KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG

**QUYEÅN 25**

**(CAÙC QUOÁC VÖÔNG HAØNH ÑAÏO BOÀ TAÙT)**

1. Khoeùt thaân ñoát ñeøn ñeå ñöôïc nghe phaùp.
2. Ñoùng ñinh treân ngöôøi ñeå ñöôïc nghe phaùp.
3. Vua Ñaïi Quang Minh boá thí ñaàu mình cho Baø-la-moân.
4. Vua Thi-tyø caét thòt mình thay cho chim boà caâu.
5. Vua Tueä Ñaêng xaû thaân boá thí.
6. Vua Ñaïi Löïc boá thí khoâng tieác thaân maïng.
7. Vua Töø Löïc chích maùu thí cho naêm quyû Daï-xoa.
8. Nhôø boá thí, vua Tu-ñaø-tu-ma ñöôïc thoaùt maïng.
9. Vua Taùt-hoøa-ñaøn laøm noâ boäc cho Baø-la-moân.
10. Vua Cuø-laâu-baø xaû boû vôï con yeâu quyù ñeå ñöôïc nghe phaùp.
11. Vua Thieän Tuùc öa boá thí khieán quyû vöông hoài taâm

# *KHOEÙT THAÂN ÑOÁT ÑEØN ÑEÅ ÑÖÔÏC NGHE PHAÙP:*

Vaøo thôøi quaù khöù, ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà coù vò vua teân Kieàn-xaø-ni- baø-leâ thoáng trò taùm vaïn boán ngaøn tuï laïc. Nhaø vua nhaân töø, thöông yeâu taát caû, nhaân daân sung söôùng, luùa gaïo toát töôi, nhöng nhaø vua vaãn chöa toaïi nguyeän. Vì muoán caàu dieäu phaùp ñeå chính mình vaø moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc lôïi ích, nhaø vua truyeàn leänh khaép trong nöôùc:

* Neáu ai coù dieäu phaùp noùi cho ta nghe, yù muoán gì, ta seõ cung caáp ñaày ñuû.

Coù vò Baø-la-moân teân Lao-ñoä-sai noùi:

* Toâi coù dieäu phaùp.

Nhaø vua ra ñoùn tieáp, leã baùi, thöa vôùi Baø-la-moân:

* Kính xin Ñaïi sö thuyeát dieäu phaùp cho toâi nghe. Lao-ñoä-sai noùi:
* Nay ñaïi vöông muoán ñöôïc nghe dieäu phaùp thì phaûi khoeùt treân thaân mình moät ngaøn loã, ñoát ñeøn cuùng döôøng ta, thì ta seõ thuyeát phaùp cho

nghe.

Nhaø vua truyeàn leänh khaép coõi Dieâm-phuø-ñeà, xin khaát baûy ngaøy

sau seõ khoeùt thaân, ñoát ñeøn cuùng döôøng. Nghe theá, nhaân daân buoàn raàu, ñi ñeán choã vua taâu raèng:

* Kính thöa Ñaïi vöông, muoân daân ñöôïc an laïc laø nhôø vua, nhö con thô nöông naùu meï hieàn. Neáu vua baêng haø thì muoân daân troâng caäy vaøo ai? Taïi sao chæ vì moät Baø-la-moân naøy maø vua nôõ boû taát caû?

Nhaø vua ñaùp:

* Caùc oâng khoâng neân ngaên caûn ñaïo taâm Voâ thöôïng cuûa ta, ta hi sinh thaân naøy chæ vì nguyeän caàu thaønh Phaät. Sau naøy thaønh Phaät, ta seõ ñoä cho caùc oâng tröôùc.

Khi ñoù, ai naáy ñeàu buoàn baõ, khoùc loùc, gieo mình xuoáng ñaát. Nhaø vua lieàn khoeùt thaân, baøy caùc thôù thòt, ñeå baác vaøo, thöa vôùi Baø-la-moân:

* Kính xin Ñaïi vöông thöông xoùt thuyeát phaùp tröôùc, sau seõ chaâm löûa, sôï maïng toâi tuyeät thì khoâng kòp nghe phaùp.

Lao-ñoä-sai noùi keä:

*Thöôøng roài phaûi heát Cao thì phaûi rôi Hôïp seõ coù tan*

*Sinh thì coù töû.*

Nghe baøi keä naøy, nhaø vua heát söùc vui möøng, lieàn baûo ñoát löûa vaø töï phaùt theä raèng:

* Phaùp ta tìm caàu laø thaønh Phaät. Sau khi thaønh Phaät, toâi seõ duøng trí tueä quang minh giaùc ngoä chuùng sanh.

Noùi vöøa döùt lôøi, Trôøi ñaát chaán ñoäng maïnh, leân tôùi coõi Tònh cö cuõng ñeàu rung chuyeån. Thaáy nhaø vua khoâng maøng ñeán thaân maïng, taát caû Chö thieân bay xuoáng ñöùng laáp caû Hö khoâng, nöôùc maét tuoân ra gioáng nhö möa ngaäp. Trôøi Ñeá-thích ñeán hoûi:

* Nhaø vua ñau khoå nhö vaäy thì coù hoái haän gì khoâng? Nhaø vua ñaùp:
* Khoâng hoái haän.

Nhaân ñoù, nhaø vua theà raèng: Neáu taâm toâi hoaøn toaøn khoâng hoái haän thì xin thaân theå toâi ñöôïc bình phuïc nhö cuõ.

Ngay khi aáy, nhöõng loã treân mình laïi ñöôïc bình phuïc nhö cuõ. Naøy caùc Tyø-kheo, oâng vua thuôû ñoù chính laø ta.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 1)

# *ÑOÙNG ÑINH TREÂN NGÖÔØI ÑEÅ ÑÖÔÏC NGHE PHAÙP:*

Vaøo thuôû quaù khöù, ôû coõi Dieâm-phuø-ñeà coù vò ñaïi quoác vöông teân Tyø-laêng-kieät-leâ thích nghe dieäu phaùp.

Baáy giôø, coù vò Baø-la-moân teân Lao-ñoä-sai tôùi cöûa cung noùi:

* Toâi coù khaû naêng thuyeát phaùp. Neáu nhaø vua coù theå ñoùng leân thaân mình moät ngaøn caùi ñinh, toâi seõ thuyeát phaùp cho nghe.

Nhaø vua noùi:

* Trong voøng sanh töû luaân hoài, ta ñaõ boû voâ soá thaân maïng, coù leõ bò ba ñoäc thieâu ñoát maø cheát, soá xöông traéng chaát cao hôn nuùi Tu-di, maùu chaûy ra nhieàu hôn nöôùc naêm soâng lôùn, nöôùc maét nhieàu hôn nöôùc boán bieån, nhöng chæ luoáng uoång, chöa töøng vì phaùp. Nay ta ñoùng ñinh vaøo mình ñeå caàu thaønh Phaät. Sau naøy thaønh Phaät, ta duøng kieám trí tueä ñeå phaù tröø keát söû cuûa caùc oâng. Caùc oâng khoâng neân ngaên caûn ñaïo taâm Voâ thöôïng cuûa ta.

Thaáy vua noùi khaúng khaùi nhö vaäy, moïi ngöôøi ñeàu im laëng. Luùc ñoù, Lao-ñoä-sai lieàn noùi keä:

*Taát caû ñeàu voâ thöôøng Heã sanh aét coù khoå*

*Caùc phaùp khoâng, voâ chuû Thaät chaúng phaûi cuûa ta.*

Baø-la-moân ñoïc keä xong, nhaø vua ñoùng ñinh vaøo ngöôøi vaø laäp theä

raèng:

* Neáu ta maõi maõi khoâng hoái haän thì thaân theå laïi ñöôïc bình phuïc

nhö cuõ. Vöøa döùt lôøi, thaân theå quaû nhieân laïi ñöôïc bình phuïc nhö cuõ. (Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 1)

# *VUA ÑAÏI QUANG MINH BOÁ THÍ ÑAÀU MÌNH CHO BAØ-LA-* MOÂN:

Vaøo thuôû quaù khöù, ôû nöôùc Ba-la-naïi coù vua Ñaïi Quang Minh nhaân töø, thöông yeâu taát caû, khoâng traùi yù ngöôøi. Cuøng thôøi aáy, coù vua nöôùc nhoû thöôøng mang loøng oaùn gheùt.

Vaøo ngaøy trai trong thaùng, vua Ñaïi Quang Minh duøng naêm traêm con voi lôùn chôû caùc thöù chaâu baùu, thöùc aên, aùo maëc ñeán moät chôï lôùn vaø ngoaøi boán cöûa thaønh ñeå boá thí cho moïi ngöôøi.

Baáy giôø, nhöõng nöôùc thuø ñòch vaø nhöõng keû oaùn gheùt nghe vua Ñaïi Quang Minh boá thí, töï yù ñeán laáy tröôùc.

Khi aáy, oâng vua nöôùc nhoû sinh loøng ganh gheùt, lieàn trieäu taäp quaàn thaàn, noùi raèng:

* Neáu ai coù theå xin ñöôïc ñaàu cuûa vua Ñaïi Quang Minh, thì seõ ñöôïc thöôûng moät ngaøn caân vaøng.

Luùc ñoù, coù moät Baø-la-moân noùi:

* Toâi laøm ñöôïc vieäc naøy.

Nhaø vua cung caáp löông thöïc cho Baø-la-moân.

Khi Baø-la-moân ñeán ranh giôùi nöôùc Ba-la-naïi, ñaát lieàn chaán ñoäng saùu laàn, chim muoâng boû chaïy töù taùn, maët Trôøi, maët traêng bò lu môø, tinh tuù maát vò trí, caàu voøng ñoû, ñen, traéng, ngaøy ñeâm thöôøng hieän sau baêng. Trong nöôùc, taát caû ao hoà, khe suoái ñeàu khoâ caïn.

Luùc Baø-la-moân ñeán cöûa thaønh, thaàn giöõ cöûa baûo ngöôøi gaùc cöûa

raèng:

* Baø-la-moân ñaïi aùc naøy töø phöông xa ñeán, muoán xin ñaàu ñaïi vöông,

ngöôi chôù cho vaøo.

Baø-la-moân phaûi ñöùng ngoaøi cöûa thaønh töø moät cho ñeán baûy ngaøy, khoâng theå vaøo ñöôïc. Moät hoâm, y noùi vôùi ngöôøi giöõ cöûa:

* Toâi töø xa tôùi ñaây, muoán ñöôïc yeát kieán ñaïi vöông. Ngöôøi giöõ cöûa lieàn vaøo taâu vua.

Nghe vaäy, nhaø vua töùc toác ra ñoùn tieáp, nhö con ñöôïc gaëp cha. Vua laøm leã tröôùc roài hoûi:

* Ñöôøng xaù xa xoâi, nay Ngaøi môùi ñeán, coù meät nhoïc laém khoâng? Baø-la-moân ñaùp:
* Toâi ôû phöông xa, nghe nhaø vua boá thí khoâng traùi yù ngöôøi. Thanh danh cuûa beä haï vang xa, treân thaáu ñeán Trôøi xanh, döôùi suoát taän soâng Hoaøng. Cho neân, toâi töø xa ñeán, muoán xin beä haï moät vaät.

Nhaø vua noùi:

* Ta boá thí taát caû, Ngaøi caàn gì, xin cöù töï nhieân. Baø-la-moân noùi:
* Thaät nhö theá sao? Nay toâi ñeán ñaây chæ xin caùi ñaàu cuûa beä haï, chôù khoâng caàn vaät gì khaùc.

Nghe noùi vaäy, nhaø vua suy nghó: Töø voâ thuûy kieáp ñeán nay, ta chöa töøng vì phaùp queân thaân, luoáng uoång chòu söï sanh töû laøm meät nhoïc tinh thaàn. Nay coù thaân naøy ñaõ theà cuøng chuùng sanh, caàu ñaïo Boà-ñeà, neáu khoâng cho thì traùi vôùi baûn nguyeän cuûa ta, vaø nhôø duyeân gì ñeå chöùng ñöôïc ñaïo quaû Voâ thöôïng Boà-ñeà.

Töï nghó theá roài, nhaø vua noùi vôùi Baø-la-moân:

* Ñöôïc laém, nhöng haõy chôø ta tìm ngöôøi phoù thaùc ngoâi vua, phu nhaân vaø thaùi töû, sau baûy ngaøy ta seõ daâng ñaàu cho Ngaøi.

Baáy giôø, nhaø vua vaøo cung noùi vôùi caùc phu nhaân:

* Coù Baø-la-moân muoán xin ñaàu cuûa ta vaø ta ñaõ höùa cho hoï roài.

Phu nhaân vaø Thaùi töû nghe xong, gieo mình xuoáng ñaát, caát tieáng khoùc than, töï nhoå toùc mình, xeù raùch y phuïc, roài taâu vua:

* Taâu Ñaïi vöông, vaät ñaùng quyù treân ñôøi khoâng coù gì baèng thaân mình, taïi sao hoâm nay Ñaïi vöông ñem boá thí cho ngöôøi.

Baáy giôø, naêm traêm vò ñaïi thaàn hoûi Baø-la-moân:

* OÂng duøng caùi ñaàu maùu muû hoâi thoái naøy laøm gì? Baø-la-moân ñaùp:
* Toâi chæ xin ñaàu, coøn duøng laøm gì khoâng caàn phaûi hoûi. Caùc ñaïi thaàn noùi:
* Ngöôi vaøo nöôùc ta, ta hoûi ngöôi, ngöôi phaûi traû lôøi.

Khi aáy, Baø-la-moân cuõng muoán noùi thaät, nhöng trong loøng sôï haõi, sôï bò maát maïng.

Bieát yù, caùc ñaïi thaàn noùi:

* Chuùng toâi seõ vì Ñaïi vöông maø tha cho ngöôi, ngöôi ñöøng sôï haõi. Naøy Baø-la-moân ngheøo kia, ngöôi laáy caùi ñaàu naøy laøm gì? Chuùng toâi naêm traêm ngöôøi, moãi ngöôøi laøm moät caùi ñaàu baèng baûy baùu ñeå ñoåi cho ngöôi vaø cho ngöôi caùc thöù caàn duøng.

Baø-la-moân noùi:

* Toâi khoâng caàn.

Baáy giôø, caùc vò ñaïi thaàn khoâng ñöôïc thoûa nguyeän, caát tieáng than khoùc, taâu leân ñaïi vöông:

* Ñaïi vöông nôõ loøng naøo chæ vì moät Baø-la-moân maø boû ñaát nöôùc, vónh vieãn xa lìa phu nhaân, Thaùi töû.

Nhaø vua noùi:

* Nay ta vì taát caû chuùng sanh neân xaû boû thaân naøy.

Vò ñeä nhaát ñaïi thaàn thaáy nhaø vua ñaõ quyeát ñònh, lieàn suy nghó: Ta nay laøm sao coù theå ngoài nhìn Ñaïi vöông xaû boû thaân naøy. Nghó theá roài, vò ñaïi thaàn vaøo moät caên phoøng vaéng veû, duøng dao töï saùt.

Luùc ñoù, nhaø vua ñi ra vöôøn sau, goïi Baø-la-moân ñeán baûo:

* OÂng ñeán xin ñaàu ta, ta vì thöông xoùt oâng, khoâng laøm traùi yù. Ta nguyeän ñôøi sau ñöôïc ñaàu trí tueä ñeå boá thí cho caùc oâng.

Noùi xong, nhaø vua ñöùng daäy, chaép tay, ñaûnh leã chö Phaät möôøi phöông vaø nguyeän raèng: Kính laïy chö Phaät, chö ñaïi Boà-taùt trong möôøi phöông, uy thaàn uûng hoä, khieán cho con ñöôïc thaønh töïu vieäc naøy.

Nguyeän xong, nhaø vua baûo Baø-la-moân töï ñoäng caét ñaàu mang ñi. Baø-la-moân noùi:

* Nhaø vua nhö löïc só, neáu khi ñau ñôùn khoâng theå chòu noåi, sinh ra

hoái haän maø trôû laïi gieát toâi sao? Neáu vua xeùt ñieàu ñoù coù lyù, sao khoâng töï coät toùc mình vaøo caønh caây?

Vua nghe lôøi naøy caøng theâm thöông caûm, töï nghó: Baø-la-moân naøy giaø yeáu, neáu khoâng caét ñöôïc ñaàu ta seõ maát lôïi ích lôùn.

Theo lôøi thænh caàu, nhaø vua laáy toùc troùi mình vaøo caây, baûo Baø-la-

moân:

- OÂng haõy caét ñaàu ta, roài ñaët vaøo tay ta, ta seõ trao cho oâng.

Khi aáy, Baø-la-moân ruùt dao, tieán tôùi. Vò thaàn caây lieàn laáy taùt Baø-la-

moân baát tænh, ngaõ laên ra ñaát.

Luùc ñoù, vua Ñaïi Quang Minh baûo thaàn caây:

* Sao oâng khoâng giuùp toâi, laïi coøn laøm toâi khoù xöû.

Nghe vua noùi theá, thaàn caây sanh loøng khoå naõo. Nhaø vua la lôùn: Khoå thay! Giöõa khoâng trung khoâng moät ñaùm maây maø ñoå möa maùu, Trôøi ñaát chaán ñoäng, maët Trôøi lu môø.

Baáy giôø, Baø-la-moân lieàn caét ñaàu vua, ñem veà nöôùc mình.

Naêm traêm thaùi töû vaø caùc quaàn thaàn thaâu nhaët thi haøi, xöông coát coøn laïi cuûa vua, xaây thaùp cuùng döôøng.

Ñöùc Phaät baûo A-nan: Vò ñeä nhaát ñaïi thaàn luùc aáy thaáy vua Ñaïi Quang Minh ñem ñaàu boá thí, khoâng chòu ñöïng noåi, neân ñaønh töï saùt, nay chính laø Xaù-lôïi-phaát; coøn vua Ñaïi Quang Minh chính laø ta.

( Trích kinh Ñaïi Phöông Tieän Phaät Baùo AÂn quyeån 4)

# *VUA THI-TYØ CAÉT THÒT MÌNH THEÁ MAÏNG CHIM BOÀ* CAÂU:

Vua Thi-tyø tinh taán tu taäp, thöông yeâu taát caû chuùng sanh nhö meï thöông con.

Luùc ñoù, ôû ñôøi khoâng coù Phaät, Thích Ñeà Hoaøn Nhaân khi saép maïng chung töï nghó:

* Nôi naøo coù baäc Nhaát thieát trí?

Ñeá-thích ñi hoûi khaép nôi vaãn khoâng ai cho bieát, neân ñaønh ngoài suy tö lo buoàn.

Ngay luùc ñoù, coù oâng sö bieán hoùa laø Trôøi Tyø-thuû-yeát-ma, ñeán hoûi Ñeá-thích:

* Thöa Thieân chuû, vì sao Ngaøi lo buoàn? Ñaùp:
* Ta buoàn vì khoâng tìm ñöôïc baäc Nhaát thieát trí. Tyø-thuû-yeát-ma baûo:
* Coù Boà-taùt boá thí, trì giôùi, thieàn ñònh, trí tueä khoâng bao laâu nöõa seõ

ñöôïc laøm Phaät.

Ñeá-thích hoûi:

* Ai vaäy? Ñaùp:
* Ñoù laø vua Thi-tyø doøng hoï Öu-thi-na. Ñeá-thích noùi vôùi Tyø-thuû-yeát-ma:
* Nay chuùng ta neân ñeán thöû vò naøy.

Baây giôø, Tyø-thuû-yeát-ma bieán thaønh chim Boà caâu maét hoàng, chaân ñoû. Ñeá-thích bieán laøm chim Öng, bay nhanh ñuoåi theo chim Boà caâu. Chim Boà caâu bay thaúng vaøo naùch vua Thi-tyø, toaøn thaân noù run raåy, maét nhaùy lieân tuïc, hôi thôû ngaén laïi.

Nhìn thaáy caûnh naøy, moïi ngöôøi cuøng baûo nhau:

* Vua naøy nhaân töø, thöông yeâu taát caû, coù theå che chôû cho noù. Chim Boà caâu beù nhoû naøy ñaõ theo nhaø vua cuõng nhö ngöôøi ta ñaõ ñöôïc vaøo nhaø.

Luùc aáy, chim Öng ôû treân caây gaàn ñoù noùi vôùi vua Thi-tyø:

* Haõy traû chim Boà caâu laïi cho toâi, noù laø phaàn cuûa toâi. Nhaø vua baûo chim Öng:
* Con chim naøy ta nhaän noù tröôùc, chöù khoâng phaûi ngöôi baét ñöôïc.

Khi ta môùi phaùt taâm ñeàu muoán ñoä taát caû chuùng sanh.

Chim Öng noùi:

* Nhaø vua muoán ñoä taát caû chuùng sanh, toâi khoâng phaûi trong soá ñoù ö? Vì sao rieâng toâi khoâng ñöôïc thöông xoùt maø coøn bò nhaø vua cöôùp ñoaït thöùc aên.

Nhaø vua ñaùp:

* Ngöôi caàn aên thöù gì? Ta ñaõ phaùt nguyeän neáu coù chuùng sanh naøo ñeán vôùi ta, ta seõ cöùu hoä chuùng. Ngöôi caàn aên thöù gì, ta seõ cung caáp cho.

Chim Öng noùi:

* Toâi caàn thòt töôi cuûa loaøi thuù vöøa môùi bò gieát.

Nhaø vua suy nghó: Vieäc naøy thaät khoù, ta khoâng theå gieát con vaät moät caùch voâ côù. Vì sao ta laïi gieát con naøy ñem cho con kia aên. Nghó vaäy roài, nhaø vua quyeát ñònh:

*Thòt naøy cuûa ta ñaây*

*Cuõng phaûi giaø, beänh, cheát Khoâng bao laâu thoái röõa Noù caàn, ta neân cho.*

Quyeát ñònh xong, nhaø vua goïi ngöôøi ñem dao ñeán, töï caét thòt ñuøi

cuûa mình cho chim Öng.

Chim Öng noùi vôùi nhaø vua:

* Nhaø vua tuy ñaõ cho ta thòt töôi, nhöng phaûi cho soá thòt aáy naëng baèng chim Boà caâu.

Nhaø vua baûo:

* Ñem caân ñeán, roài ñeå thòt moät beân, chim moät beân, caét heát thòt vua môùi naëng baèng chim Boà caâu.

Nhaø vua töï traùch: Ta phaûi vöõng taâm, khoâng ñöôïc meâ muoäi. Ta ñaõ laäp nguyeän muoán ñoä thoaùt taát caû chuùng sanh ñoïa trong bieån khoå, vì sao ta laïi cheånh maûng muoän phieàn, caùi khoå naøy raát ít so vôùi caùi khoå ñòa nguïc. Ta laø ngöôøi coù trí tueä, tinh taán, trì giôùi, thieàn ñònh maø vaãn lo sôï caùi khoå naøy, huoáng chi nhöõng ngöôøi trong ñòa nguïc khoâng coù trí tueä.

Khi taâm vua ñaõ quyeát, Trôøi ñaát chaán ñoäng saùu caùch: Soùng bieån daâng cao, caây khoâ nôû hoa, Trôøi xoái möa thôm vaø raûi caùc hoa quyù. Thieân nöõ ca ngôïi nhaø vua seõ ñöôïc thaønh Phaät.

Ñeá-thích hoûi vua:

* Ngaøi caét thòt ñau ñôùn khoå sôû, trong loøng khoâng oaùn haän, khoâng sôï cheát hay sao?

Nhaø vua noùi:

* Ta raát vui, khoâng oaùn haän cuõng khoâng sôï cheát. Ñeá-thích hoûi:
* Ai seõ tin Ngaøi?

Khi aáy, nhaø vua laäp theà raèng: Neáu ta caét thòt maùu chaûy maø khoâng saân, khoâng haän, khoâng heà buoàn phieàn ñeå caàu thaønh Phaät, xin nguyeän khieán cho thaân ta lieàn ñöôïc bình phuïc.

Vöøa döùt lôøi, thaân theå nhaø vua laïi ñöôïc bình phuïc nhö cuõ. (Trích Luaän Ñaïi Trí quyeån 4)

# *VUA TUEÄ ÑAÊNG XAÛ THAÂN BOÁ THÍ:*

ÔÛ nöôùc Xaù-veä coù moät truù xöù rieâng bieät, ñaát ñai baèng phaúng.

Moät thôøi, Ñöùc Phaät ñeán ñoù ngoài, Phaïm thieân, Ñeá thích vaø caùc Töù Thieân vöông, caùc vua ôû coõi ngöôøi nhö Bình Sa Vöông v.v… ñeàu baïch Phaät:

* Chuùng con muoán saép ñaët toøa cao cho Theá toân ngoài. Ñöùc Phaät baûo:
* Thoâi ñi, ta töï bieát thôøi.

Baáy giôø, caùc cö só tin theo ngoaïi ñaïo ñeàu saép ñaët toøa ngoài giaù trò voâ cuøng. Laïi coù caùc cö só tin öa cuùng döôøng Phaät. Töø ngaøy moàng moät

ñeán ngaøy raèm haøng thaùng, caùc vua Ma Kieät, Bình Sa v.v… thieát leã cuùng döôøng, giöõa caùc toøa ngoài töï nhieân coù toøa sö töû baèng baûy baùu. Ñöùc Nhö Lai ngoài treân toøa sö töû vaø ñaïi chuùng vaøo choã cuûa mình.

Hoâm aáy, coù vò ñaøn vieät tôùi phieân thieát leã cuùng döôøng, daâng nhaønh döông leân Phaät. Ñöùc Phaät xæa raêng xong, quaêng nhaønh döông ra sau löng, töùc thì ôû ñoù moïc leân moät caây lôùn, caønh laù nhaùnh reã toát töôi raäm raïp. Moïi ngöôøi thaáy thaàn löïc cuûa Phaät nhö theá, vui möøng ngôïi khen laø ñieàu chöa töøng coù.

Luùc ñoù, Ñöùc Theá toân duøng voâ soá phöông tieän giaûng noùi caùc phaùp khieán ai naáy ñeàu vui möøng, voâ soá traêm ngaøn ngöôøi ngay taïi choã ngoài xa kìa traàn caáu, ñaéc phaùp nhaõn tònh. Cöù theá, Ñöùc Phaät hieän baøy caùc loaøi thaàn bieán khaùc nhau ñeán möôøi laêm ngaøy. Moïi ngöôøi thaáy thaàn löïc bieán hoùa cuûa Phaät ñeàu vui möøng. Ñöùc Phaät thuyeát phaùp khieán hoï ñaéc phaùp nhaõn tònh.

Möôøi laêm ngaøy keá ñoù, vua Ma Kieät, Bình Sa thieát trai cuùng döôøng cho Ñöùc Phaät vaø chuùng Taêng. Ñoàng thôøi, vua Ba la thuø ñeà, vua Öu ñaø dieân, vua Phaïm Thi, vua Ba-tö-naëc, phu nhaân Maït-lôïi, tröôûng giaû Leâ- sö-ñaït-ña-phuù-la-na, taát caû ñaïi chuùng ñeàu thieát trai cuùng döôøng. Thoï trai xong, Ñöùc Phaät ñeå baùt xuoáng, röûa tay. Vua Bình Sa laáy gheá thaáp ñaët ngoài tröôùc maët Phaät.

Baáy giôø, Ñöùc Theá toân khoâng ngoài kieát giaø maø gaùc chaân leân gheá, ñaát lieàn chaán ñoäng saùu laàn möôøi taùm caùch. Khi ñoù, töôùng baùnh xe döôùi chaân Ñöùc Phaät saùng rôõ, coù moät ngaøn luaân quaùch, chieáu khaép ba nghìn coõi nöôùc. Vua Ma Kieät thaáy vaäy, lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy, tròch aùo baøy vai höõu, goái höõu quyø saùt ñaát, baïch raèng:

* Baïch Ñöùc Theá toân, xöa kia Ngaøi taïo phöôùc ñöùc gì maø ñöôïc töôùng toát naøy?

Ñöùc Phaät baûo vua Bình Sa:

* Vaøo thôøi quaù khöù, nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà, coù vò vua teân Lôïi Chuùng Sanh. Ñaát nöôùc giaøu coù, nhaân daân huøng maïnh. Nhaø vua thoáng laõnh taùm vaïn boán ngaøn thaønh, naêm möôi laêm öùc tuï laïc. Thaønh vua ôû teân Tueä Quang, ñeä nhaát phu nhaân cuûa vua teân Tueä Söï. Ban ñaàu khoâng coù con caùi, phu nhaân ñi caàu con noái doõi, leã laïy Chö thieân, vaø caàu nguyeän khaép caùc thaàn nuùi, thaàn soâng. Sau ñoù, phu nhaân mang thai, môùi taâu vua raèng: Thaàn thieáp nay ñaõ coù thai.

Nghe vaäy, vua cung caáp cho phu nhaân caùc thöùc aên, quaàn aùo, thuoác men nhieàu gaáp boäi. Sau ñoù, phu nhaân haï sinh moät beù trai dieän maïo khoâi ngoâ tuaán tuù. Ngaøy ñöùa beù ra ñôøi, coù taùm vaïn boán ngaøn kho taøng döôùi

loøng ñaát töï nhieân voït leân xeáp thaønh haøng tuyø theo ñoà vaät. Nhaø vua baûo phu nhaân ñaët teân con laø Tueä Ñaêng. Veà sau, vua baêng haø.

Naêm Thaùi töû leân taùm, chín tuoåi, phu nhaân daïy con hoïc kyõ ngheä, thö toaùn, cöôõi ngöïa. Naêm Thaùi töû möôøi laêm tuoåi, caùc thaàn leân taâu: Ñaïi vöông ñaõ baêng haø, Thaùi töû neân leân ngoâi keá vò.

Thaùi töû ñaùp: Ñôøi tröôùc, ta laøm vua saùu naêm, sau phaûi ñoïa ñòa nguïc saùu vaïn naêm. Vì vaäy, ta khoâng theå laøm vua ñöôïc.

Quaàn thaàn taâu: Coù caùch naøo khaùc ñeå Thaùi töû laøm vua ñöôïc khoâng?

Thaùi töû noùi: Neáu nhöõng ngöôøi trong coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy hoaëc nam, hoaëc nöõ, nhöõng loaøi bieát noùi ñeàu haønh thaäp thieän, ta seõ laøm vua.

Quaàn thaàn nghe Thaùi töû noùi nhö theá, lieàn ra leänh cho boán phöông. Baáy giôø, moïi ngöôøi trong coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu haønh thaäp thieän: khoâng saùt sanh v.v.. Quaàn thaàn taâu leân Thaùi töû: Nay Thaùi töû coù theå leân ngoâi.

Thaùi töû lieàn töï leân ngoâi keá vò.

Quaàn thaàn laïi taâu: Luùc beä haï môùi sinh ra, coù taùm vaïn boán ngaøn kho taøng aån trong loøng ñaát töï nhieân hieän ra. Nay xin beä haï ñem nhaäp vaøo kho vua.

Vua phaùn: khoâng neân nhaäp vaøo kho.

Vua laïi ra leänh: Choã naøo coù kho taøng neân ñem ra ngaõ tö ñöôøng boá thí cho caùc Sa-moân, Baø-la-moân, nhöõng keû ngheøo khoù, coâi cuùt, giaø nua.

Quaàn thaàn vaâng leänh vua, choã naøo coù kho taøng ñeàu ñem ra ngaõ tö ñöôøng ôû taùm vaïn boán ngaøn cöûa thaønh vaø boá thí cho moïi ngöôøi.

Baáy giôø, Trôøi Ñeá thích hoùa laøm moät chaøng trai, ñeán noùi vôùi ñaïi thaàn: Nhaø vua baûo toâi laøm möôøi ñieàu aùc.

Ñaïi thaàn taâu leân vua, hoûi vua coù ra saéc leänh naøy khoâng? Vua baûo: Tröôùc ñaây, ta ra leänh loaøi bieát noùi trong coõi Dieâm-phuø-ñeà ñeàu haønh thaäp thieän, chôù khoâng heà phaùn nhö vaäy.

Vua lieàn cöôõi voi baùu ñeán choã chaøng trai vaø hoûi: Ngöôi noùi Tueä Ñaêng naøy daïy ngöôi laøm möôøi ñieàu aùc ö?

Hoùa nhaân ñaùp: Quaû ñuùng nhö vaäy.

Nhaø vua laïi hoûi: Ngöôi coù theå haønh thaäp thieän khoâng?

Ñaùp: Neáu ngöôøi naøo muoán thaønh töïu Boà-taùt ñaïo, ta seõ aên töôi nuoát soáng maùu thòt cuûa ngöôøi aáy. Sau ñoù, ta môùi haønh thaäp thieän.

Nghe noùi vaäy, vua suy nghó: Töø voâ thuûy ñeán nay, ta ñaõ traûi qua bieát bao ñau khoå, luaân chuyeån trong naêm neûo, gieát haïi caøng nhieàu. Theá roài, nhaø vua lieàn caàm dao töï caét thòt ñuøi, laáy ñoà ñöïng ñaày maùu, ñöa cho hoùa nhaân vaø baûo: Naøy chaøng trai, ngöôi haõy aên thòt uoáng maùu ñi, roài

thöïc haønh thaäp thieän.

Vò hoùa nhaân kia lieàn bieán maát, roài hieän laïi thaân Ñeá thích, hoûi vua raèng: Boá thí vì moät thieân haï hay vì boán thieân haï?

Vua ñaùp: Vì caàu ñaïo Voâ thöôïng, ñoä nhöõng ngöôøi chöa ñöôïc ñoä.

Ñeá thích laáy cam loà coõi Trôøi röôùi leân veát thöông cuûa vua. Nhaø vua ñöôïc bình phuïc nhö cuõ, laøm lôïi ích chuùng sanh.

Naøy caùc Tyø-kheo, phuï vöông luùc aáy nay laø phuï vöông cuûa ta, ñeä nhaát phu nhaân nay laø thaân maãu cuûa ta, coøn vua Tueä Ñaêng chính laø ta vaäy.

( Trích luaät Töù Phaàn quyeån 2)

# *VUA ÑAÏI LÖÏC BOÁ THÍ KHOÂNG TIEÁC THAÂN MAÏNG:*

Vaøo thôøi quaù khöù, coù vò vua teân Ñaïi Löïc, thieän caên raát lôùn, môû hoäi boá thí roäng khaép, ai muoán gì ñöôïc naáy, caàn aên cho aên, cho ñeán voi, ngöïa, traâu, deâ, ruoäng vöôøn, ñaát ñai, taøi saûn, cuõng ñeàu cho caû.

Luùc aáy, toân giaû Muïc-lieân noùi:

* OÂng laø ngöôøi boá thí roäng lôùn.

Trôøi Ñeá thích lieàn hoùa laøm Baø-la-moân ñeán noùi vôùi vua:

* Nhaø vua boá thí roäng lôùn nhö theá, toâi nay caàn moät phaàn thaân theå cuûa vua.

Nhaø vua suy nghó: Vò Baø-la-moân naøy khoâng caàn cuûa caûi, nay ñeán ñaây muoán phaù haïnh nguyeän boá thí cuûa ta. Neáu ta khoâng cho vò aáy moät phaàn cô theå, töùc ta ñaõ töï phaù vieäc ñaïi thí cuûa ta.

Nghó theá xong, vua baûo Baø-la-moân:

* Toâi cho oâng moät phaàn thaân theå cuûa toâi ñaây, haõy caét laáy mang ñi. Theá nhöng, hoâm nay coøn coù raát nhieàu ngöôøi töø khaép nôi tuï veà ñaây xin, toâi muoán ai naáy cuõng ñöôïc ñaày ñuû.

Baø-la-moân noùi:

* Moät mình toâi ñaây coøn chöa ñuû, noùi chi ñeán ngöôøi khaùc.

Nhaø vua lieàn laáy dao töï caét caùnh tay mình ñöa cho Baø-la-moân, nhöng khoâng heà hoái haän. Moät loøng boá thí, xaû boû taát caû cuûa caûi, neân caùnh tay laïi bình phuïc nhö cuõ.

Ñeá thích laøm nhaân duyeân chöôùng ngaïi, phöôùc Trôøi ñaõ heát, phaûi ñoïa ñòa nguïc A-tyø.

Naøy caùc Tyø-kheo, vua Ñaïi Löïc chính laø thaân ta, coøn Ñeá thích nay laø Ñieàu-ñaït.

( Trích kinh Boà-taùt Taïng quyeån haï)

# *VUA TÖØ LÖÏC CHÍCH MAÙU THÍ CHO NAÊM QUYÛ DAÏ-XOA:*

Luùc Ñöùc Phaät ôû nöôùc Xaù-veä, toân giaû A-nan, sau khi thoï trai, vaøo röøng ngoài thieàn suy nghó: Ñöùc Nhö Lai xuaát hieän ôû ñôøi, ñem laïi söï an vui cho moïi loaøi chuùng sanh. Coøn caùc oâng Kieàu Traàn Nhö v.v… nhôø troàng caên laønh gì maø khi cöûa phaùp vöøa môû, ñöôïc vaøo tröôùc tieân? Toân giaû ñem ñieàu thaéc maéc naøy baïch leân Ñöùc Phaät. Ñöùc Phaät baûo A-nan:

* Nhoùm oâng Kieàu Traàn Nhö v.v… töø kieáp xa xöa trong quaù khöù, nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà naøy, coù vò ñaïi quoác vöông teân Di La (ñôøi Löông dòch laø Töø Löïc) coù hai vaïn phu nhaân vaø moät vaïn ñaïi thaàn. Nhaø vua thöïc haønh Boán taâm voâ löôïng (töø, bi, hyû, xaû) chöa töøng löôøi moûi. Nhaø vua daïy daân thöïc haønh thaäp thieän nhôø ñoù boán phöông ngöôõng moä, coõi nöôùc an vui. Nhöng coù boïn quyû gaây beänh dòch thöôøng huùt maùu ngöôøi. Luùc aáy, nhaân daân nhieáp hoä thaân, khaåu, yù, chuyeân haønh thaäp thieän, boïn quyû kia khoâng xaâm ñöôïc neân ñoù khaùt oám gaày.

Baáy giôø, naêm con quyû daï-xoa ñi ñeán taâu vua:

* Chuùng toâi soáng nhôø vaøo khí huyeát loaøi ngöôøi maø ñöôïc toaøn maïng. Töø khi nhaø vua daïy daân thöïc haønh thaäp thieän, chuùng toâi ñoùi khaùt, khoâng coøn caùch naøo ñeå soáng. Ñaïi vöông roäng löôïng haù khoâng thöông xoùt chuùng toâi sao?

Nghe noùi vaäy, nhaø vua thöông caûm, töï chính vaøo naêm choã ngay maïch maùu treân thaân. Naêm quyû daï-xoa nhôø uoáng maùu, thoûa thích voâ cuøng. Nhaân ñoù, vua daën chuùng:

* Caùc ngöôi phaûi nhôù tu thaäp thieän. Ta nay chích thaân laáy maùu ñeå giuùp caùc ngöôi khoûi ñoùi khaùt. Sau naøy ta thaønh Phaät, seõ duøng maùu giôùi ñònh tueä cuûa phaùp thaân dieät tröø ba ñoäc cuûa caùc ngöôi, ñöa caùc ngöôi ñeán coõi Nieát-baøn.

Naøy caùc Tyø-kheo, vua Töø Löïc baáy giôø chính laø ta, coøn naêm quyû daï-xoa laø nhoùm naêm anh em Kieàu Traàn Nhö. Ta ñôøi ñôøi laäp nguyeän seõ ñoä hoï tröôùc tieân, neân ñöôïc nhö theá.

( Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 2)

# *NHÔØ BOÁ THÍ, VUA TU-ÑAØ-TU-MA ÑÖÔÏC THOAÙT MAÏNG:*

Xöa, coù vua Tu-ñaø-tu-ma chuyeân taâm trì giôùi, thöôøng noùi lôøi chaân thaät. moät hoâm, vaøo saùng sôùm, vua ngoài xe daãn caùc theå nöõ ra vöôøn daïo chôi. Khi ra khoûi cöûa thaønh, coù moät vò Baø-la-moân ñeán khaát thöïc. Vua noùi:

* Ñöôïc. Toâi kính vaâng lôøi daïy cuûa Nhö Lai. Ñôïi khi toâi trôû veà seõ cho, coøn baây giôø toâi phaûi ñeán vöôøn taém röûa vui chôi.

Luùc ñoù, coù vua cuûa loaøi chim hai caùnh teân laø Loäc Tuùc, töø treân Hö khoâng bay xuoáng ñaùm theå nöõ baét vua ñem ñi. Caùc theå nöõ gaøo khoùc laøm kinh ñoäng caû nöôùc, trong vaø ngoaøi thaønh ai cuõng lo laéng xoân xao. Vua Loäc Tuùc caép vua Tu-ñaø-tu-ma ñem veà nuùi, nôi ñoù coù saün chín möôi chín vò vua bò baét tröôùc. Vua Tu-ñaø-tu-ma khoùc nhö möa. Loäc Tuùc hoûi:

* Naøy Ñaïi Saùt-lôïi Vöông, vì sao oâng khoùc nhö treû con vaäy? Con ngöôøi coù sanh thì coù töû, coù hôïp aét coù chia lìa.

Vua Tu-ñaø-tu-ma vöông ñaùp:

* Toâi khoâng sôï cheát, nhöng buoàn vì mình khoâng giöõ ñöôïc lôøi höùa. Töø khi sanh ra cho ñeán nay, toâi chöa heà noùi doái laàn naøo. Saùng sôùm hoâm nay, toâi vöøa ra khoûi cöûa thì coù moät vò Baø-la-moân ñeán khaát thöïc. Luùc ñoù, toâi höùa khi trôû veà seõ boá thí. Khoâng ngôø, ñaõ xaûy ra söï vieäc naøy, khieán toâi khoâng giöõ ñöôïc lôøi höùa, töï mình phaûi chuoác laáy toäi löøa doái, theá neân toâi khoùc.

Vua Loäc Tuùc noùi:

* Nhö oâng sôï mang tieáng löøa doái, toâi cho pheùp oâng trôû veà boá thí baûy ngaøy cho vò Baø-la-moân ñoù, xong vieäc phaûi trôû laïi ngay. Neáu quaù baûy ngaøy, oâng khoâng trôû laïi, toâi seõ duøng söùc maïnh cuûa ñoâi caùnh ñeán baét oâng deã daøng.

Vua Tu-ñaø-tu-ma ñöôïc trôû veà boån quoác töï do boá thí, laäp thaùi töû leân ngoâi, taäp hôïp nhaân daân noùi lôøi xin loãi: Trí tueä cuûa toâi khoâng ñuû neân trò nöôùc khoâng ñuùng phaùp, xin ñöôïc dung thöù cho. Nhö toâi ngaøy nay, chính thaân naøy cuõng khoâng phaûi cuûa mình, veà ñaây roài laïi ñi.

Nhaân daân caû nöôùc vaø nhöõng ngöôøi thaân thích ñeàu suïp laïy xin vua ôû laïi, thöa:

* Mong nhaø vua löu taâm che chôû nöôùc naøy, ñöøng sôï Loäc Tuùc quyû vöông. Baây giôø, chuùng ta neân thieát laäp nhaø saét, binh lính huøng maïnh. Duø Loäc Tuùc coù pheùp thaàn cuõng khoâng ñaùng sôï.

Vua baûo:

* Khoâng ñöôïc nhö theá, roài noùi keä:

*Noùi thaät, giôùi thöù nhaát Noùi thaät seõ sinh thieân Noùi thaät lôùn nhaân caùch Noùi doái vaøo ñòa nguïc Ta nay giöõ lôøi thaät*

*Thaø boû maïng soáng naøy Taâm khoâng heà hoái haän.*

Suy nghó nhö vaäy roài, nhaø vua lieàn ñi ñeán choã vua Loäc Tuùc. Loäc Tuùc töø xa troâng thaáy vua raát vui veû noùi:

* OÂng laø ngöôøi noùi thaät, khoâng ñeå maát loøng tin. Moïi ngöôøi ai cuõng tieác thaân maïng, oâng ñaõ thoaùt cheát maø coøn ñeán noäp maïng, toâi tin oâng laø baäc ñaïi nhaân.

Baáy giôø, vua Tu-ñaø-tu-ma khen ngôïi coâng ñöùc noùi thaät. Noùi thaät laø phaåm caùch laøm ngöôøi, noùi doái thì khoâng coøn nhaân caùch. Cöù nhö theá, Tu-ñaø-tu-ma vöông duøng nhieàu lôøi khen ngôïi lôøi noùi thaät, quôû traùch vieäc noùi doái. Nghe xong, Loäc Tuùc khôûi loøng tin thanh tònh, noùi vôùi vua Tu-ñaø-tu-ma raèng:

* Nay ta thaû oâng vaø cuõng thaû chín möôi chín vò vua kia. Ñoù laø coâng ñöùc trì giôùi Ba-la-maät.

( Trích Ñaïi Trí Ñoä Luaän quyeån 4)

# *VUA TAÙT-HOAØ-ÑAØN LAØM NOÂ BOÄC CHO BAØ-LA-MOÂN:*

Xöa coù vò quoác vöông hieäu Taùt-hoøa-ñaøn (ñôøi Löông goïi laø Nhaát Thieát Thí) luoân giöõ haïnh ai ñeán xin ñeàu ñöôïc vöøa yù. Vì vaäy, danh tieáng nhaø vua vang khaép taùm phöông. Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi muoán ñeán thöû vua, beøn hoùa laøm moät Baø-la-moân treû töø nöôùc khaùc ñi ñeán cung vua. Nhaø vua raát vui möøng lieàn ra nghinh ñoùn chaøo hoûi:

* Ñaïo nhaân töø ñaâu ñeán? Baø-la-moân ñaùp:
* Nghe coâng ñöùc cuûa vua neân ñeán baùi yeát vaø muoán xin moät vieäc. Nhaø vua noùi:
* Toát laém! Muoán gì ñöôïc naáy, coù gì khoù ñaâu. Baø-la-moân noùi:
* Muoán vua laøm noâ boäc vaø vôï vua laøm tì nöõ cho toâi. Nhaø vua vui veû ñaùp:
* Toát laém! Nay thaân ta, töï ta coù theå quyeát ñònh ñöôïc, xin thuoäc veà ñaïo nhaân ñeå sai khieán haàu haï. Coøn phu nhaân laø con gaùi cuûa moät ñaïi quoác vöông, phaûi ñeán hoûi laïi.

Nhaø vua vaøo cung noùi vôùi phu nhaân. Khi aáy, phu nhaân ñi ra, töï thöa vôùi ñaïo nhaân:

* Xin ñöôïc ñem thaân haàu haï ñaïo nhaân. Baø-la-moân noùi:
* Caùc ngöôi haõy theo ta, taát caû ñeàu ñi chaân ñaát, khoâng ñöôïc mang giaøy, ñuùng nhö pheùp cuûa noâ tì.

Vua vaø phu nhaân ñeàu noùi:

* Thöa vaâng! Xin nghe theo lôøi chæ baûo cuûa Ngaøi. Baø-la-moân lieàn daãn noâ tì vöôït ñöôøng maø ñi.

Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi laïi hoùa ra ngöôøi khaùc theá vaøo choã vua vaø phu nhaân cai trò nöôùc khieán ñöôïc nhö cuõ. Phu nhaân laâu nay soáng nôi thaâm cung, chöa heà traûi qua caûnh khoå nhoïc, laïi theâm naëng neà vì mang thai maáy thaùng, ñi boä theo ñaïi gia neân toaøn thaân ñau nhöùc, baøn chaân bò raùch naùt, khoâng theå böôùc tieáp, meät laû ngöôøi neân ôû laïi sau. Baáy giôø, Baø- la-moân quay laïi maéng:

* Ngöôi nay laøm tì nöõ phaûi ñuùng nhö pheùp cuûa tì nöõ, khoâng theå soáng theo phong caùch tröôùc ñaây cuûa ngöôi.

Phu nhaân quì xuoáng thöa:

* Con khoâng daùm bieáng treã, nhöng quaù meät moûi neân döøng nghæ chuùt thoâi.

Baø-la-moân quaùt:

* Haõy mau laïi ñaây! Gaáp theo ta ñeán chôï, ta seõ baùn moãi ngöôøi cho moãi chuû, caùch nhau vaøi daëm.

Luùc ñoù, coù tröôûng giaû mua ñöôïc noâ boäc sai giöõ nghóa ñòa, heã ai ñeán choân ngöôøi cheát baét phaûi noäp thueá, khoâng ñöôïc troán traùnh. Coøn tì nöõ thuoäc veà ñaïi gia. Vôï cuûa ñaïi gia raát ghen, sôùm toái sai laøm quaàn quaät, khoâng cho nghæ ngôi. Vaøi thaùng sau, ngöôøi tì nöõ aáy sanh moät ñöùa beù trai. Phu nhaân noåi giaän, maéng:

* Ngöôi laø tì nöõ sao ñöôïc ñöùa beù naøy? Mau ñem gieát ñi! Vaâng lôøi ñaïi gia, tì nöõ lieàn gieát ñöùa beù, ñem ñi choân caát. Tì nöõ ñeán choã noâ boäc, hai ngöôøi gaëp nhau, nhöng khoâng noùi ñeán chuyeän cöïc nhoïc, chæ noùi vaøi lôøi thoâng thöôøng cuõng khoâng ai coù loøng oaùn haän. Trong khoaûnh khaéc, töïa nhö chieâm bao! Vua vaø phu nhaân trôû veà boån quoác, ngoài treân chaùnh ñieän nhö tröôùc khoâng khaùc, cuøng caùc quaàn thaàn, haäu cung, theå nöõ thaûy ñeàu nhö cuõ. Thaùi töû ñöôïc sanh ra cuõng töï nhieân soáng laïi. Vua vaø phu nhaân töï nghó:
* Duyeân côù gì ñöa ñeán nhö vaäy?

Ngaøi Vaên Thuø Sö Lôïi ôû giöõa Hö khoâng, ngoài treân hoa sen baùu hieän thaân saéc töôùng khen ngôïi:

* Laønh thay! Caùc ngöôi boá thí raát möïc chí thaønh.

Vua vaø phu nhaân vui möøng khoân xieát, ñeán tröôùc laøm leã. Vaên Thuø Sö Lôïi thuyeát phaùp cho hoï nghe. Khi aáy, ba nghìn coõi nöôùc ñeàu chaán ñoäng. Taát caû ngöôøi trong nöôùc ñeàu phaùt taâm Voâ thöôïng Chaùnh giaùc. Vua vaø phu nhaân ngay luùc ñoù ñeàu ñaéc voâ sanh phaùp nhaãn.

Ñöùc Phaät baûo A-nan, oâng vua luùc ñoù chính laø ta, phu nhaân thuôû aáy nay laø Cuø-di, thaùi töû nay laø La Vaân.

(Trích kinh Taùt Hoøa Ñaøn Vöông)

# *VUA CUØ-LAÂU-BAØ XAÛ BOÛ VÔÏ CON YEÂU QUYÙ ÑEÅ ÑÖÔÏC* NGHE PHAÙP:

Thuôû xöa, nôi coõi Dieâm-phuø-ñeà, coù vò ñaïi quoác vöông teân Cuø-laâu- baø thoáng laõnh taùm vaïn boán ngaøn nöôùc nhoû, baûo hoä nuoâi naáng ngöôøi vaø loaøi vaät. Moät hoâm vua suy nghó: Ta chæ ñem tieàn cuûa giuùp cho taát caû, maø khoâng daïy hoï ñaïo ñöùc. Ñaây chính laø loãi cuûa ta. Nhaø vua ra leänh trong nöôùc, heã ai noùi phaùp cho vua nghe, vua seõ cung caáp ñaày ñuû nhöõng thöù caàn duøng. Baáy giôø, vua Tyø Sa-moân hoùa laøm quyû daï-xoa ñi ñeán cöûa cung noùi: “Ai muoán nghe phaùp ta seõ noùi cho”. Nhaø vua böôùc ra nghinh tieáp, laøm leã, trieäu taäp quaàn thaàn ñeán nghe chaùnh phaùp. Daï-xoa noùi:

* Hoïc phaùp raát khoù. Nhaø vua phaûi ñem vôï con yeâu quí ñeán cho ta

aên.

Nhaø vua baûo ngöôøi ñem phu nhaân, thaùi töû cho daï-xoa aên. Luùc ñoù,

quaàn thaàn khoùc loùc, nhaø vua vaãn khoâng ñoåi yù. Daï-xoa aên xong, lieàn noùi keä:

*Taát caû haønh voâ thöôøng Coù sanh thì coù khoå*

*Naêm aám, khoâng, voâ töôùng Khoâng ngaõ vaø ngaõ sôû.*

Ñöôïc nghe baøi keä, nhaø vua vui möøng, khoâng chuùt hoái haän, ra leänh moïi ngöôøi ñeàu phaûi tuïng trì.

Luùc aáy, vua Tyø Sa-moân hieän laïi thaân cuõ. phu nhaân, thaùi töû xinh ñeïp nhö xöa. Vua Tyø Sa-moân khen vua haïnh ít coù. Ñöùc Phaät baûo: vua Cuø-laâu-baø thuôû aáy chính laø ta ngaøy nay.

(Trích kinh Hieàn Ngu quyeån 1)

# *VUA THIEÄN TUÙC ÖA BOÁ THÍ KHIEÁN QUYÛ VÖÔNG HOÀI* TAÂM:

Thöôû xöa, coù moät con quyû aên thòt ngöôøi laøm vua nhaân gian, laáy thòt ngöôøi laøm böõa aên thöôøng ngaøy cho noù. Quyû vöông naøy chinh phaït caùc nöôùc laùng gieàng baét ñöôïc chín möôi chín vò vua. chín möôi chín vua naøy taâu leân vua La-saùt:

* ÔÛ nöôùc laùng gieàng kia coù moät vò vua teân Thieän Tuùc. OÂng aáy thích laøm vieäc boá thí, tu Boà-taùt ñaïo, ai caàu xin ñieàu gì ñeàu khoâng traùi yù. Neáu ñaïi vöông baét ñöôïc oâng ta, boïn toâi cam loøng chòu cheát, khoâng heà oaùn haän.

Baáy giôø vua La-saùt lieàn keùo binh quyû, ñi ñeán nöôùc kia rình chôø cô hoäi thuaän tieän, gaëp luùc Thieän Tuùc ra ao taém daïo chôi, ngaém nhìn beå

taém.

Khi ñoù, coù moät vò Phaïm chí töø boû gia ñình, tìm ñöôøng hoïc ñaïo. Theo

pheùp thôøi aáy, tröôùc khi ra ñi, Phaïm chí phaûi thöa vôùi cha meï raèng:

* Nay con xin töø bieät gia ñình ñeå theo caùc baïn hoïc hoûi, chöa bieát khi naøo trôû veà. Neáu gia ñình coù thieáu thoán, cha meï haõy ñeán nhaø vua xin vay, con veà seõ traû laïi.

Hoïc xong, Phaïm chí trôû veà thaáy nhaø cöûa troáng trôn, khoâng coøn ai caû, lieàn hoûi haøng xoùm:

* Cha meï, anh chò em cuûa toâi, hieän giôø ñang ôû ñaâu? Haøng xoùm cho bieát:
* Sau khi oâng ñi hoïc, cha meï oâng vay nôï cuûa caûi cuûa vua, nhöng ñeán kyø khoâng traû ñöôïc, neân ñang bò baét nhoát trong lao nguïc.

Phaïm chí suy nghó: Nhaø ta ngheøo cuøng, söï nghieäp tieâu taùn, khoâng coøn cuûa caûi. Giaû nhö ta ñeán lao nguïc thaêm cha meï thì khoâng thoaùt khoûi pheùp vua cuõng bò baét troùi, cuøng chòu caûnh khoå. Toát hôn, baây giôø ta ôû ngoaøi thay hình ñoåi daïng, leùn ñi tìm kieám, cuoái cuøng seõ coù taøi vaät ñeå boài thöôøng cho nhaø vua, vaø cha meï ta seõ ñöôïc thaû ra. Phaïm chí laïi nghó: Beân nöôùc laùng gieàng coù vua Thieän Tuùc tu haønh nhaân ñöùc, boá thí roäng khaép. Nay ta ñeán ñoù chí taâm caàu xin, haún ñöôïc maõn nguyeän ñuû ñeå boài thöôøng cuûa baùu cho vua.

Suy nghó nhö vaäy, Phaïm chí lieàn ñeán ñaát nöôùc kia, theo vua caàu xin. Nhaø vua baûo:

* Toát laém! Nhöng haõy ñôïi trong giaây laùt ta taém xong, roài seõ cho chôù coù lo buoàn.

Nhaø vua ñeán beå taém bò boïn quyû baét troùi. Nhaø vua ngoaùi nhìn, buoàn rôi nöôùc maét. Quyû vöông thaáy vaäy, hoûi:

* Ta nghe noùi nhaø vua nhaân töø, hoøa muïc, baùc aùi, cöùu giuùp taát caû.

Nhöng baây giôø gaëp nguy khoán naøy,sao oâng laïi buoàn raàu nhö theá?

Nhaø vua noùi vôùi quyû vöông:

* Ñôøi ta boá thí, chöa töøng hoái haän. Nhöng vöøa roài, coù vò Phaïm chí ñeán xin cuûa baùu, ta ñaõ höùa maø chöa cho. Ta buoàn laø vì theá.

Quyû vöông noùi:

* Nhaø vua luoân giöõ loøng thaønh tín, xöa nay khoâng ñoåi. Nhö nay toâi cho nhaø vua veà, boá thí xong, vua trôû laïi môùi bieát taâm vua theá naøo.

Nhaø vua ñöôïc trôû veà cung, môû kho boá thí thoûa maõn yù mong caàu cuûa ngöôøi kia. Sau ñoù, vua lieàn trôû laïi choã quyû vöông ñuùng nhö lôøi höùa. Quyû vöông hoûi:

* Nhaø vua khoâng sôï ta ö? Vì sao coøn ñeán ñaây ñeå nhaän laáy caùi

cheát?

Thieän Tuùc noùi keä ñaùp laïi:

*Laøm phöôùc, khoâng laøm aùc Ñeàu do vieäc laøm tröôùc Troïn khoâng sôï töû vong Nhö thuyeàn vöôït sang bôø.*

Nghe vaäy, quyû vöông sanh loøng hoå theïn, söûa ñoåi taâm haïnh, tu taïo

SOÁ 2121 - KINH LUAÄT DÒ TÖÔÙNG, Quyeån 1 57

thieän caên vaø noùi vôùi vua Thieän Tuùc:

- Nay toâi ñöôïc nghe ñieàu vua noùi, thaät hieám coù trong ñôøi. Toâi seõ thaû chín möôi chín vöông kia, töø boû ngoâi vò. Xin nhaø vua haõy thoáng laõnh taát caû, laáy chaùnh phaùp trò nöôùc, coøn toâi daét boïn quyû trôû veà saøo huyeän cuûa mình. Chuùng ta öôùc heïn: Thænh thoaûng gheù thaêm nhau. Hai vua cuøng töø bieät, moãi ngöôøi trôû veà choã cuûa mình.

Muoân daân vui möøng, coõi nöôùc thaùi bình, cuøng haønh thaäp thieän, khoâng taïo nghieäp aùc. Thieän Tuùc tích ñöùc haønh thieän khoâng ngöøng, sau ñöôïc thaønh Phaät.

ÔÛ döôùi thoï vöông, vua laïi noùi baøi keä treân. (Trích kinh Xuaát Dieäu quyeån 16)

■