höông vò cuûa côm. Sa-di ñaùp:

Luùc con ñi khaát thöïc Trôøi haõy coøn trong xanh nhöng khi veà thì Trôøi laïi ñoå möa, luùc con ñi qua ñoaïn ñeâ thì töôïc chaân teù, côm bò ñoå.

Vò thaày im laëng suy ngaãm, bieát coù roàng quaáy phaù Sa-di, lieàn ñeán

caàm gaäy doäng maïnh leân ñeâ. Roàng hoaù thaønh moät oâng laõo ñeán cuùi ñaàu ñaûnh leã.

Vò La haùn hoûi:

* Taïi sao ngöôi laïi quaáy phaù Sa-di cuûa ta.
* Vì con thaät loøng öa thích dung maïo cuûa Sa-di. Töø nay veà sau Ngaøi haõy ñeán nhaø con thoï thöïc.

La haùn nhaän lôøi moãi ngaøy ñeàu ñeán thoï thöïc. Veà sau Sa-di phaùt hieän trong baùt cuûa thaày coù vaøi ba haït côm chaúng phaûi laø côm cuûa theá gian, môùi ñem ñeán hoûi thaày. Thaày im laëng khoâng ñaùp. Moät hoâm Sa-di leùn vaøo phoøng thaày, chui xuoáng göôøng, hai tay naém chaët chaân göôøng. Khi vò thaày nhaäp thaàn xuoáng long cung, chieác göôøng bay theo, mang caû Sa-di ñeán long cung: Long vöông cuøng vôï con quyeán thuoäc ñeàu ñaûnh leã La haùn roài quay sang ñaûnh leã Sa-di. Khi aáy vò La haùn môùi bieát coù Sa-di ñi theo lieàn goïi ra baûo: “ñaây chaúng phaûi laø ngöôøi nöõ chæ laø suùc sanh. Con ñaõ laøm Sa-di, tuy chöa ñaéc ñaïo nhöng chaéc chaén seõ ñöôïc sanh leân coõi Trôøi Ñao Lôïi, moïi thöù treân ñoù ñeàu ñeïp hôn ñaây gaáy traêm nghìn laàn. Con chôù say ñaém ôû ñaây”.

Sa-di thöa:

* Long cung naøy ôû theá gian ít coù. Roàng coù ba caùi khoå:
1. Tuy aên traêm vò ngon nhöng vöøa vaøo mieäng lieàn bieán thaønh toâm

eách.

1. Phuï nöõ ôû ñaây xinh ñeïp khoâng ai baèng nhöng khi laøm vôï choàng,

muoán giao hôïp caû hai phaûi bieán thaønh thaân raén.

1. Treân thaân roàng coù vaûy ngöôïc, caùt ñaù loït vaøo trong ñoù ñau nhoùi deán caû tim. Neân ôû ñaây raát khoå. Taïi sao con laïi theo ta, con chöa ñaéc ñaïo, khoâng neân ñeå con nhìn thaáy loaøi quyû thaàn vaø vieäc ôû trong cung vua.

Sa-di khoâng nghe lôøi thaày, ngaøy ñeâm nghó nhôù ñeán nhöõng coâ gaùi ôû trong cung, khoâng chòu aên uoáng neân sanh beänh roài cheát, thaàn hoàn sanh laøm con cuûa roàng. Trong Trí Ñoä luaän ghi: “Sau khi trôû veà, Sa-di doác loøng boá thí, trì giôùi mong sôùm ñöôïc laøm roàng”. Do quaù mong caàu, döôùi chaân Sa-di tuoân nöôùc. Sau ñoù Sa-di ñeán beân ao lôùn, choã tröôùc kia thaày vaøo Long Cung, laáy ca-sa truøm ñaàu laên xuoáng nöôùc, cheát ñi bieán thaønh roàng lôùn gieát cheát roàng cuõ, maùu nhuoäm ñoû caû ao.

(Theo kinh Ca-dieáp Caät Nan Ñaø vaø Ñaïi Trí Luaän quyeån 17)

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 49

# *SA DI THÍCH PHOÂ MAI.*

Coù moät Sa-di thích vaùng söõa (phoâ mai). Moãi laàn nhöõng vò ñaøn vieät cuùng döôøng phoâ mai, Sa-di chæ ñöôïc moät phaàn nhoû neân loøng raát ham thích khoâng rôøi xa. Sau khi maïng chung Sa-di sanh trong bình coøn dính phoâ mai. Thaày cuûa Sa-di laø moät vò A-la-haùn, khi chuùng Taêng chia phoâ mai, Ngaøi daën:

Haõy nheï tay, chôù laøm toån thöông vò Sa-di thích phoâ mai naøy. Moïi ngöôøi laïi hoûi:

* Vì sao laïi noùi laø Sa-di thích phoâ mai?
* Ñaây voán laø Sa-di cuûa ta, chæ vì ham thích phoâ mai dö thöøa maø sanh vaøo trong bình naøy.

Theá roài moãi laàn vò thaày ñöôïc phaàn phoâ mai, con truøng trong bình laïi boø ra, vò thaày

baûo:

- Naøy ngöôøi thích phoâ mai, sao laïi boø ra ñaây? Noùi roài ñem phoâ mai cho noù aên.

(Theo Ñaïi trí ñoä quyeån 17)

■